Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2016 թ.

դեկտեմբերի 1-ի նիստի N 48

արձանագրային որոշման

**Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1522-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգից բխող միջոցառումների**

**կատարման արդյունքների մասին**

| **NN**  **ը/կ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառման կատարման ընթացքը (արդյունքը)** |
| --- | --- | --- |
|

| **1** | **2** | **3** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Սննդամթերքի տնտեսական մատչելիության մակարդակի բարձրացում** (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է) | | |
|  | 1.1. Ընտանեկան նպաստի չափի բարձրացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ առաջին եռամսյակներում) | | 2012թ. հունվարի 1-ից ընտանեկան նպաստի բազային մասը սահմանվել է 16000 դրամ, 2011թ.` 13500 դրամի դիմաց, իսկ ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը կազմել է 29350 դրամ, 2011թ.՝ 26850 դրամի դիմաց:  2013թ. և 2014թ. առաջին կիսամյակների ընթացքում պահպանվել են ընտանեկան (կամ սոցիալական) նպաստի և եռամսյակային հրատապ օգնության վերը նշված չափերը:  2014թ. օգոստոսի 1-ից ընտանեկան նպաստի բազային մասը (նաև սոցիալական նպաստի չափը և եռամսյակային հրատապ օգնության չափը) սահմանվել է 17000 դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը կազմել է 30350 դրամ:  2015թ. և 2016թ. առաջին կիսամյակների ընթացքում պահպանվել են ընտանեկան (կամ սոցիալական) նպաստի և եռամսյակային հրատապ օգնության վերը նշված չափերը:  2016թ. օգոստոսի 1-ից ընտանեկան նպաստի բազային մասը (նաև սոցիալական նպաստի չափը և եռամսյակային հրատապ օգնության չափը) սահմանվել է 18000 դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստի միջին ամսական չափը կազմել է 31350 դրամ: |
|  | **2. Գյուղատնտեսությունում արտադրողականության և մրցունակության բարձրացում, սննդամթերքի ֆիզիկական մատչելիության ապահովման և գնաճի զսպման համար նախադրյալների ստեղծում** (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) | | |
| 1 | 2.1. Սերմնաբու­ծու­թյան զար­գաց­ման ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  <<Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականների ցո­րե­նի սերմնաբու­ծության և սերմար­տադրության զարգացման>> ծրագ­րի շրջանակներում 2012 թվականին Ռուսաստանի Դաշնու­թյունից Հայաստանի Հանրապետություն է ներկրվել <<Կոլեգա>>, <<Տանյա>> և <<Կրասնոդար 99>> սոր­տերի 640 տոննա աշնա­նացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սեր­մացու՝ 1 կգ-ն 359 դրամ արժեքով, որը ծրագրի դրույթներին համա­պատասխան՝ պայմանագրային հիմունքներով, հատկացվել է 7 և ավելի հեկտար հողատարածք ունե­ցող 175 շահառուի, (հացահատիկի արտադրու­թյամբ մասնագիտաց­ված տնտեսավարող սուբյեկտների) շուրջ 2130 հեկտարի վրա ցանք կատարելու համար: Պայամանագրով նախա­տեսված 1:2 փոխհարա­բերությամբ հետ վերադարձման ենթա­կա 2200 տոննայի դիմաց 2012 թվականին, ծրագրի շահառու հանդի­սացող տնտեսավա­րողների կողմից, հետ է վերադարձվել 1259.9 տոննա առաջին վերար­տադրու­թյան սերմացու: Հաշվի առնե­լով ՀՀ մարզե­րում սերմացուների նկատ­մամբ պահանջարկը, տեղակ­ան սերմար­տադրողներից գնվել է ևս 1481.1 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու: Հետ վերա­­­դարձված 1259.9 տոն­նա և 1 կգ-ն 210 դրամ արժեքով գնված 1481.1 տոննա առաջին վերար­տադրու­թյան սերմա­ցուները՝ 2741 տոննա, 2012 թվականին հատկաց­վել են ՀՀ մարզպե­տարաններին՝ մինչև 3 հա հողատարածք ունեցող հողօգտագոր­ծողներին տրամադրելու համար, 1 կգ-ի դիմաց 1:2 փոխ­հա­րա­բե­րությամբ 80 դրամ հետ վերադարձնելու պայմանով: Նշված 2741 տոննա առաջին վերարտադրության սերմացուով կատարվել է շուրջ 9130 հեկտար ցանք:  Հանրապետություն է ներկրվել նաև սուպեր էլիտային վերար­տադ­րության աշնա­նացան ցորենի սերմացու, որը տրամադրվել է սերմնա­բուծությամբ և սերմարտադրու­թյամբ մասնագիտացված 12 տնտեսա­վարողի:  Ծրագրերի իրականացման արդյունքում 2012 թվականին գրանց­վել է հացա­հա­տիկային մշակա­բույսերի արտադրության աճ: 2012 թվականին հացահատիկի և հատիկա­ընդե­ղենային մշա­կա­բույսերի արտադրության ծավալները կազմել է 456.1 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 440.7 հազ. տոննայի դիմաց, այդ թվում` ցորենի արտադրության ծավալները կազմել են 243.1 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 224.1 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 8.5 %: Ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2012 թվականին կազմել է 32.9%:  2013թ. նախատեսվում է բարձրորակ սերմերով **գարնանացանի համար գարու, եգի­պտացորենի, առվույտի և կորնգանի ար­տադրության զարգացման ծրագրի իրականացում:**  **2013 թ.**  <<Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվական­ների ցորենի սերմնա­բուծության և սերմարտադրության զար­գաց­ման>> ծրագրի շրջանակներում 2013 թվա­կանին Ռու­սաս­տանի Դաշնու­թյան Ստավրոպոլի երկրամասի «Սեմենա Ստավրո­պոլյա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ըն­կե­րությունից ձեռք է բերվել 440 տոննա էլիտային և 20 տոն­նա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու, իսկ հան­րա­պե­տության սերմնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտներից ձեռք է բերվել 103.1 տոննա էլիտային վերար­տադրության սերմացու: Ընդամենը 543,1 տոննա էլիտային վերարտադրության սերմացու` հաջորդ տարի 1:2 փոխհա­րա­բե­րու­թյամբ առաջին վերարտադրության սերմացու հետ վե­րա­դարձնելու պայմանով հատկացվել է 123 շահառուների, որով կատարվել է ցանքեր շուրջ 1810 հա տարածու­թյան վրա` 300 կգ/հա ցանքի նորմայով:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1033-Ն որոշմամբ 2013 թվականին աշնանացանի աշխա­տանք­ներն արդյունավետ կազմակերպելու և ցանքա­տարա­ծու­թյուններն ավե­լացնելու նպատակով ՀՀ մարզերին է տրա­մադրվել 3809.2 տոննա առաջին վերարտադրության սերմա­ցու մինչև 3 հա հողատարածքի վրա ցանք կատարել ցանկա­ցող հողօգտագործողներին՝ 2014 թվականի բերքահավաքից հետո պայմանագրային հիմունքներով 1:2 փոխհարաբերու­թյամբ 1կգ՝ 80 դրամ արժեքով՝ փոխհատուցելու պայմանով:  Հայաստանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմ­նա­բուծության, բարձր վերարտադ­րու­թյան սերմերի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջա­նակներում 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուն հատկացվել է 12 սերմարտադրող շահառուներին, որոնց կողմից մինչև 2018 թվականը կազմակերպվելու է աշ­նա­նացան ցորենի բարձր վերարտադ­րու­թյան սերմերի ար­տադ­րություն:  Իրականացվող միջոցառումները նախադրյալներ են ստեղծել հողային ռեսուրսների նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացման և հացահատիկի արտադ­րության ծավալների ավելացման համար:  Ծրագրերի իրականացման արդյունքում 2013 թվականին գրանց­վել է հացա­հա­տիկային մշակա­բույսերի արտադրության աճ: 2013 թվականին հացահատիկի և հատիկա­ընդե­ղենային մշա­կա­բույսերի արտադրության ծավալները կազմել է 548.8 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 456.1 հազ. տոննայի դիմաց, այդ թվում` ցորենի արտադրության ծավալները կազմել են 311.6 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 243.1 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 28.2%: Հացհատիկային մշակաբույսերի արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ զգալիորեն բարձրացել է հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակը, մասնավորապես, 2013 թվականին հացահատիկի և հատիկա­ընդե­ղենային մշա­կա­բույսերի բերքատվությունը կազմել է 30.8 ց/հա, որը գերազանցել է նախորդ տարվա մակարդակը 16.2%-ով, իսկ ցորենի բերքատվությունը կազմել է 31.3 ց/հա, աճը նախորդ տարվա համեմատ` 20.4%: Ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2013 թվականին կազմել է 46.8%, նախորդ տարվա 32.9%-ի դիմաց:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետր­վարի 21-ի N165-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<**Հայաս­տանի Հանրապե­տու­թյունում 2013 թվա­կանի գարնանացանի համար գարու, եգի­պտացորենի, առվույտի և կորնգանի ար­տադրության զարգացման ծրագիրը**>>: Ծրագ­րի շրջանակներում` համա­ձայն ՀՀ մարզպե­տարաններից ներկայացված պահանջարկի, հանրապետություն է ներկրվել և ՀՀ մար­զերին, ԼՂՀ Քաշաթաղ համայնքին ամբողջու­թյամբ բաշխվել 850 տոննա գարնանացան գարու, 9,5 տոննա եգիպտացորենի, 52,1 տոննա առվույտի և 400 տոննա կորնգանի սերմացու:  Ծրագրի նպատակն է հանրապետությունում ավելացնել գար­նանացան գարու, եգիպ­տա­ցո­րենի, առվույտի և կորն­գանի ցանքատա­րա­ծու­թյունների ու համախառն բերքի ծա­վալները և բարձրացնել գյուղատնտեսությամբ զբաղ­վող տնտե­սավարող սուբյեկտների եկամտա­բերության մակար­դակը:  Արտերկրից ներկրված և տեղական սերմ արտադրողներից գնված սերմացուների 1 կիլոգրամն հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով հատ­կացվել է պետության կողմից ձեռք բեր­ված արժեքից ավելի ցածր գներով: ՀՀ մարզ­պետարանների կողմից սերմացուները շահա­ռուներին տրամադրվել են մարզպետների, համապատասխան համայնքների ղեկավար­ների և շահառուների միջև կնքված պայմա­նագրերի հիման վրա: Սերմացուն հատկաց­վում է 0.3 և ավելի հեկտար հողատարածք ունեցող տնտեսա­վարողներին: Առվույտի և կորնգանի սերմացուները շահառուներին հատ­­կացնելիս` առավելու­թյունը տրվում է անասնապահությամբ զբաղվող և ՀՀ տավա­րաբուծության զարգացման ծրագրում ընդգրկ­ված տնտեսավարողներին:  **2014 թ.**  Հայաստանի Հանրապաետության կառավարության 2014 թվա­կանի փետրվարի 6-ի N 149-Ն որոշ­մամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի գարնա­նա­­ցանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորն­գանի արտադրության զարգացման ծրագիրը, որի շրջա­նակ­­նե­րում ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված վճարունակ պահանջարկի հայտերի հիման վրա, գյուղատնտեսության նախարարության կող­մից ՌԴ-ից հան­րա­պետություն է ներկրվել 1906.3 տոննա գարնանացան գարու առաջին վերարտադրու­թյան, 168.35 տոննա կապույտ առվույտի, 169.96 տոննա կորնգանի և 23.44 տոննա եգիպտացորենի սերմացուներ, իսկ տեղական սերմ­ար­տադրողից գնվել է 150 տոննա գարնանացան գարու էլի­տային վերարտադ­րու­թյան սերմացու:  Սերմացուի 1 կիլոգրամը հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով հատկացվել է պե­տու­թյան կողմից ձեռք բերված արժեքից 35-50 % ցածր գներով` գարնանացան գարին՝ 130 դրամով, եգիպտացորենը՝ 350 դրամով, առվույտը՝ 1500 դրամով, կորնգանը՝ 370 դրամով: Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՀՀ մարզերում վճարունակ պահանջարկի բացակայության պատճառով իրաց­­­վել է ներկրված սերմացուների շուրջ 39%-ը, չեն իրացվել 1239.1 տոննա գարու, 18.82 տոննա եգիպտացորենի, 126.9 տոննա առվույտի և 44.5 տոննա կորնգանի սերմացուներ։  Համաձայն ՀՀ կառավարություն 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 941-Ն որոշման ՀՀ մարզպե­տարանների միջոցով չիրաց­ված սեր­մա­ցուներն անվճար հատկացվել են գյուղա­ցիական տնտեսու­թյուններին՝ 2015 թվականի գարնանը ցանք կատա­րելու նպատակով։  ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաս­տանի Հանրապե­տու­թյան 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմ­նաբուծու­թյան, բարձր վերարտադրության սերմերի ար­տադ­րու­թյան զար­գացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում 2012 թվակա­նին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպեր­էլի­տային վերարտադրության սերմացու և տրա­մադրվել թվով 12 սերմարտադրողների՝ մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմ­նա­բուծություն կազմակերպելու նպատակով:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծու­թյան, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատա­կով հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և 2014 թվականի բերքի համար տրամադրվել է թվով 12 սերմ­արտադրողների՝ մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնա­բուծություն կազմակերպելու նպատակով:  Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետու­թյունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրու­թյան (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրու­թյունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային վերար­տադրու­թյան սերմացուների միջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնա­նացան ցորենի էլիտային վերարտադրու­թյան սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500-ական տոննայի:  Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականնե­րին աշնանացան ցորենի սերմնաբուծու­թյան և սերմարտադ­րու­թյան զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2014 թվակա­նին աշնանացանի համար ՀՀ մարզպետարաններից ներկա­յաց­ված հայտերի հիման վրա տեղական սերմարտադրողներից ձեռք է բերվել 263,79 տոննա աշնա­նա­ցան ցորենի էլիտային վերարտադրու­թյան սերմացու, որը պայմանագրային հիմունքներով հատկացվել է ՀՀ մարզերի 7 և ավելի հեկտար հողատարածք ունեցող 72 շահառուների՝ 879,2 հա տարածության վրա ցանք կատարելու և հաջորդ տարի 1։2 փոխհարաբերությամբ աշնանացան ցորենի առա­ջին վերարտադրության սերմացու հետ վերադարձնելու պայ­մա­նով։  ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված աշնանացան ցո­րե­նի առաջին վերարադրության սերմա­ցուի պահանջարկը բավարարելու նպատակով, ծրագրում նախորդ տարի ընդգրկ­ված շահառուներից ձեռք է բերվել 4017,9 տոննա աշնանա­ցան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, իսկ «Գյում­րու սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ից՝ 195 տոննա աշնանա­ցան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմացու, ընդա­մենը՝ 4212,9 տոննա, որը տրամադրվել է ՀՀ մարզպետարան­ներին՝ հաջորդ տարի 1։2 փոխհարաբերությամբ, 1 կգ-ի դիմաց 80 դրամ հետ վերադարձնելու պայմանով՝ մինչև 3 հա ցանք կատարել ցանկացող հողօգտագործողներին հատկաց­նելու համար։  Ծրագրերի և այլ միջոցառումների իրականացման արդյունքում 2014 թվականին հացահատիկի և հատիկա­ընդե­ղենային մշա­կա­բույսերի արտադրության ծավալները կազմել են 590.5 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 548.8 հազ. տոննայի դիմաց, այդ թվում` ցորենի արտադրության ծավալները կազմել են 338.2 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 311.6 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 8.5%: Արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ բարձրացել է հացահատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակը, մասնավորապես, 2013 թվականին հացահատիկի և հատիկա­ընդե­ղենային մշա­կա­բույսերի բերքատվությունը կազմել է 31.8 ց/հա, որը գերազանցել է նախորդ տարվա մակարդակը 3.3%-ով, ցորենի բերքատվությունը կազմել է 32.3 ց/հա, գերազանցելով 2013 թվականի մակարդակը 3.2%-ով: Ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2014 թվականին կազմել է 48.7%, 2013 թվականի 46.8%-ի դիմաց:  Հացահատիկային և կերային մթերքների ինքնաբավության մա­կար­դակի բարձրացման նպատակով Հայաստանի Հանրապ­ետու­թյան կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 6-ի N 149-Ն որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությու­նում 2014 թվականի գարնա­նացանի համար գարու, եգիպտա­ցորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՀ մարզպետարաններից ներ­կա­յացված վճարունակ պահան­ջարկի հայտերի հիման վրա, ՌԴ-ից հանրապետություն է ներկրվել 1906.3 տոննա գարնա­նացան գարու առաջին վերարտադրու­թյան, 168.35 տոննա կապույտ առ­վույ­տի, 169.96 տոննա կորնգա­նի և 23.44 տոննա եգիպտա­ցո­րե­նի սերմացուներ, իսկ տեղական սերմարտադրողից գնվել է 150 տոն­նա գարնանացան գարու էլիտային վերարտադրության սեր­մացու:  Սերմացուի 1 կիլոգրամը հողօգտագործողներին պետական աջակ­ցություն ցուցաբերելու նպատակով հատկացվել է պետու­թյան կողմից ձեռք բերված արժեքից 35-50 % ցածր գներով` գարնանացան գարին՝ 130 դրամով, եգիպտացորենը՝ 350 դրա­մով, առվույտը՝ 1500 դրամով, կորնգանը՝ 370 դրամով: ՀՀ կառավարություն 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 941-Ն որոշմամբ ՀՀ մարզպետարանների միջոցով վճարունակ պահան­ջարկի բացակայության պատճառով չիրացված սերմա­ցուներն անվճար հատկացվել են գյուղացիական տնտեսու­թյուններին՝ 2015 թվականի գարնանը ցանք կատարելու նպա­տակով։  **2015 թ.**  Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականների ցորենի սերմնա­բու­ծության և սերմար­տադ­րու­թյան զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականին ՀՀ կառավարության 2015 թվա­կանի օգոստոսի 31-ի «Տեղական սերմնար­տադրող­ներից և Ռուսաստանի Դաշնությունից աշնանացան ցորենի սերմնացուի ձեռքբերման և բաշխման գործընթացը կազմակերպելու մասին» N 1001-Ն որոշման համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականի սերմնա­բու­ծության և սերմ­ար­­տադրության ծրագրում 2014 թվականին ընդգրկված շահառուներից հետ է վերա­դարձվել 505,2 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սեր­մացու, ինչպես նաև նախորդ տարի վերը նշված ծրագրում ընդգրկված շահառուներից և «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» փակ բաժնետի­րա­կան ընկերությունից ձեռք է բերվել 2243,42 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, մեկ կիլոգրամը` 170 դրամ արժեքով, Ռուսաստանի Դաշնությունից գնվել է 1509 տոննա (700 տոննա «Կրասնոդարսկայա 99», 669 տոննա «Վասսա» և 140 տոննա «Յուկա» սորտեր) աշնա­նացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու (ընդամենը 4257,62 տոննա), որոնք ՀՀ մարզպետարաններից ներկայացված աշնանացան ցորենի առաջին վերարադրու­թյան սերմացուի պահանջարկը բավարարելու նպատակով տրա­մադրվել են ներկայացված վճարունակ պահանջարկի հիման վրա՝ մինչև 3 հեկտար հողատարածք ունեցող հողօգտագործող­ներին 2016 թվականին բերքահավաքից հետո 1։2 փոխհարաբերությամբ, կամ մեկ կիլոգրամը 160 դրամ հետ վերադարձնելու պայմանով։  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի «Տեղական սերմնար­տադրող­ներից և Ռուսաս­տանի Դաշնությունից աշնանացան ցորենի սերմնացուի ձեռքբերման և բաշխման գործընթացը կազմա­կերպելու մասին» N 1001-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում սորտաթարմացման նպատակով աշնանացան ցորենի սերմնա­բուծության, բարձր վերարտադրության սերմնացուների արտադրության համար Ռուսաս­տանի Դաշնությունից գնվել է 40 տոննա (20 տոննա «Կրասնո­դարսկայա 99», 13 տոննա «Վասսա» և 7 տոննա «Յուկա» սորտեր) աշնանացան ցորենի սուպերէլի­տային սերմնացու և հատկացվել է Հայաստանի Հանրապետության սերմնարտադրող­ներին` 7 և ավելի հեկտար ջրովի վարելահող ունեցող այն շահառուներին, որոնք պարտավորվել են բավա­րարել ցորենի սերմնաբուծության Հայաստանի Հանրա­պե­տության գյուղատնտեսու­թյան նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 164-Ն հրամանով հաստատված պահանջները՝ ապահովել սերմնաբուծության բոլոր ագրոտեխնիկական կանոնները և դրանց գրանցումը կազմակերպության կողմից տրամադրված ագրո­տեխնիկական միջոցառում­նե­րի և դիտարկումների գրանցամատյանում, ինչպես նաև 2016 թվականի բերքահավաքից հետո մինչև սեպտեմբերի 1-ը, 1:2 փոխհա­րա­բե­րությամբ աշնանացան ցորենի էլիտա սերմնացուի վերադարձը:  ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատ­վել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծու­թյան, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջա­նակներում 2012 թվականին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սեր­մացու և տրամադրվել թվով 12 սերմար­տադրողների մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմնա­բուծություն կազմա­կեր­պելու նպատակով:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատա­կով 2013 թվականին հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վերար­տադ­րու­թյան սերմացու տրամադրվել է թվով 12 սերմար­տադրողների մինչև 2018 թվականն առաջնային սերմնա­բուծություն կազմակերպելու նպատակով:  Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետությունում խթանել աշնա­նացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնա­նացան ցորենի սուպերէլիտային սերմացուների մի­ջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնանացան ցորենի էլիտային սերմերի արտադրության ծավալ­նե­րը հասցնել 5500-ական տոննայի, արդյունքում՝ բարձրացնել ցորենի ինքնաբավության մակարդակը:  Ծրագրերի և այլ միջոցառումների իրականացման արդյունքում 2015 թվականին հացահատիկի և հատիկա­ընդե­ղենային մշա­կա­բույսերի արտադրության ծավալները կազմել են 637.9 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 590.5 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 8.0%, այդ թվում` ցորենի արտադ­րության ծավալները կազմել են 383.7 հազ. տոննա, նախորդ տարվա 338.2 հազ. տոննայի դիմաց, աճը կազմել է 13.5%: Արտադրության ծավալների ավելացման հետ մեկտեղ բարձրացել է հացա­հատիկային տնտեսության ինտենսիվացման մակարդակը, այսպես, 2015 թվականին ցորենի բեր­քատվությունը կազմել է 34.0 ց/հա, նախորդ տարվա 32.3 ց/հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 5.3%: Ցորենի ինքնա­բավության մակարդակը գնահատվում է շուրջ 51.0%, նախորդ տարվա 48.7%-ի դիմաց: ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 93-Ն որոշ­մամբ հաստատված` Հանրա­պետությունում 2015 թվականի գարնանա­ցանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադ­րու­թյան զարգացման ծրագրի շրջանակներում <<Սերմերի գործակա­լու­թյուն>> ՊՈԱԿ-ի միջոցով ՌԴ-ից ներկրվել է 1013,8 տոննա գարնա­նացան գարու առաջին վերարտադրության, 5.275 տոննա եգիպտացո­րենի, 59.24 տոննա կապույտ առվույտի, 247.825 տոննա կորնգանի սերմա­ցուներ: Բացի այդ, «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» ՓԲԸ-ից գնվել` 120 տոննա գարնանացան գարու էլիտային վերարտադրության սերմացու:Ծրագրով սահմանված կարգով և գներով, հիմք ընդունելով հողօգ­տա­­­գործողների կողմից ներ­կայացված վճարունակ պահանջարկը` 2015 թվականի դեկտեմբերի 7-ի դրությամբ հողօգտա­գործող­ներին հատկացվել են 1133.8 տոննա գարնանացան գարու, 5.275 տոննա եգպ­տացորենի, 26.984 տոննա առվույտի և 247.825 տոննա կորնգա­նի սերմացու: ՀՀ մարզպետարան­ների կողմից ներկայաց­ված գրու­թյուն­ների համաձայն հողօգտագործողների կողմից վճարունակ պահան­ջարկի բացակայու­թյան պատճառով չիրացված` ՀՀ Սյունիքի մարզում 57 տոննա գարնանացան գարու, 0.15 տոննա առվույտի և 1.5 տոննա կորնգանի, Լոռու մարզում` 2.15 տոննա առվույտի և Տավուշի մարզում 1.191 տոննա առվույտի սերմացուները 2015 թվականի հու­լիսի 30-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդուն­ված <<Հայաս­տանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 93-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի գարնանա­ցանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և չբաշխված սերմացուի հետագա տնօրինումը կանոնա­կարգելու մասին>> N 842-Ն որոշմամբ կհատկացվեն 2016 թվա­կանի գարնանացան աշխատանքների կազմակերպման համար, իսկ 32,256 տոննա առվույտի սերմացուն պահես­տավորվել է: Պետական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով սերմա­ցուն հատ­կացվում է պետության կողմից ձեռք բերված արժեքից ավելի ցածր գներով՝ գարնանացան գարին ձեռք է բերվել 1 կգ-ը 324,640 դրամով և հողօգտագործողներին տրամադրվել 130 դրամով, եգիպտացորենը` 932,592 դրամով և հող­օգտագոր­ծողներին տրամադրվել 350 դրամով, առվույտը ձեռք է բերվել 2695 դրամով և տրա­մադրվել է` 1500 դրամով, իսկ կորնգանը ձեռք է բերվել 562,944 դրամով և տրամադրվել` 370 դրամով: |
| 2 | 2.2. Տավարաբուծու­թյան զար­գաց­ման ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբու­ծության զարգաց­ման ծրագրի շրջա­նակներում 2007-2012 թվականներին Գերմանիայի Դաշնությունից, Ավստրիայի և Չեխիայի հանրապետություններից հան­րա­­պետություն է ներկրվել 1332 գլուխ հոլշտին, շվից և սիմենթալ ցեղե­րի բարձրարժեք տոհմային երինջներ, որոնք տարաժամկետ վճարման պայմանով հատկացվել են գյուղացիական տնտեսու­թյուններին: 2012 թվականի ապրիլին ներկրվել է 210 գլուխ և ծրագրի շրջանակ­ներում աշխատանքներ է տարվել ևս շուրջ 475 գլուխ տոհմային երինջների ձեռք բերման ուղղությամբ, վերջինիս համար կայացել է մրցույթ:  Ներկրված կենդանիների կաթնատվությունը 2-3 անգամ գերա­զանցում է հանրա­պե­տության կովերի միջին կաթնատվության ցուցա­նիշը, իսկ առանձին կովերի կաթնատվու­թյունը կազմում է 9-10 հազար կգ, որն աննախադեպ ցուցանիշ է հանրապետության համար: Ծրա­գիրը բավականին արդյունավետ է, քանի որ գումարն ամբողջությամբ վերականգնվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, իսկ ներկրված կենդանիներից տարեկան ստացվում է ավելի շատ համախառն արդյունք, քան ծրագրի վրա ծախսված ամբողջ գումարն է: Ներկրված կենդանիներից տարեկան ստացվում է 1.7 մլրդ դրամի արդյունք, որից շուրջ 900 մլն դրամը ստացվում է ներկրված կենդա­նիներից տարեկան ստացվող ավելի քան 1000 գլուխ տոհմային կենդանիների իրացումից (1 գլխի արժեքը` 800-850 հազ. դրամ), իսկ 800 մլն դրամը` այդ կենդանիներից և դրանց սերնդից տարեկան ստացվող 5-6 հազ. տոննա կաթի իրացումից: Հանրապետությունում կովերի կաթնատվությունը 2012 թվականին կազմել է 2036 կգ, նախորդ տարվա 2035 կգ-ի դիմաց:  **2013 թ.**  Հայաստանի Հանրապետությունում տավարաբուծության զար­­գացման ծրագրի շրջանակներում 2007-2013 թվական­ներին Գերմանիայի Դաշնությունից, Ավստրիայի և Չեխիայի հանրապետություն­ներից հանրապետություն է ներկրվել 1811 գլուխ հոլշտին, շվից և սիմենթալ ցեղերի բարձրարժեք տոհ­մային երինջներ, որից 2013 թվա­կանին 479 գլուխ, որոնք տարաժամկետ վճարման պայմանով հատկացվել են անաս­նապահական գյուղա­ցիական և տնտեսություններին:  Ծրագրի իրականացումը նախադրյալներ է ստեղծել խոշոր եղջերավորների տոհ­մային և մթերատու հատկանիշների բարելավման համար: Հանրապետությունում կովերի կաթնատվությունը 2013 թվականին կազմել է 2054 կգ, նախորդ տարվա 2036 կգ-ի դիմաց:  **2014 թ.**  Տոհմաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում շարու­նակվում են տոհմասելեկցիոն աշխա­տանքները հանրա­­պետության առաջատար տոհմային տավարաբուծական, խոզա­բուծական և ոչխա­րա­բուծական տնտեսություններում: Իրականացվող տոհմասելեկցիոն աշխատանքների շնորհիվ 2014 թվականին ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Վամաքս>>, ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Արզնիի տոհմային>> և <<Ագրո­հոլդինգ-Արմենիա>> ընկերությունների կողմից տեղական վերարտադ­րու­­թյան արդյունքում ստացվել են ավելի քան 500 գլուխ տոհմային երինջներ, որոնցից Վրաստանի Հանրապետու­թյանն է վաճառվել շուրջ 200 գլուխ տոհմային երինջներ: Հանրապետությունում կովերի կաթնատվությունը 2014 թվականին կազմել է 2102 կգ, նախորդ տարվա 2054 կգ-ի դիմաց:  **2015 թ.**  Տավարաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականի սեպ­տեմբեր ամսին Ավստրիայի Հանրապետությունից ներկրվել են 256 գլուխ հոլշտին և շվից ցեղերի տոհմային երինջներ, որոնք տարաժամկետ վճարման պայմանով հատկացվել են 12 տնտեսավարող սուբյեկտների: Բացի այդ, նկատի ունենալով, որ ձմռան ամիսներին ձյան և մերկասառույցի պատճառով խիստ ռիսկային է դառնում կենդանիների փոխադրումը, տոհմային երինջների երկրորդ խմբաքանակի ներկրումը (թվով 453 գլուխ) նախատեսվել է իրականացնել 2016 թվականի գարնանը: |
| 3 | 2.3. Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի իրականացում    (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  <<Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման>> ծրագրի շրջանակ­ներում ստուգ­վել է գարնանացան և աշնանացան մշակաբույսերի 14420 տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատի­կա­ընդեղեն մշակա­բույսերի՝ 7236 տոննա, բանջար-բոս­տա­նային մշա­կա­­բույսերի՝ 9 տոննա, արմա­տա­պտուղ­ների և պալա­րապտուղ­ների՝ 7071 տոննա, կերային մշակաբույսերի՝ 81.6, տեխնի­կական մշակա­­բույսերի՝ 4.1, դեկորա­տիվ մշակաբույսերի՝ 16.6 և այլ մշակաբույսերի՝ 1.7 տոննա: Ստուգված սերմացուների քանակի 2.7%-ը կազմել են ոչ կոնդիցիոն սերմերը:  Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է ընձեռում զգալիորեն կրճատել անհայտ ծագ­ման, ոչ կոնդիցիոն սերմի օգտագործումը, արդյունքում ապահովվում է գյուղա­տնտե­սա­կան մշակաբույսերի բարձր բերք և գյուղատնտեսական մթերքների անհրաժեշտ որակ:  **2013 թ.**  Ծրագրի շրջանակներում 2013 թվականի ընթացքում ստուգվել է գարնանացան և աշնանացան մշակաբույսերի 16088.6 տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատիկա­ընդեղեն մշակաբույսերի՝ 9828.2 տոննա, բանջար-բոստա­նային մշակաբույսերի՝ 9.5 տոննա, արմատապտուղների և պալա­րապտուղների՝ 5373 տոննա, կերային մշակա­բույ­սերի՝ 796.661, տեխնիկական մշակաբույսերի՝ 48.7, դեկորատիվ մշակաբույսերի՝ 30.5 և այլ մշակաբույսերի՝ 0.22 տոննա սերմեր: Ստուգման արդյունք­ներով ոչ կոնդինցիոն սերմերի քանակը կազմել է 0.6%:  Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս սոր­տափորձարկումների միջո­ցով ընտրել և Հայաստանի Հանրա­պետության գյուղացիական տնտեսությունների համար երաշ­խավորել բույսերի նոր արդյունավետ սորտեր, որոնց օգ­տագործումը կապահովի բարձր և կայուն բերքատվություն, որակ­յալ արտադրանք, ինչպես նաև տարեկան շուրջ 10000 հեկտար հողատեսքերի վրա կբարելավվի հողերի բուսա­սանի­տարական վիճակը, ցանքի համար երաշխավորելով համալիր լաբորատոր փոր­ձաքն­նու­թյան ենթարկված սերմեր:  **2014 թ.**  Սերմերի ո­րա­կի ստուգ­ման և պե­տա­կան սորտափորձար­կ­ման ծրագրի շրջանակ­ներում 2014 թվա­կանի ընթացքում ստուգ­վել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 16.7 հազ. տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատիկաընդեղեն մշա­կաբույսերի՝ 12.1 հազ. տոննա, բանջար-բոստանային մշակա­բույսերի՝ 14.6 տոննա, արմատապտուղ­ների և պալարա­պտուղ­­ների՝ 4.0 հազ. տոննա, կերային մշակա­բույսերի՝ 505.7, տեխնիկական մշակաբույսերի՝ 1.0, դեկորատիվ մշա­կաբույսե­րի՝ 151.4 և այլ մշակաբույսերի՝ 0,3 տոննա սերմեր: Ստուգման արդյունքներով ոչ կոնդինցիոն սերմերի քանակը կազմել է 0.54%:  Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս սոր­տա­փորձարկումների միջոցով ընտրել և Հայաստանի Հանրա­պետության գյուղացիական տնտեսությունների համար երաշ­խա­վորել բույսերի նոր արդյունավետ սորտեր, որոնց օգտա­գործումը կապահովի բարձր և կայուն բերքատվություն, որակյալ արտադրանք, ինչպես նաև տարեկան շուրջ 10 հա­զար հեկտար հողատեսքերի վրա կբարե­լավվի հողերի բուսա­սանիտարական վիճակը, ցանքի համար երաշխավորե­լով համա­լիր լաբորատոր փորձաքննության ենթարկված սեր­մեր:  **2015 թ.**  Սերմերի ո­րա­կի ստուգ­ման և պե­տա­կան սորտափորձար­կ­ման ծրագրի շրջանակ­ներում 2015 թվա­կանի ընթացքում ստուգվել է գարնանացան և աշնանացան գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 15933.2 տոննա սերմեր, որից հացահատիկ և հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի՝ 8975.7 տոննա, բան­ջարաբոստանային մշակա­բույսերի՝ 26,1 տոննա, արմատապտուղների և պալարապտուղների՝ 6497.7 տոննա, կերային մշակաբույսերի՝ 428.7, տեխնիկական մշակաբույսերի՝ 0.09 և դեկորատիվ մշակա­բույսերի՝ 4.9 տոննա: Ստուգման արդյունքներով ոչ կոնդինցիոն սերմերի քանակը կազմել է 0.1%:  Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն է տալիս սորտափորձարկումների միջոցով ընտրել և Հայաստանի Հանրապետության գյուղացիական տնտեսությունների համար երաշխավորել բույսերի նոր արդյունավետ սորտեր, որոնց օգտագործումը կապահովի բարձր և կայուն բերքատվություն, որակյալ արտադրանք, ինչպես նաև տարեկան շուրջ 10000 հեկտար հողատեսքերի վրա կբարելավվի հողերի բուսասանիտարական վիճակը, ցանքի համար երաշխավորելով համալիր լաբորատոր փորձաքննության ենթարկված սերմեր: |
| 4 | 2.4. Հողերի ագրոքիմիա­­կան հետազոտության և բեր­րիության բարձ­րա­ց­ման ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  <<Հողերի ագրոքիմիական հետազոտությունների և բերրիության բարձրացման>> ծրագ­րի շրջա­նակներում հետազոտվել է գյու­ղա­տնտե­­սական նշանակության 71.8 հազ. հեկ­տար հողեր, հետա­զոտվող տարածքից վերցված 23.9 հազ. հողանմուշում կատարվել է 60.5 հազ. փոր­ձաքննություն, որոնց արդյունք­ների հիման վրա կազմվել է 141ագրո­քիմիական քարտեզ և մշակաբույսերի պարար­տացման երաշ­խա­վորագրեր, ագրոքիմիական քար­տեզ­ներից շահառուներին տրա­մադրվել է 175 քաղվածք:  **2013 թ.** 2013 թվականի ընթացքում հետազոտվել է 171 համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության 106.7 հազ. հեկտար հողեր: Հետազոտվող տարածքից վերցված 35.6 հազ. հողանմուշում կա­տարվել է 90.0 հազ. փորձաքննություն: Փորձաքննության արդ­յունք­ների հիման վրա կազմվել է 171 ագրոքի­միական քար­տեզներ և մշակաբույսերի պարար­տաց­ման երաշխավո­րագրեր: Ծրագիրն հնարավորու­թյուն է տալիս 5 տարվա ըն­թացքում հանրապե­տության բոլոր համայնքների հողերն ենթար­կել ագրոքիմիական հետա­զոտման, կազմել խոշոր մասշտաբի ագրոքիմիական քարտեզներ (բույսերի սննդա­ռության համար կարևոր սննդա­տարրերով ապահովվածության մասին), մշակել պարար­տանյութերի խնայողաբար և արդյու­նավետ օգտագործման վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված հանձնարարականներ, որոնք տրամադրվում են համապատասխան հա­մայնք­ներին: Ծրագիրը հնարա­վորություն է տալիս բարձրացնել օգտագործվող հանքային պարարտանյութերի արդյունավետությունը: **2014 թ.**  <<Հողերի ագրոքիմիա­­կան հե­տա­զոտության և բերրիու­թյան բարձ­րա­ցման ծրագրի>> շրջանակնե­րում 2014 թվականի ընթաց­քում հետազոտվել է 172 համայնքի գյուղատնտեսա­կան նշանակության 90.2 հազ. հեկտար հողեր: Հետազոտվող տա­րածքից վերցված 30.1 հազ. հողանմուշում կատարվել է 76.1 հազ. փորձաքննություն: Փորձաքննության արդյունքների հի­ման վրա կազմվել է 172 ագրո­քի­միական քարտեզներ և մշակա­բույսերի պարարտացման երաշխավորագրեր:  **Ծրագիրն հնարավորություն է տալիս 5 տարվա ընթացքում հանրապետության բոլոր համայնքների հողերը ենթարկել ագրո­քիմիական հետազոտման, կազմել խոշոր մասշտաբի ագրոքիմիա­կան քարտեզներ (բույսերի սննդառության համար կարևոր սննդա­տարրերով ապահովվածության մասին), մշակել պարարտա­նյու­­թերի խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված հանձնա­րարականներ, որոնք տրամադրվում են համապատասխան համայնքներին: Ծրագրի արդյունքների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս հիմնավորված նորմաների կիրառմամբ բարձրացնել հանքային պարարտանյութերի օգտագործման արդյունավետությունը:**  **2015 թ.**  <<Հողերի ագրոքիմիա­­կան հե­տա­զոտության և բերրիու­թյան բարձ­րա­ցման ծրագ­րի>> շրջա­նակ­նե­րում 2015 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում հետազոտվել է 170 համայնքի գյուղատնտե­սական նշանակության 84929 հեկտար հողեր: Հետազոտ­վող տարածքից վերցված 28311 հողանմու­շում կատարվել է 71627 փորձաքննություն: Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա կազմվել է 170 ագրոքիմիական քարտեզ­ներ և մշակաբույսերի պարարտացման երաշխավորագրեր:  Ծրագիրն հնարավորություն է տալիս 5 տարվա ընթացքում հանրապետության բոլոր համայնքների հողերը ենթարկել ագրոքիմիական հետազոտման, կազմել խոշոր մասշտաբի ագրոքիմիական քարտեզներ (բույսերի սննդառության համար կարևոր սննդատարրերով ապա­հովվածության մասին), մշակել պարարտանյութերի խնայո­ղաբար և արդյունավետ օգտա­գործման վերաբերյալ գիտականորեն հիմնավորված հանձնարարականներ, որոնք տրամադրվում են համապատասխան համայնքներին: Ծրագրի իրականացման արդյունքների օգտագործումը հնարավորություն է տալիս հիմնավորված պարարտացման նորմաների կիրառմամբ բարձրացնել հանքային պարարտանյութերի օգտագործման արդյունավետության մակարդակը: |
| 5 | 2.5. Օրգանական գյուղատնտեսության խթանման ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարու­թյան 2009 թվականի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մա­սին>> 180-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ թվով 14 ֆերմերի հետ կնքվել է պայմանագիր և հիմնվել է 46 հա հատապտղի օրգանիկ այգի, այդ թվում՝ ՀՀ Տավուշի մարզի 6 ֆերմերի կողմից՝ 17 հա, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 4 ֆերմերի՝ 18 հա, Գեղարքունիքի մարզի 1 ֆեր­մերի՝ 2 հա, իսկ Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի 1-ական ֆերմեր­ների կողմից հիմնվել է 3-ական հեկտար հատապտղի օրգանիկ այգի: Հայաստանի Հանրապետության գյու­ղատնտեսության նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի <<Թամարա Ֆրութ>> փակ բաժնե­տիրական ընկերու­թյան օրգանիկ այգիների հիմնման և մշա­կության աշխատանքների նկատմամբ վերահսկո­ղու­թյուն իրականաց­նելու նպատակով հանձնա­ժողով ստեղծելու մասին>> N 137-Ա հրա­մանով ստեղծված հանձնա­ժողովի կողմից 2012 թվականի երրորդ եռամսյա­կում կատար­վել է այց ֆերմերային տնտեսություններ՝ այգիների վիճակը և համապատաս­խան աշխատանքների կատարման ընթացքն ուսումնասիրելու նպա­տակով:  Դիտարկման արդյունքներով, <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ում առկա են անհրաժեշտ քանակությամբ ազնվամորու, մոշի, սև և կարմիր հաղարջի տնկա­նյութ, հենասյուներ՝ ծրագրում նոր ֆերմեր­ներ ընդգրկվելու դեպքում ևս 14 հա այգի հիմնելու համար:  Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել է օրգանական եղանակով կաթի և մսի արտադրության նպատակով կովերի և բտվող մսացու մատղաշի կերակրման սխեմաներ և կերա­բաժիններ, որոնք ներկայացվել են ՀՀ բնապահպանության նախա­րարություն:  **2013 թ.**  Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարու­թյան 2009 թվականի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագ­րին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարությանը գումար հատկացնելու մասին>> 180-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյու­ղատնտե­սության նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի N 137-Ա հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը տարվա ընթացքում ուսումնասիրություններ է կատարել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն դիմած տնտեսավարող սուբյեկտների հո­ղա­տարածքներում, որի արդյունքում 2013 թվականի ընթաց­քում ՀՀ Կոտայքի և Լոռու մարզերի 3 տնտեսավարող սուբ­յեկտի հետ կնքվել են պայմանագրեր` ընդհանուր առմամբ 9 հա-ի համար:  Հաս­տատ­ված ծրագրի շրջանակներում ընդ­հանուր առմամբ թվով 17 ֆերմերի հետ կնքվել են պայմա­նագրեր` 55 հա օրգանիկ այգի հիմնելու համար  Օրգանական գյուղատնտեսությունը խթանելու նպատակով որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել օրգանական եղանակով կենդանական ծագման մթերքների արտադրու­թյան ուղղու­թյամբ:  2013 թվականի առաջին կիսամյակում օրգանական գյուղատնտե­սությամբ զբաղ­վելու թույլտվություն է ստացել ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենավանի տավարաբուծական ֆերման:  **2014 թ.**  Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարու­թյան 2009 թվա­կանի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագ­րին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րա­րությանը գումար հատկացնելու մասին>> 180-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում  2014 թվականի տարեվերջի դրությամբ թվով 20 ֆերմերների հետ կնքվել է պայմանագիր՝ 61 հա հատապտղի օրգանիկ այգու հիմնման համար, այդ թվում՝  - ՀՀ Տավուշի մարզում 6 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 17 հա այգի,  - ՀՀ Վայոց ձորի մարզում՝ 4 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 18 հա այգի,  - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում՝ 1 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել 2 հա այգի,  - ՀՀ Կոտայքի մարզում 4 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 11 հա այգի,  - ՀՀ Լոռու մարզում 2 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 6 հա այգի,  - ՀՀ Շիրակի մարզում 1 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 3 հեկտար այգի  - ՀՀ Արագածոտնի մարզում 2 ֆերմերի հետ՝ հիմնվել է 4 հա այգի։  Ծրագրում ընդգրկված ֆերմերներին ընկերության կողմից հատկացվել են անհրաժեշտ քանա­կությամբ հաղարջենու, ազնվամորու և մոշենու տնկիներ, օրգանական պարարտա­նյութ՝ գոմաղբ, հենասյուներ և մետաղալարեր: Սակայն ծրագ­րի շահառուներից 2 ֆերմերի 3-ական հեկտարի չափով այգիների վիճակը անբավարար է, ինչի կապակ­ցու­թյամբ նախատեսվել է իրականաց­նել հա­մա­պա­տասխան ուսումնասիրություններ:  Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կա­նո­նակարգերին համապատասխան` մշակ­վել են «Փաթեթ­վածքի անվտան­գությանը ներկայացվող պահանջները հաս­տատելու մասին» և «Սննդամթերքի մակնշմանը ներկայաց­վող պա­հանջ­­ները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հան­րա­պետու­թյան կառավարության որոշման նա­խագծե­րը, որոն­ցով սահ­մանվում են դրույթներ` գենետիկորեն ձևափոխված օրգա­նիզմ­ների և դրանց ածանցյալների, ինչպես նաև օրգա­նական գյուղատնտե­սության արտադրության սննդամթերքի մակ­նշմա­նը և փաթեթ­վածքին ներկայացվող պահանջների վերա­բերյալ:  **2015 թ.**  Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարու­թյան 2009 թվականի փետրվարի 12-ի <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ի կողմից առաջարկվող օրգանիկ այգիների ստեղծման ծրագրին հավանություն տալու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին>> 180-Ա որոշմամբ հաս­տատ­ված ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականի տարեվերջի դրությամբ թվով 21 ֆերմերների հետ կնքվել է պայմանագիր՝ հատապտղի օրգանիկ այգու հիմնման համար: Հիմնվել է 63 հա այգի։  Ծրագրում ընդգրկված ֆերմերներին ընկերության կողմից հատկացվել են անհրաժեշտ քանակու­թյամբ հաղարջենու, ազնվամորու և մոշենու տնկիներ, օրգա­նական պարարտանյութ (գոմաղբ), հենա­սյուներ և մետաղալարեր:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական ծրագրերի մոնիթո­րինգի և վերլուծության վարչությունը 2015 թվականի մայիսի 11-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում ուսումնասիրություններ է կատարել ՀՀ 7 մարզերում հիմնված 63 հա օրգանիկ այգիներում: Ծրագրի շահառուներից մի քանիսի մոտ այգիները գտնվում են ոչ բավարար վիճակում:  Նշված այգիներից 13-հա-ը «Էկոգլոբ» ՍՊԸ-ի կողմից գտնվում են սերտիֆիկացման փուլում, իսկ թվով 5 շահառուի 15 հա այգիներն աճի և զարգացման նպատակով սերտիֆիկացման գործընթացը հետաձգվել է: Ծրագրի հետագա շարունակականությունը ապահովելու նպատակով <<Թամարա ֆրութ>> ՓԲԸ-ին հանձնարարվել է իրականացնել բոլոր համապատասխան անհրաժեշտ միջոցա­ռումները վնասի վերականգնման ուղղությամբ: |
| 6 | 2.6. Գյուղատնտեսա­կան կեն­դանիների արհեստա­կան սեր­մնա­վոր­ման միջոցառում­ների իրականացում (սերմնավորման միջոց­ների ձեռքբերում, պահ­պանում և կենդանիների սերմնա­վորում)  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  **<<**Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի շրա­նակ­ներում ՀՀ Գեղար­քունիքի մարզի Մարտունու, ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյանի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գոր­ծի և արհեստական սերմնավորման կայան>> ՊՓԲԸ-ում շարունակ­վել են խորը սառեցված եղանակով բարձրարժեք արտադրող ցուլե­րից ստացված սերմնահեղուկի բանկի պահպանության աշխատանք­ները: 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ընկերություններում խորը սառեցված եղանակով պահպանվում են 337.3 հազար չափա­բաժին սերմնահեղուկ: Սերմնահեղուկի բազայի պահպանումը հնարավորություն է ընձեռել 2012 թվա­կանին իրակա­նացնելու շուրջ 18.0 հազ. գլուխ կովերի արհես­տական սերմնավորում:  Բացի այդ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակ­վել և ՀՀ կառա­վարության քննարկմանն է ներկայացվել 2013-2020 թվականների <<Գյուղատնտե­սական կենդանիների արհես­տա­կան սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագիրը, որի հաստատ­ման դեպքում հնարավոր է հանրա­պետությունում ոչ միայն վերսկսել գյուղատնտե­սական կենդա­նիների արհեստական սերմնավորման գործընթացը, այլ նաև ձեռք բերել անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր:  **2013 թ.**  **<<**Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի շրանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու, ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյանի <<Գյուղատնտե­սական կենդանի­ների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կա­յան>> ՊՓԲԸ-ում շարունակվել են խորը սառեցված եղա­նա­կով բարձրարժեք արտադրող ցուլերից ստացված սերմնա­հեղուկի բանկի պահպանության աշխատանքները: 2013 թվա­կանի հունվարի 1-ի դրությամբ ընկերություններում խորը սառեցված եղանակով պահպանվում են 327.8 հազար չափա­բաժին սերմնահեղուկ: Նշված ընկերությունների կողմից 2013 թվականին արհեստական սերմնավորման նպատակով իրաց­վել է շուրջ 8.4 հազար դոզա սերմնահեղուկ:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կող­մից մշակվել և ՀՀ կառա­վարության քննարկմանն է ներ­կայացվել 2013-2020 թվականների <<Գյուղատնտե­սական կեն­դանիների արհես­տական սերմնա­վորման միջոցառում­ներ>> ծրագրի նախագիծը, որը նախատեսում էր վերագործարկել գյուղատնտե­սական կենդա­նիների արհեստական սերմնավորման գործըն­թացը, ձեռքբե­րել անհրա­ժեշտ գործիքներ և նյութեր: Նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել է ի գիտություն:  **2014թ.**  <<Արհեստական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագ­րի շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու և ՀՀ Արարատի մար­զի Մխչյանի <<Գյու­ղատնտե­սական կեն­դա­նի­ների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կա­յան>> ՊՓԲԸ-ներում շարունակվել են խորը սառեցված սերմնա­հեղուկի բանկի պահպանության աշխատանքները: 2014 թվականի տարեսկզբի դրությամբ ընկերություններում պահպանության է դրվել 314.9 հազ. չափաբաժին սերմնահեղուկ: 2014 թվականի ընթացքում ընկերությունների կող­մից կովերի արհեստական սերմնավորման նպատակով գյուղա­ցիական տնտե­սություններին են վաճառել շուրջ 7.6 հազար չափաբաժին սերմնահեղուկ, որով սերմնավորվել է շուրջ 7.1 հազար գլուխ կովեր:  **2015 թ.**  Գյուղատնտեսա­կան կեն­դանիների արհեստա­կան սեր­մնա­վոր­ման միջոցառում­ների իրականացում (սերմ­­­նա­­վորման միջոց­ների ձեռքբերում, պահ­պանում և կենդանիների սերմնա­վորում) միջոցառման շրջանակներում 2015 թվականի հաշվետու ժամանակա­հատվածում իրականացվել են հետևյալ աշխա­տանքները.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու և ՀՀ Արարատի մարզի Մխչյանի <<Գյու­ղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան>> ՊՓԲԸ-ում <<Արհես­տական սերմնավորման միջոցառումներ>> ծրագրի շրջանակներում շարունակվել են խորը սառեցված սերմնահեղուկի բանկի պահ­պանության աշխատանքները: Ընկերություններում խորը սառեցման եղանակով պահվում են 308.9 հազար չափաբաժին սերմնահեղուկ։  Հաշվետու տարվա ընթացքում նշված ընկերությունների, արհեստական սերմնավորում իրա­կանցնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների միջոցով իրա­կա­նացվել են շուրջ 35 հազար գլուխ կովերի արհեստական սերմնա­վորում: |
| 7 | 2.7. Հանքային պարարտա­նյութերի ներմուծման և իրաց­ման գործընթաց­ների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հայաստանի Հանրապետությունում հողօգտագործողներին մատ­չելի գնով ազոտական պարարտա­նյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի շրջանակ­ներում ՀՀ կառավարու­թյան 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1802-Ն որոշման համա­ձայն հանրապետությոն է ներկրվել 25000 տոննա ազոտա­կան պարարտանյութ՝ ամոնիակային սելիտրա (34,4% ազոտի պարու­նակությամբ)` 50կգ զանգվածով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով ՀՀ մարզերի հողօգտա­գործողներին վաճառելու համար: Ծրագրով նախատեսված 25000 տոննա ազոտական պարար­տա­նյութն ամբողջությամբ բաշխվել է:  ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1048-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրա­պետության հողօգտագործողներին 2012 թվականի աշնան համար մատչելի գներով ազոտական պարար­տանյութի ձեռքբերման նպատակով Հայաստանի Հանրա­պետության գյու­ղա­տնտե­սության նախարարությանը հատկացվել է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ` 700 տոննա ազոտա­կան պարարտանյութ ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապե­տության Արագածոտնի մարզին հատկացնելու համար՝ մարզի համայնքներին ամրագրված գնով վաճառելու նպատակով:  Ծրագրի շրջանակներում, աշնան գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման նպատա­կով ձեռք է բերվել 5000 տոննա ազոտա­կան պարարտանյութ` Հայաստանի Հանրապե­տության մարզերի հողօգտագործողներին, Լեռ­նային Ղա­րա­բաղի Հանրապե­տու­թյանը ու Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտե­սության նախարարության համակարգում գործող 4 կազմակերպու­թյուններին ծրագրում ամրագրված գնով վաճառելու համար: 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ի դրությամբ ՀՀ մարզերին բաշխվել է 5700.0 տոննա ազոտական պարարտանյութ: Ծրագրի իրա­կանացման արդյունքում մատչելի գներով բավարարվել է ՀՀ մարզերի պահանջարկը ազոտական պարարտանյութի նկատմամբ: Վերջինս հնարավորություն է տվել ագրոտեխնիկական միջոցա-ռումների կատարման համար: 2012 թվականին բուսաբուծության ճյուղում արձանագրված 14% աճը արդյունք է նաև տվյալ ծրագրի իրականացման:  **2013 թ.**  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N189-Ն որոշմամբ հաս­տատ­ված <<Հայաս­տանի Հանրապե­տու­թյան հողօգտագործողներին 2013 թվականի գար­նան գյուղատնտեսական աշխա­տանքների համար մատչելի գնե­րով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով պետակ­ան աջակցության ծրագրի>> շրջանակներում 2013 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապե­տության մարզե­րի համայնքների հողօգտագործողներին, ԼՂՀ-ին և ՀՀ գյու­ղատնտեսության նախա­րա­րության համակարգի կազմակեր­պություններին 50 կգ քաշով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով հատկացվել է 30442.8 տոննա ազոտական պարարտանյութ («Ամոնիակային սելիտրա» 34,4 տոկոս ազոտի պարունակու­թյամբ):  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի 906-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2013 թվականի **աշնան** գյուղատնտե­սական աշխատանք­ների համար մատչելի գներով ազոտա­կան պարար­տա­նյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրի>> շրջանակներում Հայաստանի Հան­րա­պետության մարզերի համայնքների հողօգտա­գործող­ներին, ԼՂՀ-ին հատկացվել է 7463.4 տոննա ազոտական պարարտանյութ:  2013 թվականի ընթացքում վերը նշված ծրագրերի շրջա­նակ­ներում ընդհանուր առմամբ 50 կգ քաշով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով մատակարարվել է շուրջ 37900 տոննա ազոտական պարարտանյութ:  Ծրագրի իրականացումը նպաստում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակու­թյան ագրոտեխ­նիկական պահանջ­նե­րի կատարմանը, արդյունքում՝ բերքատվության բարձրաց­մանը: ՀՀ գյու­ղատնտե­սության բուսաբուծության ճյուղում արձանագրված 6.6% տնտեսական աճը որոշակիորեն արդյունք է նաև նշված ծրագրի իրականացման:  **2014 թ.**  Հայաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին 2014 թվականի գյու­ղատնտե­սական աշխա­տանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարար­տանյութերի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցու­թյան ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նա­խա­­րարությանը հատկացվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ՝ 33.8 հազ. տոննա ազոտական պարարտանյութ ձեռքբերելու և ՀՀ մար­զերի համայնքների հողօգտա­գործողներին, կազմակեր­պու­­թյուն­ներին և Լեռ­նային Ղարաբաղի Հանրապետությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 6000 դրամ արժեքով վա­ճառելու համար:  2014 թվականի ընթացքում իրակա­նացվել է նաև 2013 թվականի աշնանը մնացած 700,6 տոննա ազոտական պարարտանյութի բաշխումը:  2014 թվականի ընթացքում բաշխվել է ընդա­մենը՝ 31.7 հազ. տոննա ազոտական պարարտանյութ: Նույն ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարությունը «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ին որպես սուբսիդիա, պայմանագրային հիմունքներով տրամադրել է 357.3 մլն. դրամ՝ 2645 տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ և 1619 տոննա կալիու­մա­կան պարարտանյութ ձեռքբե­րելու և Հա­յաս­տանի Հանրապետու­թյան մարզերի համայնքների հողօգ­տագոր­ծողներին, կազմակեր­պություններին և Լեռ­նային Ղա­րա­բաղի Հանրապետությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 7000 դրամ արժե­քով վաճառելու համար:  2014 թվականի տարեվերջի դրությամբ «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ի կողմից բաշխվել է ընդամենը՝ 1172 տոննա ֆոսֆո­րական և 592 տոննա կալիումական պարարտանյութ: Ազոտական պարարտանյութի հետ ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի մատչելի գներովմատակարարումը հնարավորություն տվեցմեծապեսապահովել ագրոտեխնիկական պահանջների պահպանումը: 2014 թվականին բուսաբուծության համախառն արտադրանքի 6.9% աճը որոշակիորեն արդյունք է նաև տվյալ ծրագրի իրականացման:  **2015 թ.**  ՀՀ կառավարության կողմից 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 96-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաս­տանի Հանրապետու­թյան հողօգտագործողներին 2015 թվակա­նի գյուղատնտե­սական աշխա­տանք­ների համար մատչելի գներով ազո­տական, ֆոս­ֆո­րական և կալիու­մա­կան պարարտա­նյութերի ձեռքբեր­ման նպա­տակով պետական աջակ­ցու­թյան ծրագիրը հաստատելու մա­սին» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյու­ղատնտեսության նախարարությանը հատկացվել է համապատասխան միջոց­ներ (2,1 մլրդ դրամ)` 33,3 հազ․տոննա ազոտական պարարտանյութ ձեռք բերելու և ՀՀ մարզերի համայնքների հողօգ­տագործողներին, կազմակերպություններին և Լեռ­նային Ղարա­բաղի Հանրապե­տությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 6,0 հազ․դրամ արժեքով տրամադրելու համար: 2015 թվականի ընթացքում պետք է իրակա­նացվեր նաև 2014 թվականի աշնանը չբաշխված 2,1 հազ․տոննա պարար­տանյութի բաշխումը: Ընդամենը` 35,3 հազ․տոննա:  2015 թվականի տարեվերջի դրությամբ բաշխվել է ընդամենը՝ 32,7 հազ. տոննա ազոտական պարարտանյութ:  Նույն ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ին որպես սուբսիդիա, պայմանագրային հիմունքներով տրամադրել է 301,0 մլն դրամ՝ 1,65 հազ․տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ և 0.6 հազ. տոննա կալիու­մա­կան պարարտանյութ ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապետու­թյան մարզերի համայնքների հողօգտագործողներին, կազմակերպություն­ներին և Լեռ­նային Ղարա­բաղի Հանրապետությանը 50 կգ քաշով 1 պարկը 7,0 հազար դրամ արժե­քով տրամադրելու համար:  2015 թվականի ընթացքում պետք է իրակա­նացվեր նաև 2014 թվականի աշնանը չբաշխված 1,5 հազ․տոննա ֆոսֆորական և 1,0 հազ․տոննա կալիումական պարարտանյու­թերի բաշխումը: Ընդա­մենը հատկացվելու է համապա­տասխանաբար` 3,1 հազ․տոննա ֆոսֆորական և 1,6 հազ․տոննա կալիումական պարարտանյութ:  2015 թվականի տարեվերջի դրությամբ «Հրաշք այգի» ՍՊԸ-ի կողմից բաշխվել է ընդամենը՝ 2,4 հազ․տոննա ֆոսֆորական և 0.9 հազ. տոննա կալիումական պարար­տանյութ: Ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի միասնական օգտագործումը նպաստում է ագրոտեխնիկական միջոցառումների սահմանված պահանջներով կատարմանը, ինչը նպաստել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացմանը: Բուսաբուծության ճյուղում 2015 թվականին գրանցված 15.2% աճը որոշակիորեն արդյունք է նաև տվյալ ծրագրի իրականացման: |
| 8 | 2.8. Գյուղատնտեսա­կան տեխ­նիկայի հավաքակազ­մի աստի­ճա­նաբար նորաց­ման միջոցառում­ների իրականացում` կոոպերաց­­ման սկզբունքով  գործող արտա­դրա­­­­-  տեխ­նիկական ծառայությունների խթանում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նո­րաց­ման միջոցառումների իրա­կա­նացման շրջանակներում աշխա­տանք­ներ են տարվում Ռուսաս­տանի Դաշնության <<Ռոսագրոլի­զինգ>> և Բելոռուսի Հանրապետության <<Պրոմագրո­լիզինգ>> ընկե­րու­թյունների հետ՝ հանրա­պետու­թյուն գյուղատնտեսական տեխնիկա ներկրելու և լիզինգային եղանակով գյուղացիական տնտեսու­թյուննե­րին տրամադրելու նպատակով:  Հիմք ընդունելով ՀՀ մարզպետարաններից գյուղատնտեսական տեխնիկայի նկատ­մամբ պահան­ջարկի վերաբերյալ ստացված տեղե­կատվությունը, 2012 թվականի հուլիս ամսին <<Ռոս­ագրո­լիզինգ>> ընկերությանը ներկա­յացվել են տվյալներ Հայաստանի Հանրա­պետության գյուղատնտե­սական տեխնիկայի 2012 թվականի երկրորդ կիսամյակի և 2013 թվականի պահան­ջարկի վերա­բեր­յալ: ՌԴ կառա­վարության 2012 թվականի հունի­սի 16-ի N АД-П11-3350 հանձնա­րարականի կատար­ման շրջա­նակ­ներում, ռուսական արտադ­րության գյուղա­տնտե­սական տեխ­նիկա, սարքավորումներ լիզինգային եղա­նակով ՀՀ ներմուծելու նպա­տակով <<Ռոսագրոլի­զինգ>> ԲԲԸ-ի խոր­հուրդը կայացրել է որոշում՝ ՀՀ-ում դուստր կազմակերպություն հիմնելու վերաբերյալ:  2012 թվականի նոյեմբերի 5-6-ը Մինսկ քաղաքում կայացած տնտե­սական համագոր­ծակցության հարցերով հայ-բելոռուսական միջկառա­վա­­րա­կան հանձնաժողովի 9-րդ նիստում քննարկվել և կոնկրետ քայ­լեր են նախանշվել, 2013 թվականին հայկական շուկայում բելոռու­սական <<Պրոմագրո­լի­զինգ>> ընկերության աշխատանք­ների կազմա­կերպ­­ման հնարավորու­թյուն­ների և զարգացման հեռանկար­­ների ուղղությամբ: Նախատեսվում է բելոռուսական պատ­վի­րակության այցը Հայաստան՝ Բոբ­րույսկի տրակտորային դետալ­ների և ագրեգատների գործարանի արտադրու­թյան տրակ­տորների հավաքման գործընթացը ՀՀ ձեռնար­կություններից մեկում կազմա­կերպելու համար:  Դրամաշնորհային կարգով գյու­ղատնտեսական տեխ­նի­կայի ներմուծման նպատակով ՀՀ գյու­ղատնտե­­սության նախարա­րի 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N ՍԿ/11.1/4155-12 գրությամբ ՀՀ կառավարու­թյուն է ներկայացվել Ճապոնիայի կառավարության` զար­գաց­մանն ուղղված պաշտոնական օգնության ծրագրի (ODA) շրջան­ներում 2013 թվականին իրակա­նաց­վելիք <<Դրամաշնորհային աջակցու­թյուն սա­կավապահով ֆեր­մեր­­ներին>> (նախկինում 2KR) ծրագրի սահմանված կարգով կազմված դիմում-հայտը:  <<Չինվան>> ՍՊԸ-ն հանդիսանալով անկախ տնտեսավարող սուբյեկտ, 2012 թվա­կանին իր նախա­ձեռնությամբ ձեռնամուխ է եղել ՉԺՀ-ից ստացված 200 միավոր 20-80 ձիաուժ հզորու­թյամբ տրակ­տորների և 250 միավոր գյուղգործիքների հավաքման և իրացման գործընթացին:  **2013 թ.**  Գյուղատնտեսա­կան տեխ­նիկայի հավաքակազ­մի աստի­ճա­նական նորաց­ման ուղղությամբ հաշվետու ժամանակահատ­վա­ծում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.  Գյու­ղա­տնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճա­նաբար նորացմանն ուղղված աշխա­տանք­­ների արդյուն­քում՝ ՀՀ կառավարությունը 2013 թվականի հունիսի 13-ին ընդունել է <<Բելառուսի Հանրապետությունից գյուղատնտե­սական տեխ­նիկա ներմուծելու և բյուջետային երաշխիք տրա­մադրելու մասին>> N 588-Ն որոշումը:  Ի կատարումն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի օգոստոսի 24-ի <<Հայաս­տանի հանրապետության գյուղատնտե­սության նախարարության վարչական վիճա­կագրա­կան ռեգիստրի (տեղեկատվության հավաքագրման, շտեմարան­ների ստեղծման) առաջին փուլի վարման կարգը և գյու­ղատնտե­սական վարչական վիճակագրական ռեգիստրի հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին>> N 167-Ն հրա­մանի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչու­թյունը հանրապե­տության տարածքում իրականացնում է վարչական ռեգիստրի վարում (գյուղատնտեսական տեխնի­կայի և գործիքների), որի նպատակն է ճշտել գյուղատնտե­սական տեխնիկայի առկա քանակը և սարքինության մակար­դակը:  Նշված գործառույթի արդյունքում առաջարկություն է ներկայացվել հանրապե­տությունում գյուղատնտեսա­կան տեխ­նիկայի հավաքակազ­մի աստի­ճա­նաբար նորաց­ման համար, որի արդյունքում բանակ­ցելով Բելառուսի Հանրապետության կառավարության և գյու­ղատնտեսական տեխ­նիկա արտադրող ձեռնարկությունների հետ 2013թ. հանրապետություն է ներկրվել և իրացվել 120 տրակտոր, 20 հավաքիչ-մամլիչ, 20 կուլտիվատոր, 40 գութան, 10 կարտոֆի­լատնկիչ, 10 կարտոֆիլաքանդիչ, 15 խոտհնձիչ, 10 շարքացան:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Ծրագրերի իրակա­նացման գրասենյակ>>-ի միջոցով 2012-2013թթ հանրապետություն է ներկրվել և համայնքային արոտօգտագործողների միավորումնե­րին ու գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոններին է հատ­կացվել շուրջ 367 անվանում տրակտորներ և այլ գյուղատնտե­սական տեխնիկա:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Ագրոսպասարկում>> ՓԲԸ-ն հաշվետու ժամանա­կաշրջանում համապա­տաս­խան աշխա­տանքներ է իրակա­նացրել ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվական­ների կայուն զարգացման ռազմավարության ծրագրի կատա­րումն ապահովող <<Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճանաբար նորացման միջոցառումների իրականացում՝ կոոպերացման բաժնետիրական սկզբունքով գործող արտադրատեխնիկական ծառայություն­ների խթա­նում>> միջոցառման, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոս­տոսի 9-ի N 800-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխ­նիկայի ներմուծման ու հավաքակազմի աստիճանաբար նո­րաց­մանն ուղղված աշխատանքների իրականացում>> գերա­կա խնդրի շրջանակներում: Կատարված աշխատանքների արդյունքում ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 20-ի N 650-Ն որոշման հիման վրա Բելառուսի Հանրա­պետու­թյունից 2013 թվականին աննախադեպ ցածր գներով Հայաստանի Հանրապե­տություն է ներկրվել 265 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա:  Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի աստիճա­նաբար նորացման միջոցառումների շրջանակներում հայ-ավստրիական համագործակցության նպատակով 2013 թվա­կանի հունվար ամսին ՀՀ ֆինանսների նախարարությանն է տրամադրվել գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահանջարկի և ավստրիական գյուղատնտեսական մեքենաներ արտադրող համապատասխան ընկերությունների հայաստանյան մասնա­ճյուղերի ստեղծման նպատակահարմարության վերաբերյալ տեղեկատվություն:  Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ներկրման նոր մոտեցում­ների ներդրման նպատակով 2013 թվականի մարտ ամսին անց են կացվել քննարկումներ Գերմանիայի Դաշնության <<Ջոն Դիր>> ընկերության և Հայաստանի Հանրապետու­թյունում վերջինիս գործընկեր <<Քարդ Ագրոսեր­վիս>> ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են համագործակցության հնարավորու­թյունները: ՀՀ վարչա­պե­տի 2013 թվականի մայիսի 23-ի հանձնարարականի հիման վրա, տրվել է առաջարկություն <<Ջոն Դիր>> և <<Ֆենդթ>> ընկերություններից գյուղատնտե­սական տեխնիկա ձեռք բերելու նպատակահարմարության վերաբերյալ:  **2014 թ.**  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնու­թյամբ ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով 2013 թվականի և 2014 թվա­կանի ընթացքում հանրապե­տություն է ներկրվել 288 միավոր <<ՄՏԶ-8.2>> մակնիշի տրակտոր իրենց կից գյուղգործիք­ներով (20 հատ հավաքիչ-մամլիչներ, 20 հատ կուլտի­վա­տորներ, 40 հատ գու­թաններ, 34 հատ կարտոֆիլատնկիչներ և կարտոֆի­լա­քան­­դիչ­ներ, 16 հատ շարքացաններ), որոնք շուկայականից ցածր գնե­րով վա­ճառվում կամ լիզինգով տրա­մադրվում են կոպերա­տիվ­ներին կամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այլ սուբյեկտ­ների: 2014 թվականին հանրապետու­թյուն է ներկրվել 4 միավոր ՍԿ-5 մակնիշի հացահատիկա­հավաք կոմբայն: Նախատեսվում է ևս 8 միավոր հացա­հատիկահավաք կոմբայնների ներկրումը:  <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառա­վարման և մրցունակության>> վար­կային ծրագրի շրջանակ­ներում հանրապետություն է ներմուծվել և արոտօգտագոր­ծողների սպառողական կոոպերատիվներին է մատակարար­վել 481 միավոր գյուղտեխնիկա, որից 122 անիվավոր տրակ­տոր, 55 մամլիչ-բարդոցիչ և 359 միավոր այլ գյուղգործիքներ:  ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել Հայաստանի Հան­րապե­տություն հացահատիկահավաք կոմբայն­ների ներկր­ման և շահագործման հայեցակարգային մոտե­ցումները (13.02.2014թ. N ՍԿ/ՎՂ/675-14 գրություն): Նշված գործա­ռույթի արդյունքում մշակվել է առաջարկություն՝ հանրապե­տությու­նում գյուղատնտեսա­կան տեխ­նիկայի հավաքակազ­մի աստի­ճա­նաբար նորաց­ման համար:  **2015 թ.**  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնու­թյամբ` ՌԴ-ի <<Ռոստ­սել­մաշ>> գործա­րանից հանրապե­տու­թյուն է ներկրվել և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի միջոցով ուղղակի վաճառքի ու լիզինգային եղանակով շուկայականից անհամեմատ ցածր գներով 2015 թվականին տնտես­վարող սուբյեկտներն և անհատներին է տրամադրվել 8 միավոր <<ՍԿ-5>> մակնիշի հացահատիկահավաք կոմբայն, ինչպես նաև Բելառուսի Հանրապետությունից ներկրված 4 միավոր ՄՏԶ-82.1 մակնիշի տրակտոր:  <<Համայնքների գյուղա­տնտե­սական ռեսուրսների կառա­վարման և մրցու­նա­կության ծրագրի>> (վարկային ծրագիր) շրջանակներում 2015 թվականի ընթացքում 33 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերա­տիվ­ներին տրամադրվել է շուրջ 120 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 9 անիվավոր տրակտոր և 111 միավոր այլ գյուղ­գործիքներ:  <<Համայնքների գյուղատնտե­սա­կան ռեսուրսների կառա­վար­ման և մրցունա­կու­թյան>> 2-րդ ծրա­գրի շրջանակներում 14 համայնքի արոտօգտագործողների միա­վորում սպառո­ղական կոոպերա­տիվներին տրամադրվել է 80 միավոր գյուղատնտե­սական տեխ­նիկա, այդ թվում՝ 22 անիվավոր տրակտոր և 58 միավոր այլ գյուղ­գործիքներ:  Հանրապետությունում գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության և սարքի­նության վիճակի ճշգրտման նպա­տակով իրականացվում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի հետ կապված վիճա­կագրա­կան տվյալների հավաքագրում, որի արդյունքում կձևավորվի տե­ղե­կատվական շտեմարան: |
|  | 2.9. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության տարեկան ծրագրերի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է:**  ՓՄՁ ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտներին պետական աջակցության տրամադրումն իրականացվում է «Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» տարեկան ծրագրերի համա­պատասխան ուղղություններով և աջակցման գործիքների միջոցով, մասնավորապես`   1. ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցություն (կարողությունների զարգացում)   ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցության շրջանակներում իրականացվում են «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն» ծրագրեր, որոնք ընդգրկում են հետևյալ բաղադրիչները` մասնակիցների ուսուցում, վերապատրաստում, մասնագիտական խորհրդատվության և տեղեկատվության տրամադրում, մանրակրկիտ ընտրության փուլ անցած գաղափարների կյանքի կոչման նպատակով գործարար ծրագրերի մշակում:  Այս ուղղությամբ առանձին իրականացվում են «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» մի քանի ծրագրեր հատուկ սիրիահայերի համար:   1. ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն   ՓՄՁ-ի սուբյեկտների ներկայացուցիչների առավել լայն շրջանակների համար գործարար տեղե­կատվության և խորհրդատվության հասանելիության և մատչելիության ապահովումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում խմբային և անհատական հանդիպումների, ինչպես |
| 9 |  | | նաև հեռահաղորդակցության հնարավոր միջոցներով: Խորհրդատվություն և տեղեկատվություն է տրա­մադրվում ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող օրենսդրական բոլոր ուղղություններով, այդ թվում՝ հարկային, մաքսային, սննդի անվտանգության, տեխնիկական կանոնակարգման, Եվրասիական տնտեսական միության, ինչպես նաև Եվրոպական Միության իրավական կարգա­վորումների վերաբերյալ և այլն:   1. ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն   Տվյալ ուղղությունը ներառում է.   1. ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին ֆինանսական աջակցություն (վարկային երաշխավորությունների տրամադրում) 2. սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցություն (վարկային երաշխավորությունների տրամադրում) 3. գործարար նախաձեռնություններին աջակցություն 4. ՓՄՁ-ի սուբյեկտների ուղղակի վարկավորում: 5. Տեղական տնտեսական զարգացում և ոլորտային աջակցություն   Իրականացվում են տարածաշրջանային և համայնքային տնտեսական զարգացման ծրագրեր, ինչպես նաև տեղական հումքի, աշխատուժի, ավանդույթների և գիտելիքի վրա հիմնված մրցունակ արտադրության խթանում, տեղական ապրանքանիշերի ձևավորում և հետագա առաջմղում` նորա­րարական մոտեցումների կիրառմամբ:   1. Կանանց ձեռներեցությանն աջակցություն   Կազմակերպվում են կանանց ձեռնարկատիրական կարողությունների բարելավմանն ուղղված դասընթացներ (սեմինարներ) և խորհրդատվություն է մատուցվում գործող և սկսնակ կին գոր­ծարարներին, տրամադրվում է նաև ֆինանսական աջակցություն:   1. Տեղական արտադրանքի արտահանմանն աջակցություն և ՓՄՁ-ի սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման ապահովում   Տվյալ ուղղությամբ կիրառվում են ՓՄՁ-ի սուբյեկտների գործունեության միջազգայնացմանն ուղղված գործիքներ` Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի գործընկեր տեղական, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների (ծրագրերի) հետ համագործակցության շրջանակներում ապահովվում է ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցությունը միջազգային ցուցահանդեսներին, տոնա­վաճառներին և գործարար համագործակցության հաստատման այլ միջոցառումներին:  Ստորև ներկայացվում է ամփոփ տեղեկատվություն Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կողմից 2012-2015թթ. տրամադրված աջակցությունների վերաբերյալ`   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Տրամադրված աջակցության ուղղություն** | **Տրամադրված աջակցության քանակ` ըստ տարեթվերի** | | | | | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | | Գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն | 7398 | 1564 | 13064 | 11857 | | Գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին ուսուցողական աջակցություն | 515 | 521 | 500 | 407 | | Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն | 209 | 462 | 536 | 403 | | Գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում | 150 | 243 | 35 | 176 | | ՁԵՑ-ի հաղորդակցման կենտրոնի գործունեության շրջանակներում աջակցություն | 191 | 243 | 154 | 259 | | Ոլորտային բիզնեսներին աջակցություն տեխնոլոգիական խորհրդատվությունների տրամադրման ուղղությամբ | - | - | 18 | 67 | | Ոլորտային աջակցության ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորհների տրամադրում | - | - | 18 | 25 | | Արդյունաբերական համակարգերի կառուցմանն աջակցություն | 44 | 127 | - | - | | ***ԸՆԴԱՄԵՆԸ*** | ***8507*** | ***17243*** | ***14688*** | ***13194*** | | Տեղական տնտեսական զարգացման ծրագրում ընդգրկված համայնքների քանակ | 5 | 19 | 46 | 35 | | Համայնքային նշանակության ենթակառուցվածքային ծրագրերի քանակ | 5 | 4 | 4 | 10 | | Իրացված գյուղտեխնիկայի քանակ | - | 230 | 181 | 26 | | Նոր սերնդի ՀԴՄ-ների արժեքի փոխհատուցման ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտներ | - | - | - | 611 | |
| 10 | 2.10. Համայնքների գյուղատնտե­սական ռեսուրսների կառավարման և մրցունա­կու­թյան ծրագրի իրա­կա­նա­ցում (վարկային ծրագիր)  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Համայնքների գյուղատնտե­սա­կան ռեսուրսների կառա­վար­ման և մրցունա­կու­թյան վարկային ծրա­գիրը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 2011 թվականի հունիսի 23-ին և գոր­ծո­ղության մեջ է մտել 2011 թվա­կանի հուլիսի 26-ին:  Ըստ բաղադրիչների կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.  Համայնքների արոտավայրերի և անասնապա­հու­թյան կառա­վար­ման համա­կարգ բա­ղադրի­­չի­ շրջանակ­ներում կատար­վել և գերա­կատարվել են ծրագրով նախատեսված աշխա­­տանքները.   * ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղար­քունիք, Սյունիք) 54 համայնքում աշխա­տանքները սկսվել են, * «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրս­ների կառավարման և մրցունակության» ծրագրի մասին տեղեկությունների տրամա­դրման, սկզ­բունքների ներկայացման, կոոպե­րատիվի գաղա­փարի ներդրման, «Հա­մայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնա­պահության զարգաց­ման» պլան­ների մշակման և իրականացման վերա­­բերյալ յուրաքանչյուր համայնքում կազ­մակերպվել է 6-8 հան­դիպում, * նշված 6 մարզի 54 համայնքից 51 համայնքի համար մշակվել և Համաշխարհային բանկ են ուղարկ­վել «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զարգացման» պլան­ները: Մնացած 3 համայն­քի համար պլանները գտնվում են մշակման փուլում, * նշված մարզերի 54 համայնքում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերա­տիվ­ներ ու «Համայնքի արոտավայրերի կառա­վարման և անասնապա­հության զարգացման» հանձնաժողովներ, * 34 համայնքում ավարտվել են արոտավայրերի ջրարբիացման հա­մակարգերի շինարարական աշխատանքները (66.1 կմ ջրագիծ): * 13 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փու­լում (40.3 կմ ջրագիծ), * 1 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինա­րարական աշխատանքները չեն սկսվել, պայմանագրերի կնքման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել (3.5 կմ ջրագիծ), * 5 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարարական աշխա­տանքները չեն սկսվել, նախագծանախա­հաշ­վային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել (14 կմ ջրագիծ), * 31 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվներին տրամադրվել է 88 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 26 կոոպերատիվի՝ 30 անիվավոր տրակ­տոր, 24 կո­ոպերա­տիվի՝ 25 մամլիչ-բարդոցիչ և 15 կոոպերատիվի՝ 33 միա­վոր գյուղգործիքներ, * 24 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կոոպերատիվների հա­մար նախատեսված 61 միավոր գյուղտեխ­նիկան գտնվում է մատակարարման փուլում, * 6 մարզերի 54 համայնքոմ համար ավարտվել են կերահան­դակ­ների քարտեզագրման, գնահատման և կենդանիների հեր­թափոխ արա­ծեցման սխեմաների մշակման աշխատանք­ները, * 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղարքունիք, Տավուշ, Սյունիք) 33 համայնքի կոոպերա­տիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկա­յացու­ցիչների համար կազմակերպվել է արոտօգտագործման, կոոպե­րա­տիվի բյուջեի կազմման, ֆինանսական հոսքերի կառավարման, հաշվապա­հա­կան հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրա­վունքների ու պար­տա­կանու­թյունների մանրամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցության կանխ­ման և դեգրա­դացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապա­տաս­խան օրենսդրական դաշտի ներկայացման թեմաներով ուսուցում:   Գյուղատնտեսությանն աջակցող ծառայությունների հզորա­ցում բաղադրիչ  ա) «Գյուղատնտեսական խորհրդատվական ծա­ռա­յու­թյուններ» ենթաբաղադրիչ  Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում աշխատանք­ներն իրականաց­վում են Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական (ԳԱՀԿ) և 10 մարզային կենտ­րոնների (ԳԱՄԿ) համար:   * Խորհրդատվական համակարգի նյութա­տեխ­նի­կական բազայի հզորացում   Տարածաշրջանային մակարդակով խորհրդա­տվական ծառայու­թյան սպասարկման ծածկույթի ընդլայնման, ԳԱՀԿ/ԳԱՄԿ-եր ցանցի շրջանակում իրականացվող տեղեկու­թյունների հավաքագրման, վե­րա­մշակման և տարածման նպատակով ձեռք է բերվել և ԳԱՄԿ-երին է հատկացվել դյուրակիր համակարգիչներ` յուրաքանչյուր տարածաշր­ջանի և ԳԱՄԿ-ի գրասենյակի համար` թվով 47 հատ: Ծրագրով դյուրակիր համակարգիչների համար տրամադրվել է ինտերնետային կապ: ԳԱՄԿ-երի ծախսածածկման հնարավորու­թյունների ընդլայնման համար հատկացվել է գյուղտեխնիկա` այդ թվում 9 հատ անի­վավոր տրակտոր, 8 հատ հակավորող մեքենա, 6 հատ գութան և այլ գյուղ­գործիքներ թվով 26 միավոր: Սյունիքի ԳԱՄԿ-ի համար ձեռք է բերվել նաև մեկ հատ գունավոր տպիչ: ԳԱՀԿ-ի համար անհրաժեշտ համակարգչային և տպագրական սարքավորում­ների ձեռքբերման գործընթացն ընթացքի մեջ է:   * Նորարարական ծրագրերի ներդրում   Ծրագրով նախատեսված է ՀՀ 10 մարզում իրականացնել «Տեխնո­լոգիաների գնա­հատման ծրագրեր» (ՏԳԾ) գիտական հաստատու­թյուն­ների կողմից մշակված նորա­րարական առաջարկու­թյուն­ները ֆեր­մերային տնտեսու­թյուններում փորձար­կելու, ցու­ցադրե­­լու և տարածելու նպատակով: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրա­մանով (12.05.2011թ. N 75-Ա) ստեղծված հանձնաժողովը 2011 թվա­կանի մայիսի 17-ին 58 առա­ջարկությունից հաստատել է 32 ծրագիր, որից իրականացվել է 31-ը (եղանակային պայմաններից ելնելով 1 ծրագիր չի իրականացվել): Հաջողված ՏԳԾ-ների վերաբերյալ ԳԱՀԿ-ի կողմից տպագրվել է 22 տեղեկատվական թերթիկ (11000 տպա­քա­նակով) և բաժանվել են ԳԱՄԿ-երին ֆերմերային տնտեսություն­ներին տրամադրելու նպատակով: 2012 թվականի մարտ 22-ին 63 առա­ջար­կություն­ից հանձնաժողովը հաստատել է 38 ծրագիր: Ներ­կայումս 38 ՏԳԾ գտնվում է ավարտական փուլում:   * Ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում   ՀՀ 10 մարզի ԳԱՄԿ-երի գյուղատնտեսության գծով տեղական խորհրդատուների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործ­ման նպատակով պայմանագիր է կնքվել ԳԱՀԿ-ի հետ դասընթացներ կազմակերպելու համար: Ըստ ժամանակացույցի` դասըն­թացներն իրա­­կա­նացվել են ՀՀ 10 մարզում, 2012-2013 թվականների համար ուսուց­ման ծրագիրը ընթացքի մեջ է:  Անասնապահությամբ զբաղվող ֆերմերների գիտելիքների կատա­րե­լագործման նպա­տա­կով պայմանագիր է կնքվել Կոտայքի, Արա­րատի, Արագածոտնի, Արմավիրի, Շիրակի և Լոռու ԳԱՄԿ-երի հետ դասընթացներ կազմակերպելու համար: Կոտայքի, Արարատի, Շիրա­կի, Արմավիրի և Արագածոտնի ԳԱՄԿ-երն իրենց դասընթաց­ներն ավար­տել են, իսկ Լոռու ԳԱՄԿ-ում դասընթացներն ընթացքի մեջ են: Դասընթացներին մասնակցել են 804 ֆերմեր:   * Տեղական խորհրդատվության տրամադրում   Հաշվետու տարվա հունիս ամսից սկսած ամիսը մեկ անգամ կազմակերպվել են ԳԱՀԿ/ԳԱՄԿ-երի տնօրենների և հաշվապահների խնդրանքով տնտեսագիտական օրենսդրության գծով դասընթացներ:   * Ֆերմերներին խորհրդատվության տրամադրում   ՀՀ Սյունիքի մարզում հեռախոսային կարճ հաղորդագրությունների (SMS) միջոցով ֆերմերներին օպերատիվ խորհր­դատվություն է տրա­մադրվում տվյալ սեզոնին անհրա­ժեշտ աշխատանքների, բիզնեսի, կենդանիների ու մշա­կաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների և այլ հարցերի վերաբերյալ: Այս պիլոտային ծրագիրն ընդգրկում է 92 համայնք երեք ոլորտներով` երկ­րագործություն՝ 39, անասնապահություն՝ 27 և այգեգործություն՝ 26 համայնք:  բ) «Համայնքներում կենդանիների առողջությանն ուղղված ծառայու­թյուններ» ենթա­բաղադրիչ  Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացման փուլում է գտնվում «Մասնավոր անասնաբույժ­ների մոբիլիզացման» խորհրդա­տվա­կան ծառայության մատուցման գործ­ըն­թացը: Մրցույ­թով հաղթող է ճանաչվել CARD հիմնադրամը, որը ներկայումս իրակա­նացնում է անաս­նաբույժների ընտրություն, որոնք պետք է ընգրկվեն ծրագրում: Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 6 մարզում կառուցվելու են անաս­նաբու­ժական սպասարկման կենտ­րոններ: Սյունիքի մարզում անաս­նաբու­ժական կենտրոնի կառուց­ման համար ընտրվել է Խնձորեսկ հա­մայնքը, ներկայումս իրականացվում են հողի նկատմամբ իրավունքի փո­խանցման աշխատանքները: Համայնքների կառավարման պլան­նե­րում անասնաբու­ժության բաժնի փոփոխման աշխատանքներն ըն­թաց­քի մեջ են:  Մրցակցային դրամաշնորհների ծրագիր բաղադրիչ  2011 թվականի հոկտեմբերի 28-ին հայտարարվել է մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների (ՄԴ) ծրագրի երկրորդ փուլի մրցույթը: Հայտերի պատ­րաստման կանոնակարգերին ծանոթանալու նպատակով 2011 թվա­կանի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 5-ը ՀՀ 10 մարզում կազմա­կերպ­վել են հանդիպումներ (տեղե­կատվական ժողովներ) շուրջ 600 ֆեր­մերի հետ: Մրցույթի երկրորդ փուլի ընթացքում ներկայացվել են 41 հայտ և 2 դիմում նախկին փուլից՝ հայտը կրկին վերանայելու խնդրանքով: 2012 թվականի փետրվա­րի 6-ին մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների հանձնաժողովի կողմից հաղթող է ճանաչվել 9 ծրագիր:  Համաձայն մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների ծրագրերի ընթացա­կար­գի իրականաց­վել են ֆեր­մեր­ների կողմից ներկա­յացված 9 ծրագրի վերաբերյալ ներդրումների հավաս­տագրում, նրանց գնա­հատում, ծրագրերի բնապահպանական կատեգորիաների դասա­կար­գում և բնապահպանական կառավարման պլանների կազմում:  2012 թվականի հունիսի 1-ին հայտարարվել է մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների ծրագրի երրորդ փուլի մրցույթը: Հայտերի պատրաստման կանոնակարգերին ծանոթանալու նպատակով 2012 թվականի հունիսի 4-9-ն ընկած ժամանակա­հատվածում ՀՀ 10 մարզում կազմա­կերպվել են հանդիպումներ (տեղե­կատվական ժողովներ) շուրջ 650-700 ֆերմերի (պոտենցիալ հայտատուների) հետ:  Մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների ծրագրի երրորդ փուլի մրցույթում ՀՀ 10 մարզերի ֆերմերների կողմից ներկայացվել է 30 ծրագիր, այդ թվում` 28 հայտ և 2 դիմում նախկին փուլերից՝ հայտը կրկին վերա­նայելու խնդրանքով: 2012թ. սեպտեմբերի 7-ին կայացած մրցակցա­­յին դրա­մա­շնորհ­ների հանձ­նաժողովի նիստում հանձնա­ժողովի անդամ­ների կողմից հաղթող է ճանաչվել 8 ծրագիր:  Համաձայն մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների ծրագրերի ընթացա­կարգի և Համաշխար­հային բանկի կողմից հաս­տատ­ված ժամանա­կացույցի՝ իրակա­նացվել է 8 ծրագրի ներդրումների հավաստագրման գործընթացը, որից հետո իրականացվել է նշված ծրագրերի գնա­հատման, բնապա­հպանական կատե­գո­րիաների դա­սա­կարգման և բնապահպանական կառավարման պլանների կազմ­ման գործընթացը:  Այս փուլում ոչ իրատեսական ներդրումների պատճառով, 8 հաղթող ճանաչված ծրագրերից 1 ծրագիր չի երաշխավորվել:  2012 թվականի դեկտեմբերի 3-ին մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների ծրագրի 3-րդ փուլի մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված 7 ծրագրի ղեկավարների հետ կնքվել են համապա­տասխան պայմա­նագրեր: Մրցակցային դրա­մա­շնորհ­ների ծրագրի երեք փուլե­րի մրցույթ­ների արդյունքում հաղթող է ճանաչվել 24 ծրագիր:  **2013 թ.**  2013 թվականի ընթաց­քում «Համայնքների գյուղատնտե­սական ռե­սուրս­­ների կառավար­ման և մրցունա­կու­թյան» ծրագրի շրջանակ­ներում տարբեր բաղադրիչներով իրակա­նացվել են մի շարք միջոցառում­ներ, որոնցից են.  - ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տա­վուշ, Գեղար­քունիք, Սյունիք) 67 համայն­քում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտա­գործողների միավորում» սպառողական կո­ոպե­­րատիվներ ու «Համայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնապահության զար­գացման» հանձնաժողովներ,  - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրս­ների կառավար­ման և մրցունակության» ծրագ­րի մասին տեղեկությունների տրամա­դրման, սկզ­բունքների ներկայացման, կոոպե­րատիվի գաղա­փարի ներդրման, «Հա­մայնքի արոտավայրերի կառա­վար­­ման և անասնա­պա­հության զարգաց­ման» պլան­ների մշակ­­ման և իրականացման վերա­­բերյալ յուրա­քանչ­յուր հա­մայնքում կազ­մակերպվել է 6-8 հանդիպում,  - նշված 6 մարզի 55 համայնքի համար մշակվել և ՀԲ են ուղարկվել «Համայնքի արո­տավայրերի կառավարման և անաս­նապա­հության զարգացման» պլանները,  - 47 համայնքում ավարտվել են արոտա­վայ­րերի ջրար­բիացման համակարգերի շինարա­րական աշխատանքները (114 կմ ջրագիծ, 150 հատ խմոց),  - 8 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիաց­ման համակար­գերի շինարարական աշխա­տանք­ները գտնվում են իրակա­նաց­ման փու­լում (12.5 կմ ջրագիծ, 27 հատ խմոց),  - 5 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիաց­ման համակար­գերի շինարարական աշխա­տանք­ները գտնվում են նախա­գծա-նախա­հաշվային փաստաթղթերը մշակման փուլում (16.5 կմ ջրագիծ),  - 5 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիաց­ման համակար­գերի շինարարական աշխա­տանքները գտնվում են մրցու­յթային փուլում (11.9 կմ ջրագիծ),  - 48 համայնքի արոտօգտագործողների միա­վորում սպառո­ղական կոոպերատիվներին տրա­մադրվել է 324 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 45 կոոպերատիվի տրամադրվել է 66 անիվավոր տրակտոր, 46 կոոպերատիվի տրամադրվել է 51 մամլիչ-բարդոցիչ, և 48 կոոպերատիվի տրամադրվել է 207 միավոր այլ գյուղգործիքներ,  - 8 համանքի արոտօգտագործողների միա­վորում սպառո­ղա­կան կոոպերատիվների հա­մար 17 միավոր գյուղտեխնիկան գտնվում է մատակարարման փուլում,  - 6 մարզերի 55 համայնքում ավարտ­վել են կերհան­դակ­ների քարտեզագրման, գնա­հատման և կենդանիների հերթափոխ արածեցման սխեմաների մշակման աշխա­տանք­ները,  - 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղ­արքունիք, Տա­վուշ, Սյունիք) 42 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագոր­ծողների կո­ոպե­րատիվների նախագահների, հաշվապահ­նե­րի, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերա­տիվ­ների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և հա­մայն­քապետարանի ներկայացուցիչ­ների հա­մար իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգ­տագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառավար­ման, հաշվապահական հաշվառման, կո­ոպե­րա­տիվի անդամների իրավունքների ու պար­տականու­թյունների մանրամասն ներկայաց­ման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցու­թյան կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայ­քարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համա­պատասխան օրենսդրական դաշ­տի ներկայացման և այլ թեմաներով:  **2014 թ.**  <<Համայնքների գյուղա­տնտե­սական ռեսուրսների կառա­վարման և մրցու­նա­կություն>> վար­կա­յին ծրագրի շրջանակ­ներում 2014 թվականի ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխա­տանքները.  - ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղար­քու­նիք, Սյունիք) ծրագրով նախա­տեսված 55 համայնքի փոխարեն աշխատանքներ են իրականացվել լրացուցիչ ևս 26 համայնքում,  - 15 համայնքում ավարտվել են արոտավայրերի ջրարբիաց­ման համակարգերի շինարարական աշխատանքները (51 կմ ջրագիծ, 48 հատ խմոց),  - 9 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակար­գերի շինարարական աշխատանք­ները գտնվում են իրակա­նացման փուլում (26 կմ ջրագիծ, 24 հատ խմոց),  - 39 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառո­ղա­­կան կոոպերատիվներին տրամադրվել է շուրջ 190 միավոր գյուղ­տեխնիկա, այդ թվում 57 անիվավոր տրակտոր և 133 միա­վոր այլ գյուղ­գործիքներ,  - 18 համայնքի 65 հա գյուղամերձ դեգրադացված արոտնե­րում իրականացվել են վերա­կանգնողական միջոցառումներ,  - 6 մարզի 28 համայնքի համար ավարտվել են կերհանդակ­ների քարտեզագրման, գնահատման և կենդանիների հերթա­փոխ արածեցման սխեմաների մշակման աշխատանքները,  - 5 մարզի 30 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագոր­ծող­ների կոոպերատիվների նախա­գահների, հաշվապահների, վե­ճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչ­ների համար իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգ­տա­­գործման, կո­ոպե­րատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոս­քերի կառա­վար­ման, հաշվապահական հաշվառման, կո­ոպե­րա­տիվի անդամների իրավունքների ու պար­տականու­թյուն­­ների, էկոլոգիայի վրա բացա­սական ազդեցության կանխ­ման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի, արոտների բարե­լավման, ինչպես նաև համա­պատասխան օրենսդրական դաշտի ներկա­յաց­ման և այլ թեմաներով:  ՀՀ 10 մարզում իրականացվել են «Տեխնոլոգիաների գնա­հատ­ման ծրագրեր» (ՏԳԾ) գիտական հաս­տատությունների կող­մից մշակված նորարարական առաջար­կու­թյուն­ները ֆեր­մե­րային տնտեսու­թյուն­ներում ներդնելու, ցու­ցադ­րելու և տա­րա­ծելու նպատակով: 2014 թվականի ապրիլի 7-ին ՀՀ ԳՆ ՏԳԾ-ի ընտրության հանձնաժողովը ներկայացված 65 ծրագ­րից հաստատել է 40-ի ֆինանսավորումը: Ներկայումս ծրագրերը գտնվում են ամփոփման փուլում:  Ավարտվել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան և ՀՀ Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համայնք­ների անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնների շինարարությունը, իսկ ՀՀ Գեղար­­քու­նիքի մարզի Ճամբարակ համայնքում իրականաց­վում են շինարարական աշխա­տանքներ:  2014 թվականի մարտ և հոկտեմբեր ամիսներին հայտարար­վել է ՄԴԾ վեցերորդ և յոթերորդ փուլի մրցույթները: Դրամա­շնորհների հատկացման ու հայտերի պատրաստման կանո­նա­կարգերին ծանո­թաց­նելու նպատակով ացկացվել են հան­դիպումներ (տեղեկատվական ժողովներ) շուրջ 1330 ֆերմերի հետ: ՄԴԾ վեցերորդ փուլի մրցույթի արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 16 ծրագրեր, որոնց ղեկա­վարների հետ կնքվել են պայմանագրեր: Ներկայումս իրականացվում է ՀԲ-ի ժամանա­կացույցով հաս­տատ­ված ՄԴԾ յոթերորդ փուլի մրցույ­­թի գործ­ընթացը, որը կա­վարտ­վի 2015 թվականի մայիսի 1-ին:  2014 թվականի հոկտեմբերի 11-ին իրականացվել է նաև «Դրա­­մաշնորհային ծրագրերի իրակա­նացումը Հայաստա­նում» 3-րդ համաժողով-ցուցահանդես, որտեղ իրենց արտադ­րանք­ներն են ցու­ցադրել մոտ 40 ֆերմերներ և ֆերմերային տնտե­սություններ: Ցուցահանդեսի աշխատանք­ներին մաս­նակ­ցել են մոտ 1500 ֆերմերներ:  2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ իրականացվել է 6 փուլի մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 53 ծրագիր: Նշված 53 ծրագրերից 18 ծրագիր ավարտված է, իսկ մնացած 35 ծրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:  **2015 թ.**  <<Համայնքների գյուղա­տնտե­սական ռեսուրսների կառա­վարման և մրցու­նա­կության ծրագրի իրա­կա­նա­ցում (վարկային ծրագիր)>> միջոցառման շրջանակներում 2015 թվականի ընթացքում իրականաց­վել են հետևյալ աշխատանք­ները.   * ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) ծրագրով նախատես­ված 55 համայնքի փոխարեն աշխատանքներ են իրականացվում լրացուցիչ ևս 26 համայնքում, * 13 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման հա­մա­կարգերի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են (34.5 կմ ջրագիծ, 33 հատ խմոց), * 1 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման հա­մակարգերի շինարարական աշխատանքները գտնվում են իրականացման փուլում (10 կմ ջրագիծ, 2 հատ խմոց), * 6 մարզի 21 համայնքի ղեկավարների, արոտ­օգ­տագործողների կոոպե­րա­տիվների նախագահների, հաշվա­պահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպե­րատիվ­ների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչների համար (ընդամենը՝ 2665 մարդ) իրա­կանացվել է ուսուցում` կապված արոտօգ­տագործման, կոոպե­րատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոսքերի կառա­վարման, հաշվապահական հաշվառման, կոոպերատիվի անդամների իրավունքների ու պար­տականությունների ման­րամասն ներկայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդե­ցության կանխ­ման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմա­ներով, * 55 համայնքի շուրջ 218 հա արոտներում ավարտվել են դեգրադացված տարածքների վերա­կանգնողական աշխա­տանք­ները, * 24 համայնքում իրականացվում են գյուղամերձ դեգ­րադացված արոտների ուսումնասիրություն, * ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքում կառուցվել է անասնաբու­ժական սպասարկման կենտրոն: Ավարտվել են ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի անաս­նաբուժական սպասարկման կենտրոնի նախագծման աշխա­տանքները, իրականացվում է շինարարական կազմա­կեր­պու­թյան ընտրու­թյուն: ՀՀ Շիրակի մարզի Փանիկ համայնքում իրականացվում են կենտրոնի համար հողա­տարածքի նկատ­մամբ պետական գրանցման աշխատանքները` հողատա­րածքը ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախարարությանը փոխան­ցելու նպատակով, * 2014թ. հոկտեմբերի 17-ին հայտարարվել է Մրցակցային դրամաշնորհային ծրագրերի յոթերորդ փուլի մրցույթը և հաղթող ճանաչված 16 դրամաշնորհային ծրագրերի ղեկա­վարների հետ կնքվել են պայմանագրեր, որից հետո կատա­րվել են պայմանագրերով նախատեսված առաջին մասհա­նումները: * Ծրագրի սկզբից մինչև օրս իրականացվել է 7 փուլի մրցույթ, որոնց արդյունքում հաղթող են ճանաչ­վել 69 ծրագիր: Նշված 69 ծրագրերից 31 ծրագիր ավարտված են, իսկ մնացած 38 ծրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում: Իրականացվող 69 դրամաշնորհային ծրագրերի ուղղակի շահառուների թիվը կազմում է 336, իսկ անուղղակի շահառուների թիվը` 32515: Յուրա­քանչյուր իրականացվող ծրագրի ուղղակի շահառուների միջին թիվը կազմում է 6, իսկ անուղղակի շահառուների միջին թիվը` 597: Ավարտված ծրագրերի իրականացման շնորհիվ մեկ ծրագրի հաշվով, միջինը ստեղծվել են 6-7 աշխատատեղեր, գործող ֆերմեր­ների և ֆերմերային տնտեսությունների եկամուտներն ավե­լացել են 25-55 %-ով:   <<Համայնքների գյուղա­տնտե­սական ռեսուրսների կառա­վարման և մրցու­նա­կու­թյան>> 2-րդ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզի (Արագածոտն, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց ձոր, Տավուշ) 52 համայնքում հիմ­նադրվել են «Արոտօգտագործողների միավորում» սպա­ռո­ղական կոոպերա­տիվ­ներ:  ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքում իրականացվում է անասնաբուժական սպասարկման կենտրոնի համար հողա­տարածքի ընտրության աշխատանքներ:  Հաշվետու ժամանակահատվածում լրատվամիջոցների մի­ջո­ցով հայտարարվել է «Արժեշղթայի զարգացման» մրցույթի առաջին փուլը: Կազմակերպվել է նաև մրցույթի տեղեկատվական ժողովը, որի աշխատանքներին մասնակցել են հրավիրված 119 վերամշակող ձեռնարկությունների և ֆերմերային տնտեսությունների ներկայացուցիչ­ներ: Արդյուն­քում շահառուների կողմից ներկայացվել է 39 հայտ-դիմում­ներ, որոնցից 4 մերժվել է, իսկ ներկայացված բիզնես-հայտերի թիվը կազմել է 30 (ծրագրեր): Անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից իրականցվել է նշված բիզնես-հայտերի գնահատում: Արդյունքում հանձնաժողովի գնա­հատմանն ու քննարկմանն է ներկայաց­վել 23 բիզնես-հայ­տեր, որոնցից 16 ենթա­ծրագրեր հաղթող են ճանաչվել հանձնա­ժողովի կողմից: Ներկայումս իրականացվում է նշված ծրագրերի հավաստագրման գործընթացը: |
| 11 | 2.11. Հանրապետությու­նում առաջնային սերմնաբու­ծության զարգացման և բարձր վերար­տա­դրու­թյան սեր­մերով ինքնա­բա­վու­թյան մակար­դակի ապա­հովման նպա­տակով առաջ­­նային սերմ­նա­­բուծու­թյամբ զբաղ­վող տնտե­սու­թյունների ձևավոր­ման աջակ­ցու­թյան ծրագրի իրա­կա­նացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012թ.**  ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն ո­րոշ­­մամբ հաստատ­վել է Հայաստանի Հանրապետության 2012-2017 թվա­կանների աշնանացան ցորենի սերմնա­բու­ծության, բարձր վերար­տադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրա­գիրը, որի իրականացման նպատակով հանրապետություն է ներկր­վել 20 տոննա սուպերէլի­տային վերարտադրության սերմացու և տրա­մադրվել թվով 12 սերմարտադ­րողի մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմնա­բու­ծություն կազմա­կերպելու նպա­տակով:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակա­բույսերի գիտական կենտ­րոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից 2012 թվականին արտադրվել է շուրջ 148.8 կգ բանջարանո­ցային մշակաբույսերի սերմ, <<Գյումրիի սե­լեկ­ցիոն կայան>> ՓԲԸ-ի կողմից ար­տադրվել է 410.2 տոննա ցո­րե­նի սերմացու, որից 350.2 տոննա՝ էլիտային և սուպեր էլիտային վե­ր­ար­տադրության և 60 տոննա՝ ցորենի առաջին վերարտադրու­թյան սերմացու: <<Երկրա­գործության և բույսերի պաշտպանության գիտա­կան կենտ­րոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից ար­տադրվել է 52 տոննա ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու:  Ծրագրերի իրականացումը հնարավորություն է ընձեռում հանրա­պետու­թյունում սերմերի վերար­տադրության գործընթացի կազմա­կերպման և բարձր վերարտադրու­թյան սերմե­րով ապահով­վա­ծության մակար­դակի բարձրացման համար: Ծրագրի իրականացումը նպաստել է բարձրորակ սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացմանը:  **2013 թ.**  ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաս­տանի Հանրա­պետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծու­թյան, բարձր վերարտադրության սերմերի ար­տադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում հանրա­պե­տություն է ներկրվել 20 տոննա սուպեր­էլիտային վերար­տադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմար­տադրողների մինչև 2017 թվականը առաջնային սերմ­նաբուծություն կազմակերպելու նպատակով: Ծրագրի նպա­տակն է հանրապետությունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնու­թյունից ներկրված 20 տոննա աշնանացան ցորենի 9 սորտերի սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուների միջոցով 2017 թվականին աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադ­րության սերմերի արտադրության ծավալ­ները հասցնել 5500 տոննայի:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբու­ծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատակով հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմա­կերպելու նպատակով: Ծրագրի իրականացումը նպաստել է աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրության և որակյալ սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացմանը, արդյունքում ցորենի բերքատվության և որակի բարձրացմանը: 2013 թվականին ցորենի բերքատվության մակարդակը նախորդ տարվա նկատմամբ բարձրացել է 20.4%-ով և կազմել է 31,3 ց/հա:  **2014 թ.**  ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաս­տատվել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբու­ծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում 2012 թվակա­նին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլի­տային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2017 թվականը առաջնային սերմ­նա­բուծություն կազմակերպելու նպատակով:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծու­թյան, բարձր վերար­տադրու­թյան սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպատա­կով հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վեր­ար­տադրության սերմացու տրա­մադրվել է թվով 12 սերմ­արտադրողների մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնա­բուծություն կազմա­կերպելու նպատակով:  Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետու­թյունում խթանել աշնանացան ցորենի բարձր վերարտադրու­թյան (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրու­թյունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտային վերարտադրու­թյան սերմացուների միջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրու­թյան սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500-ական տոննայի: Ծրագրի իրականացումը նպաստել է ցորենի բարձրորակ սերմերի օգտագործմանը: Նշված ծրագրի և այլ միջոցառումների արդյունքում բարձրացել է ցորենի բերքատվությունը և որակական հատկանիշները: 2014 թվականին ցորենի բերքատվության մակարդակը կազմել է 32.3 ց/հա, նախորդ տարվա 31,3 ց/հա-ի դիմաց:  **2015 թ.**  ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1131-Ն որոշմամբ հաստատ­վել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2012-2017 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի շրջանակներում 2012 թվա­կանին հանրապետություն է ներկրվել 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացու և տրամադրվել թվով 12 սերմարտադրողների մինչև 2017 թվականն առաջնային սերմնաբուծություն կազմա­կեր­պելու նպատակով:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի N 843-Ն որոշմամբ հաստատվել է <<Հայաս­տանի Հանրապետության 2013-2018 թվականների աշնանացան ցորենի սերմնաբուծության, բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության զարգացման ծրագիրը>>, որի իրականացման նպա­տակով 2013 թվականին հանրապետություն ներկրված 20 տոննա սուպերէլիտային վերարտադ­րու­թյան սերմացու տրամադրվել է թվով 12 սերմար­տադրողների մինչև 2018 թվականը առաջնային սերմնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով:  Վերը նշված երկու ծրագրերի նպատակն է հանրապետությունում խթանել աշնա­նացան ցորենի բարձր վերարտադրության (սուպերէլիտային և էլիտային) սերմերի արտադրությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրված 20-ական տոննա աշնա­նացան ցորենի սուպերէլիտային վերարտադրության սերմացուների միջոցով 2017 և 2018 թվականներին աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել 5500-ական տոննայի: Ցորենի բերքատվությունը 2015 թվականին կազմել է 34.0 ց/հա, նախորդ տարվա 32,3 ց/հա-ի դիմաց: Աճը կազմել է 5.2%: Բարե­լավ­վել է ցորենի որակը: |
| 12 | 2.12. Գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում տրամադրվող վար­կերի տոկոսա­դրույք­ների սուբսի­դավոր­ման ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկո­սա­դրույք­ների սուբսիդա­վորման ծրագիրն սկսվել է 2011 թվականի ապ­րիլի 1-ից: Վարկերը տրամադրում են 14 տոկոսով, որի 4 տոկոսային կետը սուբ­սիդավորվել է, իսկ առավել անբարենպաստ 225 համայնք­ի համար սուբսիդավորվում է 6 տոկոսային կետը: Ինչպես տոկո­սադրույք­ների, այնպես էլ մայր գումարի մարման համար սահմանվել է արտոնյալ ժամկետ՝ առնվազն 6 ամիս: 2011 թվականին տրամադրվել է 17.4 մլրդ դրամի 25.2 հազար միավոր վարկ:  ՀՀ պետա­կան բյուջեով 2012 թվականին գյուղատնտեսական վարկերի տոկո­սադրույքի սուբսիդա­վորման համար նախատեսվել է 578.0 մլրդ դրամ: 2011 թվականի ապ­րիլի 1-ից մինչև 2012 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամա­նա­կահատվածում տրամադրվել է 25.258 մլրդ դրամի 34647 միավոր վարկ: Ընդ­հա­նուր առմամբ, նշված ժամանա­կահատվածում, սուբսիդա­վորված գումարը կազմել է 588.6 մլն դրամ: Տրամադրված 25.258 մլրդ դրամ վարկերից 21.617 մլրդ դրամը տրամադրվել է 4 տոկոսային կետի սուբ­սիդավորմամբ (29355 վարկ), իսկ 6 տոկոսային կետի սուբսի­դա­վորմամբ՝ 3.641 մլրդ դրամ (5292 վարկ): Մեկ վարկի միջին գումարը կազմել է 729 հազ.դրամ:  Գյուղատնտեսության ոլորտում դրական տեղաշար­ժերը, մասնավորապես՝ համախառն արտադ­րանքի աճը (2011թ. 14.1 %, 2012 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսների տվյալ­ներով՝ 8.3 %), գյուղա­տնտե­սության հողային ռեսուրսների օգտագործման մակարդակի բարձրացումը (2012 թվականին գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատա­րա­ծություններն ավելացել են 16.9 հազ.հա-ով), աշնա­նացանի տարածքների ավելացման միտումներն արդյունք են նաև մատչելի վարկային ներդրումների, որոնք նպաստել են գարնան գյու­ղա­տնտեսական, մշակության և բերքահավաքի աշխա­տանքներն ագրոտեխ­նի­կական պահանջներին համապատաս­խան իրականաց­մանը և արդյունքում՝ գյուղա­տնտե­սության բուսաբու­ծու­թյան և անաս­նապահության ճյուղերի կայունացմանը:  **2013 թ.**  2013 թվականին շարու­նակ­վել է ՀՀ կառավարության 2011 թվա­կանի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գյուղատնտեսության ոլոր­տին տրա­մադրվող վար­կերի տոկոսա­դրույք­ների սուբսի­դավոր­ման>> կարգին համապատասխան վարկերի տրա­մադրման գործընթացը: Վարկերի տոկո­սադրույքների սուբսի­դավորման ծրագրի շարունակման որոշ­ման նախագիծը 2013 թվականի մարտի 13-ին ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն, որն ընդունվել է 2013 թվականի ապրիլի 4-ի 323-Ն որոշմամբ:  2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2013 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում տրամադրվել է 49.4 մլրդ դրամ վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման 57.9 հազ. միավոր վարկեր:  2013 թվականի ընթացքում տրա­մադրվել է 17.2 մլրդ դրամի վարկ:  Վերջին տարիներին գյուղատնտեսությունում դրական տեղա­շարժերն արդյունք են նաև վարկերի տոկոսադրույքի սուբսի­դավորման ծրագրի իրականացման:  **2014 թ.**  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 349-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գյու­ղատնտեսության ոլորտին տրա­մադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավոր­ման>> կարգին համապատասխան՝ սկսած 2011 թվականից հանրապետությունում իրականացվում է գյուղատնտեսու­թյու­նում տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսի­դավոր­ման ծրագիր: Ծրագիրն ընդգրկում է հանրապետու­թյան ողջ տարածքը: Վարկերը տրամադրվում են Հայկական դրամով՝ 14 % տոկոսադրույքով, իսկ առավել կարիքավոր 225 համայնք­ների համար սուբսիդավորումը կատարվում է 6 տո­կո­­սային կետին համարժեք մասով: Վարկերը տրա­մադրվում են 2 տարի ժամկետով, առավելագույն գումարը 3.0 մլն դրամ: Ինչպես տոկոսադրույքի, այնպես էլ մայր գումարի մարման համար սահմանված է արտոնյալ ժամկետ՝ առնվազն 6 ամիս:  2011 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2014 թվականի սեպտեմ­բերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում տրա­մադրվել է 63.2 մլրդ դրամի շուրջ 71.5 հազ. միավոր վարկ, սուբսիդա­վորման գու­մարը նշված ժամանակահատվածում կազմել է 2.2 մլրդ դրամ: 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում սուբսիդա­վորման գումարը կազմել է 799.8 մլն դրամ:  **2015 թ.**  Սկսած 2011 թվականից հանրապետությունում իրակա­նաց­վում է«Գյուղա­տնտե­սու­թյան ոլոր­տին տրա­մադրվող վարկերի տոկո­սա­դրույքների սուբսիդավորման»ծրագիրը:  2015 թվականի պետական բյուջեով սահմանվել է գյուղա­ցիա­կան տնտե­սու­թյուն­ներին տրա­մադրվող սուբսիդավորման շուրջ 33 տոկոսի աճ` ՀՀ 2014 թվականի պետա­կան բյուջեով հաստատ­ված 872.5 մլն դրամի դիմաց 2015 թվականին հատ­կացվել է 1163.0 մլն դրամ: 2015 թվականին սուբսիդավորվում է վարկերի տոկոսա­դրույքի 6 տոկոսային կետին համարժեք մասը: Ծրագրի իրականացմամբ վարկերի մատչելիության բարձրացումը հնարա­վո­րու­թյուն է տալիս լուծել գյու­ղա­տնտե­սու­թյունում տնտեսավա­րող­ների առջև ծառացած մի շարք խնդիրներ, նա­խադրյալներ է ստեղծում արտա­դրության ծավալ­ների ավելացման և ոլորտի զար­գաց­ման համար: 2011 թվա­կանի ապրիլից մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանա­կա­հատվածում գյուղա­տնտեսությունում տնտե­սա­վա­րող­ներին տրա­մադրվել է 77.3 մլրդ դրամի 88.8 հազ. միավոր վարկ: Միայն 2015 թվականի ընթաց­քում, առաջին փուլում տրամադրվել է 8.2 մլրդ դրամի վարկ: Երկրորդ փուլի համար նախատեսվել է ևս 7 մլրդ դրամի տոկոսադրույքի սուբսիդա­վոր­մամբ վար­կային միջոցների տրամադրում: 2011-2015 թվականերին ոլորտում դրական տե­ղա­շարժերն արդյունք են նաև մատչելի վարկային ներդրումների։ |
| 13 | 2.13. «Գյուղացիական տնտե­սությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կա­­­ռավարություն ներկա­յացնելը | | **2013 թ.**  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից մշակվել է «Գյուղացիական տնտե­սությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Սակայն հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ կառավարության աշխա­տակազմում <<ՀՀ գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զար­գացման>> հայեցակարգի նախագիծը քննարկելիս առաջարկվեց <<Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծին անդրադառնալ Հայաստանի Հանրա­պետության Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի N ՆԿ-96-Ա կարգադրության 2-րդ կետով հաստատված ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկի 4-րդ բաժնի 4.1. կետի շրջանակ­ներում նախատեսված միջոցառման (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխու­թյան) իրականա­ցումից հետո, որն ըստ էության վերաբերում է նաև <<Գյու­ղացիական տնտեսությունների մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծին:  Հաշվի առնելով նշվածը, ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարի 2013 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N ՍԿ/ՀԾ-2/6798-13 գրությամբ դիմվել է ՀՀ արդարադատության նախա­րարություն <<Գյուղացիական տնտեսությունների մասին>> և <<Գյուղատնտեսական կոոպերացիայի մասին>> օրենքների նախագծերը տվյալ փուլում շրջանառության մեջ դնելու նպատա­կահարմարության վերաբերյալ կարծիք ստանալու համար:  Ենթակետն ուժը կորցրել է 17.04.2014թ. N 424-Ն որոշմամբ: |
| 14 | 2.14. Հայաստանի Հանրապետու­թյունում գյուղա­տնտեսական կոոպե­րա­տիվ­ների ձևավորման և գործունեության իրակա­նացման խթանում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում <<Համայնքների գյուղա­տնտե­սական ռեսուրսների կառա­վարման և մրցու­նա­կու­թյան>> վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Գեղար­քունիք, Լոռի, Շիրակ, Սյունիք, Տավուշ) 54 համայնքում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտագոր­ծող­ների միավորում» սպառո­ղա­կան կոոպերատիվներ ու «Համայնքի արոտա­վայրերի կառավարման և անասնապահության զարգաց­ման» հանձ­նաժողով­ներ: Ծրագրի շրջանակներում կոոպերատիվների ամրապնդման և գործունեության խթանման համար կատարվել են նաև հետևյալ աշխատանքները.   * «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրս­ների կառավար­ման և մրցունակության» ծրագրի մասին տեղեկությունների տրամա­դրման, սկզ­բունքների ներկայացման, կոոպե­րատիվի գաղա­փարի ներդրման, «Հա­մայնքի արոտավայրերի կառավարման և անասնա­պահության զար­գաց­ման» պլան­ների մշակման և իրականացման վերա­­բերյալ ծրագրում ընդգրկված յուրա­քանչյուր համայնքում կազ­մակերպվել է 6-8 հան­դի­պում, * 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղար­քուն­իք, Տավուշ, Սյունիք) 33 համայնքի կոոպե­րատիվների անդամների, խորհրդի, կոմի­տեի և համայնքա­պետարանի ներկայա­ցուցիչների համար իրա­կանացվել է արոտօգտագործման, կոոպերա­տիվի բյուջեի կազ­ման, ֆինանսական հոսքերի կառա­վարման, հաշ­վապա­հական հաշվառ­ման, կոոպերա­տիվի անդամների իրավունք­ների ու պար­տա­կա­նու­թյուն­ների ման­րամասն ներկայացման, էկոլո­գիայի վրա բացասական ազդեցության կանխ­ման և դեգրա­դացիայի դեմ պայքա­րի ու արոտ­ների բարելավման, ինչպես նաև համապա­տասխան օրենսդրա­կան դաշտի ներկայացման թեմաներով ուսուցում, * 31 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողա­կան կոոպերա­տիվներին տրամադրվել է 88 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 26 կոոպերատիվի` 30 անիվավոր տրակտոր, 24 կոոպերա­տիվի՝ 25 մամլիչ-բարդոցիչ, և 15 կոոպերա­տիվի՝ 33 միավոր այլ գյուղգործիքներ, * 24 համանքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողա­կան կո­ոպերատիվների համար նախա­տեսված 61 միավոր գյուղտեխնիկան հաշվետու ժամանակահատվածում գտնվում է մա­տա­­կարարման փուլում:   ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խորհրդատվական համա­կարգի աջակ­ցությամբ հանրա­պետության գյուղական համայնք­նե­րում 2012 թվականին ստեղծվել է 19 գյուղատնտեսական ուղղվա­ծության կոոպերատիվներ:  2012 թվականին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կող­մից մշակվել և ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել <<Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտե­սա­կան կոոպերացիայի զարգաց­ման հայեցակարգին և հայեցա­կարգի կատարումն ապահո­վող միջո­ցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավա­րության որոշման նախագիծը:  Իրականացված միջոցառումները գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ձևավորման և կարողու­թյուն­ների ընդլայնման հետ մեկտեղ նպաստել են գյուղատնտեսական կոոպերացիայի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, նոր կոոպերատիվների ձևավորման համար նա­խադրյալ­ների ստեղծմանը:  **2013 թ.**  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության >> ՓԲԸ-ի կողմից սեմինարների և խորհրդատվու­թյուն­ների մա­տուց­­ման գործ­ընթացում պարբե­րաբար քննարկ­վել է գյուղացիական տնտե­սություն­ների խոշորացման թե­ման, մասնավորա­պես, հաշվե­տու ժամանակահատվածում ընկերությունների կողմից կո­ոպե­րա­տիվ­­ների ստեղծման թեմայով անցկացվել է 260 սեմի­նար, սեմի­նարների ընթաց­քում քննարկ­վել է կոոպե­րատիվ­ների ստեղծման անհրաժեշ­տությունը, տպագրվել և տարած­վել է 35 անուն տեղե­կատվական թերթիկ, իրակա­նացվել է 5.9 հազար խորհրդատվական միջոցառում:  Գյուղատնտե­սության աջակցության մարզային կենտ­րոնների աջակցությամբ ստեղծվել է 9 կոոպե-րատիվ:  2013 թվականի ընթաց­քում «Համայնքների գյուղա­տնտե­սա­կան ռե­սուրս­­ների կառա­վար­ման և մրցունա­կու­թյան» ծրագ­րի շրջանակ­ներում իրականացվել են ագրոպա­րենային ոլոր­տում կոոպերա­ցիայի ձևավորման քաղա­քա­կանությունից բխող մի շարք միջոցառում­ներ, որոնցից հիմնականներն են.  - ընդհանուր առմամբ ՀՀ 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տա­վուշ, Գեղար­քունիք, Սյունիք) 67 համայն­քում հիմնադրվել են «Համայնքի արոտօգտա­գործողների միավորում» սպառողական կո­ոպե­­րատիվներ ու «Համայնքի արոտավայրերի կառա­վարման և անասնապահության զար­գացման» հանձ­նաժողովներ, որից 12-ը 2013 թվականին,  - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրս­ների կառավար­ման և մրցունակության» ծրագ­րի մասին տեղեկությունների տրամա­դրման, սկզ­բունքների ներկայացման, կոոպե­րատիվի գաղա­փարի ներդրման, «Հա­մայնքի արոտավայրերի կառա­վար­ման և անասնա­պա­հության զարգաց­ման» պլան­ների մշակ­­ման և իրականացման վերա­­բերյալ ծրագրում ընդգրկված յուրա­քանչ­յուր հա­մայնքում կազ­մակերպվել է 6-8 հանդիպում,  - 48 համայնքի արոտօգտագործողների միա­վորում սպառո­ղա­կան կոոպերատիվ­ներին տրա­մադրվել է 324 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում` 45 կոոպերատիվի տրա­մադրվել է 66 անիվավոր տրակտոր, 46 կոոպերատիվի տրամադրվել է 51 մամլիչ-բարդոցիչ, և 48 կոոպերատիվի տրամադրվել է 207 միավոր այլ գյուղգործիքներ,  - 8 համանքի արոտօգտագործողների միա­վորում սպառո­ղական կոոպերատիվների հա­մար 17 միավոր գյուղտեխ­նի­կանհաշվետու ժամանակահատվածում գտնվել է մատակարարման փուլում,  - 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Գեղ­արքունիք, Տա­վուշ, Սյունիք) 42 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտագոր­ծողների կո­ոպե­րատիվների նախագահների, հաշվա­պահ­նե­րի, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերա­տիվ­ների անդամների, խորհրդի, կոմի­տեի և հա­մայն­քապետարանի ներկայացուցիչ­ների հա­մար իրականացվել է ուսուցում` կապված արոտօգ­տագործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազման, ֆինանսական հոս­քերի կառավար­ման, հաշվապահական հաշվառման, կո­ոպե­րա­տիվի անդամների իրավունքների ու պար­տակա­նությունների մանրամասն ներկայաց­ման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցու­թյան կանխման և դեգրադացիայի դեմ պայ­քարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համա­պատասխան օրենսդրական դաշ­տի ներ­կայացման և այլ թեմաներով:  Իրականացված միջոցառումները նպաստել են գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ամ­րապնդմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսա­վարողների շրջանում կոոպերատիվների առավելու­թյունների իրազեկմանը և նոր կոոպերատիվների ձևավորման համար նախադրյալների ստեղծմանը:  **2014 թ.**  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Գյուղատնտե­սության աջակցության մարզային կենտ­րոն>> ՓԲԸ-ների կող­մից սեմինարների և խորհրդատվու­թյուն­ների մատուցման գործընթացում պար­բե­րաբար քննարկ­վել է գյուղացիական տնտեսու­թյունների խոշորացման թե­ման, մասնավորապես, հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերությունների կողմից կոոպե­րատիվների ստեղծման թե­մա­յով անցկացվել է 320 սեմինար, սեմինարների ընթացքում քննարկ­վել է կոոպերա­տիվների ստեղծման անհրաժեշտու­թյունը, տպագրվել և տա­րածվել է 46 անուն տեղեկատվական թերթիկ, իրակա­նացվել է 5.2 խորհրդատվական միջոցա­ռում: Գյու­ղատնտե­սության աջակցության մարզային կենտ­րոնների աջակցու­թյամբ 2014 թվականին ստեղծ­վել է 16 կոոպերատիվ:  <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառա­վար­­ման և մրցունա­կու­թյան>> ծրագրի շրջանակներում ընդ­հա­նուր առմամբ ձևավորվել է շուրջ 90 <<Արոտօգտա­գործողների միա­վորում>> սպա­ռո­ղական կոոպերատիվ:  2014թվականի ընթացքում ծրագրի շրջանակներում իրա­կա­նացվել են հետևյալ աշխատանքները.   * 39 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառո­ղական կոոպերատիվ­ներին տրա­մադրվել է շուրջ 190 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 57 անիվավոր տրակտոր և 133 միա­վոր այլ գյուղգոր­ծիքներ, * 5 մարզի 30 համայնքի ղեկավարների, արոտօգտա­գոր­ծողների կոոպերատիվների նախագահ­ների, հաշվապահ­ների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպերատիվների անդամ­ների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքապետարանի ներկայա­ցուցիչ­ների համար իրականաց­վել է ուսուցում` կապված արոտ­օգտա­գործման, կո­ոպե­րատիվի բյուջեի կազման, ֆի­նանսական հոս­քերի կառա­վարման, հաշվա­պահական հաշ­վառ­ման, կոոպերա­տիվի ան­դամ­­ների իրավունքների ու պար­տականությունների մանրա­մասն ներ­կայացման, էկոլոգիայի վրա բացասական ազդեցու­թյան կանխ­ման և դեգրադացիայի դեմ պայքարի ու արոտների բարելավման, ինչպես նաև համապատասխան օրենսդրական դաշտի ներկայացման և այլ թեմաներով:   Մշակվել է <<Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մա­սին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը ներկա­յացվել է միջազ­գա­յին փորձաքննության: Օրենքի նախագիծը հաշվետու ժամանակահատվածում գտնվել է քննար­կումների փուլում:  Իրականացված միջոցառումները առկա գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեության բարելավման հետ մեկտեղ նպաստել են նոր կոոպերատիվների ձևավորման գործընթացին:  **2015 թ.**  2015 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետու­թյունում գյուղատնտե­սական կոոպերատիվ­ների ձևավորման աջակ­­ցու­թյան և գործու­նեության խթանման ուղղու­թյամբ իրականացվել են հետևյալ աշխա­տանք­ները.  Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտե­սա­կան տար­­բեր ուղղվա­ծ­ություն ունեցող կոոպերատիվների ձևավորումն ու գործունեությունը խթանելու, իրավա­օրենսդրական դաշտը բարե­լա­վելու համար, հաշվետու ժամանակաշրջանում ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարի հրամանով ստեղծ­­ված աշխատանքային խմբի կողմից իրականացվել է <<Գյուղատնտե­սական կոոպե­րատիվ­ների մասին>> Հայաս­տանի Հանրապետության օրենքի նախագծի լրամշակ­ման աշխատանքներ:  <<Գյուղատնտե­սական կոոպերատիվների մասին>> և վերջի­նիս ընդուն­մամբ պայմանավորված ՀՀ գյուղատնտեսության նա­խա­րարության կողմից մշակված ՀՀ քաղաքացիական օրենսգր­քում փոփո­խություններ և լրացում­ներ կատարելու մասին Հայաս­տանի Հանրապե­տության օրենքների նա­խագծերի փաթեթը սահմանված կարգով ներկայացվել ՀՀ կառավա­րություն: 2015 թվա­կանի դեկտեմ­բերի 14-ին վերոնշյալ փաթեթի լրամշակ­ված տարբերակը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրա­պե­­տության Ազգային ժողով և 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդուն­վել է վերջինիս կող-մից:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խորհր­դա­տվա­կան համակարգի աջակ­ցությամբ 2015 թվականին ստեղծ­վել է 22 կոոպերատիվ: Ագրոլրատու շաբաթա­թեր­թում կոոպե­րա­­տիվների ստեղծման կարևորության վերաբերյալ տպագրվել է 32 հոդված: Հայաստանի հանրային հեռուս­տա­ընկերության (Հ1) Ագրո­ժամ հաղորդաշարով թո­ղարկ­վել են կոոպերատիվների վերաբեր­յալ 4 հա­ղորդում: Հաշ­վետու ժամանակա­հատվա­ծում իրակա­նաց­­վել է 330 սեմինար և 6.2 հազ. խորհրդատվա­կան միջո­ցառում, տպագրվել՝ 32 անուն տեղեկատվական թերթիկ:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության«Համայնք­ների գյուղատնտե­սական ռեսուրս­ների կառա­վար­ման և մրցու­նա­կության» ծրագրի «Համայնք­ների արոտավայր­երի և անասնապահության կառա­վար­ման համա­կարգ» բաղադրիչի շրջանակներում ստեղծ­ված «Հա­մայնքի արոտ­­օգ­տագործող­ների միավորում» սպառողական կոոպերա­տիվ­ների աջակցությանն ուղղված 2015 թվականին իրակա­նացվել են հետևյալ աշխա­տանքները՝   * 6 մարզի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք) ծրագրով նախատեսված 55 համայնքի փոխարեն աշխատանքներ են իրա­կանացվել լրա­ցուցիչ ևս 26 համայն­քում, * 13 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համա­կար­գերի շինարա­րական աշխատանքները ավարտվել են (34.5 կմ ջրագիծ, 33 հատ խմոց), * 1 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համա­կարգերի շինա­րարական աշխա­տանքները գտնվում են իրականացման փուլում (10 կմ ջրագիծ, 2 հատ խմոց), * 38 համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառո­ղա­կան կոոպե­րատիվ­ներին տրա­մադրվել է շուրջ 120 միավոր գյուղտեխնիկա, այդ թվում 9 անիվա­վոր տրակտոր և 111 միա­վոր այլ գյուղ­գործիքներ, * 6 մարզի 21 համայնքի ղեկավարների, արոտօգ­տա­գործողների կոոպե­րատիվների նախագահների, հաշ­վա­պահների, վեճերը լուծող անձանց և կոոպե­րատիվ­ների անդամների, խորհրդի, կոմիտեի և համայնքա­պե­տա­րանի ներկայացուցիչների համար (ընդամենը՝ 2665 մարդ) իրականացվել է ուսու­ցում` կապված արոտօգ­տա­գործման, կոոպերատիվի բյուջեի կազմ­ման, ֆի­նան­­սական հոսքերի կառավար­ման, հաշվապահական հաշվառ­ման, կոոպերատիվի անդամների իրավունք­ների ու պարտա­կանու­թյուն­ների մանրամասն ներ­կայացման, էկոլո­գիայի վրա բացասական ազդե­ցու­թյան կանխման և դեգրա­դացիայի դեմ պայքարի ու արոտ­ների բարե­լավման, համապատասխան օրենսդրա­­կան դաշտի ներ­կայացման և այլ թեմա­ներով:   «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրս­ների կառավար­ման և մրցունա­կու­թյան» 2-րդ ծրագրի շրջա­նակներում ՀՀ 8 մար­զի (Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Կոտայք) 52 հա­մայնքում հիմնադրվել և իրավաբանական անձերի պետական ռեգիստրում գրանցվել են «Արոտօգտա­գոր­ծողների միա­վո­րում» սպա­ռողական կոոպերատիվներ: 22 համայնքի կառավարման պլանները հաստատվել են Համաշխարհային Բանկի կողմից, 6 համայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակար­գերի շինարարական աշխատանքները ավարտ­վել են (4.7 կմ ջրագիծ, 15 հատ խմոց), 11 հա­մայնքում արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի շինարա­րական աշխատանքները գտնվում են իրակա­նացման փուլում (41.6 կմ ջրագիծ, 29 հատ խմոց), 14 համայնքի արոտօգ­տագործողների միավորում սպառո­ղական կոոպերատիվներին տրամադրվել է շուրջ 80 միա­վոր գյուղտեխ­նիկա, այդ թվում 22 անիվավոր տրակտոր և 58 միավոր այլ գյուղ­գործիքներ,  2015 թվականի հունվարից մեկնարկել է Եվրոպական հարևա­նության գյուղատնտեսության և գյուղի զար­գաց­ման (ENPARD) եռամյա ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից՝ գյու­ղա­տնտե­­սության կայուն զարգացման, արտադ­րող խմբերի և արժեշղթա­ների զարգացման նպատակով և իրականացվում է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից: Ծրագրի գործու­նեության թիրախային մար­զերն են՝ Շիրակ, Լոռի, Գեղարքունիք, Արա­գածոտն, Կոտայք, Վայոց Ձոր: Ծրագ­րի նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության վերոնշյալ վեց մարզերում գյուղատնտեսական կոոպե­րատիվների ստեղծմանը, ինչպես նաև՝ գործող կոոպե­րատիվների հզորաց­մանը, բիզնես կարողություն­ների զարգացմանը, արտադրու­թյան ծավալների ավելացմանը, արտադ­րանքի տեսականու ընդլայմանը, տեխնոլո­գիաների ար­դիա­կանացմանը, շուկայա­վոր­մանը և լավա­գույն գյուղատնտեսական փորձի և աղետների ռիսկերի նվազեցման համակարգերի ներդրմանը: Սույն թվականի հունիսի 10-ին մեկնարկած Եվրոպական հարևանության գյուղատնտե­սության և գյուղի զարգացման ծրագրով (ENPARD) իրականացվող Ար­տադ­րող խմբերի և արժեշղթա­ների զարգացում ծրագրի շրջա­նակում ընդունվել են գյու­ղատնտեսական կոոպերա­տիվների հայտադիմում­ները, մշակվել է արտադ­րող խմբերի ընտրու­թյան մեթո­­դո­լոգիան, կատարվել է հայտադիմում­ների նախնական ընտրու­թյուն` առաջնահեր­թությունը տալով մրգի, հա­տապտղի, բանջարեղենի, հացահատիկի և ընդե­­ղենի, կաթի և կաթնա­մթեր­քի և այլ գյուղմթերքի արտադրության և վերամշակման ոլորտ­ներում նո­րա­րարական գաղափարներ առաջարկող խմբերին: Ծրագրի շրջա­նակներում գյուղատնտեսական կոոպե­րա­տիվների ստեղծման նպատակով իրակա­նաց­վել են նաև ուսումնական, խորհրդատվա­կան այցեր՝ ՀՀ մարզեր:  Իրականացված միջոցառումները նպաստել են հանրապետության գյուղատնտեսության ոլոր­տում կոոպերացիայի զարգացմանը, գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների շրջանում կոոպերա­տիվների առավելությունների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրաց­մանը, օրենսդրա­կան դաշտի հստակեցմանը, գործող կոոպերատիվների կարողությունների ընդլայնմանը և նոր կոոպերատիվների ձևավորման խթանմանը: |
|  | **3. Սպառողների առողջության համար սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացում, սանիտարիայի և բուսասանիտարիայի վիճակի բարելավում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) | | |
| 15 | 3.1. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բուսասանիտարական մոնիթո­րինգի միջոցառումների ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանի­տա­րիայի ոլորտում ծա­ռայու­­թյունների մատուցում>> ծրագ­րի շրջանակներում Հայաստանի Հանրա­պետության տարած­քում գյու­ղատնտե­սական նշանակության հողատեսքերի բուսասա­նիտա­րիայի վիճակի գնահատման, բույսերի վնա­սակար օրգա­նիզմների ժա­մանա­կին հայտնաբերման, հաշվառման, տարածման արեալ­ների, վնասա­կա­­րու­թյան տնտեսական շեմերի ճշտման, կանխատեսման, տարած­ման կանխարգելման նպատակով իրակա­նացվել է բուսա­սանի­տա­րական մոնիթորինգ շուրջ 225,3 հազ. հեկտարի վրա:  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բուսասանիտարական մոնի­թորինգի միջոցառում­ների ծրագրի արդյունքները հիմք են ծառայում բույսերի պաշտպանության պետական ծրագրի մշակման և իրա­կանացման համար:  **2013 թ.**  Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հո­ղա­տեսքերում <<Անասնա­բուժասա­նի­տարիայի, սննդամթեր­քի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ծա­ռայություն­ների մատուցման>> ծրագրի համաձայն <<Անաս­նա­բուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտան­գության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի մարզային ագրոնոմների կողմից իրականացվել է բուսասանիտարական մոնիթորինգ 119.5 հազ. հա տարա­ծության վրա, որից մկնանման կրծողներ՝ 70.2 հազ. հա, պտղա­տու ծառերի հիվանդություններ և վնասատուներ՝ 4.2 հազ. հա, խաղողի հիվանդություններ և վնասատուներ 2.9 հազ. հա, բոս­տան-բանջարային կուլտուրաներ՝ 5.5 հազ. հա, հացահատիկա­յին կուլտու­րաներ՝ 1.8 հազ հա, մորեխներով բնակեցվածություն՝ 29.7 հազ. հա, կարտոֆիլի ցեց և լոլիկի ականող ցեց՝ 5.1 հազ հա:  Մոնիթորինգի արդյունքները հիմք են ծառայում բույսերի պաշտպանության ծրագրի մշակման և իրականացման համար:  **2014 թ.**  <<Անասանբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտան­գության և բուսասանիտարիայի ծառայու­թյունների մատու­ցում>> ծրագրերի շրջանակներում հանրապետության գյու­ղատնտե­սական նշանակու­թյան հողատեսքերում մարզային ագրոնոմների կողմից իրականացվել է բուսասանիտարական մոնիթորինգ 244.4 հազ. հեկտար տարածության վրա, որից կրծող­ների նկատմամբ՝ 124.4 հազ.հա, կրծողների դեմ պայ­քարի արդյունավե­տության՝ 3.2 հազ.հա, պտղատու ծառերի հիվանդություններ և վնասատուների՝ 25.3 հազ.հա, խաղողի հի­վան­­դություն­ների և վնա­սատուների՝ 13.4 հազ. հա, բան­ջար-բոստանային մշակաբույսերի՝ 8.5 հազ.հա, հացահա­տիկային մշակաբույսերի՝ 9.7 հազ.հա, մորեխ­նե­րով բնակեց­վածության՝ 56.7 հազ. հա, մորեխների դեմ պայ­քա­րի արդյու­նավետության՝ 80 հա, կար­տո­ֆիլի ցեցի և լոլիկի ականող ցեցի՝ 1.2 հազ. հա, օկնոգինա՝ 2.3 հազ. հա:  **2015 թ.**  <<Անասանբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառա­յությունների մատու­ցում>> ծրագրերի շրջանակներում հանրապետության գյուղատնտեսական նշանա­կության հողա­տեսքերում մարզային ագրոնոմների կողմից իրականացվել է բուսա­սանիտարական մոնիթորինգ 250 հազ. հեկտար տա­րա­ծության վրա, որից կրծողների բացահայտման՝ 122.7 հազ հա, պտղատու ծառերի հիվանդությունների և վնասա­տուների գնահատման՝ 24.8 հազ. հա, խաղողի հիվանդությունների և վնասա­տուների բացա­հայտման՝ 16.2 հազ. հա, բանջար-բոս­տանային կուլտուրաների՝ 10.6 հազ. հա, հացահատիկային կուլտուրաների՝ 18.7 հազ. հա, մորեխներով բնակեցվա­ծու­թյան գնահատում՝ 56.1 հազ. հա, օկնոգինա վնասատուի մոնիտորինգ 970 հա:  Բուսասանիտարական մոնիտորինգի արդյունքում հանրա­պե­տության միջին և բարձր վարակվա­ծության 25.0 հազ. հա ցանքատարածքներին բաշխվել է 2000 կգ “Ռոդիֆակում Ս” թունաքիմիկատ կրծողների դեմ պայքարի միջոցառումներ իրականացնելու համար:  Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 92-Ն որոշման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավ­նատուն, Այգեկ, Նորապատ և Նորակերտ գյուղական հա­մայնք­ներում խաղողի 9.24 հա այգի­ներում իրականացվել են բույսերի պաշտ­պանության միջո­ցառումներ՝ ֆիլոքսերա վնասատուի նկատ­մամբ:  Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թ ապրիլի 16-ի N 407 որոշման, հանրա­պե­տության 254 հա­մայնք­ներում տեղադրվել են 3300 հատ կարտոֆիլի ցեցի և լոլիկի ականող ցեցի ֆերոմոնային թակարդներ: |
| 16 | 3.2. Բույսերի պաշտպա­նու­թյան միջոցառումների ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Բույսերի պաշտպա­նու­թյան միջոցառումների ծրագրի շրջանակնե­րում կատարվել են հետևյալ աշխա­տանքները: 2012 թվականին մկնանման կրծողների դեմ համայնք­ների միջոցով պայքար իրականաց­նելու նպատակով ձեռք է բերվել 16270 կգ ցինկի ֆոսֆիդ: Ծրագրով նախատես­վում էր 2012 թվականի գարնանը և աշնանը մկնանման կրծողների դեմ պայքար իրականացնել շուրջ 128.0 հազ. հա վրա:  Հիմք ընդունելով ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անասնա­բու­ժա­սանիտարիայի, սննդա­մթերքի անվտան­գութ­յան և բուսասանիտա­րիայի ոլորտի ծառայու­թյուն­ների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մոնի­թորինգի արդյունքները ՀՀ մարզ­պե­տարաններին անհա­տույց հատկացվել է 7111.12 կգ ցինկի ֆոսֆիդ մկնասպան միջոց, որով համայնքների հողօգ­տա­գործողների միջոցով պայքար է իրականացվել 58259 հա առավել վարակված գյուղատնտե­սական նշանակության հողատեսքերում:  Մորեխների զարգացման օջախների վերացման նպատակով նա­խա­­րարության կողմից ՀՀ Արագա­ծոտնի, Արարատի, Կոտայքի, Շի­րա­կի, Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզի 17 համայնքի անհատույց հատկացվել է 303.3 լիտր «Կռալ» տեսակի միջատասպան բույսերի պաշտպանու­թյան միջոց, որով հօղօգտագործողների միջոցով պայ­քար է իրականացվել 2022 հեկտարի վրա:  2012 թվականի մայիսին <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից Հայաս­տանի Հանրա­պե­տության անտառ­ներում կատարված անտառ-պաթո­լո­գիական մոնիթորինգի արդյունք­ների հիման վրա հանրա­պետության Արա­գածոտնի մարզի <<Արագածոտնի անտառ­տնտե­­սու­թյուն>>, Կո­տայքի մարզի <<Հրազդանի անտառտնտեսություն>>, Սյունիքի մարզի <<Կա­­պանի անտառ­տնտե­­սություն>> և Վայոց ձորի մարզի <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն>> մաս­նա­ճյուղերի 9000 հա անտա­ռային տա­րածք­ներում հունիս ամսից իրականացվում են անտառային վնա­սատուների և հիվանդությունների դեմ ավիա­ցիոն քիմիա­կան պայ­քարի միջոցառումներ:  Ծրագրի իրականացման արդյունքում հանրապեռտությունում ընդ­հանուր առմամբ ապահովվել է կայուն բուսասանիտարական իրա­վիճակ:  **2013 թ.**  2013 թվականին «Բույսերի պաշտպանության միջոցա­ռումներ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից պայքարի միջոցառումներ են իրա­կանացվել հետևյալ բաղադրիչներով.  1. Մկնասպան թունանյութի ձեռքբերում համայնքներին բաշ­խելու նպատակով՝ այս բաղադրի­չով ցինկի ֆոսֆիդ ձեռք չի բերվել: 2013 թվականի գարանանը և աշնանը ՀՀ մարզ­պետա­րաններին ու <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ին անհատույց հատկացվել է 7736.9 կգ ցինկի ֆոսֆիդ մկնասպան միջոց, որով պայքար է իրականացվել 64472 հա առավել վարակված գյուղատնտե­սական նշանակության հողատեսքերում և 649.2 հա անտառային տարածքներում: Պայքարի միջոցառումների իրականացման համար օգտագործվել է 2012 թվականին ձեռքբերված ցինկի ֆոսֆիդը: Հողօգտագործողների միջոցով պայքար իրականացված տարածքներում մկնանման կրծող­նե­րով վարակվածության աստիճանը նվազել է շուրջ 80 %-ով:  2. Պայքար անտառի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ՝ 2013 թվականի մայիսին <<Հայան­տառ>> ՊՈԱԿ-ի կող­մից Հայաստանի Հանրապետության անտառներում կատար­ված անտառ-պաթոլոգիական մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա` անտառային վնասատուների և հիվան­դություն­ների դեմ` հանրապետության Արագածոտնի մարզի <<Արա­գածոտնի ան­տառտնտե­սություն>>, Սյունիքի մարզի <<Կա­պանի անտառտնտեսություն>>, <<Սյունիքի ան­տառտնտե­­սու­թյուն>>, <<Սիսիա­նի անտառտնտեսություն>>, Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի անտառտնտեսություն>> և Վայոց ձորի մարզի <<Վայոց ձորի անտառտնտեսություն>> մաս­նաճյու­ղերի 8870 հա անտառային տարածքներում: Միջոցառման իրականացման համար ձեռք է բերվել 3955 լ/կգ <<Վալ­սացիպեր>> և 2455 կգ <<Վալսատոն>>, ինչպես նաև օգտագործվել է 2012 թվականին ձեռքբերված 480 լ <<Կռալ>> բույսերի պաշտպանության միջոցները: Պայքարի միջոցա­ռումների իրականացման արդյունքում բարելավվել է 8870 հա անտառային տարածք­ների բուսասանիտարական վիճակը: Վնասակար օրգանիզմների քանակը նվազել է շուրջ 85 %-ով:  3. Միջատասպան բույսերի պաշտպանության միջոցի ձեռք­բերում համայնքներին բաշխելու նպա­տակով՝ այս բաղադրի­չով ձեռք է բերվել 450 լ <<Ցիպեր մաքսի>> միջատասպան միջոցը, 1935.0 հազ. դրամ արժեքով: Սակայն բուսասա­նիտարական մոնիթորինգի արդյունքում անհրաժեշտ չի եղել դրա օգտագործումը: <<Բույսերի պաշտպանության միջոցա­ռումներ>> ծրագրի իրականացման համար ծախսվել է 96.96 մլն. դրամ:  Բուսասանիտարական մոնիթորինգի արդյունքում հանրա­պետության միջին և բարձր վարակ­վածության 38934 հա առա­վել վարակված տարածքներին բաշխվել է 4672.08 կգ ցինկֆոսֆիդ մկնասպան թունաքիմիկատը, որից Արագածոտ­նի մարզի 7330 հա համար՝ 879.6 կգ, Արարատի մարզի 1540 հա համար՝ 184.8 կգ, Գեղարքունիքի մարզի 4647 հա համար 557.64 կգ, Լոռու մարզի 6864 հա համար 823.62 կգ, Շիրակի մարզի 7406 հա համնար՝ 888.72 կգ, Սյունիքի մարզի 7598 հա համար՝ 911.76 կգ, Վայոց Ձորի մարզի 625 հա համար՝ 75 կգ, Տավուշի մարզի 2924 հա համար՝ 350.88կգ:  **2014 թ.**  2014 թվականին <<Բույսերի պաշտպանության միջոցառում­ներ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտեսության նա­խա­րարության կողմից պայքարի միջոցառումներ են իրակա­նացվել հետևյալ բաղադրիչներով.  1. Պայքար կրծողների դեմ՝ այս բաղադրիչով 2014 թվա­կանի գարնանը և աշնանը ՀՀ մարզպե­տարան­ներին անհա­տույց հատկացվել է 6591.6 կգ ցինկի ֆոսֆիդ, որով պայքար է իրականացվել 54930 հա առավել վարակված գյուղատնտե­սական նշանակության հո­ղա­տեսքերում։  2. Պայքար անտառի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ բաղադրիչով 2014 թվականին <<Հայանտառ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից Հայաստանի Հանրա­պե­տության անտառնե­րում կատարված անտառ-պաթոլոգիական մոնիտորինգի արդ­­յունքների հիման վրա` անտառային վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքար է տարվել հանրապետու­թյան Արագածոտնի մարզի <<Արագածոտնի անտառտնտե­սություն>>, Կոտայքի մարզի <<Հրազդանի ան­տառտնտե­սու­թյուն>> և Վայոց ձորի մարզի <<Վայոց ձորի անտառտնտե­սու­թյուն>> մասնաճյու­ղերի 6300 հա անտա­ռային տարածք­ներում: Օգտագործվել է 3150 լիտր <<Կռալ>> և 1210 կգ <<Բայ­լե­տոն>> տեսակի բույսե­րի պաշատպա­նու­թյան միջոց­ներ։  3. Պայքար մորեխների դեմ բաղադրիչով ՀՀ ԳՆ <<Անաս­նաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից ՀՀ մարզերում իրականացվել է մոնիթորինգ 4195 հա տարածության վրա, որի արդյունքների հիման վրա, ՀՀ Արարատի մարզի Պարույր Սևակ և Նարեկ համայնքների առավել վարակված 795 հա տարածքների համար հատկաց­վել է 119.25 լիտր բույսերի պաշտպանության միջոց՝ համայնք­ների միջոցով պայքարի աշխատանքներ կազմակերպելու համար։  **2014 թվականի փետրվարի 27-իՀՀ կառավարության** **N 189-Ն որոշման համաձայն քանդվել է 0.77 հա խաղողի այգի, որից` Աղավնատուն համայնքում 0.62 հա և Գայ համայնքում` 0.15 հա:** Այգիների քանդման և կարանտին միջոցառումների համար ծախսվել է 7677.8 հազ. դրամ, այդ թվում`  **0.77 հա այգու քանդման և կարանտին միջոցառումների հա­մար` 5226.0 հազ. դրամ, որից**  **- այգիների քանդման համար` 454.0 հազ. դրամ**  **- ախտահանիչ գորգերի համար` 200.0 հազ. դրամ**  **- հսկիչ կետերում պահակային ծառայության համար` 4572.0 հազ. դրամ /3 կետում` 6 պահակ/:**  **- 3 այգետերերին տրամադրվել է փոխհատուցում` 2 451.8 հազ. դրամ, որից`**  **- Աղավնատուն` 2 շահառու – 1 974.2 հազ. դրամ**  **- Գայ` 1 շահառու` 477.6 հազ. դրամ:**  **1 հա քանդվող այգու համար փոխհատուցման գումարը հաշ­վարկվել է 3184.2 հազ. դրամ:**  **2014 թվականին վեգետացիայի ընթացքում Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայու­թյան կողմից իրակա­նաց­ված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել է ֆիլոքսերայով վարակված 11.07 հա այգի, որից 6.35 հա Նորապատ, 1.01 հա Աղավնատուն, 0.45 հա Նորակերտ, 1.43 հա Այգեկ և 1.83 հա Արևադաշտ (Տիեարաս Դե Արմենիա) համայնքներում` 23 տնտեսության պատկանող հողատա­րածք­­ներում:**  **11.07 հա այգու քանդման, կարանտին միջոցառումների և այգետերերին փոխհատուցման համար` նախորդ տարիների գներով հաշվարկված, ընդամենը կպահանջվի շուրջ 60.4 մլն. դրամ, որի վերաբերյալ 2015 թվականի սկզբին ՀՀ կառա­վարության քննարկմանը կներկայացվի վերը նշված այգինե­րում** բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ իրականաց­նելու մասին ՀՀ կառավարության որաշման նախագիծ:  Արարատյան հարթավայրում ֆիլոքսերայի առավել տարած­ման դեպքում միջոցառումների մշակման նպատակով կազմա­կերպվել է քննարկում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարա­րու­թյան, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայու­թյան, «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի, «Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայու­թյուն­ների կենտրոն», «Սննդամթերքի անվտանգության ոլոր­տի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտ­րոն» և «Հանրաապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտ­­րոն» ՊՈԱԿ-ների մասնագետների մաս­նակ­ցությամբ:  **2015 թ.**  «2015 թվականի Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրի (այսուհետ` ծրագիր) իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեով հատկացվել է 150.0 մլն. դրամ, որից կրծողների, մորեխների և անտառի վնասակար օրգանիզմ­ների դեմ պայքարի ծառայությունների ձեռքբերման համար` 93,3 մլն դրամ, 56,7 մլն.դրամ անհրաժեշտ բույսերի պաշտ­պանության միջոցների համար: Ծրագրով նախատեսված 150.0 մլն դրամից ծախսվել է 89,2 մլն դրամը: ՀՀ կառա­վարության 2015 թվականի ապրիլ 16-ի N 407-Ն որոշմամբ ծրագրում կատարվել է փոփոխություն, 4,7 մլն դր. բույսերի պաշտպանության միջոցների և 14,2 մլն դրամ ծառայու­թյունների համար հատկացված գումարից, ընդամենը 18,9 մլն դրամ տրամադրվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում լոլիկի ականող ցեց և կարտոֆիլի ցեց վնասատուների մոնի­թորինգի իրականացման նպատակով 2015 թվականի պետա­կան աջակցություն» ծրագրին: Նշված գումարով «Անասնա­բուժասա­նի­տա­րիայի, սննդամթերքի անվտան­գության և բուսա­սանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՌԴ-ից ձեռք է բերել 3300 ֆերոմոնային թակարդներ և օժանդակ նյութեր: Մոնիթորինգ իրականացնելու նպատա­կով թակարդները տեղադրվել են հանրապետության 254 համայնքներում, որից` ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերի` 171, Արագածոտնի, Կոտայքի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի մարզերի` 83 համայնքներում: 2015 թվականի աշնանը կրծողների դեմ պայքարի իրականացման նպատա­կով ձեռք է բերվել 7,9 տոննա բույսերի պաշտպանության միջոց, 70,3 մլն դրամ արժեքով, որից 2 տոննա գնվել և անհատույց հատկացվել է ՀՀ մարզերի հողօգտագոր­ծող­նե­րին: Պայքարի միջոցառումներ են իրականացվել 25 հազ․հեկտար կրծողներով առավել վարակված վարելա­հողերում և խոտհարք­ներում: Հանրապետությունում իրակա­նաց­ված մո­նի­թորինգի տվյալների վերլուծության արդյունքում 2015 թվականին մորեխների և անտառի վնասակար օրգա­նիզմների դեմ պայքարի միջոցառումներ չեն իրակա­նացվել: |
| 17 | 3.3. Պատվաստուկների և հակահամաճա­րա­կային այլ միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռք­բերման ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Պատվաստուկների և հակահամաճա­րա­կային այլ միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագա­ների ձեռք­բերման ծրագրի շրջանակ­ներում ձեռք են բերվել`  Ախտորոշիչներ.բրուցելյոզ հիվանդության նկատմամբ՝ <<Ռոզ Բենգալ>> - 803500 դոզա, խոշոր եղջերասվոր կենդանիների տուբերկուլյոզ հիվանդու­թյան նկատմամբ՝ <<Տուբեր­կուլին>> -288023 դոզա:  Պատվաստանյութեր.սիբիրախտի նկատմամբ՝ 1431942 դոզա, դաբաղի նկատմամբ՝ 1721143 դոզա, պաստերելյոզի նկատմամբ՝ 99113 դոզա, խոշոր եղջերասվոր կենդանիների խշխշան պալարի նկատ­մամբ՝ 1114700 դոզա, մանր եղջերասվոր կենդանիների բրադզոտի նկատմամբ՝ 129140 դոզա, խոզերի դասական ժանտախտի նկատմամբ՝ 575415 դոզա, թռչունների Նյու-Քասլ հիվանդության նկատմամբ՝ 2984449 դոզա, մեղուների վարրոատոզի հիվանդության բուժիչ դեղամիջոց՝ 258000 դոզա:  **2013 թ.**  <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագ­րի իրականացման համար ՀՀ գյու­ղատնտեսության նա­խարարության կողմից ձեռք են բերվել հետևյալ պատվաս­տանյութերը՝ կենդա­նիների հակադաբաղային 2072.3 հազ. դոզա, հակասիբիրախտային՝ 1654.9 հազ. դոզա, խշխշան պալար հիվանդության նկատմամբ 1236.7 հազ. դոզա, պաստերելյոզ հիվանդության նկատմամբ 167.4 հազ. դոզա, խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ 647.3 հազ. դոզա, ոչխարների բրադզոտ հիվանդության նկատմամբ 179.2 հազ. դոզա, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատ­մամբ 1180.6 հազ. դոզա, ախտորոշիչներ՝ Ռոզ-Բենգալ թեսթ 1198.5 հազ. դոզա, տուբերկուլին 68.1 հազ. դոզա, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության նկատմամբ բուժկանխարգելիչ դեղամիջոց 223.2 հազ. դոզա:  **2014 թ.**  <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագ­­­րի շրջանակներում կենդանիների վարա­կիչ հիվանդու­թյուն­­ների կան­խարգելման, կենդանիների և մար­դու համար ընդհա­նուր հի­վանդու­թյուններից ազ­գա­բնակչության պաշտ­­պա­նու­թյան, հան­րապետու­թյունում հակա­համաճա­րա­կային կայուն իրավի­ճակի ստեղծման համար իրականացվել է անասնահա­կահամաճա­րակային կանխար­գելիչ միջոցա­ռում­ներ՝ ապա­հո­վելով այդ հիվանդությունների նկատմամբ վարա­կամերժ (իմուն ֆոն ունեցող) գլխաքանակ:  Անասնահակահամաճարակային միջոցառումների իրակա­նացման համար ձեռք են բերվել հետևյալ պատվաստա­նյու­թերը, ախտահանիչ միջոցները և անասնաբուժական պարա­գաները՝ հակադա­բաղային` 2072.4 հազ. դոզա, հակասի­բիրախ­­տային՝ 1657.6 հազ. դոզա, խշխշան պալար հիվան­դության նկատմամբ` 1237.0 հազ. դոզա, պաստերելյոզ հի­վանդության նկատ­մամբ` 167.7 հազ. դոզա, խոզերի դասա­կան ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ` 648.0 հազ. դոզա, ոչխարների բրադ­զոտ հիվանդության նկատմամբ` 180.0 հազ. դոզա, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվան­դության նկատ­մամբ` 1217.0 հազ. դոզա, ախտորոշիչներ՝ Ռոզ-Բենգալ թեսթ` 1198.7 հազ. դոզա, տուբեր­կուլին` 69.0 հազ. դոզա, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության նկատմամբ բուժկանխարգելիչ դեղամիջոց` 223.2 հազ. դոզա, ֆորմալին` 1000 կգ, քլորակիր` 1000 կգ, կաուստիկ սոդա` 1000 կգ և 100.0 հազ. հատ փորձանոթ:  **2015 թ.**  <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարության կողմից ձեռք են բերվել հետևյալ պատ­վաստանյութերը, ախտահանիչները և անասնաբու­ժական պարագաները. հակա­դաբաղային` 2170.0 հազ. դոզա, հակասիբիրախտային՝ 1227.5 հազ. դոզա, խշխշան պալար հիվանդության նկատմամբ` 1275.0 հազ. դոզա, պաստերելյոզ հիվանդության նկատմամբ` 72.1 հազ. դոզա, խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդության նկատ­մամբ` 661.5 հազ. դոզա, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատ­մամբ` 2103.0 հազ. դոզա, ախտորոշիչներ՝ Ռոզ-Բենգալ թեսթ 933.3 հազ. դոզա, տուբեր­կուլին` 15.3 հազ. դոզա, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության նկատմամբ բուժ­կանխարգելիչ դեղամիջոց` 226.4 հազ. դոզա, ախտահանիչներ` կաուստիկ սոդա` 10000 կգ, քլորակիր` 1000 կգ, ֆորմալին` 1000 կգ, արյան նմուշառման համար նախատեսված ասեղներ` 96000 հատ: |
| 18 | 3.4. Գյուղատնտեսա­կան կենդանիների պատ­վաստումների ծրագրի իրականացում` համայնքային անասնաբույժների մասնակցությամբ  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Գյուղատնտեսական կենդանիների պատ­վաստումների ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրա­պետությունում ար­տա­կարգ իրավիճակները կանխելու, անասնա­համաճարակային կա­յուն իրավիճակ ստեղծելու և պահպա­նելու նպա­տակով իրականացվել է հակա­անասնահամաճարակային միջո­ցառումներ` գյուղատնտե­սա­կան կենդանիների բրուցելյոզ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների տուբերկուլյոզ, գյու­ղա­տնտե­սական կենդա­նիների սիբիրախտ, մանր եղջերավոր կենդա­նիների բրադ­զոտ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների և մանր եղջերավոր կենդա­նիների դաբաղ, խ.ե.կ. պաս­տերելյոզ, խշխշան պալար, խոզերի ժանտախտ, թռչուն­ների Նյու-Քասլ և մեղուների վարրոատոզ հիվանդությունների նկատ­մամբ:  2012 թվականի 9 ամիսներին իրականացվել է խոշոր եղջերասվոր կենդանիների 8996,6 հազ. գլխա­քանակի պատվաստումներ և հետա­զոտությանններ:  2012 թվականին իրակա­նաց­ված միջոցառումների շնորհիվ կեն­դանիների և մարդու համար ընդ­հա­նուր վարակիչ հիվանդու­թյունների բռնկումներ չեն արձանագրվել, բացառությամբ խոզերի աֆրիկական ժանտախտ հիվանդության, որի նկատմամբ պատվաս­տումներ և բուժում չի կատարվում և խոշոր եղ­ջե­րավոր կենդանիների սի­բիր­ախտ հիվանդության, որի նկատմամբ կատարվել են համապա­տասխան համալիր մի­ջոցառումներ:  **2013 թ.**  Հայաստանի Հանրապետությունում անասնահամա­ճարա­կային կայուն իրավիճակ ստեղծելու և պահպանելու նպա­տա­կով՝ ՀՀ-ում <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաս­տում>> ծրագրի իրականացման համար համայնքային անաս­նաբույժ-մասնագետների կողմից իրակաց­վել են խոշոր եղջե­րավոր կենդանիրների բրյուցելոզ, տուբերկուլյոզ, սիբիրախտ, պաստերելյոզ, դաբաղ, էմկար, լեպտոսպիրոզ հիվանդու­թյուն­ների նկատմամբ՝ 3765736 անասնահակա­համաճարակային միջոցա­ռումներ, մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզ, դաբաղ, սիբիրախտ, բրադզոտ հիվանդու­թյունների նկատ­մամբ՝ 1361719 անասնահակահա­մաճարա­կային միջոցառում­ներ, խոզերի բրուցելյոզ, սիբիրախտ, դասական ժանտախտ հիվանդություն­ների նկատմամբ՝ 600765 անասնահակահա­մա­ճարակային միջոցառումներ, ձիերի բրուցելյոզ, սիբիր­ախտ հիվանդությունների նկատմամբ՝ 8448 անասնահա­կա­համա­ճարակային միջոցառում­ներ, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ՝ 2190.0 հազար անասնահա­կա­համա­ճարակային միջոցառումներ:  **2014 թ.**  <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> պե­տա­կան պատվերի ծրագրի իրակա­նացման համար ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<Անաս­նա­բուժա­սա­նիտարիայի, սննդամթերքի անվտան­գու­թյան և բուսա­սա­նիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի և համայնքներում անասնաբույժ-մասնագետների միջև կնքվել են 636 ծառայու­թյունների մատուցման պայմա­նագրեր:  Ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի ընթացքում հա­մայն­քային անասնաբույժ-մասնա­գետների կողմից իրակա­նացվել են` խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզ` 728.2 հազ., տուբերկուլյոզ` 73.1 հազ., սիբիրախտ` 1200.9 հազ., պաստե­րելյոզ` 163.2 հազ., դաբաղ` 1927.9 հազ., խշխշան պալար` /էմկար/ 1203.7 հազար հիվանդությունների նկատմաբ միջոցառում, մանր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզ` 387.8 հազ., դաբաղ` 412.4 հազ., սիբիրախտ` 912.6 հազ., բրադզոտ` 179.1 հազար հիվան­դությունների նկատմամբ միջոցառում, խոզերի դասական ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ՝ 637.2 հազար միջոցառում, թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվանդության նկատմամբ՝ 1187.9 հազար միջո­ցառում, մեղուների վարրուատոզ հիվանդության նկատմամբ՝ 223.2 հազար բուժկանխարգելիչ միջոցառում: Ծրագրի շրջա­նա­կ­ներում բաշխվել են ախտահանիչ միջոցներ և անաս­նաբույժ-մասնագետների կողմից համայնքներում իրականաց­վել են ախտահանման աշխատանքներ: Հիվան­դությունների կանխ­արգելման, ընթացիկ և վերջնա­կան ախտահանու­թյուն­ների համար ծախսվել են ինչպես նախորդ տարվա մնա­ցորդներից, այնպես էլ ընթացիկ տարվում ստացված ախ­տահանիչները` քլորակիր` 2348 կգ, կաուստիկ սոդա` 4437.5 կգ և ֆորմալին` 393 լ:  **2015 թ.**  <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում>> ծրագ­րի իրականացման համար համայնք­ներում անաս­նաբույժ-մասնագետների հետ կնքվել են 631 ծառայու­թյուն­ների մատուցման պայմա­նագիր: Համայնքային անասնա­բույժ-մասնա­գետների կողմից իրակացվել են խոշոր եղջե­րավոր կենդանիրների բրյուցելոզ՝ 539.2 հազ., տուբերկուլյոզ՝ 14.9 հազ., սիբիրախտ՝ 1172.0 հազ, դաբաղ՝ 1972.8 հազ., էմկար, պաստերելյոզ հիվանդությունների դեմ 1238.2 հազ., մանր եղջերավոր կենդա­նիների բրուցելյոզ՝ 375.2 հազ., սիբիրախտ՝ 14.0 հազ., դաբաղ հիվանդությունների դեմ 265.2 հազ., խոզերի դասական ժան­տախտ հիվանդությունների դեմ 641.3 հազ., թռչունների կեղծ ժանտախտ հիվան­դությունների դեմ 2051.0 հազար անասնահակահա­մաճա­րակային միջո­ցառումներ, մեղուների վարրոատոզ հիվանդության դեմ բուժ­կանխար­գելիչ միջո­­ցառում` 226.4 հազ. մեղվաընտանիք: Համայնքային անասնա­բույժ-մասնա­գետների կող­մից իրակա­նացվել է 8510.2 հազ. միջոցա­ռում:  Անասնաբույժ-մասնագետների կողմից, սահմանված կար­գով, իրականացվել է նաև ախտահանու­թյան աշխատանք­ներ, որի ընթացքում օգտագործվել են՝ կաուստրիկ սոդա՝ 5232 կգ, քլորակիր՝ 1063 կգ և ֆորմալին 735 կգ ախտա­հանիչներ:  Իրականացված միջոցառումների արդյունքում հանրապետությունում անասնաբուժա­ճարակային վիճակն եղել է կայուն: |
| 19 | 3.5.Գենետիկորեն ձևափոխ­ված բուսական և կենդա­նական ծագման սննդա­մթերքին ներկայացվող պահանջ­ների մշակում` միջազ­գային չափանիշներին համապատասխան  (ժամկետը՝ 2012-2013թթ) | | Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է:  **2012 թ.**  Ոլորտին վերաբերվող 3 ազգային ստանդարտներ ընդունվել են 2010 թվականին, իսկ 3-ը, որոնք ներառված են ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի <Ստան­դարտների մշակման ծառայու­թյուն­ների 2012 թվականի ծրագիրը և ստանդարտացման 2012 թվա­կանի աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին> N 504-Ն որոշ­մամբ հաստատված՝ Ստանդարտացման 2012 թվականի աշխա­տան­քային ցանկում մշակվել են 2012 թվականի ընթացքում:  Բացի այդ, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 45 արձանագրային որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի Հանրապե­տության սննդամթերքի անվտան­գության համակարգի զար­գաց­ման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործո­ղություն­ների ծրագ­րի>> 2-րդ կետի 10-րդ ենթակետով նախատեսվում է մինչև 2014 թվա­կանի դեկտեմ­բերի երրորդ տասնօրյակն իրականացնել միջոցա­ռումներ՝ ուղղված գենե­տիկորեն ձևափոխ­ված օրգանիզմների բարե­լավված կանոնների և պահանջների մշակ­մանը: Վերը նշված կետը կա­տարող պատասխանատու պետական կառա­վար­ման մարմինը ՀՀ բնապահպա­նության նախարարությունն է:  **2013-2015 թթ.**  Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից գենետիկորեն ձևափոխված բուսական և կենդանական ծագման սննդամթերքի ոլորտում միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ մշակվել և ՀՀ տարածքում` որպես ազգային ստանդարտ, գործողության մեջ են դրվել հետևյալ ստանդարտները.   1. ՀՍՏ ԻՍՕ 21098-2012 - Սննդամթերք. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների և դրանցից ստացված մթերքների հայտնաբերման համար նուկլեինաթթուների վրա հիմնված վերլուծության մեթոդներ. Ներկայացվող տեղեկատվություն ԻՍՕ 21569, ԻՍՕ 21570 կամ ԻՍՕ 21571 մեթոդների և դրանց լրացումների ընթացակարգի վերաբերյալ 2. ՀՍՏ ԻՍՕ 21572-2012 - Սննդամթերք. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների և դրանցից ստացված մթերքների հայտնաբերման մեթոդներ. Սպիտակուցների վրա հիմնված մեթոդներ 3. ՀՍՏ ԻՍՕ 21570-2012 - Սննդամթերք. Գենետիկորեն ձևափոխված մարմինների և դրանցից ստացված մթերքների հայտնաբերման համար վերլուծության մեթոդներ. Քանակական մեթոդներ նուկլեինաթթվի հիման վրա 4. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52173-2015 - Հումք և պարենամթերք. Բուսական ծագման գենետիկորեն ձևափոխված աղբյուրների (ԳՁԱ) նույնականացման մեթոդ\* , հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 5. ՀՍՏ [ԳՕՍՏ Ռ 52174-20](http://www.vniiki.ru/document/4128429.aspx)15 - Կենսաբանական անվտանգություն. Հումք և պարենամթերք. Բուսական ծագման գենետիկորեն ձևափոխված աղբյուրների (ԳՁԱ) նույնականացման մեթոդ կենսաբանական միկրոչիփի կիրառմամբ\*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26: |
| 20 | 3.6. Սննդային հավելում­ների փորձարկման և սննդամթերքում դրանց քանակների որոշման մեթոդներ սահմանող ստանդարտների մշակում` միջազգային մեթոդներին համապատասխան  (ժամկետը՝ 2012-2013թթ) | | Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունն է:  **2012-2013 թթ.**  Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կողմից սննդային հավելումների փորձարկման և սննդամթեր­քում դրանց քանակների որոշման բնագավառում միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ մշակվել և ՀՀ տարածքում` որպես ազգային ստանդարտ, գործողության մեջ են դրվել հետևյալ ստանդարտները.   1. ՀՍՏ ԻՍՕ /ՏՍ 2963 ԻԴՖ/ՌՄ 34 – 2012 - Պանիր և հալած պանրամթերք. Կիտրոնաթթվի պարու­նա­կության որոշում. Ֆերմենտային մեթոդ 2. ՀՍՏ ԻՍՕ 4134-2013 - Միս և մսամթերք. Գլյուտամինաթթվի (L–(+)) պարունակության որոշում. Ստուգիչ մեթոդ 3. ՀՍՏ ԻՍՕ 5518-2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ. Բենզոական թթվի որոշում. Սպեկտրալուսաչափական մեթոդ 4. ՀՍՏ ԻՍՕ 5553-2013 - Միս և մսամթերք. Պոլիֆոսֆատների հայտնաբերում 5. ՀՍՏ ԻՍՕ 5554-2013 - Մսամթերք. Օսլայի պարունակության որոշում. Ստուգիչ մեթոդ 6. ՀՍՏ ԻՍՕ 6557-1 -2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ.  Ասկորբի­նաթթվի որոշում. Մաս 1. Ստուգիչ մեթոդ 7. ՀՍՏ ԻՍՕ 6557-2 -2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ. Ասկորբի­նաթթվի որոշում. Մաս 2. Հիմնական ընդունելի մեթոդներ 8. ՀՍՏ ԻՍՕ 6558-2-2012 - Մրգեր, բանջարեղեն և դրանց վերամշակման մթերքներ. Կարոտինի պարունակության որոշում. Մաս 2. Սովորական մեթոդ 9. ՀՍՏ ԻՍՕ 9233-1 ԻԴՖ/140-1-2013 - Պանիր, պանրի կեղև և հալած պանիր. Նատամիցինի պարունակության որոշում. Մաս 1. Պանրի կեղևի համար մոլեկուլյար աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդ 10. ՀՍՏ ԻՍՕ 9233-2 ԻԴՖ/140-2-2013 - Պանիր, պանրի կեղև և հալած պանիր. Նատամիցինի պարունակության որոշում. Մաս 2. Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ 11. ՀՍՏ ԻՍՕ 9874-2012 - Կաթ. Ընդհանուր ֆոսֆատի պարունակության որոշում. Մոլեկուլային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդ 12. ՀՍՏ ԻՍՕ 13730-2013 - Միս և մսամթերք. Ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակության որոշում. Սպեկտրաչափական մեթոդ 13. ՀՍՏ ԻՍՕ/ՏՍ 27106 ԻԴՖ/ՌՄ 217-2013 - Պանիր ՀՔ-ԶՍ (LC-MS)-ի և ՀՔ-ԶՍ-ԶՍ  (LC-MS-MS)-ի միջոցով նիզին Ա-ի պարունակության որոշում 14. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ [12856-201](http://www.vniiki.ru/document/4578068.aspx)5 - Սննդամթերք. Կալիումի ացեսուլֆամի, ասպարտամի և սախարինի որոշում. Բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով\*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 15. ՀՍՏ [ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 14130-201](http://www.vniiki.ru/document/4582864.aspx)5 - Սննդամթերք. Բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով վիտամին С որոշման մեթոդ\*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 16. [ԳՕՍՏ 25555.5-2014](http://www.vniiki.ru/document/5484135.aspx) - Մրգերի և բանջարեղենի վերամշակման մթերքներ. Ծծմբի երկօքսիդի որոշման մեթոդ 17. [ԳՕՍՏ 31227-2013 -](http://webportalsrv.gost.ru/portal/katalog.nsf/3bf603832bf0c306c225712900445930/432577ab00305a4343257c38002b59ec?OpenDocument) Սննդային հավելումներ.Նատրիումի ցիտրատներ Е331. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 18. [ԳՕՍՏ 31504-2012](http://www.vniiki.ru/document/5299740.aspx) - Կաթ և կաթնամթերք. Պահածոյացնող նյութերի և ներկանյութերի պարունակության որոշման բարձրաարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ 19. [ԳՕՍՏ 31638-2012](http://www.vniiki.ru/document/5298821.aspx) - Սննդային հավելումներ.Նատրիումի և կալիումի եռաֆոսֆատներ Е451. Տեխնիկական պայմաններ 20. [ԳՕՍՏ 31642-2012](http://www.vniiki.ru/document/5298913.aspx) - Սննդային հավելումներ. Կաթնաթթվային նատրիում (նատրիումի լակտատ) Е325. Տեխնիկական պայմաններ 21. ԳՕՍՏ 31686-2012 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի պոլիֆոսֆատЕ452(i). Տեխնիկական պայմաններ 22. [ԳՕՍՏ 31687-2012](http://www.vniiki.ru/document/5304877.aspx) - Սննդային հավելումներ.Կալիումի ֆոսֆատներ Е340. Ընդհանուր տեխնի­կական պայմաններ 23. [ԳՕՍՏ 31701-2012](http://www.vniiki.ru/document/5307434.aspx) - Սննդամթերք. Համեմունքներում արհեստական ներկանյութերի առկայության որոշման մեթոդ 24. [ԳՕՍՏ 31725-2012](http://www.vniiki.ru/document/5304894.aspx) - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի ֆոսֆատներ Е339. Ընդհանուր տեխնի­կական պայմաններ 25. ԳՕՍՏ 31726-2012 - Սննդային հավելումներ. Լիմոնաթթու անջուր Е330. Տեխնիկական պայմաններ 26. [ԳՕՍՏ 32050-2013](http://www.vniiki.ru/document/5314698.aspx) - Սննդամթերք. Կարամելում արհեստական ներկանյութերի զանգվածային բաժնի նույնականացման ու որոշման մեթոդներ 27. [ԳՕՍՏ 32052-2013](http://www.vniiki.ru/document/5311288.aspx) - Սննդային հավելումներ. Լեցիտիններ Е322. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 28. ԳՕՍՏ 32364-2013 - Սննդային բուրավետիչներ. Խոնավության զանգվածային բաժնի որոշման մեթոդ 29. ԳՕՍՏ 32365-2013 - Սննդային բուրավետիչներ. Էթիլային սպիրտի պարունակության որոշման մեթոդ 30. ԳՕՍՏ 32701-2014 - Սննդային հավելումներ. Լեցիտիններ. Տերմիններ և սահմանումներ 31. ԳՕՍՏ 32743-2014 - Սննդային հավելումներ. Սննդային հավելումներում լիմոնաթթվի և ցիտրատ իոնների որոշման պոտենցաչափական մեթոդ 32. ԳՕՍՏ 32745-2014 - Սննդային հավելումներ. Տրիարիլմեթանային ներկանյութեր. Տեխնիկական պայմաններ 33. ԳՕՍՏ 32746-2014 - Սննդային հավելումներ. Պրոպիոնաթթու Е 280. Տեխնիկական պայմաններ 34. ԳՕՍՏ 32747-2014 - Սննդային հավելումներ. Գլյուկոնո-դելտա-լակտոն Е575. Տեխնիկական պայմաններ 35. ԳՕՍՏ 32748-2014 - Սննդային հավելումներ. Խնձորաթթու Е 296. Տեխնիկական պայմաններ 36. ԳՕՍՏ 32770-2014 - Սննդային հավելումներ. Սննդամթերքի էմուլգատորներ. Տերմիններ և սահմանումներ 37. ԳՕՍՏ 32777-2014 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի բենզոատ Е211. Տեխնիկական պայմաններ 38. ԳՕՍՏ 32778-2014 - Սննդային հավելումներ. Կալիումի բենզոատ Е212. Տեխնիկական պայմաններ 39. ԳՕՍՏ  32779-2014 - Սննդային հավելումներ. Սորբինաթթու Е 200. Տեխնիկական պայմաններ 40. ԳՕՍՏ 32780-2014 - Սննդամթերք. Սառեցրած դեսերտներում արհեստական ներկանյութերի զանգվածային բաժնի նույնականացման և որոշման մեթոդներ 41. ԳՕՍՏ 32781-2014 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի նիտրիտ Е250. Տեխնիկական պայմաններ 42. ԳՕՍՏ 32802-2014 - Սննդային հավելումներ. Նատրիումի կաարբոնատներ Е 500. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 43. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 51197-2015 (ԻՍՕ 4133-79) - Միս և մսամթերք. Գլյուկոնո-դելտա-լակտոնի որոշման մեթոդ\*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 44. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ [53193-20](http://www.vniiki.ru/document/4531229.aspx)15 - Ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ. Կոֆեինի, ասկորբինաթթվի ու դրա աղերի, պահածոյացնող նյութերի և քաղցրացուցիչների որոշման մազանոթային էլեկտրա­ֆորեզի մեթոդ\* , հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 45. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54068-2015 - Մրգային պահածոներ. Էրիտրոզինի և ֆլոկսին B-ի արհեստական ներկանյութերի առկայության որոշման մեթոդ\*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 46. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54573-2015 - Սննդային հավելումներ. Մագնեզիումի ֆոսֆատներ Е343. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ\*, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 47. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54979-2015 - Սննդային հավելումներ. Լակտատ պարունակող սննդամթերքում յոդ պարունակող բաղադրիչի զանգվածային բաժնի նույնականացման և որոշման մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 48. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 54980-2015 - Սննդային հավելումներ. Սննդային հավելումներ. Լակտատ պարունակող սննդամթերքում կալցիում պարունակող բաղադրիչի զանգվածային բաժնի նույնականացման և որոշման մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 49. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55228-2015 - Սննդային հավելումներ. Լիմոնաթթվի արտադրությունում լիմո­նաթթվի և ուղեկցող թթուների զանգվածային բաժնի որոշման մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 50. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55229-2015 - Սննդային հավելումներ. Լիմոնաթթվի արտադրության համար հումքի մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի զանգվածային բաժնի որոշման գունաչափական մեթոդ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 51. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55579-2015 - Սննդային հավելումներ. Ազոներկանյութեր. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 52. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55580-2015 - Սննդային հավելումներ. Ամոնիումի կարբոնատներ Е 503. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 53. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55581-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալիումի պրոպիոնատ Е 283. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 54. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55582-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալցիումի պրոպիոնատ Е 282. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26 55. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55583-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալիումի սորբատ Е 202. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26   68. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55973-2015 - Սննդային հավելումներ. Կալցիումի քլորիդ Е 509. – Տեխնիկա­կան պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26  69. ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 55982-2015 - Սննդային արդյունաբերության համար քացախաթթու. Տեխնիկական պայմաններ, հրաման 13-Լ առ 2015-03-26: |
| 21 | 3.7. Հանրապետու­թյունում փոքրա­­ծա­վալ սպան­դա­նոց­ների ստեղծմանն ու գործունեությանն աջակցություն  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հաշվետու տարում ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակ­ցությամբ իրակա­նացվող՝ Հայաստանում սպանդանոցների զար­գաց­մանն աջակցության ծրագրի շրջա­նակ­ներում նախկինում նա­խատես­ված 7 սպանդանոցի փոխարեն նախագծե­րի կազմման աշխատանքներն ընթա­նում են 6 ձեռնարկությունում, որոնց շինա­րա­րական աշխատանքները նախատեսվում է իրակա­նացնել 2013 թվա­կանին:  **2013 թ.**  Հաշվետու տարում ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակցությամբ իրա­կանացվող <<Հայաս­տանում սպանդա­նոց­ների զարգացմանն աջակցության ծրագ­րի>> շրջանակ­ներում 2013 թվականին հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն, Կոտայքի մարզի Մայակովսկի, Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ, Կոտայքի մարզի Արզնի, Վայոց Ձորի մարզի Վայք համայնքներում նախատեսվում է կառուցել սպանդա­նոցներ, որոնց շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2013 թվականին:  **2014 թ.**  «Հայաստանում սպանդանոցների զարգացման աջակցու­թյան» ծրագիրը, հաշվի առնելով շինարա­րա­կան աշխատանք­ների համար ընկած ձմեռային անբարենպաստ եղանակային պայմանները, երկարացվել էր մեկ տարով: Ծրագրի շրջա­նակ­ներում 2012 թվականի դեկ­տեմբերի 19-ին ՀՀ գյու­ղատնտե­սության նախարարության և մասնավոր ընկե­րու­թյունների (Խասիկ Տիտանյան ԱՁ (ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Օձուն), «Արալեռ» ՍՊԸ (ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, ք. Վայք), «ԶՕՐ» ՍՊԸ (ՀՀ Կոտայքի մարզ), «Ագատ 777» ՍՊԸ (ՀՀ Արագա­ծոտնի մարզ, գ.Վարդենուտ), «Արզնի ԹՏԽ տոհմային տնտեսու­թյուն» ԲԲԸ (ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք.Արզնի) միջև համա­գոր­ծակցության պայմանագրերը ստորա­գրվելուց հետո իրա­կանացվել են հետևյալ աշխա­տանքները.   * կառուցվող 5 սպանդանոցներից 4-ի շինարարական աշխա­տանքները ամբող­ջությամբ ավարտ­ված են, իսկ «Արա­լեռ» ՍՊԸ-ի մոնտաժային աշխատանք­ները գտն­վում են ավարտա­կան փուլում, * սարքավորումների վերջին` չորրորդ խմբաքանակը հաշվետու տարում ներ­­­մուծվել է Հայաստանի Հանրա­պետու­թյուն, * մատակարար ընկերության ինժեներ-մասնագետների կող­­մից իրա­կա­նացվել է սարքավո­րում­ների տե­ղադ­րում, հայ մասնագետների վերապատրաստում և սպան­դանոցների փորձարկում: * կազմակերպվել է ծրագրի իրականացման մոնիթո­րինգ:   **2015 թ.**  Խասիկ Տիտանյան ԱՁ (գ.Օձուն, Լոռվա մարզ), «Արա­լեռ» ՍՊԸ (ք. Վայք, Վայոց Ձորի մարզ), «ԶՕՐ» ՍՊԸ (Կո­տայքի մարզ), «Ագատ 777» ՍՊԸ (գ.Վարդենուտ, Արագածոտնի մարզ) և «Արզնի ԹՏԽ» ԲԲԸ (ք. Արզնի, Կոտայքի մարզ) 5 սպանդանոցների շինարա­րա­կան աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են և հանձնվել են շահագործման, բոլոր սարքավո­րումները ներմուծվել են Հայաստանի Հանրապետություն և մատակարար ընկերության ինժեներ-մասնագետների կողմից տեղադրվել են: Իրականացվել է հայ մասնա­գետ­ների վերապատ­րաստում և սպանդանոցների փոր­ձարկում: Փոր­ձարկ­ման ընթացքում հայտնաբերված բացթո­ղում­ներն ու թերությունները շտկվել են: Սպան­դանոց­ներում կան անասնաբույժների համար նախատեսված հատուկ սենյակներ, հա­մա­­պատաս­խան սարքավորումներով` նախասպանդային և հետսպան­դային անասնաբուժական հետազոտություններն իրա­կա­նացնելու համար:  «Արալեռ» ՍՊԸ-ում և «Արզնի ԹՏԽ» ԲԲԸ-ում ներդրվել են վտանգ­­ների վերլու­ծության և հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ/HACCP) և սննդամթերքի անվտանգության կառավար­ման (ՀՍՏ ԻՍՕ-22000 ստանդարտի շարք) համակարգեր, առկա են համապատասխան սերտիֆիկատները:  Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է փորձագետների կող­մից սպանդանոցների համապատաս­խան մասնագետներին տեխնիկական բնույթի խորհրդատվու­թյունների տրա­մադ­րում:  Սպանդա­նոց­ները հնարավորու­թյուն ունեն ծրագրի շրջանակներում ընդլայնելու իրենց գործու­նեու­թյունը, համագործակցելով մատակա­րար ընկերությունների հետ, ներմուծելով ժա­մա­նակակից այլ սարքավորումներ՝ հագեց­նելով տեխնիկական զինվածությունը:  «Քարֆուր» ֆրանսիական ընկե­րությունը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել սպանդանոց­ների նկատմամբ և աշխա­տանքներ են տարվում` նշված ընկե­րության և սպան­դանոցների միջև համագործակցություն ապահովելու ուղղու­թյամբ: Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում սպանդանոցների զարգացման ռազմավարության նախագիծը: |
| 22 | 3.8. Բուսասանիտա­րիայի բնագավառում մեթոդաբանության և վերա­պատ­րաստման ծառա­յություն­ներ  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարա­րու­թյան սննդա­մթերքի անվտանգու­թյան պետական ծառայության մասնա­գետների վերապատրաստման ուղղու­թյամբ յուրաքանչյուր տարի բուսասանիտա­րական համա­կարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձ­րացման նպա­տակով պետական բյուջեի միջոցներով վերապատրաստման դասըն­թացներ են իրակա­նացվում Ծառայության բուսասանիտարիայի մաս­նա­գետների համար, կազմվում են բույսերի վնա­սակար օրգանիզմ­ների հայտնաբերման, նույնականացման և լաբորատոր փորձաքն­նու­թյան ուղե­ցույցներ:  2012 թվականին բուսա­սանի­տարական համակարգի բարելավման և մասնագիտական գիտե­լիքների բարձրացման աջակցու­թյուն ծրագրի շրջանակներում բուսասանիտարիայի բնագավառի մասնա­գետների համար «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամում անց­կացվել են մասնագիտական որակավորման բարձ­րացման 40-ժամ­յա դասընթացներ: Դասընթացների ընթացքում ունկնդիրներին մատուցվել է սննդա­մթերքի անվտանգության (Global G.A.P.–հսկման կե­տերի համապատաս­խանության ստուգում) և բուսասանի­տարիայի բնագավառում Հայաստանի Հան­րապե­տության օրենսդրության, Մի­ջազ­գային չափորոշիչների, Հայաստանի Հանրապետու­թյունում աճեց­վող գյուղատնտեսական մշա­կա­բույսերի հիվանդությունների և այլ վնասակար օրգանիզմների, ինչպես նաև կարան­տին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների կենսաբանու­թյան, հայտնա­բերման, նույնականացման առանձ­նահատկությունների, դրանց դեմ պայքարի միջոցա­ռումների վերաբերյալ տեղեկատվություն: Նույն ծրագ­­րի շրջանակներում 2012 թվականին մշակվել և հրա­տարակվել են թվով 20 վնասակար օրգա­նիզմների հայտնա­բերման, նույնականաց­ման առանձնա­հատկությունների, լաբորատոր փորձաքննու­թյան են­թար­կելու վերաբերյալ ուղեցույցներ և ձեռնարկ­ներ:  Բուսասանիտարական մոնիթորինգի աշխատանքները պլանա­վորելու նպատակով մշակվել և հաս­տատ­վել է բուսասանի­տարիայի գծով մասնագետ-տե­սուչ­ների համար հսկողության ու մոնիթորինգի տարեկան պլան-ժա­մանակացույցը: Բուսասանիտարիայի գծով մասնա­գետ-տեսուչ­ների կողմից Հայաստանի Հանրապետության մարզե­րում իրա­կանացված մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա ստեղծվել է վնա­սակար օրգանիզմների տվյալների բազա:  Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարա­րու­թյան սննդա­մթերքի անվտան­գու­թյան պետական ծառայության պետի 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 86-Ա հրամանով հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարան­տին վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների սահմանման ուղե­ցույցը, 2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 133-Ա հրամանով՝ բույսերի կա­րան­տին վնա­սակար օրգանիզմներից զերծ արտադրավայրեր և ար­տադրա­կան տեղամասեր ստեղծելու համար անհրա­ժեշտ պայման­ները և 2012 թվականի հոկ­տեմբերի 1-ի N 321-Ն հրամանով՝ բույսերի կա­րան­տին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմ­ների ցանկը:  Կազմակերպվել են հետևյալ ուսուցումները և սեմինարները՝  ա) երկօրյա ուսուցում «Հայաստանի Հանրապետությունում բուսասա­նիտարական անձ­նագրի համա­կարգը, բուսասանիտարական անձ­նագ­րի տրամադրման կարգը» և «Հայաստանի Հանրապետու­թյունում արտադրողների, ներկրողների, այլ ոլորտներում գործունեություն իրա­կանացնող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բուսասանի­տա­րական հաշվառումը» թեմաներով.  բ) գիտաարտադրական սեմինար «Բուսասանիտարական հսկողու­թյան, վնասակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների հաստատման, տարածքում վնասակար օրգանիզմ­ների կարգավիճակի որոշման վե­րա­­բերյալ բուսասանիտարական միջոցառումների միջազ­գային չափո­րոշիչները» թեմաներով.  գ) վերապատրաստման դասընթաց «Հայաստանում բուսասանի­տարիայի ոլորտում գործունեություն ծավալող արտադրողների, ներ­մուծողների և այլ օպերատորների գրանցման, ինչպես նաև հետազո­տությունների-մոնիթորինգի և բուսասանիտարական միջոցառումների միջազգային չափորոշիչ (ԲՄՄՉ, ISPM) 15-ի իրականացման մասին» խո­րագրով.  դ) մասնակցություն «Համընդհանուր բուսասանիտարական վերա­հս­կո­ղություն, համաձայն ԲՄՄՉ 4, ԲՄՄՉ6, ԲՄՄՉ 8 միջազգային չափո­­րո­շիչների պահանջների, նույնա­կանացման առաջավոր փորձի և խնդիր­ների վերաբերյալ» թեմայով հունվարի 17-20-ը Երևանում ՊԳԿ-ի կողմից կազմակերպված Եվրո­պայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար կազմակերպված տարածաշրջանային գիտաար­տադրա­կան սեմի­նարին:  **2013 թ.**  2013 թվականին իրականացվել է «Բուսասանի­տարական համակարգի բարե­լավման և մասնագի­տական գիտելիք­ների բարձրացման աջակցություն» ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՀ գյուղատնտե­սության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծառայության պետի համապա­տասխան հրամաններով հաստատ­վել են սննդամթերքի անվտանգության ռազմավարության գործո­ղություններից բխող`  - վնասակար կարանտին օրգանիզմներից զերծ տարածք­ների, երկրի տարածքում առկա հատուկ վնասակար օրգա­նիզմներից ազատ տարածքների սահմանման ուղեցույցը.  - բուսասանիտարիայի գծով տեսուչների համար վնասակար օրգանիզմների ախտո­րոշման և հատուկ տեսակների վերա­հսկողության ընթացակարգերի ուղեցույցները և ձեռնարկը:  - կարանտին վնասակար օրգանիզմների բուսասանի­տարա­կան ռիսկերի վերլուծու­թյան և բուսասա­նիտարական հսկո­ղության մշտադիտարկման /մոնիթորինգ/ ուղե­ցույցը.  - վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիսկերի վերլուծության ուղե­ցույցը:  2013 թվականին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարա­րության սննդամթերքի անվտան­գության պետա­կան ծառա­յության աշխատակիցները մաս­նակցել են Հայաս­տանի Հանրապետությունում և արտերկ­րում կազմակերպվող սեմի­նար­ներին, վերա­պատրաստմանը և փորձի փոխանակմանը:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետա­կան ծառայության անձնակազմն անցել է ուսուցում`  1) կենդանական և բուսական ծագման սննդի մեջ թունա­քիմիկատների մնացորդային քանակու­թյունների հայտնա­բերում` գազային քրոմատոգրաֆի միջոցով.  2) կենդանական և բուսական ծագման սննդի մեջ ծանր մետաղների մնացորդային քանակությունների հայտնա­բերում` ատոմ ադսորբցիոն սպեկտրոմետրի միջոցով:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետա­կան ծառայության, ինչպես նաև նրա ենթակայությամբ գործող կազմակերպությունների անձնա­կազմերի հա­մար շարու­նակական վերա­պատրաստման ծրագրերի կա­յունու­թյան ապահովման նպատակով կազմա­կերպ­վել են ուսուցում­ներ հետևյալ թեմաներով`  1) թվինինգ ծրագրի շրջանակներում եռօրյա ուսուցում <<Քաղաքականություն մշա­կողների հմտու­թյուններ>>.  2) թվինինգ ծրագրի շրջանակներում եռօրյա ուսուցում <<ԵՄ սննդամթերքի անվտանգության համա­կարգեր>>.  3) թվինինգ ծրագրի շրջանակներում եռօրյա ուսուցում <<Տեսուչների համար ուսուցում – Training of trainers/TOT>>.  4) ուսուցում <<Տեսչական վերահսկողության մեխանիզմների մշակում>> թեմայով` հունվարի 28-ից փետրվարի 1-ը  5) ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների բաղադրիչի շրջանակ­ներում այց Դանիա սույն թվականի մարտի 18-22-ը, Նիդեռ­լանդներ` մայիսի 27-31-ը.  6) տեսուչների համար կազմակերպված ուսուցում Նիդեռ­լանդներում 2013 թվականի մայիսի 13-17-ը.  7) օրենսդրության մոտարկման աշխատանքային խմբի այց Դանիա 2013 թվականի հունիսի 9-15-ը.  8) մայիսի 27-ից հունիսի 3-ը ուսուցում ՀՀ սպանդանոցներում տեսուչների համար <<Training of trainers/TOT>> թեմայով:  **2014 թ.**  2014 թվականի գարնանը <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտան­գու­թյան և բուսա­­սանիտարիայի ոլոր­տի ծառայություն­ների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի մարզային մաս­նա­­ճյու­ղերի թվով 24 ագրոնոմ ստացել են նոր մեթո­դա­բա­նական ցու­ցումներ և ծանոթացել են բույսերի պաշտպա­նու­թյան նոր միջոց­ների չափաբաժին­ներին և դրանց օգտագործ­ման եղա­նակ­ներին: Բուսասանի­տա­րիայի բնագավառում իրականացվել են մասնագետների վերապատ­րաստումներ:  Ուսու­ցման կատարելագործման և սննդա­մթերքի անվտան­գու­թյան ու հիգիե­նայի վերա­բերյալ իրա­զեկության մակար­դակի բարձրացման ուղղությամբ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարա­րության սննդա­մթերքի անվտան­­գու­թյան պետա­կան ծառայության աշխատակիցները ուսուց­ման, վերապատ­րաստ­ման և որակավորման նպատա­կով մասնակ­ցել են ստորև նշված համաժողով­ներին և սեմի­նարներին.  - Կիրառական համաճարակաբանության և լաբորատոր գոր­ծի Հարավկովկասյան տարա­ծաշրջա­նային ծրագրի շրջա­­նակներում սեմինար՝ Վրաստանի Հանրապետու­թյան մայրա­քա­ղաք Թբիլիսիում,  - Բույսերի պաշտպանության եվրոպական և միջերկ­րա­ծովյան կազմակերպության (EPPO) կողմից կազմակերպվող Ապրանք­ների բուսասանիտարական ռիսկը և դրա փոր­ձաքննության կրճատումը թեմայով սեմինար՝ Ղրղզստանի Հանրապետու­թյան մայրաքաղաք Բիշքեկում,  - Էկոլոգիան արտակարգ իրավիճակում թեմայով ուսու­ցում՝ Վրաստանի Հանրապետության մայ­րա­քաղաք Թբիլի­սիում,  - Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության պարենի և գյուղա­տնտե­սության կազմակերպության (FAO) հրավերով դաբաղ հիվանդությանը վերաբերող սեմինար՝ Թուրքիայի Հանրապե­տու­թյան Էրզրում քաղաքում,  - ՄԱԶԾ կողմից կազմակերպված Էստոնիայի հարկային և մաքսային խորհրդի ներքո գործող էլեկտրոնային կառավար­ման համակարգերի Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ հայե­ցակարգի հետ ծանոթանալու համար ճանաչողական այց՝ Էստոնիայի Հանրա­պետության մայրաքաղաք Տալլինում,  - Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման սեմինար եվրոպական և ասիական երկրների պաշտոնյաների համար խորագրով դասընթաց՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրա­պե­տության մայրա­քաղաք Պեկինում,  - Ամերիկայի վիրուսաբանների միության կողմից կազմա­կեր­պ­ված սեմինար՝ ԱՄՆ Կոլորադոյի նահանգի Ֆորտ Քոլինզ քաղաքում,  - Ինտերպոլի Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի տարա­ծա­շրջանային կենսա­անվտանգության գիտաժողով՝ Վրաս­տանի Հանրապետության մայրաքաղաք Թբիլիսիում,  - Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության պարենի և գյուղա­տնտեսության կազմա­կերպության (FAO) և բույսերի պաշտ­պա­­նության եվրոպական և միջերկրածովյան կազմակեր­պության (EPPO) կողմից Եվրո­պայի և Կենտրոնական Ասիայի համար կազմակերպվող տարածաշրջանային սեմինար՝ Ռու­սաստանի Դաշնության մայրա­քաղաք Մոսկվայում (Բիկովո),  - 2014 թվականի ասիական և եվրոպական երկրների պաշ­տոնատար անձանց համար կազմակերպ­վող տեսչական և կարանտին սեմինար խորագրով դասընթաց՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրա­պետության Չանգչժոու քաղաքում,  - ՄԱԶԾ կողմից կազմակերպված Սարքավորումների տրա­մադրում Հայաստանի Հանրա­պետության և Վրաստանի սահ­մանին գտնվող Բագրատաշեն և Սադախլո պետական սահմանի անցման կետե­րի և դրանց կարողությունների զար­գացում ծրագրի շրջանակներում ուսուցողական այց՝ Լատ­վիայի Հանրապետություն,  - Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպա­ռողների գլխավոր գործակալության (BTSF) ծրագրի շրջանակ­ներում, Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպառող­ների գլխավոր գործակալության կողմից կազմա­կերպ­ված Կենդանական ծագման ենթա­մթերքներ թեմա­յով ուսու­ցում` Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Դուսել­դորֆ քաղաքում,  - Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (WHO) կողմից կազմա­կերպված «Բժշկա­սանիտարական կա­նոն­ների կիրառում» թեմայով համաժողով` Էստոնիայի Հան­րա­պետու­թյունում,  - Եվրոպական հանձնաժողովի սպառողների և առողջության գլխավոր տնօրինության (DG SANCO) կողմից կազմակերպվող «Բույսերի առողջություն» թեմայով սեմինար` Էստոնիայի Հան­րա­պետության մայրաքաղաք Տալլինում,  - Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպա­ռող­ների գլխավոր գործակալության (BTSF) ծրագրի շրջանակ­ներում կազմակերպված «Պաշտոնական վերահսկողություն» թեմայով դասընթաց Իտալիայի Հանրապետության Վենետիկ քաղաքում,  - «Վրաստանում ՀՀԷՀՀ (EIDSS) կիրառումը որպես հիվան­դությունների հսկողության և ծանուցման համակարգի իրա­կանացման լավագույն փորձառությունն ու քաղված դասերը» թեմայով սեմինար` Վրաստանի Հանրապետության մայրա­քա­ղաք Թբի­լիսիում,  - «Բույսերի և սերմերի գենետիկական ռեսուրսներ, քաղա­քա­­կանություն, պահպանում և օգտա­գործում» խորա­գրով դաս­­­ընթաց` Հնդկաստանի Հանրապետության Ջեյպուռ և Չեննաի քաղաքներում,  - Եվրոպական հանձնաժողովի առողջապահության և սպա­ռող­ների գլխավոր գործակալության (BTSF) հրավերով «Խոզե­րի աֆրիկական ժանտախտ հիվանդու­թյուն» թեմայով սեմի­նար Ուկրաինայի Հանրապետության մայրաքաղաք Կիևում,  - Եվրոհանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող կենսա­ապա­հովության և կենսա­անվտանգու­թյան կարողությունների հզո­րաց­ման C-1 ծրագրի շրջանակներում ուսու­ցում Գեր­մա­նիայի Հանրապե­տու­թյան Գրեյֆսվալդ քաղաքում,  - «Հարավային Կովկասի երկրների սննդի փորձաքննու­թյուն­ների և չափագիտության զարգացում» թեմայով ճանա­չողական այց՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետու­թյան մայրաքաղաք Բեռլինում,  - Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության պարենի և գյուղա­տնտեսության կազմա­կերպության Եվրո­պայի և Կենտրոնա­կան Ասիայի տարածաշրջանային գրասենյակի կողմից կազ­մա­կերպ­ված «Բրուցել­յոզի վերահսկողության ուժեղա­ցումը Բալ­կան­յան և Հարավային Կովկասյան երկրնե­րում» թեմայով ճանա­չողական այց՝ Մակեդոնյայի Հանրապետու­թյան Սկոպյե քաղաքում,  - «ԵՄ-ի սննդամթերքի անվտանգության մարմնի և Եվրո­պա­կան հարևանության քաղաքակա­նու­թյան երկրների միջև համագործակցության խթանում» թեմայով համա­ժողով՝ Իտա­լիայի Հանրապե­տության Պարմա քաղաքում,  - ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող և CARD-ի կողմից կազմակերպված «Կենսա­բանական վտանգ­ների նվազեցման» ծրագրի գործադրման շրջանակներում «Սպառ­նալիքի գործոնի հայտնաբերում և արձագանքում» թեմայով համաճարակաբանության դաս­ընթաց՝ Հայաստանի Ամե­րիկյան Համալսարանում,  - ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող և CARD-ի կողմից կազմա­կերպված «Միրգ-բանջարեղենի բեր­քա­հավաք և արտադրություն» թեմայով դասընթաց՝ Հայաս­տանի Ամերիկյան Համալսարանում:  - ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող և CARD-ի կողմից կազմակերպված «Համա­կարգված արձա­գանքում սննդից առաջացած արտակարգ իրավիճակներին՝ պրակտիկա և կատա­րում» դասընթաց՝ Հայաստանի Ամերիկ­յան Համալսարանում.  - 2014 թվականի բուսասանիտարական համակարգի բարե­լավ­ման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակ­­ցություն ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի դեկ­տեմբերի 1-ից Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսա­րանում ՀՀ ԳԱ Սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծառայու­թյան մարզային կենտրոնների և սահմանային հսկիչ կետերի բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ-տեսուչներն անցնում են վերապատրաստման դաս­ընթաց­ներ:  **2015 թ.**  2015 թվականի գարնանը <<Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայություն­ների կենտ­րոն>> ՊՈԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի թվով 25 ագրո­նոմներ ստացել են նոր մեթոդա­բանական ցուցումներ և ծանոթացել են բույսերի պաշտպանության նոր միջոցների չափաբաժիններին և դրանց օգտագործման եղանակներին:  Իրականացվել է «Բուսասանիտարական համակարգի բարելավման և մասնա­գիտա­կան գիտելիք­ների բարձրացման աջակցություն» ծրագրով նախատեսված դասընթաց­ներ, որի շրջանակներում վերապատրաստվել են թվով 42 բուսա­սանիտարիայի գծով մասնագետ-տեսուչներ: Նույն ծրագրի շրջա­նակներում մշակվել և տպագրվել է 20 կարանտին վնասակար օրգանիզմների վերա­բերյալ տեղեկագիրք: |
| 23 | 3.9. Կարանտինային սահմանափակումների իրականա­ցում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  2012 թվականին հանրապետությունում իրականացվել է կարանտի­նային սահմանա­փակումներ: Միջոցառման իրականացումը համա­կարգվել է ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծա­ռայության կողմից:  Միջոցառումների իրականացման արդյունքում հնարավորինս կանխ­վել է բույսերի և կենդանի­ների կարանտին հիվանդությունների ներ­թափանցումը և տարածումը:  **2013 թ.**  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անասնաբու­ժա­սանիտարիայի, սննդամթերքի անվտան­գության և բուսա­սանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն» պետա­կան ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2013 թվա­կանի ապրիլի 8-ից մինչև մայիսի 13-ն ընկած ժամանակա­հատվածում Արմավիրի մարզի Աղավնատուն և Գայ գյուղա­կան համայնքների խաղողի այգիներում հայտնաբերված ֆիլոքսերա վնասատուով վարակված 8.91 հեկտար այգինե­րում իրականացվել են բույսերի պաշտպանության միջոցա­ռում­ներ: Միջոցառումներն իրականացվել են ՀՀ գյուղա­տնտեսու­թյան նախարարության սննդա­մթերքի անվտանգու­թյան պետական ծառայության պետի 2013 թվա­կանի մարտի 29-ի <<Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ցանկը և միջոցառումների իրակա­նացման տարածքների սահմանները հաստատելու մասին>> N 152–Ա հրամանի պահանջներին համապատասխան:  <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտան­գության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Աղավնա­տուն համայն­քին փոխանցել է 1.501 մլն դրամ, իսկ Գայ համայնքին՝ 1.161 մլն դրամ՝ ուղեփակոցներ և ախտա­հա­նիչ գորգեր պատրաստելու և մեկական աշխատող, երկու հերթափոխով մեկ տարվա ընթացքում աշխա­տանքներ իրա­կանացնելու համար:  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 265-Ն որոշման 6-րդ կետի հանձնա­րարականի համաձայն՝ <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտան­գության և բուսա­սանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն այգիների քանդման աշխատանքների ավարտը հավաստող արձանագրությունների պատճենները 2013 թվականի մայիսի 15–ին ներկայացրել է ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխա­տակազմ՝ խաղողի վնասատուով վարակված տարածքների 18 սեփականատերերի սոցիալական աջակցություն տրամադրե­լու համար: Աղավնատուն և Գայ գյուղական համայնքների ֆիլոքսերա վնասատուով վարակված տարածքներում շարու­նակվում է բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրակա­նացումը:  **2014 թ.**  Հանրապետության տարածքում բուսասանիտարական անվտանգության ապահովման, բույսերի կարանտին օբյեկտ­ների հայտնաբերման և վարակի կանխարգելման նպատա­կով կազմվել է մոնի­թորինգի պլան-ժամանակացույց, որի համաձայն հաշվետու ժամանա­կահատ­վածում՝  Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում իրա­կանացվել է բույսերի վնասակար օրգա­նիզմների հայտնա­բերմանն ուղղված մոնիթորինգ, թվով 6000 նմուշ ենթարկվել է լաբորատոր փորձաքննության: Արդյունքում Արարատի մարզի թվով 4 համայնքներում հայտ­նաբերվել են կարան­տին վնասակար օրգանիզմ համարվող ֆիլոքսերայով (որդալվի­ճով) վարակված խաղողի հողատա­րածքներ (11.07 հա):  Վերահսկողություն է իրականացվել 2013 թվականին ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատուն և Գայ համայնքներում հայտ­նա­բերված բույսերի կարանտին վնասատու համարվող ֆիլոք­սերայի (որդալվիճ) դեմ պայքարի միջոցառումների իրակա­նացման նկատմամբ. վնասատուի վերացման նպատակով քանդվել և արմատախիլ են արվել Աղավնատուն համայնքի 0.62 հա և Գայ համայնքի 0.15 հա տա­րածության վրա գտնվող խաղողի տնկարկները և իրականացվել են անհրա­ժեշտ մյուս միջոցա­ռումները (ախտահանում պեստիցիդով, խորը վար և այլն):  2014 թվականի ընթացքում այլ երկրների հետ փոխադարձ առևտրի իրականացման ժամանակ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի ան­վտանգության պետա­կան ծառա­յության կող­մից կարան­տին բուսասանիտարական հսկողություն է իրա­կանացվել Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծ­ված և տարածքից արտահանվող բուսասանիտարական հսկողու­թյան ենթակա ապրանքների նկատմամբ:  **2015թ.**  Հաշվետու ժամա­նակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդա­մթերքի անվտանգության պետական ծառայու­թյան կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխա­տանքները.  - Արմա­վիրի մարզային կենտրոնի բուսասանիտարիայի գծով մասնագետ–տեսուչ­ների կողմից վերահսկողություն է իրակա­նաց­վել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավ­նա­տան, Այգեկի, Արևադաշտի, Նորապատի և Նորա­կերտի գյուղա­կան համայնքներում հայտնաբերված բույսերի կարանտին վնա­սա­տու համար­վող ֆիլոքսերայի (որդալվիճ) դեմ պայքարի միջոցա­ռումների իրականացման նկատ­մամբ, որի նպատակով, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2015 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաս­տանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավնա­տան, Այգեկի, Արևադաշտի, Նորապատի և Նորակերտի գյուղա­կան հա­մայնք­ներում բույսերի պաշտպանության միջոցա­ռում­ներ իրականացնելու, Հայաս­տանի Հանրա­պետության կառա­վարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N1515-Ն որոշ­ման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հան­րապետության գյու­ղա­տնտեսության նախարարությանն ու Հայաստանի Հանրա­պետության Արմավիրի մարզպետա­րանին գումար հատկացնելու մասին» թիվ 92-Ն որոշման, ՀՀ ԳՆ սննդա­մթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2015 թվականի մարտի 13-ի N 261-Ա հրամանով հաստատվել են նշված համայնքներում բույսերի պաշտ­պա­նության միջոցառում­նե­րի ցանկն ու իրականացման տարածք­ների քարտեզները: Համա­ձայն նշված հրամանի, այդ հա­մայնքների վարակված տարածք­ների մուտքի և ելքի մոտ տեղադրվել են ուղեփակոցներ և սահ­մանվել է մշտական հսկողություն, վնասատուի վերացման նպա­տա­կով քանդվել, արմատախիլ են արվել և այրվել Աղավնատուն համայնքի 1.01 հա, Այգեկի 0.43 հա, Նորապատի 6.35 հա և Նորակերտ համայնքի 0.45 հա (ընդամենը՝ 9.24 հա) տարա­ծության վրա գտնվող խաղողի տնկարկները և իրականացվել են անհրա­ժեշտ այլ միջոցառումներ (պեստիցիդով ախտահանում, խորը վար, մուտքի և ելքի մոտ ախտահանիչ գորգերի տեղադրում և այլն): |
| 24 | 3.10.Սննդամթերքի անվտան­գության փորձաքննության լաբորա­տորիաների համա­կար­գի հզո­­րացմա­նն ուղղված միջո­­­­ցառում­ների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանի­տա­­րական լաբորա­տոր ծառայու­թյուն­ների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվել է մասնագետների վերա­պա­տրաստում և անհրա­ժեշտ քիմիական նյութերի և այլ պարագաների ձեռքբերում, ինչն իր հերթին թույլ է տվել զգալիորեն բարձրացնել լաբորատոր հետազոտու­թյուն­ների մակարդակը և որոշ չափով կրճատել ժամկետները:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծառայության պետի մայիսի 19-ի N 71-Ա հրամանով ստեղծվել են լաբորատոր ցան­ցեր՝ ներմուծվող սննդամթերքի կամ կենդանական ծագ­ման մթերքի փորձաքննություններ իրականացնելու նպատակով, ինչը թույլ է տվել փորձաքննության ենթարկել պահանջվող ցուցանիշ­ների ամբողջ շրջանակը:  «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանի­տարական լաբորա­տոր ծառայու­թյուն­ների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում կա­տար­վել են քայլեր միջազ­գային ISO 17025 հավատար­մագրման ուղղու­թյամբ, այդ թվում.  ա) ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի մշակում և ներդրում, գործընթացը կատարվել է 30%-ով.  բ) լաբորատոր փորձաքննությունների համար անհրաժեշտ սարքա­վորումների և ախտո­րոշիչ­ների շրջանակի նախանշում, որոնց ձեռք­բե­րումը տեղի կունենա մինչև 2014 թվականի դեկտեմբեր ամիսը (CIB ծրագրի շրջանակներում).  գ) մշակված և պատրաստ է ներդրման «Հանրապետական անասնա­բուժասանի­տա­րական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայու­թյունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հավատարմագրման գործընթացի իրա­կանացման համար անհրաժեշտ որակի ձեռ­նարկը.  դ) 2011-2012 թվականներին պարբերաբար տեղի են ունեցել մաս­նագիտացված անձնա­կազմի վերա­պատրաստումներ, ինչպես Հայաս­տանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ՝ արտերկ­րում:  **2013 թ.**  Սննդամթերքի անվտանգության փորձաքննության լաբորա­տորիաների համակարգի հզորաց­մանն ուղղված միջոցա­ռումների իրականացման հետ կապված 2013 թվականի ընթաց­քում ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղա­տնտե­սության կազմա­կերպության կողմից տրամադրվել են մի շարք թանկարժեք սարքեր` սննդամթերքում մնացորդային նյութերի հայտնա­բերումն իրականացնելու համար: <<Հանրապե­տա­կան անաս­նաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորա­տոր ծառայությունների կենտ­րոն>> ՊՈԱԿ-ի անձնա­կազմը մի շարք դոնոր կազմակեր­պություն­ների աջակ­ցու­թյամբ /Twinning, USDA, FAO, UNDP/ անցել է շարունակական վերապատևրաս­տումներ, իրականացրել է անհրաժեշտ քի­միա­կան նյութերի և այլ պարագաների ձեռքբերում, ինչը իր հերթին թույլ է տվել զգալիորեն բարձրացնել լաբորատոր հետազոտությունների մակար­դակը և որոշ չափով կրճատել ժամկետները:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի մայիսի 19-ի N 71-Ա հրամանով ստեղծվել են լաբորատոր ցանցեր` ներմուծ­վող սննդամթերքի կամ կենդանական ծագման մթերքի փորձաքննություններ իրականացնելու նպատակով, ինչը թույլ տվեց փորձաքննության ենթարկել պահանջվող ցուցանիշների ողջ շրջանակը: <<Հանրապետական անասնա­բուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում արվել են լուրջ քայլեր միջազգային ԻՍՕ 17025 հավատարմագրման ուղղությամբ, այդ թվում.  1) ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի մշակում և ներդրում, ինչը ավարտված է 30%-ով.  2) լաբորատոր փորձաքննությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումների և ախտորոշիչ­ների շրջանակի նախանշում, որոնց ձեռբերումը տեղի կունենա մինչև 2014 թվականի դեկտեմ­բեր /CIB ծրագրի շրջանակներում/.  3) մշակված և պատրաստ է ներդրման <<Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսա­սանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի որակի ձեռնարկը:  **2014 թ.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի ան­վտանգության պետա­կան ծառա­յության կողմից «Սննդա­մթերքի անվտան­գության փորձաքննության լաբո­րա­տորիա­ների հա­մա­կար­գի հզո­­­­րացմա­նն ուղղված մի­ջո­­­­ցառում­ների իրա­կանացում» ծրագրի շրջանակներում Սննդամթերքի անվտանգության լաբորատորիայի մնացոր­դային նյութերի հայտնա­բերման բաժինը՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղա­տնտե­սության կազմակերպության միջոցներով հագեց­վել է անհրա­ժեշտ ժամանակակից բարդ սարքավորումներով և անձնա­կազմը վերապատ­րաստվել է ինչպես Հայաստանի Հանրապե­տությունում, այնպես էլ արտերկրում:  **2015 թ.**  Սննդամթերքի անվտան­գության փորձաքննության լաբո­րա­տորիաների հա­մա­կար­գի հզո­­­­րացմա­նն ուղղված մի­ջո­­­­ցառում­ների շրջանակում իրականաց­վել են հետևյալ աշխա­տանքները՝  – ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակեր­պության ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել է Հանրապե­տա­կան անասնաբուժասանիտարական և բուսասանի­տարական լաբորատոր ծառայու­թյուն­ների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Բուսա­սա­նիտարական հետազոտությունների լաբորա­տորիայի հսկիչ-թունաբանական բաժնի մասնաշենքը:   * Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսնավորվող ու ՄԱԿ-ի հանցա­գործու­թյուն­ների և արդարադատության հար­ցերով գիտական ինստիտուտի /UNICRI/ հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում վերանորոգվել է «Սննդա­մթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատ­ման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հիմնա­կան լաբորատորիաները:   ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայու­թյան «Հանրապետա­կան անասնաբուժասանի­տա­րական և բուսա­սանիտա­րական լաբորատոր ծա­ռայու­թյունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնա­գետները դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակ­ցությամբ (PTB, FAO, DTRA) մաս­նակցում են վերա­պատրաստումների ինչպես Հայաստանի Հանրապետու­թյու­նում, այնպես էլ արտերկրում:  2015 թվականին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարա­րու­թյան սննդամթերքի ան­վտանգության պետական ծառայու­թյան «Հանրապետական անասնաբուժասանի­տա­­րական և բուսասանիտա­րական լաբորատոր ծառայությունների կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ը ստացավ ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստան­դարտին համապատասխանության հավա­տարմագրման վկա­յագրեր և ընդգրկվեց Եվրասիական Տնտեսական Միության փոր­ձարկման լաբորատորիաների միասնական ռեեստր:  Ընթացքի մեջ է Համաշխարային Բանկի կողմից ֆինան­սավորվող սահմանների համալիր կառա­վարման և հզո­րացման ծրագիրը, որի շրջանակներում նախատեսված է սահմանային պետական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինների համար կառուցել նոր սահմանային հսկիչ կետեր, որոնք կհագեցվեն անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով:  «Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնա­հատման և վերլուծության գիտական կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ում աշխատանքներ են իրականացվել ինչպես ՀՀ գիտության և կրթության պետա­կան կոմիտեի կողմից բազային ֆինան­սավորվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման, երիտա­սարդ գիտնականների աջակցման ծրագ­րերի շրջանակ­ներում, այնպես էլ միջազգային ծրագրերի շրջանակներում:  Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի հանցագոր­ծությունների և արդա­րադատության հար­ցերով գիտական ինստիտուտի (UNICRI) հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում ավարտվել է գիտական կենտրոնի հիմնական լաբորատորիաների վերանորոգման աշխատանքները, ինչպես նաև համա­ճարակաբանական և գիտահետազոտական տվյալների հավա­քագրման, պահպան­ման և վերլուծման հետ կապված տեխնիկական միջոցների և համակարգչային ծրագրերի ձեռք բերման աշխատանքները: |
| 25 | 3.11. Գյուղատնտեսա­կան կենդանիների համարակալման և հաշվառման միջո­ցառումների ծրագրի իրականացում  (ժամկետը՝ 2014թ.) | | **2014 թ.**  2014 թվականի ընթացքում մշակվել է «Հայաստանի Հանրա­պետությունում խոշոր եղջերավոր կենդա­նիների համարա­կալ­ման, հաշվառման և գրանցման **ծրագրին ու** ծրագրի կատա­րումն ապահովող միջոցառումների ժա­մա­նակացույցին հա­վա­նություն տալու մասին» ՀՀ կառավա­րու­թյան արձա­նագրա­յին որոշման նախագիծը, որն էլ հավա­նության է արժանացել 2014 թվականի մարտի 13-ի N 10 ար­ձա­նագրային որոշմամբ:  ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացված <<ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման, հաշվառ­ման և անձնագրավորման ծրագրի>> նախագիծը հավա­նության է ար­ժանացել ՀՀ կառավարության կողմից, որը հաս­տատվել է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 13-ի նիստի N 29.6/[189312]-14 արձանագրությամբ:  Արձանագրային որոշման ժամանակացույցի համաձայն, ծրագ­րի իրականացման գործում պատաս­խանատու կառույց է հանդիսանում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդա­­­­մթերքի անվտան­գության պետական ծառայությունը: Հայաստանի Հանրապետության մարզե­րում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման և անձնագրավորման գործընթացի մեկնարկի համար իրականացվել է ծրագրի փոր­ձարկում և ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անաս­նաբուժության տեսչու­թյան և մար­զա­յին կենտրոնների տեսուչների ուսուցում: Ծրագրի փորձարկ­ման և ուսուցման համար ծառայությունը հագեցված է համա­պատասխան տեխնիկական միջոցներով, բացառությամբ «ԱՆԻ ՊԱՍ» («ANI PAS») համակարգի սեր­վերից:  Համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայու­թյան պատ­­ճասռով հանրապե­տու­թյունում կենդանիների հա­մա­րա­կալման գործընթացը չի սկսվել:  **2015 թ.**  2015 թվականին գյուղատնտեսական կենդանիների համա­րա­կալման և հաշվառ­ման և անձնագրա­վորման ուղղությամբ ֆի­նան­սա­կան միջոցների բացակայության պատճառով համապա­տաս­խան աշխատանքներ չեն իրականացվել: ՀՀ գյուղատնտե­սության նախարարության սննդա­մթերքի անվտան­­­գության պե­տական ծառայությունը կատարել է կենդանիների համարա­կալ­ման և նույնա­կանացման համա­կարգի ներդրման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, համարակալ­­ման համար օգտագործ­վող ռուսական և եվրո­պական արտադրու­թյան պիտակների նմուշ­­ների ձեռքբերում:  Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջե­րավոր կենդանիների համարակալման, հաշվառման և գրանցման գործընթացի փորձնական ծրագրի իրակա­նաց­ման հարցը քննարկվում է մի շարք հնարավոր դոնոր հան­դիսացող երկրների հետ: Փորձնական ծրագրի իրակա­նացման նպատա­կով ՀՀ գյուղատնտե­սության նախարարի հրամա­նով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրավված են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գու­թյան պետական ծառայության, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անասնաբուժասանի­տա­րիայի և բուսասանի­տա­րիայի ծառայությունների կենտ­րոն» ՊՈԱԿ-ի և CARD հիմ­նադրամի ներկայացուցիչներ: Աշխատանքային խմբի հանդի­պում­ների ժամանակ մշակվել է փորձնական ծրագրի նախագիծ, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում գտնվել է քննարկման փուլում: |
| 26 | 3.12.Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտան­գության համա­կարգի զարգացման ռազմավարության կատա­րումն ապահովող գոր­ծողու­թյունների ծրագրով նախատեսված օրենսդրու­թյան կատարե­լագործում, ինստիտու­ցիոնալ կառույց­ների ամրապնդման, կադրերի ուսուցման, փորձա­քն­նության լաբորատորիա­ների տեխնիկական վերազինման և այլ գործողու­թյունների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգու­թյան հա­մա­կարգի զար­գացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրի կատար­ման նպատա­կով, միջազգային չափո­րոշիչներին և ԵՄ հրահանգներին համապա­տաս­խան մշակվել և լիազոր մարմնի ղեկավարի համապատասխան հրամաններով հաս­տատվել են՝  - Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարանտին վնա­սակար օրգանիզմներից զերծ գոտիների սահմանման ուղեցույցը.  - կարտոֆիլի քաղցկեղի ներթափանցումը և տարածումը կանխար­գելող միջոցա­ռում­ների իրա­կանացման ուղեցույցը.  - բույսերի կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը.  - բույսերի կարանտին վնասակար օրգանիզմներից զերծ արտադրա­վայրեր և արտադ­րական տեղամասեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ պայմանները:  2012 թվականի հունվարի 1-ից մեկնարկել է բուսասանիտարիայի բնագավառում արտադրու­թյան, պահպանման, տեղափոխման, իրաց­ման, վերամշակման, ներմուծման, արտահանման գործունեու­թյուն իրա­­կա­նացնող տնտեսավարող սուբյեկտների հաշվառ­ման գործըն­թացը, ստեղծվել է նշված սուբյեկտների տվյալների բազա, որը պար­բե­րաբար թարմացվում է:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծառայու­թյան, (այսուհետ` ծառայու­թյուն), ինչպես նաև ծառայության ենթակայու­թյամբ գործող ՊՈԱԿ-ների անձնակազմերի համար շարունակական վերապատ­րաստ­ման ծրագրերի կայունության ապահովման նպատա­կով կազմա­կերպվել են ուսուցումներ հետևյալ թեմաներով՝  ա) եռօրյա ուսուցում՝ «Պատշաճ արտադրական պրակտիկա և սանի­տարիայի հիմունք­ներ» թեմայով.  բ) երկօրյա սեմինար՝ «Միջազգային չափանիշները սննդի անվտան­գության հսկողու­թյան գործըն­թացում».  գ) սեմինար՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող որակի ենթակառուցվածք­ների զարգաց­մանն ուղղված բարեփոխումները».  դ) քառօրյա ուսուցում՝ «Վտանգների աղբյուրների վերլուծության և կրիտիկական կետե­րի հսկում/ՎԱՎԿԿՀ (HACCP)».  ե) եռօրյա ուսուցում՝ ««Ա» Կարգի պաստերիզացված կաթի կանո­նա­կարգ».  զ) [սեմինար՝ «Սննդի փորձարկման լաբորատորիաների միջազգային ISO/IEC 17025 հավա­տար­մագրում».](http://ssfs.am/all-news/29-news/170-seminar-24-04-2012)  է) [հնգօրյա ուսուցում՝ «Խոզերի աֆրիկական ժանտախտի ախտո­րոշում և վերահսկո­ղություն»](http://ssfs.am/all-news/29-news/177-training-14-05-2012):  2012 թվականի մայիսի 1-ից մեկնարկել է «Հայաստանի Հանրա­պե­տու­թյան կենդանա­կան ծագման սննդամթերքի և անասնակերի անվտանգության վերահսկման հզորացում» Թվինինգ ծրագիրը, որը նպատակաուղղված է ԵՄ սննդի անվտանգության օրենսդրու­թյան հիման վրա օրենսդրական փոփո­խու­թյունների աշխատանքային ծրագ­րի մշակմանը և իրականացմանը: Թվինինգ ծրագրի շրջանակ­ներում ծառայության կողմից արդեն իսկ կատարվել է ԵՄ-ի թիվ 178 և 882 կանոնակարգերով սահ­մանված դրույթների համադրումն ազգա­յին օրենսդրության հետ, իրականացվել է օրենսդրական բացերի վերլուծություն: ԵՄ օրենսդրությանը բուսասանիտա­րիայի ոլորտի օրենսդրության մո­տարկ­ման շրջանակներում ընթացքի մեջ է մոտարկ­ման ծրագրի մշակումը:  Ծառայության պետի համապատասխան հրամաններով հաստատվել են սննդամթերքի անվտանգու­թյան ռազմավարության գործողություն­ներից բխող՝  - վնասակար կարանտին օրգանիզմներից զերծ տարածքների, երկրի տարածքում առկա հատուկ վնասակար օրգանիզմներից ազատ տա­րածքների սահմանման ուղեցույցը.  - բուսասանիտարիայի գծով տեսուչների համար վնասակար օրգա­նիզմների ախտորոշման և հատուկ տեսակների վերահսկողության ընթացակարգերի ուղեցույցները և ձեռնարկը.  - կարանտին վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիս­կերի վերլուծության և բուսասա­նի­տա­րականհսկողության մշտադի­տարկման /մոնիթորինգ/ ուղեցույցը.  - վնասակար օրգանիզմների բուսասանիտարական ռիսկերի վերլու­ծության ուղեցույցը:  Բացի այդ, մշակվել են «Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող և Հայաստանի Հանրապե­տությունում արտադրվող սննդամթերքում պեստիցիդների մնացորդային քանակների մոնիթորինգի ծրագիրը հաստատելու մասին», «Հայաստանի Հանրապե­տու­թյունում արտադր­ված և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքում անաս­նաբուժական դեղամիջոցների մոնիթորինգի ծրագիրը հաստա­տելու մասին» Հայաս­­տանի Հանրապետության կառավարության արձա­նագրային որոշման նախա­գծերը:  2012 թվականի թվականի մայիսի 21-ից հունիսի 1-ը Թվինինգ ծրագրով նախա­տեսված՝ ԵՄ անդամ երկրներից գործընկերության շրջանակներում ԵՄ կարճաժամկետ փորձա­գետներն աշխատանքային խմբի անդամների հետ համատեղ վերլուծել են իրավական և այլ փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են ԵՄ սննդամթերքի հիգիենային և 178/2002, 882/2004 կանոնակարգերին: Փոխգործակ­ցության արդյունքում սահմանվել է իրավական ակտերի նախագծման առաջ­նահերթությունների պլանը:  Միջազգային չափանիշներին համապատասխան լաբորատոր վերա­հսկողություն ապա­հովելու նպա­տակով՝ ծառայության պետի 2012 թվականի մայիսի 11-ի N 71-Ա հրամանով հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդամթերքի և/կամ կեն­դանական ծագման մթերքի լաբորատոր փորձարկումներ իրականացնելու համար փոր­ձարկման լաբորատորիաների ցանկը և այդ ցանկում ներառված լաբորատորիաների կողմից իրակա­նացվող լաբորատոր փորձար­կում­ների արժեքները:  Պետական սահմանի անցման կետերում գործունեության կարգա­վոր­ման նպատակով փոփո­խություններ և լրացումներ են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ:  2011 թվականից գործում է ծառայության ինտերնետային կայքը և թեժ գիծը, որը հնարա­վորություն է տալիս անմիջականորեն ստանալ սննդամթերքի անվտանգության վերաբերյալ հանրության կարծիքը, ապահովել առկա խնդիրների և մարդկանց բողոք­ների արագ արձա­գանքումը: Ծառայության պետի մայիսի 21-ի 77-Ա հրամանով ստեղծվել է ծառայությանը կից խորհրդատվական մարմին (հանրային կոմիտե): Կազմում ներա­ռելով սպա­ռող­ների շահերի պաշտպանության և հասարա­կական այլ կազմակերպություն­ների ներ­կայացուցիչներին:  **2013 թ.**  Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտան­գության համակարգի զարգացման ռազմա­վարության կա­տարումն ապահովող գործողությունների ծրագրի կատարման նպատակով սննդա­մթերքի անվտանգության, անասնաբու­ժու­թյան և բուսասանիտարիայի բնագավառների օրենսդրական դաշտի բարելավման ուղղությամբ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծառայության կողմից 2013 թվականի ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանք­ները, մասնավորապես`  1. Մշակվել և հաստատվել են թվով 24 ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ`  1) 2013 թվականի մարտի 25-ի <<ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծառայության վերահսկողության ոլորտում գտնվող լաբորա­տորիայի միջազգային հավատարմագրմանն ուղղված միջո­ցա­ռումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին>> ՀՀ վարչապետի թիվ 229-Ա որոշում.  2) 2013 թվականի փետրվարի 21-ի <<Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության 2005 թվա­կանի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատա­րելու մասին>> ՀՀ կառավարության թիվ 153-Ն որոշում.  3) 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<2013 թվականի սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննու­թյուններ>> ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության թիվ 179-Ն որոշում.  4) 2013 թվականի ապրիլի 4-ի <<Հայաստանի Հանրա­պե­տության գյուղատնտեսության նախարարու­թյան սննդա­մթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութա­կան խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի ար­տաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2013 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության թիվ 327-Ն որոշում.  5) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի <<Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծ­վող սննդամթերքի ռիսկայնության հիման վրա հսկողության մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին>> 218-Ն որոշում.  6) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյու­ղատնտե­սության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայու­թյան կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգա­թերթերը հաստատելու մասին>> N 338-Ն որոշում.  7) ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի փետրվարի 19-ի <<Հայաստանի Հանրապետության վարչա­պետի 1998 թվա­կանի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> 141-Ն որոշում.  8) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 7-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 938-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> 90-Ն որոշում.  9) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի <<2013-2015 թվականներին բուսա­սանի­տարական համա­կարգի բարելավման և մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման աջակցություն ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 151-Ն որոշում.  10) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1305-Ն որոշման մեջ փոփո­խություն կատարելու մասին>> N 216-Ն որոշում.  11) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 5-ի <<Հայաս­տանի Հանրապետության կառավարու­թյան 2008 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1477-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 516-Ն որոշում.  12) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի <<Հա­յաս­տանի Հանրապետության կառավա­րության 2007 թվակա­նի հուլիսի 12-ի N 824-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատա­րելու մասին>> N 575-Ն որոշում.  13) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2004 թվականի մարտի 31-ի N 426-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին>> N 597-Ն որոշում.  14) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի <<Հայաստանի ՀԱնրապետության կառավա­րության 2002 թվականի հունվարի 18-ի N 48 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> N 731-Ն որոշում.  15) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգա­թերթերը հաստատելու մասին>> N 970-Ն որոշում.  16) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 9-ի <<Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվա­կանի հոկտեմբերի 12-ի N 996-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> N 782-Ա որոշում.  17) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1061-Ն որոշման մեջ փոփո­խություն կատարելու մասին>> N 982-Ն որոշում.  18) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1904-Ն որոշման մեջ փոփո­խություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 1082-Ն որոշում.  19) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետությունից եվրո­պական միության երկրներ արտահանվող մեղրին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև մարդու սպառման համար նախատեսված մեղրի և մեղվաբուծական այլ արտադրանքների արտահանման առողջության սերտիֆիկատ տալու կարգը և առողջության սերտիֆիկատի ձևը հաստատելու մասին>> N 1133-Ն որոշում.  20) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաս­տանի Հանրապետության գյուղատնտե­սության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին>> N 1164-Ն որոշում.  21) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփո­խություններ կատարելու մասին>> N 1308-Ն որոշում.  22) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ փոփոխու­թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին>> N 1298-Ն որոշում.  23) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի <<Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկո­ղու­թյան նպատակով փորձարկումներ իրականացնող փորձարկ­ման լաբորատորիաների մրցույթով լիազորման կարգը հաս­տատելու մասին>> N 1228-Ն որոշում.  24) ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2001 թվականի մարտի 9-ի N 172 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին>> N 1245-Ն որոշում:  2. Մշակվել և ընդունվել են մի շարք գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտեր, մասնավորապես ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի՝  1) 2013 թվա­կանի մարտի 4-ի <<Հայաստանի Հանրա­պետության գյուղա­տնտեսության նախա­րարու­թյան սննդա­մթերքի անվտանգու­թյան պետական ծառայության պետի 2011 թվականի փետր­վարի 25-ի թիվ 02-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին>> թիվ 76-Ն հրաման.  2) 2013 թվականի փետրվարի 28-ի <<Հայաստանի Հանրա­պետու­թյան գյուղատնտեսության նախարա­րության սննդա­մթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրակա­նաց­վող դիտարկ­ման ընթացքում հսկիչ գնումների վերա­բեր­յալ արձանագրության ձևը հաստատելու մասին>> թիվ 71-Ն հրաման.  3) 2013 թվա­կանի փետրվարի 11-ի <<Հայաստանի Հանրա­պետության գյու­ղատնտեսության նախարա­րու­թյան սննդա­մթերքի ան­վտան­գության պետական ծառայության պետի 2011 թվականի փետրվարի 25-ի թիվ 02-Ն հրամանում լրացումներ կատա­րելու մասին>> թիվ 42-Ն հրաման.  4) 2013 թվա­կանի հունվարի 29-ի <<Անասնաբուժա­սանի­տարական փոր­ձա­քննության արդյունք­ների գրանցա­մատ­յանի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին>> թիվ 32-Ն հրաման.  5) 2013 թվա­կանի հունվարի 14-ի <<ՀՀ գյուղատնտեսության նախարա­րության սննդամթերքի անվտան­­գության պետական ծառայու­թյան պետի 2012 թվականի ապրիլի 13-ի N 39-Ն հրա­մանում փոփոխություն կատարելու մասին>> թիվ 8-Ն հրաման.  6) 2013 թվա­կանի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների պաս­տե­րելոզ հիվանդու­թյան դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 422-Ն հրաման.  7) 2013 թվա­կանի հուլիսի 16-ի <<Թռչունների Նյու-Քասլ հիվանդության կամ կեղծ ժանտախտ հիվան­դության դեմ պայքարի և կանխ­արգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 421-Ն հրաման.  8) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապե­տությունում խոզերի աֆրիկական ժան­տախտ հիվանդության դեմ պայ­քարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 423-Ն հրաման.  9) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Բրուցելոզ հիվանդության դեմ պայ­քարի և կանխարգելման հրա­հանգը հաստատելու մասին>> թիվ 418-Ն հրաման.  10) 2013 թվա­կանի հուլիսի 16-ի <<Խոշոր եղջերավոր կենդանիների խշ­խշան պալար հիվանդության դեմ պայքարի և կանխար­գելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 420-Ն հրաման.  11) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների դաբաղ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 419-Ն հրաման.  12) 2013 թվա­կանի հուլիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապե­տության ոչխար­ների և այծերի բրադզոտ և ինֆեկցիոն էնտերոտոքսեմիա հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրա­հանգը հաստատելու մասին>> թիվ 417-Ն հրաման.  13) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների սիբիրախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 416-Ն հրաման.  14) 2013 թվա­կանի հուլիսի 19-ի <<Հայաստանի Հանրա­պետության գյուղա­տնտեսության նախա­րարության սննդա­մթերքի անվտան­գության պետական ծառայության պետի 2012 թվականի հոկ­տեմ­բերի 1-ի N 321-Ն հրամանի մեջ փոփոխություն կատա­րելու մասին>> թիվ 426-Ն հրաման.  15) 2013 թվականի հուլիսի 16-ի <<Գյուղատնտեսական կենդանիների սիբիրախտ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին>> թիվ 416-Ն հրաման:  3. Մշակվել են թվով 9 օրենքների նախագծեր`  1) <<Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկո­ղության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը.  2) <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառա­վարության քննարկ­մանը.  3) <<Հայաստանի Հանրապետության ստուգումների կազմա­կերպման և անցկացման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփո­խություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը.  4) <<Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտա­րահամաճարակային անվտանգու­թյան ապահովման մա­սին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը.  5) <<Կերի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը.  6) <<Անասնաբուժության մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառա­վարության քննարկմանը.  7) <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկ­մանը.  8) <<Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ կառավա­րու­թյան քննարկմանը.  9) <<Բուսասանիտարիայի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվել է ՀՀ արդա­րադա­տության նախարարու­թյան քննարկմանը:  4. Մշակվել են և շրջանառության մեջ են գտնվում ՀՀ կա­ռավարության և ՀՀ վարչապետի թվով 19 որոշումների նա­խա­գծեր`  1) <<Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված սննդամթերքում անասնաբուժական դեղամիջոցների մնացորդների մոնի­թորինգի ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառա­վարության արձանագրային որոշման նախագիծ.  2) <<Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված սննդամթերքում պեստիցիդների մոնիթորինգի ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավա­րության արձանագրային որոշման նախագիծ.  3) <<Հայաստանի Հանրապետությունում սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցառումների ոլորտում լաբորատոր կարիքների և զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծ.  4) <<Կերարտադրության նպատակով օգտագործվող ան­ցանկալի նյութերի ցանկը հաստատելու մասին>> ՀՀ որոշման նախագիծ.  5) <<Կերերի արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի, կերային հավելումների և կենսաբանական ակ­տիվ նյութերի օգտա­գործմանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մա­սին>> ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծ.  6) <<Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման, հաշվառ­ման և գրանցման ծրագրին և ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կա­ռավարության արձանագրային որոշման նախագիծ.  7) <<Ապրանքի սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ պա­­հանջներին համապատասխա­նությունը հավաստող ան­վտան­­գության միասնական փաստաթղթի տրման կարգը, ապրանքի սանիտարա­համաճարակային և հիգիենիկ պա­հանջներին համապատասխանությունը հավաստող անվտան­գության միասնական փաստաթղթի` ապրանքի պետական գրանցման վկայականի ձևը, ապրանքների պետական գրանց­ման վկայականների ռեեստրի վարման կարգը հաս­տատելու մասին>> ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծ.  8) <<Հայաստանի Հանրապետությունում սանիտարահամա­ճարակային հսկողության (վե­րահսկո­ղու­թյան) ենթակա ապ­րանքների ցանկը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավա­րության որոշման նախագիծ.  9) <<Անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի առկա­յու­թյամբ պետական գրանցման ենթակա ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նա­խագիծ.  10) <<Հայաստանի Հանրապետության սահմանին և Հայաս­տանի Հանրապետության տարածքում անասնաբուժական վե­րահսկողության իրականացման միասնական կարգը, անաս­նաբուժական վերահսկողության իրականացման ժամանակ ընդունվող ակտերի, դրոշմների և գրանցամատյանների օրի­նակելի ձևերը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ.  11) <<Հայաստանի Հանրապետությունում անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթա­կա և ոչ ենթակա ապ­րանքների ցանկերը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառա­վա­րության որոշման նախագիծ.  12) <<Սննդամթերքի անվտանգության տեխնիկական կանո­նակարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառա­վարության նախագիծ.  13) <<Մաքսային Միության անդամ այլ երկրներից ներմուծվող և Հայաստանի Հանրապետու­թյունից դեպի Մաքսային Միու­թյան անդամ այլ երկրներ արտահանվող բուսասանի­տա­րա­կան կարանտին հսկողության ենթակա բույսերի, բուսական արտադրանքի և այլ կարգավորվող առարկաների բուսա­սա­նիտա­րական կարանտին հսկողության (վերահսկողության) կարգը հաստատելու մասին>> և <<Մաքսային Միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող և Հայաստանի Հանրապե­տու­թյունից դեպի Մաքսային Միության անդամ չհանդիսացող երկրներ արտահանվող բուսասանի­տարական կարանտին հսկողության ենթակա բույսերի, բուսական ար­տադրանքի և այլ կարգավորվող առարկաների բուսասա­նիտարական կարանտին հսկողու­թյան (վերահսկողության) կարգը հաստա­տելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշում­ների նախագծեր.  14) <<Հատուկ նշանակության, այդ թվում` դիետիկ-բուժիչ և դիետիկ-կանխարգելիչ սնուցման համար նախատեսված սննդա­մթերքի անվտանգության տեխնիկական կանոնա­կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ.  15) <<Սննդամթերքի մանրէաբանական անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները, դրանց չափանիշները, ապահով­ման ժամկետները, նմուշառման պլանները, չափի միա­վորները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշ­ման նախագիծ.  16) <<Անասնաբուժական վերահսկողության ենթակա օբյեկտ­ների համատեղ ստուգումների, ապրանք­ների նմուշառման իրականացման, Մաքսային Միության ձեռնարկությունների և երրորդ երկրների ձեռնարկությունների ռեեստրների վարման միասնական կարգերը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծ.  17) <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գության պետական ծառայության կառավարման խորհրդի կանոնադրությունը հաս­տատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նա­խագիծ.  18) <<Անասնակերի շուկայահանման և օգտագործման պա­հանջ­ները սահմանելու մասին կանոնակարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ.  19) <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշման մեջ լրա­ցումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծ:  5. Մշակվել և ընդունվել են ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծա­ռայության պետի հետևյալ հրամանները`  1) 2013 թվականի փետրվարի 8-ի <<ՀՀ կարտոֆիլի օղակաձև փտման ներթափանցումը և տարածումը կանխարգելող միջո­ցառումների իրականացման ուղեցույցը հաստատելու մա­սին>> N 41-Ա հրաման.  2) 2013 թվականի ապրիլի 11-ի <<Հայաստանի Հանրա­պե­տության տարածք կարտոֆիլի նեմատոդի ներթափանցումը և տարածումը կանխարգելող միջոցառումների իրականացման ուղեցույցը հաստատելու մասին>> N 174-Ա հրաման.  3) 2013 թվականի ապրիլի 26-ի <<ՀՀ տարածք կարտոֆիլի պալարի իլիկաձև վիրոիդ հիվանդության տեր-բույսերի ներ­մուծման և տարածման դեմ պայքարի հատուկ պահանջները հաստատելու մասին>> N 243-Ա հրաման.  4) 2013 թվականի ապրիլի 26-ի <<Հայաստանի Հանրապե­տության տարածք ներմուծվող բույսերի, բուսական արտադ­րանքի կամ կարգավորվող առարկաների բուսասանիտա­րական պահանջների անհամապատասխանության դեպքում արգելքի ծանուցման ընթացակարգը>> N 244-Ա հրաման.  5) 2013 թվականի մայիսի 13-ի <<Հայաստանի Հանրա­պետության տարածք ներմուծվող բույսերի, բուսական ար­տադ­րանքի և կարգավորվող այլ առարկաների բուսասանի­տարական ստուգումների հաճախականությունը նվազեցնելու ընթացակարգը հաստատելու մասին>> N 263-Ա հրաման.  6) 2013 թվականի մայիսի 15-ի <<Բույսերի վնասակար օրգա­նիզմներից զերծ գոտիների Եվրամիու­թյան անդամ երկրների ցանկը հաստատելու մասին>> N 268-Ա հրաման.  7) 2013 թվականի մայիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրապե­տությունում արմավենու տրիպսի ներթա­փանցման, տարած­ման և կանխարգելման միջոցառումները հաստատելու մա­սին>> N 273-Ա հրաման.  8) 2013 թվականի մայիսի 17-ի <<Եգիպտացորենի արևմտյան բզեզի ներթափանցման, տարածման, կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 285-Ա հրաման.  9) 2013 թվականի մայիսի 18-ի <<Հայաստանի Հանրապե­տու­թյուն պտղատու մշակաբույսերի բակ­տերիալ այրվածք հիվան­դության ներթափանցման, տարածման, կանխարգելման և պայքարի միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 288-Ա հրաման.  10) 2013 թվականի մայիսի 16-ի <<Հայաստանի Հանրա­պետությունում չինական երկարաբեղիկի ներթափանցման, տարածման և կանխարգելման միջոցառումները հաստատելու մասին>> N 272-Ա հրաման.  11) 2013 թվականի մայիսի 20-ի <<Արմա­վենու կարմիր երկա­րակնճիթ բզեզի ներթափանցման, տա­րած­­ման, կանխարգել­ման և դրա դեմ պայքարի միջոցա­ռում­ները հաստատելու մասին>> N 290-Ա հրաման.  12) 2013 թվականի մայիսի 21-ի <<Ցիտրուսային մշակա­բույ­սերի Քսանտոմոնաս Կամպեստրիս, Ցերկոսպորա Անգո­լեն­­սիս Քերի Իթ Մենդիս և Գուիգնառդիա Ցիտրիկարպա Կիլի կարանտին օրգանիզմներից զերծ գոտիներ ճանաչված երկրների ցանկը հաստատելու մասին>> N 294-Ա հրաման:  **2014 թ.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում՝  1) Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014 թվականի հունիսի 21-ին ընդունվել են Սննդամթերքի անվտանգության մասին, Անասնաբուժության մասին, Սննդամթերքի ան­վտան­գության պետական վերահսկողության մասին, Բու­սա­­սանիտարիայի մասին և Կերի մասին ՀՀ օրենքները:  2) Հայաստանի Հանրա­պետո­ւթյան կառա­վա­րու­թյան 2007 թվա­կանի ապրիլի 19-ի N 598-Ն որոշման մեջ փոփո­խու­թյուն­ներ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավա­րության որոշման նախա­գիծը ներկայացնել է ՀՀ կառավարություն, որն հրապարակվել է ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմ­­բերի 16-ի N1142-Ն որոշմամբ:  3) Մշակվել և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոս­տոսի 21-ի N 898-Ն որոշմամբ սահմանվել են Հայաստանի Հանրա­պետությունից Եվրոպական միության տարածք ար­տա­հանվող՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքում անաս­նաբուժական դեղամիջոցների մնացորդային առավելագույն քանակները, ինչպես նաև հաստատվել է Հայաստանի Հան­րապետությունից Եվրոպական միության տարածք արտա­հանվող՝ կենդանական ծագում ունեցող մթերքում մնացոր­դային նյութերի նկատմամբ հսկողության իրականացման համար անհրաժեշտ նմուշառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառա­վա­րության 2008 թվա­կանի սեպտեմբերի 25-ի N 1196-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»իրավական ակտը:  4) Համաձայն Եվրոպական Հանձնաժողովի Առողջապա­հու­թյան և Սպառողների Միջազգային Գլխա­վոր Գործակա­լու­թյան գրասենյակի /այսուհետ՝ Գրասենյակ/ կողմից տրա­մադրված ձկան, ձկնամթերքի և վայրի ջրային կենդանիների վերաբերյալ հարցաշարի՝ կազմվել և Գրասենյակ է ներկա­յացվել Հայաս­տա­նի Հանրապետության ձկնամթերքի շուկայի (ձկան և ձկնամթերքի արտադրություն, իրացում, արտա­հանում և հսկողություն) աուդիտի իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալներ:  5) Հայաստանի Հանրապետությունից ԵՄ տարածք ձուկ արտա­հանելու թույլտվություն ստանալու նպատակով կազմվել և Եվրոպական հանձնաժողովի սպառողների և առողջա­պա­հության գլխավոր գործակալություն է ուղարկվել ձկան, ձկնա­մթերքի և հիդրոբիոնտների մնացորդային նյութերի հսկողու­թյան ազգային պլանը, որն էլ ԵՄ համապատասխան մարմնի կողմից հավանության է արժա­նացել:  6) 2014 թվականի հուլիսի 3-ի «ՀՀ 2015-2017 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 700-Ն որոշմամբ հաստատվել է 2015-2017 թվականների Եվրամիության փորձարկման ռեֆե­րենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փոր­ձաքննու­թյուններ ծրա­գիրը հաստատելու մասին նախագիծը:  7) Սահմանվել են կենդանիների վարակիչ հիվանդու­թյուն­ների մասով ՀՀ Գյուղատնտեսության նախա­րարության սննդամթերքի անվտանգության պետա­կան ծա­ռա­յության պետի հետևյալ նորմատիվ հրամանները.  - «Գյուղատնտեսական կենդանիների կատա­ղու­թյուն հիվանդության դեմ պայքարի և կանխար­գելման».  - «Կենդանիների լիստերիոզ հիվանդու­թյան դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգները հաստա­տելու մասին» .  - «Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների լեպտոսպիրոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին.  - «Խոշոր եղջե­րավոր կենդանիների լեյկոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահան­գը հաստատելու մասին».  8) Մշակվել և շրջանառության փուլում է գտնվում ՀՀ կառավարության որոշումների և ՀՀ գյու­ղատնտե­սության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայու­թյան պետի հրամանի հետևյալ նախագծերը՝  - Կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավելում­ների օգտագործ­մանը ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծը կարծիքների փուլում է.  - ՀՀ կառավարության որոշման «Հայաստանի Հանրապե-տությունում կերարտադրության նպատա­կով օգտագործվող հատուկ նշանակության նյութերի և կերային հավելումներ համարվող թույլատրելի, արգելված և մշտական կիրառության նյութերի ցանկերը հաստատելու մասին» նախագիծը ներկա-յացվել է ՀՀ կառավարություն.  - ՀՀ արդարադատության նախարարություն է ներկա­յացվել 2015-2017 թվականների Եվրա­միության փորձարկ­ման ռեֆերենս մեթոդներով մեղրի և ձկան փորձաքննու­թյուններ ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:  - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծա­ռայության պետի հրամանի «Բուսասանիտարական ռիսկայնության աստիճանից ելնելով ներմուծ­վող բուսասանիտարական հսկողության ենթակա ապրանքների դասակարգումը հաստատելու մասին» նախագիծը.  - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծա­ռայության պետի հրամանի «Հելմինթոզների հիվանդու­թյուններով կենդանիների կանխարգել­ման և վերացման միջոցառումների մասին հրահանգների հաստատման մասին» նախագիծը կարծիքների փուլում է.  - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծա­ռայու­թյան պետի հրամանի «Մեղուների վարակիչ հիվանդու­թյունների դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին» նախագիծը կարծիքների փուլում է .  9) Սննդամթերքի ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներին վտանգի վերլուծության և հսկ-ման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգի ներդրման աջակցության նպատակով մշակվել են սննդարդյունաբերության մի շարք ոլորտների՝ կաթ-կաթնամթերքի, միս-մսամթեր­քի, ձուկ-ձկնամթերքի, հացի և մակարոնի, հրուշա­կեղենի, պահա­ծոների, ալկոհոլային խմիչք­ների, բնական հյու­թերի և հանքային ջրերի արտադրու­թյունների, ինչպես նաև առևտրի և հանրային սննդի ծառայությունների համար ուղեցույցները, որոնք տպագրվել և բաժանվել են ոլորտային տնտեսավարող սուբյեկտներին:  10) Հայաստանի Հանրապետության մարզերում խոշոր եղջե-րավոր կենդանիների համարակալման և անձնագրավորման գործընթացի մեկնարկի համար իրականացվել է ծրագրի փորձարկում և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչու­թյան և մարզա­յին կենտրոնների տեսուչների ուսուցում: Ծրագրի փորձարկ­ման և ուսուցման համար ծառայությունը հագեցված է համա­պատասխան տեխնի­կական միջոցներով, բացառությամբ «ԱՆԻ ՊԱՍ» («ANI PAS») համակարգի սեր­վերից:  11) Գյուղատնտեսական կենդանիների փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցների և տեխնիկայի գրանցման համար մշակվել է ծրագրային մոդուլ, որը ներառվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարույան սննդամթերքի անվտանգության պետա­կան ծառայու­թյունում գործող Էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգի մեջ:  **2015 թ.**  Միջոցառման շրջանակներում հաշվետու ժամա­նա­կաշրջա­նում ընդունվել են հետևյալ իրավական ակտերը.  Մշակվել և ընդունվել են ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի հետևյալ որոշումները.   1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 7-ի Կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերերի և կերային հավե­լումների օգտա­գործմանը ներկայացվող պահանջները սահ­մանելու մասին N471-Ն որոշումը. 2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի «Սննդի արտադ­րու­­թյան, վերամշակ­ման և բաշխման փուլերում (նախնական արտադ­րության գործառնություններից հետո) պատշաճ հիգիենիկ­ու արտադ­րական գործե­լա­կարգի և վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի, ինչպես նաև կերեր և կերային հավելումներ արտադրողների կողմից վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համա­կար­գերի (ըստ արտադրության ոլորտների) ներդրման ժամա­նակացույցը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապե­տության կառավա­րության 2007 թվականի մայիսի 3-ի N 531-Ն որո­շումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 827-Ն որոշումը. 3. ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի­ «Պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների փորձաքննության անցկացման կարգը և պեստիցիդների ու ագրոքիմի­կատ­ների ներմուծման և արտա­հանման մասին եզրակացության ձևերը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կա­ռա­վա­րու­թյան 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 1151-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1192-Ն որոշումը:   Մշակել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներ­կայաց­րել «Կերի շղթայի օպերատորի գործու­նեության եզրա­կացություն տալու կարգը սահմանելու մասին», «Ռիսկի գնահատում իրականացնող գիտական կազմակեր­պություն (կենտրոն) նշանակելու մասին», ****Սննդամթերք, սննդա­մթերքի հետ անմիջա­կան շփման մեջ գտնվող նյու­թեր փո­խադրող տրանս­պորտային միջոց­ների նկատմամբ պետա­կան սանիտարահա­մա­ճարա­կային հսկողության ընթա­ցա­կարգը հաստա­տելու մասին, «Սննդամթերքի անվտան­գության, անասնաբու­ժու­թյան և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ազգային ռեֆերենս փորձարկման լաբորատորիայի նշանակման կարգը հաստա­տելու մասին**,** Մաքսային մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապե­տության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող սննդա­մթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյու­թերի, անաս­նաբուժական և բուսասանիտարական հսկողու­թյան (վերահսկողության) ենթակա ապրանքների վերաբերյալ տեղե­կատվության տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րության 2011 թվա­կանի օգոստոսի 18-ի N 1228-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, Հայաստանի Հանրապե­տությունում կեր­ար­տադրության նպատակով օգտագործվող հատուկ նշա­նակության նյութերի և կերային հավելումներ համարվող թույլատրելի, արգելված և մշտական կիրառության նյութերի ցանկերը հաստատելու մասին, «Կենդանական ծագում ունե­ցող սննդամթերքի արտադրության ոլորտները և տեսակները, ինչպես նաև գործունեության եզրակացություն տրա­մադրելու կարգը հաստատելու մասին», «Կենդանա­կան ծագման կողմ­նակի ար­տադրանքին ներկայաց­վող պահանջ­ները սահմա­նելու մասին» և այլ Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարության որոշ­ման նախագծերը.  Մշակվել և հաստատվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախա­րարության սննդամթերքի անվտանգու­թյան պետա­կան ծառա­յության պետի 2015 թվականի փետրվարի 23-ի «Հայաս­տանի Հանրապե­տու­թյունում գյուղատնտեսական կենդանի­ների տուբերկուլյոզ հիվան­դության դեմ պայքարի և կանխար­գելման հրահանգը» N 189-Ն հրամանը, 2015 թվականի մարտի 27-ի «Ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության պլանը հաստատելու և մնացորդային նյութերի հսկողություն իրականացնելու մասին» N 298-Ա հրամանը: Ձկան մեջ մնա­ցորդային նյութերի հսկողության պլանը հաստատելու համար մշակվել և հաստատվել է 2015 թվականի հունիսի 12-ի «Անասնահամա­ճարա­կային մշտադի­տար­կում և նմուշառում իրականացնելու մասին» N 642-Ա հրամանը:  Մշակվել է «Թարմ մսում առկա տրիխինելյոզի հետ կապ­ված ռիսկերի կառա­վարման» ուղեցույցի նախագիծը:  ՄԺԾԾ շրջանակներում մշակվել են ձկան մեջ մնացոր­դային նյութերի հսկողության, 2015 թվականի մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության ծրագրերը պահանջվող լաբորատոր հետազոտու­թյունների գնագոյացման հաշվարկ­ները, որոնք ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայաց­նելու նպատակով ներկայացվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգու­թյան պետա­կան ծառայության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական վար­չու­թյուն, ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատվել է «2015-2017 թվականների Եվրամիության փորձարկման ռեֆե­րենս մեթոդներով ձկան և մեղրի փորձաքննու­թյուններ ծրագիրը հաստատելու մասին» ծրագիրը:  Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րու­թյան 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 993-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը, որը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապե­տության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1403-Ն որոշմամբ:  Մշակվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտան­գության պետա­կան ծառայության պետի 2015 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Մեղրում մնացոր­դային նյութերի հսկողության պլանը հաստատելու, անաս­նահամաճարակային մշտադիտարկում և նմուշառում իրակա­նացնելու մասին» N 996-Ա հրամանը:  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկ­մանն են ներկայացվել՝  - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Ձկան և ջրային կենդանիների անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին» N 2319-Ն որոշման մեջ փոփոխու­թյուններ և լրացում կատարելու մասին», Հայաստանի Հանրա­պե­տության կառավարության որոշման նախագիծը.  - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Կաթի անասնաբուժա­սանի­տարական փորձաքննության կարգը հաստատելու մասին» N 2305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատա­րելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավա­րու­թյան որոշման նախագիծը.  - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «Մեղրի անասնաբուժասանի­տա­րա­կան փորձաքննության կարգը սահմանելու մասին» N 1416-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարու­թյան որոշման նախագիծը.  - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 31-ի «Կենդանիների սպանդից գոյացած մթերքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության իրա­կա­նացման կարգը սահմանելու մասին» N 426-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաս­տանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը:  Մշակվել և հաստատվել է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգու­թյան պետա­կան ծառայության պետի 2015 թվականի օգոստոսի 26-ին «Կենդանիների հելմինթոզների դեմ պայքարի և կանխար­գելման հրահանգը հաստատելու մասին N 931-Ն հրահանգը:  Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարության 2015 թվականի մայիսի 7-ին «Կերերի և կերային հավելումների արտադրությանը, ինչպես նաև կերե­րի և կերային հավելումների օգտագործմանը ներկայացվող պա­հանջ­ները» N 471-Ն որոշումը:  Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառա­վարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ին «Ձվի անասնա­բուժասանիտարական փորձաքննության կարգը սահմանելու մասին» N 1391-Ն որոշումը:  2015 թվականին «Հանրապետական անասնաբուժասանի­տարական և բուսասանի­տարական լաբո­րա­տոր ծառա­յու­թյունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿ) սկսել է հավատար­մագրման գործընթաց, Ազգային հավա­տար­մագրման մարմնից ստանալով երեք ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17025-2005 ստանդարտին համապա­տասխանության հավա­տարմագրման վկայագրեր, և ընդգրկվել է Եվրասիական Տնտեսական Միության փորձարկման լաբորատորիաների միասնական ռեեստրում:  Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնու­թյան միջև 2015 թվականի մայիսի 21-ին ստորագրված ֆինանսական աջակցման ծրագրի շրջանակներում նախա­տեսված է բարդ անալիտիկ սարքավորումների տրամադրում կազմակերպու­թյանը, որը թույլ կտա մեծացնել հավատար­մագրման ոլորտը և հետազոտվող ցուցանիշների քանակը և որակը: Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2017 թվականի վերջին:  ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակեր­պու­թյան ֆինանսավորման շրջա­նակներում ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿ-ի Սննդամթերքի անվտանգության հետազոտությունների լաբո­րատորիայի Մնացոր­դային նյութերի հայտնաբերման բաժինը և Բուսասանիտա­րական հետազոտությունների լաբորատո­րիայի հսկիչ-թունաբանական բաժինը հագեցվել է սարք-սարքավորումներով:  Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսնավորվող ու ՄԱԿ-ի հանցագործու­թյունների և արդարադատության հար­ցերով գիտական ինստիտուտի /UNICRI/ հետ համատեղ իրականացվող ծրագրի շրջանակում կատարվել է գիտա­հետա­զոտական տվյալների հավաքագրման, պահպանման և վերլուծման հետ կապված տեխնիկական միջոցների և համակարգչային ծրագրերի ձեռք բերման աշխատանքներ և լաբորատորիաները վերազինվել են համապատասխան ժա­մա­նա­կակից սարքա­վորումներով և նոր գույքով:  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետա­կան ծառայության մասնագետները դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ մասնակցել են վերա­պատ­րաստման դասընթացների ինչպես Հայաս­տանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում: |
|  | **4. Պարենային անկախության մակարդակի բարձրացում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) | | |
| 27 | 4.1. Կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանում, ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատա­կաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապա­հովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամա­ճա­րա­կային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյունավե­տու­թյան բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտագործ­վող հիմնա­կան ռեսուրսների մատչելիու­թյան բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրաց­ման և այլ ծրագրեր:  2012թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ պտղի և հատապտղի արտադրության ծավալ­ների որոշ նվազման, ավելա­ցել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալ­ները, մասնա­վորապես՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 3.5 %-ով և կազմել 456.1 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ 8.0 %-ով և կազմել՝ 343.1 հազ.տոննա, * կարտոֆիլը՝ 16.1 %-ով և կազմել՝ 647.2 հազ. տոննա, * բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 7.9 %-ով և կազմել՝ 849.0 հազ. տոննա, * խաղողը՝ 5.1 %-ով և կազմել՝ 241.4 հազ. տոննա:   Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրու­թյան ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալ­ները, մասնավորապես՝   * մսինը (կենդանի քաշով) 1.9 %-ով և կազմել՝ 130.3 հազ. տոննա, * կաթինը՝ 2.8 %-ով և կազմել՝ 618.2 հազ. տոննա, * ձվինը՝ 3.9 %-ով և կազմել՝ 658.1 մլն հատ:   Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջին­ներիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը:  Մասնավորապես.   * կաթի և կաթնամթերքի ինքնաբավության մակարդակը 2012թ. կազմել է 83.1 % 2011թ.-ի 82.9 %-ի դիմաց, * տավարի մսինը՝ 81.6 և 78.4 %, * թռչնի մսինը՝ 19.1 և 12.2 %:   Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կար­տոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2012թ. գնահատվել է 53.0 %, 2011թ-ի 52.8 %-ի դիմաց:  **2013 թ.**  Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատա­կաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապա­հովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահա­մաճարակային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյու­նավետության բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնա­կան ռեսուրսների մատչե­լիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրացման և այլ ծրագրեր:  2013թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ խաղողի (գրանցվել է 2012 թվականի գրեթե նույն արտադրության ծավալները), ավելա­ցել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 20.3 %-ով և կազմել 548.8 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ 28.2 %-ով և կազմել՝ 311.6 հազ.տոննա, * կարտոֆիլը՝ 2.1 %-ով և կազմել՝ 661.0 հազ. տոննա, * բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 3.2 %-ով և կազմել՝ 876.0 հազ. տոննա, * պտուղը և հատապտուղը՝ 1.8 %-ով և կազմել՝ 338.0 հազ. տոննա:   Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրու­թյան ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալ­ները, մասնավորապես՝   * մսինը (կենդանի քաշով) 12.7 %-ով և կազմել՝ 146.8 հազ. տոննա, * կաթինը՝ 6.3 %-ով և կազմել՝ 657.0 հազ. տոննա:   Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջին­ներիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը:  Մասնավորապես.   * ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2013թ. կազմել է 46.8 % 2012թ.-ի 32.9 %-ի դիմաց, * կաթի և կաթնամթերքի ինքնաբավության մակարդակը 2013թ. կազմել է 85.0 % 2012թ.-ի 83.6 %-ի դիմաց, * տավարի մսինը՝ 86.2 և 81.6 %, * խոզի մսինը՝ 46.0 և 38.3 %, * թռչնի մսինը՝ 19.8 և 19.1 %:   Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2013թ. գնահատվել է 62.6 %, 2012թ-ի 53.0 %-ի դիմաց:  **2014 թ.**  Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատա­կաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապա­հովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահամա­ճարակային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյունա­վետության բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտա­գործվող հիմնա­կան ռեսուրսների մատչե­լիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրացման և այլ ծրագրեր:  2014թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ պտղի և հատապտղի արտադրության ծավալների որոշ նվազման, ավելացել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնա­վորապես՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 7.6 %-ով և կազմել 590.6 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ 8.5 %-ով և կազմել՝ 338.2 հազ. տոննա, * կարտոֆիլը՝ 10.9 %-ով և կազմել՝ 733.2 հազ. տոննա, * բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 9.0 %-ով և կազմել՝ 954.6 հազ. տոննա, * խաղողը՝ 8.4 %-ով և կազմել՝ 261.3 հազ. տոննա:   Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադ­րության ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնավորապես՝   * մսինը (կենդանի քաշով) 11.2 %-ով և կազմել՝ 163.3 հազ. տոննա, * կաթինը՝ 6.6 %-ով և կազմել՝ 700.4 հազ. տոննա, * ձվինը՝ 4.3 %-ով և կազմել՝ 641.8 մլն հատ:   Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջին­ներիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը:  Մասնավորապես.   * ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2014թ. կազմել է 48.7 % 2013թ.-ի 46.8 %-ի դիմաց, * տավարի մսինը՝ 87.9 և 86.2 %, * խոզինի մսինը՝ 54.2 և 46.0 %, * թռչնի մսինը՝ 19.8 և 20.0 %:   Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2014թ. գնահատվել է 63.1 %, 2013թ-ի 62.6 %-ի դիմաց:  **2015 թ.**  Հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը նպատա­կաուղղված է եղել կենսապես կարևորագույն սննդամթերքի տեղական արտադրության խթանմանը: Վեջինիս գործնական ապահովմանն է ուղղվել սերմնաբուծության և սերմապա­հովության, բույսերի պաշտպանության, տավարաբուծության զարգացման, գյուղատնտեսական կենդանիների հակահա­մաճարակային միջոցառումների, գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի օգտագործման արդյու­նավետության բարձրացման, գյուղատնտեսությունում օգտագործ­վող հիմնա­կան ռեսուրսների մատչե­լիության բարձրացման, վարկերի մատչելիության բարձրաց­ման և այլ ծրագրեր:  2015թ. նախորդ տարվա նկատմամբ, բացառությամբ պտղի և հատապտղի որոշ նվազման, ավելա­ցել է հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալները, մասնա­վորապես՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 8.0 %-ով և կազմել 637.9 հազ. տոննա, այդ թվում՝ ցորենը՝ .13.5 %-ով և կազմել՝ 383.7 հազ.տոննա, * կարտոֆիլը՝ 4.3 %-ով և կազմել՝ 764.5 հազ. տոննա, * բանջարանոցային մշակաբույսերը՝ 8.1 %-ով և կազմել՝ 1031.5 հազ. տոննա, * պտղինը՝ 32.8 %-ով և կազմել՝ 386.5 հազ.տոննա, * խաղողը՝ 18.3 %-ով և կազմել՝ 309.2 հազ. տոննա:   Որոշակի դրական տեղաշարժեր են առկա անասնաբուծական հիմնական մթերքների արտադրու­թյան ուղղությամբ: Ավելացել է հիմնական անասնապահական մթերքների արտադրության ծավալ­ները, մասնավորապես՝   * մսինը (կենդանի քաշով) 7.8 %-ով և կազմել՝ 176.1 հազ. տոննա, * կաթինը՝ 4.0 %-ով և կազմել՝ 728.6 հազ. տոննա, * ձվինը՝ 2.8 %-ով և կազմել՝ 659.8 մլն հատ:   Հիմնական պարենամթերքների արտադրության ծավալների ավելացմանը նպաստել են վերջին­ներիս ինքնաբավության մակարդակների բարձրացմանը:  Մասնավորապես.   * ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 2015թ.-ին 50.9 %, 2012թ.-ի 48.7 %-ի դիմաց, * կաթի և կաթնամթերքի ինքնաբավության մակարդակը 2015թ. կազմել է 93.0 % 2014թ.-ի 84.2 %-ի դիմաց, * տավարի մսինը՝ 92.3 և 87.9 %, * ոչխարի և այծի մսինը՝ 107.7 և 103.4 %, * խոզի մսինը՝ 57.8 և 54.2 %, * թռչնի մսինը՝ 21.8 և 20.0 %:   Ընդհանուր վերցրած, մի շարք առաջնահերթ անհրաժեշտ պարենամթերքի (ցորենի, բրինձի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, պտղի և հատապտղի, խաղողի, հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, շաքարի, ձվի, կաթի և կաթնամթերքի, մսի, ձկան) ինքնաբավության մակարդակը 2015թ. գնահատվել է 65.7 %, 2014թ-ի 63.1 %-ի դիմաց: |
| 28 | 4.2. Գյուղատնտեսա­կան մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների, բազմամյա տնկարկ­ների ցանքատարածու­թյունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված պետական ծրագրերի իրականացումը, մասնավո­րա­պես՝ սերմնաբուծության և սերմապա­հովման, բույսերի պաշտպանության, տավա­րաբուծության զար­գացման, գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների մատչելիության բարձրաց­ման, վարկերի մատչելիության բարձրացման, կերահանդակների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, կոոպերացիայի խթանման և այլ ծրագրեր նպաստել են գյուղատնտեսական մշակա­բույսերի ցան­քա­տարածություն­ների և գյուղատնտե­սական կենդանիների գլխաքանակների ավելաց­ման վրա:  **2012 թ.**  2012թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 304.2 հազ. հա նախորդ տարվա 286.7 հազ. հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 17.5 հազ. հա (6.1 %): Այդ թվում՝ ըստ առան­ձին մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 172.2 հազ.հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 14.4 հազ. հա (9.1 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 93.7 հազ. հա, աճը՝ 15.9 հազ. հա (20.4 %), * կարտոֆիլ՝ 31.2 հազ. հա, աճը՝ 2,5 հազ. հա (8.7 %), * բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 25.2 հազ. հա, աճը՝ 0.2 հազ. հա (0.8 %):   Պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ների առումով 2012թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝   * պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 39.3 հազ.հա, աճը՝ 2.2 հազ. հա (5.9%), * խաղողը՝ 17.4 հազ. հա, աճը՝ 1.1 հազ. հա (6.8 %):   2012թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտե­սական կենդանիների գլխա­քանակների առումով: մասնավորապես՝ 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանա­կա­հատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝   * խոշոր եղջերավորներ՝ 661.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 61.8 հազ. գլուխ (10.3 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 303.3 հազ. գլուխ, աճը 19.9 հազ. գլուխ (7.0 %), * մանր եղջերավորներ՝ 674.7 հազ. գլուխ, աճը՝ 84.5 հազ.գլուխ (14.3 %), * խոզեր՝ 145.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 36.9 հազ.գլուխ (34.2 %):   Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների, բազմամյա տնկարկների ցանքա­տա­րածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2012թ. գյուղատնտեսության 9.5 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 14.0, իսկ անասնաբուծությունը՝ 3.2 %:  **2013 թ.**  2013թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 318.1 հազ. հա նախորդ տարվա 304.2 հազ. հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 13.9 հազ. հա (4.6 %): Այդ թվում՝ ըստ առանձին մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 178.4 հազ.հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 6.2 հազ. հա (3.6 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 99.6 հազ. հա, աճը՝ 5.9 հազ. հա (6.3 %), * կարտոֆիլ՝ 30.7 հազ. հա, աճը՝ -0.5 հազ. հա, * բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 25.4 հազ. հա, աճը՝ 0.2 հազ. հա (0.8 %):   Պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ների առումով 2013թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝   * պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 40.2 հազ. հա, աճը՝ 0.9 հազ. հա (2.3 %), * խաղողը՝ 17.5 հազ. հա, աճը՝ 0.1 հազ. հա (0.6 %):   2013թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտե­սական կենդանիների գլխա­քանակների առումով: մասնավորապես՝ 2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանա­կահատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝   * խոշոր եղջերավորներ՝ 677.6 հազ. գլուխ, աճը՝ 16.6 հազ. գլուխ (2.5 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 309.6 հազ. գլուխ, աճը 6.3 հազ. գլուխ (2.1 %), * մանր եղջերավորներ՝ 717.6 հազ. գլուխ, աճը՝ 42.9 հազ. գլուխ (6.4 %), * խոզեր՝ 139.8 հազ. գլուխ:   Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների, բազմամյա տնկարկների ցանքա­տա­րա­ծությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2013թ. գյուղատնտեսության 7.1 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 6.6, իսկ անասնաբուծությունը՝ 7.8 %:  **2014 թ.**  2014թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 332.8 հազ. հա նախորդ տարվա 318.1 հազ.հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 14.7 հազ. հա (4.6 %): Այդ թվում՝ ըստ առանձին մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 188.7 հազ. հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 10.3 հազ. հա (5.8 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 106.3 հազ. հա, աճը՝ 6.7 հազ. հա (6.7 %), * կարտոֆիլ՝ 31.6 հազ. հա, աճը՝ 0.9 հազ. հա (2.9 %), * բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 26.4 հազ. հա, աճը՝ 1.0 հազ. հա (3.9 %):   Պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ների առումով 2014թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝   * պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 40.1 հազ. հա, * խաղողը՝ 17.2 հազ. հա:   2014թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտե­սական կենդանիների գլխա­քանակների առումով: մասնավորապես՝ 2015թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակա­հատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝   * խոշոր եղջերավորներ՝ 690.5 հազ. գլուխ, աճը՝ 12.9 հազ.գլուխ (1.9 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 315.5 հազ. գլուխ, աճը 5.9 հազ. գլուխ (1.9 %), * մանր եղջերավորներ՝ 760.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 42.4 հազ. գլուխ (5.9 %), * խոզեր՝ 140.0 հազ. գլուխ, աճը՝ 0.2 հազ. գլուխ (0.15 %):   Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների, բազմամյա տնկարկների ցանքա­տա­րածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2014թ. գյուղատնտեսության 7.2 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 6.9, իսկ անասնաբուծությունը՝ 7.8 %:  **2015 թ.**  2015թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 351.8 հազ. հա նախորդ տարվա 332.8 հազ. հա-ի դիմաց, աճը կազմել է 19.0 հազ. հա (5.7 %): Այդ թվում՝ ըստ առանձին մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների փոփոխությունների միտումները հետևյալն են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսեր՝ 201.3 հազ. հա, աճը նախորդ տարվա նկատմամբ՝ 12.6 հազ. հա (6.7 %), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 113.1 հազ. հա, աճը՝ 6.8 հազ. հա (6.4 %), * կարտոֆիլ՝ 33.8 հազ. հա, աճը՝ 1.7 հազ. հա (5.4 %), * բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 29.1 հազ. հա, աճը՝ 2.7 հազ. հա (10.2 %):   Պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ների առումով 2015թ. գրանցվել են հետևյալ միտումները՝   * պտղի և հատապտղի ցան­քա­տարածություն­ները կազմել են 40.6 հազ. հա, աճը՝ 0.5 հազ. հա (1.25 %), * խաղողը՝ 17.3 հազ. հա, աճը՝ 0.1 հազ. հա (0.6 %):   2015թ. դրական տեղաշարժեր է գրանցվել նաև գյուղատնտե­սական կենդանիների գլխա­քանակների առումով: մասնավորապես՝ 2016թ. հունվարի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակա­հատվածի նկատմամբ գրանցվել են՝   * խոշոր եղջերավորներ՝ 701.5 հազ. գլուխ, աճը՝ 11.0 հազ. գլուխ (1.6 %), այդ թվում՝ կովերը՝ 318.6 հազ. գլուխ, աճը 3.1 հազ. գլուխ (1.0 %), * մանր եղջերավորներ՝ 778.1 հազ. գլուխ, աճը՝ 18.1 հազ. գլուխ (2.4 %), * խոզեր՝ 174.8 հազ. գլուխ, աճը՝ 34.8 հազ. գլուխ (24.9 %):   Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան­քա­տարածություն­ների, բազմամյա տնկարկների ցանքա­տա­րածությունների, գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակների ավելացումը նպաստել է 2015թ. գյուղատնտեսության 11.7 % տնտեսական աճի ապահովմանը, այդ թվում բուսաբուծությունը՝ 15.2, իսկ անասնաբուծությունը՝ 6.1 %: |
| 29 | 4.3. Բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագ­րերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հում­քի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2012թ. գյու­ղատնտեսությունում տնտե­սա­կան աճը կազմել է 9.5 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 14.0 %, իսկ անասնապահությունում՝ 3.2 %:  Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 456.1 հազ. տոննա, աճը կազմել է 3.5 %, (15.4 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 243.1 հազ. տոննա, աճը՝ 8.5 % (19.0 հազ. տոննա), * կարտոֆիլը՝ 647.2 հազ. տոննա, աճը՝ 16.1 % (89.9 հազ. տոննա), * բանջարեղենը՝ 849.0 հազ. տոննա, աճը՝ 7.8 % (61.9 հազ. տոննա), * բոստանը՝ 205.1 հազ. տոննա, աճը՝ 13.4 % (24.2 հազ. տոննա), * պտուղը և հատապտուղը՝ 331.7 հազ. տոննա, աճը՝ 38.6 % (92.3 հազ. տոննա), * խաղողը՝ 241.4 հազ. տոննա, աճը՝ 5.1 % (11.8 հազ. տոննա), * միսը (կենդանի քաշով)՝ 130.3 հազ. տոննա, աճը՝ 1.8 % (2.4 հազ. տոննա), * կաթը՝ 618.2 հազ. տոննա, աճը՝ 2.8 % (16.7 հազ. տոննա), * ձուն՝ 658.1 մլն հատ, աճը՝ 3.9 % (24.5 մլն հատ):   Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը:  **2013 թ.**  Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագրերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2013թ. գյու­ղատնտեսությունում տնտե­սական աճը կազմել է 7.1 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 6.6 %, իսկ անասնապահությունում՝ 7.8 %:  Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 548.8 հազ. տոննա, աճը կազմել է 20.3 %, (92.7 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 311.6 հազ. տոննա, աճը՝ 28.2 % (68.5 հազ. տոննա), * կարտոֆիլը՝ 661.0 հազ. տոննա, աճը՝ 2.1 % (13.8 հազ. ոննա), * բանջարեղենը՝ 876.0 հազ. տոննա, աճը՝ 3.2 % (27.0 հազ. տոննա), * բոստանը՝ 208.1 հազ. տոննա, աճը՝ 1.5 % (3.1 հազ. տոննա), * պտուղը և հատապտուղը՝ 338.0 հազ. տոննա, աճը՝ 1.8 % (6.0 հազ. տոննա), * խաղողը՝ 241.0 հազ. տոննա, * միսը (կենդանի քաշով)՝ 146.8 հազ. տոննա, աճը՝ 12.7 % (16.5 հազ. տոննա), * կաթը՝ 657.0 հազ. տոննա, աճը՝ 6.3 % (38.8 հազ. տոննա), * ձուն՝ 615.2 մլն հատ:   Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը:  **2014 թ.**  Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագրերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2014թ. գյու­ղատնտեսությունում տնտե­սական աճը կազմել է 7.2 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 6.9 %, իսկ անասնապահությունում՝ 7.8 %:  Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 590.6 հազ. տոննա, աճը կազմել է 7.6 %, (41.8 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 338.2 հազ.տոննա, աճը՝ 8.5 % (26.6 հազ. տոննա), * կարտոֆիլը՝ 733.2 հազ.տոննա, աճը՝ 10.9 % (72.2 հազ. տոննա), * բանջարեղենը՝ 954.6 հազ.տոննա, աճը՝ 9.0 % (78.6 հազ. տոննա), * բոստանը՝ 245.8 հազ.տոննա, աճը՝ 18.1 % (37.7 հազ. տոննա), * պտուղը և հատապտուղը՝ 291.1 հազ.տոննա, * խաղողը՝ 261.3 հազ.տոննա, աճը՝ 8.4 % (20.3 հազ. տոննա), * միսը (կենդանի քաշով)՝ 163.3 հազ.տոննա, աճը՝ 11.2 % (16.5 հազ. տոննա), * կաթը՝ 700.4 հազ.տոննա, աճը՝ 6.6 % (43.4 հազ. տոննա), * ձուն՝ 641.8 մլն հատ, աճը՝ 4.3 % (26.6 մլն հատ):   Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը:  **2015 թ.**  Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների ջանքերով և իրականացված մի շարք պետական ծրագ­րերի արդյունքում առկա է բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների աճ: Ընդհանուր վերցրած 2015թ. գյու­ղատնտեսությունում տնտե­սական աճը կազմել է 11.7 %, որից բուսաբուծության ճյուղում՝ 15.2 %, իսկ անասնապահությունում՝ 6.1 %:  Հիմնական գյուղատնտեսական մթերքների ծավալները կազմել են՝   * հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը՝ 637.9 հազ. տոննա, աճը կազմել է 8.0 % (47.3 հազ. տոննա), այդ թվում՝ ցորենինը՝ 383.7 հազ.տոննա, աճը՝ 13.5 % (45.5 հազ. տոննա), * կարտոֆիլը՝ 764.5 հազ.տոննա, աճը՝ 4.3 % (31.3 հազ. տոննա), * բանջարեղենը՝ 1031.5 հազ.տոննա, աճը՝ 8.1 % (76.9 հազ. տոննա), * բոստանը՝ 286.8 հազ.տոննա, աճը՝ 16.7 % (41.0 հազ. տոննա), * պտուղը և հատապտուղը՝ 386.5 հազ.տոննա, աճը՝ 32.8 % (95.4 հազ. տոննա), * խաղողը՝ 309.2 հազ.տոննա, աճը՝ 18.3 % (47.9 հազ. տոննա), * միսը (կենդանի քաշով)՝ 176.1 հազ.տոննա, աճը՝ 7.8 % (12.8 հազ. տոննա), * կաթը՝ 728.6 հազ.տոննա, աճը՝ 4.0 % (28.2 հազ. տոննա), * ձուն՝ 659.8 մլն հատ, աճը՝ 2.8 % (18.0 մլն հատ):   Նշված բուսական և կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների (հումքի) արտադրության ծավալների ավելացումը նպաստել է հանրապետության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրացմանը: |
| 30 | 4.4. Ագրովերամշակման ոլորտում գործող ընկերություն­ների կողմից պտուղ­բա­նջա­րեղենի և խաղողի գնումների կանխատեսվող ծավալների և տեսականու մոնիթորին­գի իրականացում: Գյուղատնտե­սական հումքի գնումների ընթաց­քում պարբերաբար օպերատիվ տեղեկատվության հավաքա­գրում և ամփոփում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  2012 թվականին, մինչև մթերումների գործընթացը սկսելը, կատար­վել է պտուղբան­ջա­րեղենի և խա­ղողի մթերումների և ար­տա­հանում­ների կանխատեսվող ծավալների մոնի­թո­րինգ, ըստ որի մթերման պահանջարկը կազմել է շուրջ 59533 տոննա, որից բանջարեղենի պահանջարկը՝ լոլիկինը՝ 51895 տոննա, պտղինը՝ 34440 տոննա, որից՝ խնձորինը՝ 3617 տոննա, դեղձինը՝ 6142 տոննա, ծիրանինը՝ 8710 տոն­նա և խաղողինը՝ շուրջ 169000 տոննա, իսկ արտահանման կանխա­տեսվող ծավալը կազմել է պտղինը՝ 32400 տոննա, որից` ծիրանինը՝ 14860 տոննա, դեղձինը՝ 6060 տոննա, խաղողինը՝ 10330 տոննա և բանջարեղենինը՝ 4350 տոննա:  Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրա­­­մադրվել է նախա­րարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մարզի գյուղա­ցի­ական տնտեսություն­ներին իրազեկելու, վերջիններիս ու վերամշակող ընկերություն­ների միջև հումքի գնման պայմա­նագրերի կնքման գործընթացն ակտիվացնելու և մթեր­ման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով:  Մթերումների նախապատրաստման ուղղությամբ կատարված աշ­խա­տանքների ու ձեռնարկ­ված միջոցառումների արդյունքում դրանք անցել են բավականին կազմակերպ­ված և առանց լուրջ խոչըն­դոտների և վերամշակող ընկերությունները գնել են գյուղա­ցիական տնտեսու­թյուն­­ների կողմից առաջարկված պտղի, բանջարեղենի և խաղողի ամբողջ քանակությունը:  Գյուղատնտե­սական հումքի գնումների ընթաց­քում պարբերա­բար օպերատիվ տեղե­կատվություն է հավա­քա­գրվել և ամ­փոփվել, ըստ որի՝ ընթացիկ տարում խաղողի մթերում­ներ իրականացրած 45 և պտուղ­բանջարեղենի մթերումներ իրականացրած 40 ընկերու­թյուններ մթերել են շուրջ 215.7 հազար տոննա պտուղբանջարեղեն (շուրջ 4.6 մլրդ. դրամ) և խաղող (շուրջ 22.2 մլրդ. դրամ), այդ թվում` 33.6 հազար տոննա բանջարեղեն, որից՝ 26.2 հազար տոննա լոլիկ, 25.5 հազար տոննա պտուղ, որից՝ 8.8 հազար տոննա ծիրան, 6.2 հազար տոննա դեղձ, 4.7 հազար տոննա խնձոր և 156.6 հազար տոննա խաղող:  2012 թվականին խաղողի մթերման 1կգ-ի միջին գինը կազմել է 142.1 դրամ, նախորդ տարվա 131.9 դրամի դիմաց:  2012 թվականի դեկտեմբերի 11-ի դրությամբ հանրապետությունից արտահանվել է 30374.8 տոննա պտուղբանջարեղեն, որից` 12628.7 տոննա ծիրան, 1597.0 տոննա դեղձ, 9704.4 տոննա խաղող, 1104.8 տոն­նա կեռաս և 4503.7 տոննա բանջարեղեն:    **2013 թ.**  Կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի մթերումների ու արտահանումների կանխատես­վող ծավալների մոնիթո­րինգ, ըստ որի՝  - մթերման պահանջարկը կազմել է շուրջ 59883.0 տոննա բանջարեղեն, որից՝ 52617.0 տոննա լոլիկ, 33349.0 տոննա պտուղ, որից՝ 5065.0 տոննա խնձոր, 5815.0 տոննա դեղձ, 14907.0 տոն­նա ծիրան և շուրջ 172000.0 տոննա խաղող,  - արտահանման կանխատեսվող ծավալը կազմել է 51011.0 տոննա պտուղ, որից` 21096.0 տոննա ծիրան, 3445.0 տոննա դեղձ, 22420.0 տոննա խաղող և 9100.0 տոննա բանջարեղեն:  Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվու­թյունը տրամադրվել է նախարարու­թյան գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մարզի գյուղացիա­կան տնտեսու­թյուն­ներին տեղեկացնելու, վերջիններիս ու վե­րամշակող ընկերությունների միջև հումքի գնման պայմա­նագրերի կնքման գործընթացն ակտիվացնելու և մթերման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով:  Մթերումների նախապատրաստման ուղղությամբ կատար­ված աշխատանքների ու ձեռ­նարկված միջոցառումների արդ­յունքում դրանք անցել են բավականին կազմակերպված և առանց լուրջ խոչըն­դոտների և վերամշակող ընկերություն­ները գնել են գյուղացիական տնտե­սությունների կողմից առա­ջարկված պտղի, բանջարեղենի և խաղողի ողջ քանա­կությունը:  Գյուղատնտե­սական հումքի գնումների ընթաց­քում պարբե­րա­բար օպերատիվ տեղեկատվու­թյուն է հավա­քա­գրվել և ամ­փոփվել, ըստ որի ընթացիկ տարում խաղողի մթերումներ իրականացրած 47 և պտուղբանջարեղենի մթերումներ իրա­կանացրած 38 ընկերություններ մթերել են շուրջ 223.8 հա­զար տոննա պտուղբանջարեղեն (շուրջ 6.6 մլրդ. դրամի) և խաղող (շուրջ 24.4 մլրդ. դրամի), այդ թվում` 27.9 հազար տոննա բանջարեղեն, որից՝ 18.9 հազար տոննա լոլիկ, 28.7 հազար տոննա պտուղ, որից՝ 13.0 հազար տոննա ծիրան, 1.9 հազար տոննա դեղձ, 5.2 հազար տոննա խնձոր և 167.2 հազար տոննա խաղող:  2013թ-ին խաղողի մթերման 1կգ-ի միջին գինը կազմել է 146.2 դրամ, նախորդ տարվա 142.1 դրամի համեմատու­թյամբ:  2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ հանրապետու­թյունից արտահանվել է 62053.8 տոննա պտուղբանջարեղեն, խաղող և կարտոֆիլ, որից` 23258.9 տոննա ծիրան, 977.6 տոննա դեղձ, 7053.8 տոննա խաղող, 634.3 տոննա խնձոր և 5956.1 տոննա բանջարեղեն և 22107.4 տոննա կարտոֆիլ:  **2014 թ.**  2014 թվականի ընթացքում իրակա­նաց­վել են հետևյալ աշխա­տանքները.  1. Կատարվել է պտուղբանջարեղենի և խաղողի մթերում­ների կանխատեսվող ծավալների մոնիթո­րինգ, ըստ որի՝  - մթերման պահանջարկը կազմել է շուրջ 75250.0 տոննա բանջարեղեն, որից՝ 60966.0 տոննա լոլիկ, 28759.0 տոննա պտուղ, որից՝ 9057 տոննա ծիրան, 6826.0 տոննա խնձոր, 4322.0 տոննա դեղձ, 9554 տոննա այլ պտուղ և շուրջ 190000.0 տոննա խաղող:  Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվու­թյունը տրամադրվել է նախարարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մարզի գյուղացիա­կան տնտեսութ­յուններին տեղեկացնելու, վերջիններիս ու վերամշակող ընկերությունների միջև հումքի գնման պայմա­նագրերի կնքման գործընթացն ակտիվացնելու և մթերման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով:  2. Պարբերաբար կատարվել է պտուղ­բա­նջարեղենի և խա­ղո­ղի գնումների վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատվության հավա­քա­գրում: 2014 թվականին մթերվել է շուրջ 232.1 հազ. տոննա պտուղբան­ջարեղեն և խաղող, այդ թվում՝ 34.1 հազ. տոննա բանջարեղեն, 13.9 հազ. տոննա պտուղ և 184.1 հազ. տոննա խաղող:  3. Պարբերաբար կատարվել է հանրապետությունից թարմ պտուղբանջարեղենի արտահանման ծավալ­ների մոնիթո­րինգ: 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ հանրա­պե­տությունից արտա­հանվել է 46.5 հազ. տոննա պտուղբան­ջարեղեն, խաղող և կարտոֆիլ, որից` 15896.6 տոննա պտուղ, այդ թվում՝ 7775.3 տոննա խաղող և 29757.9 տոննա բանջա­րեղեն, այդ թվում՝ 21286.8 տոննա կարտոֆիլ:    **2015 թ.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել է պտուղ­բանջարեղենի և խաղողի մթերումների կան­խատեսվող ծա­վալների մոնիթորինգ, ըստ որի՝ մթերման պահան­ջարկը կազմել է շուրջ 86932.0 տոննա բանջարեղեն, որից՝ 65437.0 տոննա լոլիկ, 32122.0 տոննա պտուղ, որից՝ 8909 տոննա ծիրան, 6745.0 տոննա խնձոր, 6675.0 տոննա դեղձ, 9493 տոննա այլ պտուղ և ավելի քան 166000.0 տոննա խաղող:  Մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվու­թյունը տրամադրվել է նախարարության գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններին` մար­զի գյուղա­ցիական տնտեսութ­յուններին տեղեկացնելու, վերջիններիս ու վերամշա­կող ընկերությունների միջև հումքի գնման պայմա­նագրերի կնքման գործընթացն ակտի­վացնելու և մթերման գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով:  Կատարվել է թարմ պտուղբանջարեղենի արտահանման կանխատեսվող ծավալ­ների մոնիթորինգ, ըստ որի արտա­հանման պահանջարկը կազմել է շուրջ 63700 տոննա, որից՝ 28230 տոննա բանջա­րեղեն, այդ թվում՝ 8360 տոննա կա­ղամբ, 5700 տոննա կարտոֆիլ, 14170 տոննա այլ բանջա­րեղեն, 35470 տոննա պտուղ, այդ թվում՝ 15530 տոննա ծիրան, 3710 տոննա դեղձ, 8755 տոննա խաղող և 7475 տոննա այլ պտուղ:  Պարբերաբար կատարվել է պտուղ­բա­նջարեղենի և խա­ղողի գնումների վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկտվության հավա­քա­գրում: 2015 թվականին խաղող վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվել է 216823.0 տոննա խաղող, իսկ դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ պտուղբանջարեղեն վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվել է 64002.0 տոննա պտուղբանջարեղեն, որից՝ 43436.0 տոննա բանջա­րեղեն, այդ թվում՝ 30654.0 տոննա լոլիկ, 20566.0 տոննա պտուղ, այդ թվում՝ 6628.0 տոննա ծիրան, 4850.0 տոննա խնձոր, 1630.0 տոննա դեղձ:  Պարբերաբար կատարվել է հանրապետությունից թարմ պտուղբանջարեղենի արտահանման ծավալ­ների մոնիթո­րինգ: 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ հանրա­պետությունից արտահանվել է 72166.0 տոննա պտուղբան­ջարեղեն և կար­տո­ֆիլ, որից` 44770.0 տոննա պտուղ և հատապտուղ, այդ թվում՝ 21301.0 տոննա ծիրան, 11706.0 տոննա խաղող, 2587 տոննա դեղձ, 3047 տոննա սալոր, 21982.0 տոննա բանջարեղեն, այդ թվում՝ 1298.0 տոննա լոլիկ, 3749.0 տոննա վարունգ, 3033 տոննա բողկ, 10196 տոննա կաղամբ և 5414.0 տոննա կարտոֆիլ: |
| 31 | 4.5. Սննդամթերքի արտա­դրու­թյան, արտահանման և ներմուծման տեսականու և ծավալների մոնիթո­րինգի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Իրականացվել է 2012 թվականի ընթացքում սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնա­վորապես՝ պտուղբանջարեղենային պահածոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշակեղենի, մակարոնեղենի, ալյուրի, պանրի, գինու, շամպայն գինու, օղու, բուսական յուղի, մսա­մթերքի և շաքարա­վազի արտա­դրու­թյան, արտահանման, ներմուծման և ներքին շու­կայում իրացման ծավալների մոնիթո­րինգ:  Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրա­տեսակնե­րի արտահանման ծավալները 2012 թվականին կազմել է 323.3 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերա­զանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 36.4 %-ով, իսկ ներմուծումը կազմել է 810.7 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերա­զանցելով նախորդ տարվա նույն ժամա­նա­կահատվածի մակարդակը 3.8 %-ով: Գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ 2012թ.-ին կազմել է 23.4 %, նախորդ տարվա 17.8 %-ի դիմաց: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 20.1 %, 2011թ.-ի 18.6 %-ի դիմաց:  **2013 թ.**  Իրականացվել է 2013 թվականի ընթացքում սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնա­վորապես՝ պտուղբանջարեղենային պահածոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշա­կեղենի, մակարո­նեղենի, պանրի, կոնյակի, գինու, բուսական յուղի, շաքարա­վազի և մսամթերքի (ներառյալ երշիկեղեն) արտա­դրու­թյան, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակարդակի և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրու­թյան մաս­նաբաժնի մոնիթո­րինգ:  Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրա­տեսակնե­րի արտահանման ծավալ­ները 2013 թվականին կազմել է 414.8 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերա­զանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 28.3 %-ով, իսկ ներմուծումը կազմել է 846.0 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերա­զանցելով նախորդ տարվա նույն ժամա­նա­կահատվածի մակարդակը 4.4 %-ով: Գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ 2013թ.-ին կազմել է 28.1 %, նախորդ տարվա 23.4 %-ի դիմաց: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 21.5 %, 2012թ.-ի 20.1 %-ի դիմաց:  **2014 թ.**  Իրականացվել է սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնա­վորապես՝ պտուղբան­ջարեղենային պա­հա­ծոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշակեղենի, մակարոնեղենի, պանրի, կոնյակի, գինու, բուսական յուղի, շաքարավազի և մսամթերքի (ներառ­յալ երշիկեղեն) արտա­դրու­թյան, արտահանման, ներմուծ­ման, ինքնաբավության մակար­դակի և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնա­բաժնի մոնիթո­րինգ 2014 թվականի ցուցանիշների հիման վրա, որի արդյունքները տեղադրվել են նախա­րա­րության [www.minagro.am](http://www.minagro.am) կայքում:  Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրա­տեսակնե­րի արտահանման ծավալ­ները 2014 թվականին կազմել է 426.4 մլն ԱՄՆ դոլար՝ գերա­զանցելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը 2.8 %-ով, իսկ ներմուծումը կազմել է 810.3 մլն ԱՄՆ դոլար, որը կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամա­նա­կահատվածի մակարդակի 95.8 %-ը: Գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ 2014թ.-ին կազմել է 27.5 %: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 20.9 %:  **2015 թ.**  Իրականացվել է սննդամթերքի որոշ տեսակների, մասնավորապես՝ պտուղբանջա­րեղենային պահածոների, հյութերի, գարեջրի, հրուշակեղենի, մակարոնեղենի, պանրի, կոնյակի, գինու, բուսական յուղի, շաքարավազի և մսամթերքի (ներառյալ երշիկեղեն) արտա­դրու­թյան, արտահանման, ներմուծման, ինքնաբավության մակար­դակի և իրացման կառուցվածքում տեղական արտադրության մասնաբաժնի մոնիթո­րինգ 2015 թվականի ցուցանիշների հիման վրա, որի արդյունքները տեղադրվել են նախարարության [www.minagro.am](http://www.minagro.am) կայքում:  Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսական ծագման արտադրա­տեսակնե­րի արտահանման ծավալ­ները 2015 թվականին կազմել է 390.2 մլն ԱՄՆ դոլար: Ներմուծումը կազմել է 663.3 մլն ԱՄՆ դոլար, որը կազմում է նախորդ տարվա նույն ժամա­նա­կահատվածի մակարդակի 81.9 %-ը: Գյու­ղատնտե­սական ծագման արտադրատեսակների արտահանման տեսակարար կշիռն ընդհանուր արտահան­ման մեջ 2015թ.-ին կազմել է 26.2 %: Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ գյուղատնտեսական ծագման արտադրատեսակների տեսակարար կշիռը կազմել է 22.2 %, նախորդ տարվա 20.9 %-ի դիմաց: |
| 32 | 4.6. Պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշա­կող ընկերությունների կողմից գյու­ղա­ցիական տնտե­սություն­ների հետ հումքի գնման պայմանագրերի կնքման ընթացքի վերաբերյալ օպե­­­րատիվ տեղեկա­տվու­­թյան հավաքագրում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  2012 թվականի ընթացքում պարբերաբար հավաքագրվել և ամ­փոփ­վել է հանրա­պե­տության պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշա­կող ընկերությունների ու գյու­ղացիական տնտեսու­թյունների միջև հում­քի գնման պայմանագրե­րի կնքման գործընթացի վերա­բերյալ տեղե­կատվությունը:  Մինչև մթերումները սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերա­մշա­կող ընկերություն­ները գյուղացիական տնտեսությունների հետ կնքել էին 6895 պայմանագիր, որից 5899-ը խաղողի (55039 տոննա) և 996-ը բանջարեղենի (31162 տոննա, այդ թվում` 28094 տոննա լոլիկ): Տրամադրվել է 195.7 մլն. դրամ կանխավճար և 217.2 մլն. դրամ գու­մարի բու­ժանյութեր և այլ օժանդակություն:  Մյուս ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների հետ պայմանագրեր են կնքել հումքի գնման պահին:  **2013 թ.**  Պարբերաբար հավաքագրվել և ամփոփվել է հանրապե­տու­թյան պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերու­թյուն­ների ու գյուղացիական տնտեսությունների միջև հումքի գնման պայմա­նագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:  Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ զգալիորեն ակտի­վացել է ընթացիկ տարվա պտուղ­բան­ջարեղենի և խաղողի բերքի գնման նպատակով գյուղացիական տնտեսությունների և վերամշակող ընկերությունների միջև պայմանագրերի կնքման գործընթացը և ընթացիկ տարում մինչև մթերումները սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերու­թյունները գյուղացիական տնտեսություն­ների հետ կնքել էին 9331 պայմանգիր, որից 8900-ը խաղողի (76740.0 տոննա) և 431-ը բանջարեղենի (18440.0 տոննա, այդ թվում` 17030.0 տոննա լոլիկ):  Կնքված պայմանագրերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրվել է 78.0 մլն. դրամի կանխա­վճար և 250.5 մլն. դրամի բուժանյութեր, պարարտանյութ և այլ օժանդակություն:  **2014 թ.**  Պարբերաբար հավաքագրվել և ամփոփվել է հանրա­պետու­թյան պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերու­թյունների և գյուղացիական տնտեսությունների միջև հումքի գնման պայմա­նագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:  Մինչև մթերումների սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունները գյուղա­ցիական տնտեսու­թյուն­ների հետ կնքել էին 11965 պայմանգիր, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է ավելի քան 20 տոկոսով: Պայմանագրերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսու­թյուն­­ներին տրամադրվել է 112.5 մլն. դրամ կանխավճար և 675.1 մլն. դրամի բուժանյութեր, պարարտանյութ և այլ օժան­դակություն:  **2015 թ.**  Հաշվետու ժամանակահատվածում պարբերաբար հավա­քագրվել և ամփոփվել է հանրապետության պտուղբան­ջարե­ղեն և խաղող վերամշակող ընկերությունների և գյուղա­ցիական տնտեսությունների միջև հումքի գնման պայմա­նագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ տեղե­կատվու­թյունը:  Մինչև մթերումների սկսելը պտուղբանջարեղեն և խաղող վերամշակող ընկերու­թյունները գյուղացիական տնտեսու­թյունների հետ կնքել էին 13433 պայմանգիր, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է շուրջ 11 տոկոսով: Պայմանագրերի շրջանակներում գյուղացիական տնտեսու­թյուններին տրամադրվել է 109.8 մլն. դրամ կանխավճար և 450.1 մլն. դրամի բուժանյութեր, պարարտանյութ և այլ օժան­դակություն: |
|  | **5. Գյուղատնտեսության ոլորտի ենթակառուցվածքների գործունեության բարելավում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունն է) | | |
| 33 | 5.1. Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման համակարգի (լոգիստիկ ենթակառուցվածքի) զարգացմանն աջակ­ցություն  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  <<Զվարթնոց>> օդանավակայանի հարակից տարածքում լոգիստիկ կենտրոն ստեղծելու նախա­ձեռնությանն աջակցելու համար ՀՀ էկոնո­մի­կայի նախարարությունն <<Ազատ տնտեսական գոտի>> ծրագրի շրջանակում կատարել է հավաքման կենտրոնների ֆինանսավորման օպտիմալ տարբերակի վերլուծություն: Շահառուների ժողովին է ներ­կայացվել հավաքման կենտրոնների բիզնես ծրագրերը` համապա­տասխան ֆինանսական հաշվարկներով: Նախատես­վում է ստեղծել մթերման կայաններ հանրա­պետության տարբեր մար­զերում:  Հաշվետու տարում լոգիստիկ կենտրոնին բնորոշ գործառույթներ (գյուղա­տնտեսական արտադրանքի մթերում, տեսակավորում, սառնարա­նա­յին պահպանում, փաթեթավորում, արտահա­նում) են իրականցրել <<Զվարթնոց>> օդանավակայանի բեռնային համալիրին կից գործող 2200 քառ. Մետր մակերեսով սառնարանային բեռնային համալիրը և <<Սպայկա>> ՍՊԸ-ի կողմից հիմնված սառնա­րանային տնտեսու­թյունը:  **2013 թ.**  Հաշվետու տարում լոգիստիկ կենտրոնին բնորոշ գործառույթներ (գյուղատնտեսական արտադ­րանքի մթերում, տեսակավորում, սառնարանային պահպանում, փաթեթա­վորում, արտահա­նում) են իրականցրել «Զվարթնոց» օդանավակայանի բեռ­նային համալիրին կից գործող 2200 քառ. մետր մակերեսով սառնարանային բեռնային համալիրը և «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից հիմնված սառնարա­նային տնտեսու­թյունը: Վերջինիս ՀՀ կառավարության կողմից 300 մլն. և ավելի ներդրումային ծրագրի շրջանակ­ներում տրամադրվել է ԱԱՀ-ի վճարման ժամկետի հետաձգում երեք տարով:  **2014 թ.**  ՀՀ վարչապետի մոտ 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կա­յա­ցած ագրոպարենային ոլորտի ընկերու­թյունների ներկայա­ցուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում  ներդրումային ծրագ­րեր ներկայացնելու վերաբերյալ ՀՀ վարչապետի առա­ջարկության հիման վրա «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ կենտ­րոնա­կան բանկի քննարկմանն է ներկայացվել «Գյուղմթերք­ների մանրածախ-մեծածախ առևտրային հան­րա­պետական մասշտաբի հարթակի ստեղծման ներդրումային ծրագիրը»:  Ծրագրի արժեքը կազմում է շուրջ 23 մլն ԱՄՆ դոլար, որով նախատեսվում է 3.0 հա տարածքի վրա ստեղծել 0,5 հա մակերեսով փակ առևտրային տարածք, կառավարվող կլիմա­յական համակարգով և փոքր ու միջին բեռնատարներից ապ­րանքի ընդունման կետերով: Առևտրային տարածքի տաղա­վարները նախատեսված են լինելու առնվազն 200 առևտրա­յին կետի և օրական առնվազն 15000 հաճախորդի սպասարկ­ման համար, բացի այդ կառուցվելու է 0,3 հա մակերեսով փաթեթավորման արտադրամաս` օրական առնվազն 150 տոն­նա արտադրանքի փաթեթավորման հզորությամբ, ինչ­պես նաև 1,0 հա մակերեսով սառեցվող պահեստավորվող տարածք` գյուղմթերքի երկարաժամկետ պահ­պա­նության համար: Բացի այդ կստեղծվի տեղեկատվական հարթակ, որտեղ կարտացոլվեն գյուղ­մթերքի մեծածախ ու մանրածախ ամենօրյա գները և կգնահատվեն պահանջարկի ու առա­ջարկի հոսքերը:  **2015 թ.**  Երևան քաղաքի Արարատյան 62/23 հասցեում 2015 թվականի հուլիսի 7-ին տեղի է ունեցել «Ուրբան լոգիստիկ սերվիսիս» ՓԲԸ–ի կողմից կառուցված պահեստային լոգիս­տիկ համալիրի բացման պաշտո­նական արարողությունը: Համալիրն իր ենթակառուցվածքներով Կովկասում դեռևս առաջինն ու միակն է, զբաղեցնում է 7 հա ընդհանուր մակերեսով պահեստային տարածք, ունի եվրոպական պահեստային տեխնոլոգիաներով հագեցած ժամանակակից ներքին ու արտաքին պահեստային ենթակառուց­վածքներ, որոնք համապատասխանում են անվտանգության ու պահ­պանման պայմանների ապահով­ման միջազգային չափանիշներին:  Համալիրը բաղկացած է 45 հազար պալետատեղ հզորությամբ կենտրոնական պահեստից, 5000 քմ ընդհանուր մակերեսով  վարձով տրվող թվով 15 պահեստային տարածքներից, 4500 խմ տարողու­թյամբ թվով 9 սառնարանային պահեստներից և 1200 քմ մակերեսով գրասենյակային տարածքից:  Ժամանակակից պահեստային ծառայություններ մատուցող բարձրակարգ լոգիստիկ կենտրոնը կարող է սպասարկել տեղական և օտարեկրյա շուրջ 500 կազմակեր­պությունների: Ընկերությունն արդեն սպասարկում է ավելի քան 100 հայկական և միջազգային ընկերությունների՝ մատուցելով մի շարք ծառայություններ, այդ թվում՝ բեռների պահատվություն, պահեստային մշակման բոլոր տեսակ­ները, փաթեթա­վորում, առաքում և այլն:  ՀՀ վարչապետի մոտ 2014 թվականի օգոստոսի 15-ին կայացած ագրոպարենային ոլորտի ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում  ներդրումային ծրագրեր ներկայացնելու վերաբերյալ ՀՀ վարչապետի առաջարկության հիման վրա «Սպայկա» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի քննարկմանն է ներկայացվել «Գյուղմթերքների մանրածախ-մեծածախ առևտրային հանրապետական մասշտաբի հարթակի ստեղծման ներդրումային ծրագիրը»: |
| 34 | 5.2. Հակակարկտային ծառա­յության վերա­կանգնման մի­ջո­ցառում­ների իրակա­նացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է:  **2012 թ.**  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայվել են 119 գազագենե­րա­տորային ռադիո­մոդեմային հեռակառավարմամբ հակա­կարկտային կայանքներ, այդ թվում՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզում 15, ՀՀ Արարատի մարզում՝ 48, ՀՀ Արմավիրի մար­զում՝ 55 հատ և մեկ շար­ժական կայան փորձա­րարական աշխատանքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի մոտ:  2012 թվականի համար նախատեսված 35 հատ հակակարկտային կայանքների կառու­ցումից և շահագործումից հունիսի 15-ի դրությամբ արդեն կառուցված էին 26 ստացիոնար հակակարկտային կայանքներ՝ այդ թվում ՀՀ Արագածոտնի մարզում՝ 13, ՀՀ Արմավիրի մարզում՝ 10 և ՀՀ Լոռու մարզում՝ 3 հատ, իսկ 9-ը շարժական կայանքների կառու­ցումն ընթացքի մեջ է:  ՀՀ կառավարության մշտապես գործող տարածքային զարգացման և բնապահպանա­կան նախարարական կոմիտեի 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի նիստի N 24.11/[54222]-10 արձանագրության 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի հա­մա­ձայն` Հայաստանի Հանրապե­տության տարածքում նախատեսվող հակակարկտային կայանքների կառուց­ման պատվի­րատուի լիազորու­թյունները վերապահված են Հայաս­տանի Հանրապետության արտա­կարգ իրավիճակների նախա­րարու­թյանը, իսկ ՀՀ գյու­ղատնտեսության նախարարությունը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համա­գործակցում է հակակակտային կայանքների տեղակայման տարածքների ընտրության գործում:  **2013 թ.**  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավի­ճակների նախարա­րու­թյան <<Մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգոր­ծության ծառայու­թյուն>> պետական ոչ առևտրային կազմա­կերպության համակարգում գործում են 2 ռադիոլոկացիոն կենտրոններ, 4 մարզային հակակարկտային կենտրոններ և 154 ռադիո­մոդեմային հեռակառավար­մամբ հակակարկտային գազագեներատորային կայանքներ (9-ը շարժական), որոնք տեղակայված են ՀՀ Արագածոտնի մարզում՝ 30 հատ, Արարատի մարզում՝ 48 հատ, Արմավիրի մարզում՝ 69 հատ և Լոռու մարզերում՝ 7 հատ: Կայանքների շնորհիվ կարկտա­հա­րությունից պաշտ­պանված են վերոգրյալ մարզերի 50 հա­մայն­քի շուրջ 13000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակու­թյան հողատարածքներ:    **2014 թ.**  ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի N 888-Ա որոշմամբ նախատեսված 80 հակակարկտային կայանների տեղակայման աշխատանքներն 2014 թվականին ավարտվել են: Հակակարկտային կայաններից 50-ը տեղա­կայ­ված է ՀՀ Արմավիրի մարզում, իսկ 30-ը՝ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, ՀՀ արտակարգ իրա­վիճակների նախարարությունների, Արարա­տի, Արա­գածոտ­նի և Լոռու մարզպետարանների ներկայա­ցու­ցիչների մասնակցությամբ կայա­ցած քննարկման արդյունքում որոշվել է տեղակայել ՀՀ Արարատի մարզում` 18 հատ, Արա­գածոտնի մարզում` 7 հատ, Լոռու մարզում` 5 հատ:  **2015 թ.**  Հայաստանում հակակարկտային կայանների թիվը 2015 թվականին հասցվել է 472-ի՝ տեղակայված ՀՀ 8 մարզերում (Արմավիրի մարզ – 184, Արարատի մարզ – 92, Արագածոտնի մարզ – 65, Լոռու մարզ – 33, Շիրակի մարզ – 62, Տավուշի մարզ –13, Վայոց Ձորի մարզ – 6,Կոտայքի մարզ – 19, ևս 72 կայան ԼՂՀ-ում): Կայանների համակարգված աշխատանքը թույլ է տալիս պաշտպանության տակ վերցնել 37760 հեկտար ինտենսիվ մշակության գյուղատնտեսական տարածք: Կայանները հանդի­սանում են ինչպես պետական, այնպես էլ համայնքային և իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց սեփականություն: |
|  | **6. Տարածքային համաչափ զարգացմանն ուղղված՝ խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման բարելավում ու կառավարման կատարելագործում**  (Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության  ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն է) | | |
| 35 | 6.1. Մատակարարվող խմելու ջրի և մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում, ջրի կորուստների կրճատում, իսկ հեռանկարում` խմելու ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Համակարգի կազմակերպությունների կողմից ապահովվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, կայուն և հուսալի ջրամատակարարումը, ավելացվել է ջրամատակարարման միջին տևողությունը։  Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամա­տա­կա­րարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավ­ման, մասնավոր կառավարման պայմա­նագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձ­րաց­ման, համակարգում կո­րուստ­ների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավե­տության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյու­նավետ օգտա­գործ­ման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավման ուղղություն­ներով։  **2013 թ.**  Համակարգի կազմակերպությունների կողմից ապահովվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, կայուն և հուսալի ջրամատակարարումը, ավելացվել է ջրամատակարարման միջին տևողությունը։  Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատա­կա­րարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավ­ման, մասնավոր կառավարման պայմա­նագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձ­րաց­ման, համակարգում կո­րուստ­ների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավե­տության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավման ուղղություններով։  **2014 թ.**  2014 թվականին համակարգի կազմակերպությունների կողմից ապահովվել է մատակարարվող խմելու ջրի որակը, կայուն և հուսալի ջրամատակարարումը, ավելացել է ջրամատակարարման միջին տևողությունը։  <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման օրական միջին տևողությունը կազմել է 17.55 ժամ։  <<Հայջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 76.6%:  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքային ջրամատակարարման ծրագրի» շրջանակներում իրականացվել են ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` ընդհանուր երկարությամբ 192.5 կմ ջրատարերի, բաշխիչ ցանցերի, մուտքագծերի կառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև 6716 հատ անհատական տների ջրաչա­փական հորերի տեղադրման աշխատանքներ:  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում նախատեսվել է Հայաստանի թվով 17 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում։ Հաշվետու ժամա­նակաշրջանում իրականացվել են ընդհանուր երկարությամբ 332.15 կմ ջրատարների, ջրագծերի, բաշխիչ ցանցերի, կոյուղու կոլեկտորների, կոյուղացանցերի, կառուցման աշխատանքներ: Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կառուցվել են կեղտաջրերի մաքրման կայաններ։  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակ­ներում իրականացվել են ընդհանուր երկարությամբ 724.7 կմ ջրագծերի, մուտքագծերի կառուցման աշխատանքներ, տեղադրվել են թվով 18887 հատ ջրաչափական հորեր:  KfW բանկի ֆինանսավորմամբ <<Համայնքային ենթակառուցվածքներ II>> ներդրումային ծրագրի 2-րդ փուլով իրականացվող <ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ծրագրով կառուցվել են ընդհանուր երկարությամբ շուրջ 86 կմ ջրագծեր և ընդհանուր երկարությամբ շուրջ 3 կմ կոյուղու ցանց:  Ծրագրի շրջանակներում ավարտված աշխատանքների արդյունքում նոր վերականգնված գոտինե­րում ապահովվել է շուրջօրյա ջրամատակարարում, իսկ հին գոտիներում ջրամատակարարման օրա­կան միջին տևողությունը կազմել է 19.6 ժամ:  <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 83.3%:  <<Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգ­նում>> ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են ընդհանուր երկարությամբ շուրջ 138.3 կմ բաշխիչ ցանցեր, տեղադրվել են 3700 տնային դիտահորեր: <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ծրագրի շրջանակներում ավարտված աշխատանքների արդյունքում նոր վերականգնված գոտիներում ապահովվել է շուրջօրյա ջրամատակարարում, իսկ հին գոտիներում ջրամատակարար­ման օրական միջին տևողությունը կազմել է 18.6 ժամ:  <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 87.2%:  <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերի ջրամատակարարման միջին տևողությունը կազմում է 23.57 ժամ:  <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում կորուստը կազմել է 68.65%: |
| 36 | 6.2. Ջրամատակարար­ման համակարգի անվտանգ շահագործում, օրվա կարգավորիչ ջրավազանների վերականգնում և նորերի կառուցում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ընդհանուր առմամբ կառուցվել և վերանո­րոգվել են շուրջ 180 կմ ջրագծեր և կոյուղագծեր: <Հայջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերի ջրամատակարարման միջին տևողությունը 13.7 ժամից հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացել է 1 ժամով` հասնելով 14.7 ժամի:  Հաշվետու ժամանակաշրջանում Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի լրացուցիչ ֆինան­սավորման շրջանակներում իրականացվել են Հրազդան քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահե­ռացման բարելավման ուղղությամբ 1,09 մլրդ դրամի շինարարական աշխատանքներ: Ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին կառուցվել են շուրջ 72 կմ ջրագծեր:  Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից ֆինանսավորվող <Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի> շրջանակներում իրականացվել են աշխատանքներ Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման ուղղությամբ: Հիշյալ քաղաքներում արդեն իսկ կառուցվել է 3 կմ կոյուղագիծ: «Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում Գավառ, Վարդենիս և Մարտունի քաղաքներում» ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են շինարարական աշխատանքները բոլոր շին.հրապարակներում: Արդեն իսկ ավարտին են հասցվել վարչական շենքերի, ինչպես նաև մաքրման կայանի շենքերի հիմքերի կառուցումը:  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի իրականացվել են շուրջ 1,9 մլրդ դրամի չափով աշխատանքներ:  Աբովյան քաղաքի և տարածաշրջանի Քարաշամբ և Քաղսի գյուղերում իրականացվել են 15.2 կմ ջրագծերի կառուցման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում նախատեսվում է ջրամատակարարման տևողության ավելացում` ք. Աբովյանում` 8 ժամից 12 ժամ, իսկ Քաղսի գյուղում` 4 ժամից 16 ժամ: Հանձնման-ընդունման աշխատանքներն ընթացքում են:  Նոյեմբերյան քաղաքի և տարածաշրջանի Դեղձավան, Այրում, Հաղթանակ գյուղերում աշխատանք­ներն ավարտվել են 2012 թվականի օգոստոսին և ջրամատակարարման միջին տևողության 0.5 ժամից հասել է 6 ժամի:  Աշխատանքներ են իրականացվել նաև Չարենցավան քաղաքի և տարածաշրջանի Արգել և Սոլակ գյուղերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ուղղությամբ: Աշխատանքներն հիմնականում ավարտված են, իրականացվում են հանձնման-ընդունման աշխատանքներ: Աշխա­տանքներ են իրականացվել նաև Մաքրավանի N2 պոմպակայանի վերակառուցման ուղղությամբ:  Ագարակ քաղաքի և Կարճևան գյուղի ջրամատակարարման բարելավման ուղղությամբ աշխա­տանքներն ընթացքի մեջ են:  Վերակառուցվում է խմելու ջրի մաքրման կայանը, որը թույլ կտա սանիտարական նորմերին շուրջօրյա ջրամատակարարում իրականացնել:  Հաշվետու ժամանակաշրջանում Արթիկ քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավմանն ուղղված շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, որի արդյունքում ջրամատակարարման տևողությունը 12 ժամից դարձել է 18 ժամ:  Նույն ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են աշխատանքներ հանրապետության բազմաթիվ քաղաքային ու գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման ուղղություններով:  2012 թվականին շարունակվել են իրականացվել KfW բանկի ֆինանսավորմամբ <ՀՀ Լոռու և ՀՀ Շիրակի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները։ KfW բանկի ֆինանսա­վորմամբ <ՀՀ Լոռու մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Վանաձոր քաղաքում կառուցվել է ջրամատակարարման համակարգի նոր ցանց, ինչպես նաև իրականացվել են խողովակաշարերի կառուցման, բաշխիչ ցանցերի վերականգնման աշխատանքներ: Մասնավորապես, ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են 38.7 կմ խողովակաշարեր, 1496 հատ տնային միացումներ: Հաշվետու կիսամյակում Վանաձոր քաղաքում ջրամատակարարման միջին տևողությունը վերականգնված մասում կազմում է 24 ժամ, իսկ հին ցանցում` միջինը 10 ժամ: Ջամատակարարման ընդհանուր միջին տևողությունը կազմում է 10,8 ժամ:  ՀՀ Շիրակի մարզում նույն ծրագրի շրջանակներում կատարվող աշխատանքները նույնպես շարունակվում են: ՀՀ Շիրակի մարզում ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են 107.5 կմ խողովակաշարեր, կատարվել են 2939 հատ տնային միացումներ: <Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում ջրամատակարարման միջին տևողությունն ինն ամսվա կտրվածքով կազմել է 10,9 ժամ: Մարալիկ քաղաքի ընդհանուր ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվեել են: Ընթացքի մեջ է տնային միացումների կատարումը, որի արդյունքում քաղաքը կունենա շուրջօրյա ջրամատակարարում:  <Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերի ջրամատակարարման միջին տևողությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմել է 22.3 ժամ:  **2013 թ.**  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Մասիս քաղաքի և հարակից չորս գյուղերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման նպատակով առ 01.12.2013թ. ընդհանուր առմամբ կառուցվել և վերանորոգվել են շուրջ 51.5 կմ ջրագծեր և բաշխիչ ցանցեր, իրականացվել են 3094 հատ անհատական տների ջրաչափական դիտահորերի տեղադրման, 4 պոմպակայանների վերանորոգման և այլ աշխատանքներ:  Էջմիածին, Աշտարակ քաղաքների և հարակից 8 գյուղերի ջրագծերի վերականգնման նպատակով կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:  Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակ­ներում նախատեսվում է Վեդի, Արարատ, Հրազդան, Ծաղկաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Նոյեմբերյան, Բերդ, Սևան քաղաքների և հարակից համայնքների ջրամատակարարման և կոյուղա­ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ: Կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր:  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման նախագծանախահաշվային աշխատանքների համար կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմա­նագրեր:  Շարունակվել է իրականացվել KfW բանկի ֆինանսավորմամբ <<Համայնքային ենթակառուց­վածքներ II>> ներդրումային ծրագիրը: Մասնավորապես Լոռու մարզում՝ 1-ին փուլով իրականացվող <ՀՀ Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում> ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների շնորհիվ Վանաձոր քաղաքի (շուրջ 30%), Լեռնապատ, Շահումյանավան և Դարպաս համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերն ամբողջովին վերականգնվել են, որի արդյունքում նշված տարածքներում իրականացվել են շուրջօրյա ջրամատակարարում:  Ծրագրի 2-րդ փուլով նախատեսված է իրականացնել <<Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքներ Վանաձորում (Լոռի)>>, որով կավարտվեն Վանաձոր քաղաքի ջրամատակա­րարման և ջրահեռացման համակարգերի (բացառությամբ 8-րդ ճնշումային գոտու) վերականգնման աշխատանքները:  <<Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգ­նում>> ծրագրի շրջանակներում կառուցվել են տարբեր տրամաչափի շուրջ 168 կմ բաշխիչ ցանցեր և տնային միացումներ: Վարկային ծրագրի 1-ին և 2-րդ փուլերի շրջանակներում վերակառուցվել են նաև Գյումրի քաղաքի բաշխիչ ցանցի 2-րդ և 3-րդ ճնշումային գոտիները: Այդ նպատակով կառուցվել է 160 կմ ընդհանուր երկարությամբ խողովակաշարեր, տնային միացումներ: Շահագործվել է Մարալիկի քլորակայանը և ջրամբարը: Մարալիկ քաղաքում և Ախուրյան համայնքում վերականգնված ջրամա­տակարարման համակարգի շնորհիվ հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվում է շուրջօրյա ջրամատակարարում: Շարունակվում են Գյումրի քաղաքի 4.1 գոտու ջրամատակարարման համա­կարգի վերականգնման աշխատանքները:  <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի կողմից ապահովվել է համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և շահագործման, վթարների օպերատիվ վերացման աշխատանքների կատարումը:  **2014 թ.**  Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են ջրամատակարարման անվտանգ շահագործման համար նախատեսված օրվա կարգավորիչ ջրավազանների վերանորագման և նորերի կառուցման աշխատանքները: |
| 37 | 6.3. Սևանա լճի բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից ֆինանսավորվող <<Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի>> շրջանակներում ավարտվել են Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում բանկի հետ ստորագրվել է ֆինանսական համաձայնագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի թվով 17 համայնք­ների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։  Ընթացքի մեջ են Տաշիր, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ, Սպիտակ, Ախթալա, Կապան, Արթիկ, Իջևան քաղաքների և հարակից համայնքների ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման աշխատանքները:  **2013 թ.**  Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից ֆինանսավորվող <<Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի>> շրջանակներում ավարտվել են Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում բանկի հետ ստորագրվել է ֆինանսական համաձայնագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի թվով 17 համայնք­ների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։  Աբովյան և Բյուրեղավան համայնքներում կառուցվել են 22.5 կմ երկարությամբ ջրագծեր, 5.3 կմ ընդհանուր երկարությամբ տնային միացումներ, 741 ջրաչափական հորեր և այլ աշխատանքներ:  Սևան քաղաքում կառուցվել են 22.5 կմ երկարությամբ ջրագծեր, 5.3 կմ ընդհանուր երկարությամբ տնային միացումներ, 741 ջրաչափական հորեր և այլ աշխատանքներ:  Դիլիջան քաղաքի ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման նպատակով իրականաց­վում են աշխատանքներ, որոնց վերջնաժամկետ է սահմանվել 2014 թվականի սեպտեմբեր ամիսը:  Ընթացքի մեջ են Տաշիր, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ, Սպիտակ, Ախթալա, Կապան, Արթիկ, Իջևան քաղաքների և հարակից համայնքների ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման աշխատանքները:  **2014 թ.**  Հաշվետու ժամանակաշրջանում շահագործման են հանձնվել Վարդենիս, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանները: Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում ավարտվել են կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքները։ Տաշիր, Գավառ, Մարտունի, Ճամբարակ, Սպիտակ, Ախթալա, Կապան, Արթիկ, Իջևան քաղաքներում և հարակից համայնքներում ավարտվել են ջրամատակարարման և կոյուղացանցի վերանորոգման աշխատանքները: |
| 38 | 6.4. Գյուղական բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքների  իրականացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում:  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Նախատեսվում է KFW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացնել ՀՀ-ում գործող ջրամատակարար­ման ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրություններ:  **2013 թ.**  Ընթացքի մեջ է KFW բանկի ֆինանսավորմամբ <<ՀՀ-ում գործող ջրամատակարարման ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրություններ>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ընտրության գործընթացը:  **2014 թ.**  KFW բանկի ֆինանսավորմամբ <<ՀՀ-ում գործող ջրամատակարարման ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավմանն ուղղված կիրառելիության ուսումնասիրություններ>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմվել է թվով 579 գյուղական բնակավայրերի ցանկը, որոնք հետագայում մտնելու են ապագա վարձակալի սպասարկման տարածք: |
| 39 | 6.5. Նոր ներդրումային ծրագրերի համար դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում և ծրագրերի իրագործում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Նոր ներդրումային ծրագրերի համար դոնոր կազմակերպությունների հետ ընթանում են բանակցությունների վարում:  **2013 թ.**  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի>> շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի թվով 17 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ, այդ թվում` Ջերմուկ և Դիլիջան քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում։  Ընթացքի մեջ է KFW բանկի ֆինանսավորմամբ <<Հայաստանի ջրային սեկտորի ուսումնասի­րություն>> ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման գործընթացը: 1-ին փուլով նախատեսված ուսումնասիրություններն ավարտված են:  ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ-ի միջև առաջարկված ենթակառուցվածքների կայունության աջակ­ցության ծրագրի վերաբերյալ ստորագրվել է Փոխըմբռնման հուշագիր` ուղղված ջրային ոլորտին առնչվող մշակված թիրախների իրականացմանը:  **2014 թ.**  2014 թվականին շարունակվել են ենթակառուցվածքների կայունության աջակ­ցության ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ-ի միջև ստորագրված Փոխըմբռնման հուշագրով նախա­տեսված ջրային ոլորտին առնչվող մշակված թիրախների իրականացմանը ուղղված աշխատանքները: |
| 40 | 6.6. Ջրային տնտեսության ոլորտի կազմակերպությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարեփոխումների շարունակականություն  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Ջրային տնտեսության ոլորտի ընկերությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերություն­ների հետ կնքված մասնավոր կառավարման պայմանագրերի պայմանների և ժամկետներին համապատասխան ապահովում են կայուն ջրամատակարարում։ Մասնավոր կառավարման պայմա­նագրերի շրջանակներում ջրամատակարար կազմակերպությունները բարձրացրել են տեխնիկական հնարավորությունները։ Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուցվածքային փոփոխությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավ­ման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կո­րուստ­ների նվազեցման և ընկերություն­ների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավ­ման ուղղություններով։  **2013 թ.**  Ջրային տնտեսության ոլորտի ընկերությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարե­փոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղ­կոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերություն­ների հետ կնքված մասնավոր կառավարման պայմանագրերի պայմանների և ժամկետներին համապատասխան ապահովում են կայուն ջրամատակարարում։ Մասնավոր կառավարման պայմա­նագրերի շրջանակներում ջրամատակարար կազմակերպությունները բարձրացրել են տեխնիկական հնարավորությունները։ Շարունակվել են աշխատանքները համակարգում կառուց­վածքային փոփո­խությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավ­ման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավա­քագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կո­րուստ­ների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավ­ման ուղղություններով։  ՀՀ կառավարության 05.12.2013թ. N1366-Ա որոշմամբ ընդունվել է <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերություն­ների մասով մասնավոր կառավարման պայմանագրի երկարացման գործընթացը:  **2014 թ.**  Ջրային տնտեսության ոլորտի ընկերությունների և ջրային համակարգերի կառավարման բարե­փոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերություն­ների հետ կնքված մասնավոր կառավարման պայմանագրերի պայմանների և ժամկետներին համապատասխան ապահովում են կայուն ջրամատակարարում։ Մասնավոր կառավարման պայմա­նագրերի շրջանակներում ջրամատակարար կազմակերպությունները բարձրացրել են տեխնիկական հնարավորությունները։ Շարունակվել են աշխատանքները համա­կարգում կառուցվածքային փոփո­խությունների, ջրամատակարարման տևողության ավելացման ու ջրի որակի բարելավ­ման, մասնավոր կառավարման պայմանագրերի վերահսկման, մատակարարված ջրի դիմաց վճարների հավա­քագրման մակարդակի բարձրացման, համակարգում կո­րուստ­ների նվազեցման և ընկերությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման, բյուջետային, վարկային և դրամաշնորհային միջոցների արդյունավետ օգտագործման և նոր վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների ներգրավ­ման ուղղություններով։  Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում պետական-մասնավոր գործընկերության զարգացման նպատակով ընդունվել են ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ. <<Պետական-մասնավոր գործընկերության հետագա զարգացմանն ուղղված Հայաստանի խմելու ջրի ոլորտի բարեփոխումների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին>> N883-Ն և <<Երևան Ջուր>>, <<Հայջրմուղ­կոյ­ուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ների կողմից սպասարկվող տարածքներում պետական-մասնավոր գործընկերության ձևը և ժամկետը սահմանելու մասին>> N888-Ն որոշումները: |
| 41 | 6.7. ՋՕԸ-ների ֆինանսական վիճակի բարելավում՝ ամրապնդելով ընթացիկ ծախսածածկման հնարավորինս բարձր մակարդակի ապահովումը  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվել են մայր, միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների կառուցման, վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ։  Կառուցվել են ինքնահոս ոռոգման համակարգեր, որոնք փոխարինել են մեխանիկական եղանակով ոռոգման համակարգերին։  Մարմարիկի ջրամբարի շինարարական աշխատանքներն, ըստ էության, ավարտված են: Մար­մարիկի ջրամբարը մեծ վտանգի աղբյուր էր ներքին բյեֆի գրեթե 142000 ազգաբնակչության համար: Մարմարիկի ջրամբարի վերականգնումը տվեց իր արդյունքները` վերացնելով ազգաբնակչության համար վտանգը: Դրանից բացի վերականգնված ջրամբարը թույլ կտա կարգավորել Մարմարիկ գետի հոսքերը գարնանային վարարումների ընթացքում: Զգալի են նաև սպասվող տնտեսական օգուտները:  **2013 թ.**  Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվել են մայր, միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների կառուցման, վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ։  Կառուցվել են ինքնահոս ոռոգման համակարգեր, որոնք փոխարինել են մեխանիկական եղանակով ոռոգման համակարգերին։  <<Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում/Ախուրյան գետ Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցում>> խորհրդատվական ծառայությունների համար մրցութային գործընթացն ավարտված է: Միաժամանակ հաղթող ընկերության հետ կնքվել է պայմանագիր:  Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքի տարածքում` Մաստարա գետի վրա նախատեսվում է կառուցել 30 մ բարձրությամբ պատվար և 10,2 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով Մաստարայի ջրամբարը: Այն կուտակելու է Սելավ Մաստարա գետի և Ախուրյանի ջրամբարից մինչև Թալինի ոռոգման համակարգի գլխամասային հանգույցն ընկած հատվածի ազատ հոսքը: Ջրամբարի կառուցումը հնարավորություն կտա բարձրացնել տարածաշրջանի վեց համայնքների 4384 հա ոռոգելի հողա­տարածքների ջրապահովվածությունը: Ջրամբարի կառուցման համար նախնական փաստաթղթերն ուղարկվել են Արաբական տնտեսական զարգացման Քուվեյթյան հիմնադրամին, որն արժանացել է հավանության: Առաջիկայում սպասվում է հիմնադրամի նախապատրաստական առաքելության այցելությունը:  Եղվարդի ջրամբարի վերակառուցման նպատակով ՀՀ կառավարությունը դիմել է Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալություն (JICA), որով նախատեսվում է վերակառուցել 32 մետր բարձրությամբ պատվարով և 90 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով Եղվարդի ջրամբարը: JICA-ի կողմից պահանջվող հարցաշարերի պատասխանները ներկայացվել են Ճապոնիայի միջազգային համա­գործակցության գործակալություն: Աշխատանքները բանակցային փուլում են:  Վեդու ջրամբարի վերակառուցման նպատակով ՀՀ կառավարությունը դիմել է Զարգացման ֆրանսիական գործակալություն (AFD), որով նախատեսվում է վերակառուցել 70 մետր բարձրությամբ պատվարով և 20 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով Վեդու ջրամբարը: Ջրամբարի վերակառուցումը հնարավորություն կտա ոռոգել 2744 հա հողատարածք: Արդյունքում մի շարք ջրհան կայաններ կհանվեն շահագործումից: Մրցութային գործընթացը շարունակվում է, գնահատվում են տեխնիկական առաջարկները:  Ոռոգման ջրի արդյունավետ կառավարումը հնարավորություն կտա ոռոգման գյուղատնտեսության արդյունավետության ու կայուն զարգացմանը և բնակչության համար եկամտի ապահովմանը։ Ոռոգ­ման համակարգերի շահագործման հուսալիության և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները կապահովեն ոռոգման համակարգերի վերականգնումը և հետագա պահպանումը: Միաժամանակ ինքնահոս համակարգերի, հեռացնող ջրանցքների և ջրատարների կառուցմամբ ու նորոգմամբ հնարավորություններ կստեղծվեն իրականացնել ինքնարժեքի նվազման քաղաքակա­նություն:  **2014 թ.**  Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվել են մայր, միջտնտեսային և ներտնտեսային ջրանցքների կառուցման, վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներ։  Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Ոռոգման համակարգերի վերա­կանգնման ծրագրով>> նախատեսված աշխատանքների նպատակով խորհրդատվական ծառայու­թյուն­ների նախագծային աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում, իսկ շինարարությունը նախատեսվում է սկսել 2015 թվականի ապրիլ ամսին:  Ոռոգման ոլորտում Համաշխարհային բանկի հետ իրականացվում են էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցման միջոցով մատակարարվող ոռոգման ջրի ինքնարժեքի նվազեցմանն ուղղված համա­պատասխան ծրագրեր: Մեղրու ինքնահոսի կառուցման շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Միաժամանակ սկսվել են Քաղցրաշենի, Նոյակերտի և Գեղարդալճի ինքնահոսների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները:  ՀՀ կառավարության 27.02.2014թ. N218-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում>> ծրագրով վերականգնվել և վերանորոգվել են շուրջ 20 կմ ջրանցքներ և խողովա­կաշարեր:  Միաժամանակ գարնանային նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում ոռոգման համակարգերում ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից իրականացվել են համապատասխան վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներ:  Ջրամբարաշինության և ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրերի մասով հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են.  - Կապսի ջրամբարի մասով` <<Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում/Ախուրյան գետ Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցում>> խորհրդատվական ծառայությունների համար CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH, Braunschweing (Գերմանիա) և Երևանի պետական ճարտարապետության և շինարարության համալսարան (Հայաստան) գործընկերներ կազմակերպու­թյան հետ 2013 թվականի հոկտեմբերի 17-ին ստորագրվել է պայմանագիր, որի կիրարկման ժամկետը 2013 թվականի նոյեմբերի 10-ն է: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանք­ները սկսված են և գտնվում են ավարտական փուլում:  Հաջորդ փուլով նախատեսվում է իրականացնել պատվարի և ինքնահոս համակարգի կառուցման համար մանրամասն նախագծման և մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքները, որի համար անցկացվելու է նոր մրցույթ: ՏՏՀ ուսումնասիրության արդյունքների համաձայն նախատեսվում է սկսել ջրամբարի կառուցման 1-ին փուլը, որով ջրամբարի ընդհանուր ծավալը կկազմի 25 մլն մ3, իսկ պատվարի բարձրությունը՝ 55 մ:  - Եղվարդի անավարտ ջրամբարի վերակառուցման նպատակով 2014 թվականի հունիսի 19-ից սկսվել են իրագործելիության նախնական ուսումնասիրությունները (Pre-feasibility Study),գտնվում են ավարտական փուլում: Դրանց կհաջորդեն իրագործելիության ուսումնասիրությունները (Feasibility Study), որոնք նախատեսված է կատարել 2015 թվականի փետրվար ամսից մինչև 2015 թվականի սեպտեմբեր ամիսը:  - Մաստարայի ջրամբարի կառուցման նպատակով ներկայումս բանակցություններ են ընթանում Արաբական տնտեսական զարգացման Քուվեյթյան հիմնադրամի հետ:  - Վեդու ջրամբարի կառուցման համար <<Վեդի ջրամբարի և նրա ոռոգման տարածքների տեխնի­կատնտեսական ուսումնասիրություն և Վեդիի ջրամբարի շինարարության մանրամասն նախագծի պատրաստում>> խորհրդատվական ծառայությունների իրականացման համար <<ARTELIA EAU&ENVIRONMENT>> ՀՁ (Ֆրանսիա), <<SHER Ingenieurs-Conseils>> (Բելգիա) համատեղ <<JRTUC>> LTD (որպես ենթախորհրդատու, Հայաստան) 2013 թվականի նոյեմբերի 25-ին ստորագրվել է պայմանագիր: Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի շինարարության համար տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրությունն ավարտվել է և հաջորդ փուլով շարունակվելու է իրականացվել ջրամբարի և ոռոգման համակարգի շինարարության համար մանրամասն նախագծման և մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման աշխատանքները: Վեդու ջրամբարի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրության աշխատանքները Զարգացման Ֆրանսիական Գործակալության (AFD) ֆինանսավորմամբ ավարտվել են և այժմ նախատեսվում է սկսել 29 մլն մ3 ծավալով ջրամբարի կառուցման համար նախագծային աշխատանքները: Ընդ որում` ՀՀ կառա­վարության 16.10.2014թ. N1173-Ն որոշմամբ Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակ­ցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրով 2014 թվականի համար նախատեսվող մանրամասն նախագծի և մրցույթային փաստաթղթերի պատրաստ­ման աշխատանքների իրականացման համար ռետրոակտիվ ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 116.5 մլն դրամ: |
| 42 | 6.8. Ոռոգման ծառայությունների մատչելիության մակարդակի բարձրացում, մատուցման շարունակականության ապահովում և արդյունավետության բարձրացում.  ոռոգման ոլորտի կազմակերպությունների ֆինանսական  կենսունակության բարելավում, ոռոգման համակարգերի և ենթակառուցվածքի պահպանում, բարելավում և արդիականացում, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1291-Ն որոշմամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Ոռոգման ոլորտում շարունակվել են բարեփոխումները ոռոգման ջրի մատակարարման բարե­լավման, կայուն և հուսալի ջրամատակարարման, հաշվառման համակարգի կատարելագործման, նոր հողատարածքներին ջրով ապահովման, ջրային համակարգերի շահագործման, պահպանման, ինչպես նաև նոր համակարգերի կառուցման (այդ թվում` ՀՀ պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին) ուղղություններով:  Նպատակ ունենալով նպաստելու ոռոգման ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանն ու շարունակականության ապահովումը, ինչպես նաև աջակցելու ջրօգտագործողների ընկերություններին` ընդունվել են ՀՀ կառավարության 30.09.2010թ. N1291-Ն և 10.03.2011թ. N398-Ն որոշումները:  **2013 թ.**  Ոռոգման ոլորտում շարունակվել են բարեփոխումները ոռոգման ջրի մատակարարման բարե­լավման, կայուն և հուսալի ջրամատակարարման, հաշվառման համակարգի կատարելագործման, նոր հողատարածքներին ջրով ապահովման, ջրային համակարգերի շահագործման, պահպանման, ինչպես նաև նոր համակարգերի կառուցման (այդ թվում` ՀՀ պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին) ուղղություններով:  Ոռոգման ջրի կառավարման, հաշվառման արդյունավետության բարձրացման նպատակով նախա­տեսվել է ներդնել է SCADA (supervisory control and data acquisition) համակարգ, որը հնարավորություն կտա ոռոգման համակարգում տեղադրել էլեկտրոնային մակարդակաչափեր, որոնք տեղադրված կլինեն համակարգի խոշոր ջրամբարներում, մայր ջրանցքների վրա գտնվող ջրօգտագործողների ընկերությունների սահմանազատման կետերում և ջրաղբյուրներից ջրառ իրականացնող խոշոր գլխամասային հանգույցներում։  **2014 թ.**  Ոռոգման ոլորտում շարունակվել են բարեփոխումները ոռոգման ջրի մատակարարման բարելավ­ման, կայուն և հուսալի ջրամատակարարման, հաշվառման համակարգի կատարելագործման, նոր հողատարածքներին ջրով ապահովման, ջրային համակարգերի շահագործման, պահպանման, ինչպես նաև նոր համակարգերի կառուցման ուղղություններով:  Նպատակ ունենալով նպաստելու ոռոգման ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանն ու շարունակականության ապահովումը, ինչպես նաև աջակցելու ջրօգտագործողների ընկերություններին`  Ընդունվել են ՀՀ կառավարության 30.09.2010թ. N1291-Ն և 10.03.2011թ. N398-Ն որոշումները: |
| **2012 թ.**  **2012-2013 թթ.**  Աբու Դաբի հիմնադրամի և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման շրջանակներում Արփա- Սևան թունելի անհապաղ վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար կատարվել են` վտանգավոր հատվածներում նոր ժամանակավոր ամրակապերի տեղադրման, երեսարկի և հատակի կառուցման, ցեմենտային և ստուգիչ լցամղման աշխատանքներ։ Արդյունքում հնարա­վորություն է ստեղծվել լուծել թունելի առավել վտանգավոր հատվածների անվտանգ շահագործման հարցերը։  **2014 թ.**  Աբու Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող <<Արփա-Սևան>> թունելի հիմնանորոգման վարկային ծրագրով իրականացվել են վտանգավոր հատվածներում նոր ժամանա­կավոր ամրակապերի տեղադրման, երեսարկի, ինչպես նաև հատակի կառուցման աշխատանքներ։ 2014 թվականի ընթացքում իրականացվել են աշխատանքներ, այդ թվում` վտանգավոր հատվածների նոր ժամանակավոր ամրակապերի տեղադրում` 186.62 տն, երեսարկի կառուցում 302.51 գծ.մ, ցեմենտային լցամղում և ստուգիչ լցամղում` 3871.76 գծ.մ: |
|  | **7. Արարատյան հարթավայրի գերխոնավ հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավում**  (Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության  ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն է) | | |
| 43 | 7.1. Կոլեկտորադրենա­ժային ցանցերի մաքրման և նորոգման, պահպանման և շահագործման աշխատանքների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում, կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման ծրագրերով իրականացվում են ամենամյա աշխատանքներ։ 2012 թվականին իրականացվել են 140.1 կմ ընդհանուր երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում, ինչպես նաև 24 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի շահագործման աշխատանքներ:  **2013 թ.**  Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում, կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման ծրագրերով իրականացվում են ամենամյա աշխատանքներ։ 2013 թվականին իրականացվել են 140.79 կմ ընդհանուր երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում, ինչպես նաև 23.15 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի շահագործման աշխատանքներ:  **2014 թ.**  Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում, կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման ծրագրերով իրականացվում են ամենամյա աշխատանքներ։ 2014 թվականին իրականացվել են 156.3 կմ ընդհանուր երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում, ինչպես նաև 22.24 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի շահագործման աշխատանքներ: |
|  | **8. Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում**  (Միջոցառման պատասխանատու կատարողը ՀՀ առողջապահության նախարարությունն է) | | |
| 44 | 8.1. Բնակչության շրջանում առողջ և անվտանգ սնուցման սկզբունքների քարոզ­չություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Մշակվել և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 14-Ն հրամանով հաստատվել է «Սննդային թունավորումների համաճարակաբանական հսկողություն» N2.3.7-01-2012 սանիտա­րա­համաճարակաբանական կանոնները և նորմերը (գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախա­րարու­թյան կողմից, պետական գրանցման N 10012364) և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 31-ի N 2014–Ա հրամանով հաստատվել է «Սննդային թունավորումների համաճարա­կաբանական հետազոտություն» մեթոդական ուղեցույցը:  Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, կայքեր) պարբերա­բար իրականացվում է սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդու­թյունների կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքներ:  **2013 թ.**  Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, ռադիո, կայքեր) իրականացվել է սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդու­թյունների կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքներ` մասնավորապես` բոտուլիզմի, ստաֆիլակոկային թունավորման, սնկերից թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված աղիքային վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման վերաբերյալ:  **2014 թ.**  Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, ռադիո, կայքեր) իրականացվել է սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվան­դու­թյունների կանխարգելման նպատակով քարոզչական աշխատանքներ, մասնավորապես` բոտուլիզմի, ստաֆիլակոկային թունավորման, սնկերից թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված աղիքային վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման սննդամթերքում նիտրատների, պղնձի, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների, սննդային հավելումների, ալկոհոլային խմիչքների, շոգե­րին առողջ սննդակարգի, ոչ սանիտարահիգիենիկ պայմաններում վաճառվող սննդամթերքի, մարդու օրգանիզմի վրա մարդու առողջության վրա ազդեցության վերաբերյալ քարոզչական աշխատանքներ:  **2015 թ.**  Զանգվածային լրատվական միջոցներով (հեռուստաընկերություններ, թերթեր, ռադիո, կայքեր) ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվել են քարոզչական աշխատանքներ սննդային թունավորումների, սննդային գործոնով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգել­ման նպատակով, մասնավորապես` բոտուլիզմի, ստաֆիլակոկային թունավորման, սնկից թունավո­րում­ների, սննդային գործոնով պայմանավորված աղիքային վարակիչ հիվանդությունների կանխար­գելման, սննդամթերքում նիտրատների, թունաքիմիկատների, պղնձի, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների, սննդային հավելումների, ալկոհոլային խմիչքների, սուրճի, թեյի, շոգերին առողջ սննդակարգի վերաբերյալ:  Արդյունքում բնակչության շրջանում նվազել է բոտուլիզմի դեպքերի թիվը, իսկ սննդային գործոնով պայմանավորված նիտրատներով ու թունաքիմիկատներով թունավորման դեպքեր չեն արձանագրվել: |
|  | **9. Բնակչության պարենային անվտանգության բնագավառում սնուցման լիարժեքության ապահովմանն ուղղված քաղաքականության իրականացում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ առողջապահության նախարարությունն է) | | |
| 45 | 9.1. «Նվա­զագույն պարե­նային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներ­գետիկ արժեքի որոշման մեթոդաբա­նությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառա­վարություն ներկայացնելը  (ժամկետը՝ 2013թ.) | | **2012 թ.**  «Նվա­զագույն պարե­նային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներ­գետիկ արժեքի որոշման մեթոդաբա­նությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծը մշակման փուլում է:  **2013 թ.**  Մշակվել և ՀՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել «Նվա­զագույն պարե­նային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներ­գետիկ արժեքի որոշման մեթոդաբա­նությանը հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառա­վարության որոշման նախագիծը: Արդյունքում` ՀՀ կառավարությունում հարցի քննարկումը մերժվել է, իսկ 21.11.2013թ. մշտապես գործող նախարարական սոցիալական կոմիտեի նիստի N 14.10/[177452]-13 արձանագրության 3-րդ կետով հանձնարարվել է ՀՀ առողջապահության նախարար Դ. Դումանյանին՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ս. Մնա­ցականյանի հետ համատեղ ուսումնասիրել նվազագույն պարենային զամբյուղի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկ արժեքի որոշ­ման մեթոդաբանության կազմման միջազգային փորձը և ըստ այդմ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել «Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազա­գույն բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան հոդվածում փոփո­խություն կատարելու վերաբերյալ նախագիծ:  **2014 թ.**  2014 թվականին ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից մշակվել է «Կենսա­ապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, շրջանառվել շահագրգիռ գերատեսչություններում և ՀՀ առողջապահության նախարարի 14.03.2014թ. թիվ ԴԴ/2288-14 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն: |
| 46 | 9.2. Սննդում յոդի անբա­վարա­րության հիմնա­խնդրի և դրա կանխարգելման վերաբերյալ քարոզ­չություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012-2014 թթ.**  Զանգվածային լրատվական միջոցներով իրականացվել է յոդի անբավարարությամբ պայմանավոր­ված հիվանդու­թյուն­ների կանխարգելմանն ուղղված քարոզչություն:    **2015 թ.**  Սննդում յոդի անբավարարության հիմնախնդրի և դրա կանխարգելման վերաբերյալ քարոզ­չություն, հիգիենիկ գիտելիքների տարածում, զանգվածային լրատվական միջոցներով պարբերաբար իրականացվել է յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված քարոզչություն: |
| 47 | 9.3. Կերակրի աղում յոդի պարունակության շա­րունա­կական մոնիթո­րինգի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մարտի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունական մոնիթորինգի իրականացման մասին» N 526–Ա հրամանը, որի համաձայն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգ:  **2013-2014 թթ.**  Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մարտի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունական մոնիթորինգի իրականացման մասին» N 526–Ա հրամանի` իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգ:  **2015 թ.**  Կերակրի աղում յոդի պարունակության շարունակական մոնիթորինգի իրականացում, 2016 թվականին ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մարտի 23-ի N829-Ա և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2016 թվականի մարտի 18-ի N74-Ա համատեղ հրամանով հաստատվել է Կերակրի աղում յոդի պարունակության պետական վերահսկողության ու դիտարկման իրականացման և տեղեկատվության փոխանակման ու հանրայնացման կարգը, որի հիման վրա ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տնային տնտեսություններում իրականացվում է կերակրի աղում յոդի պարունակության հետազոտություն և ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից՝ պետական վերահսկողություն առևտրի, հանրային սննդի կազմա­կերպություններում և սննդամթերքի արտադրությունում, ինչպես նաև ներմուծման ժամանակ: |
| 48 | 9.4. Սննդում միկրոտար­րերի և վիտա­մինների անբավա­րարությամբ պայմա­նա­վորված հիվանդու­թյուն­ների  դեմ պայքարի և կանխարգելման միջոցառում­ների իրակա­նա­ցում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 6 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է «Հայաuտանի Հանրապետությունում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստաց­ման հայեցակարգը և հայեցակարգի կատա­րումն ապահովող միջոցառումների ցանկը»: Հայեցակարգի կատա­րումն ապահովող միջոցառումների կատարման նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից մշակվել է`  1.«Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,  2.ՀՀ կառավարության «Ցորենի ալյուրի հարստացման վերաբերյալ տեխիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը,  3. ՀՍՏ «Հացահատիկներում և հացահատիկային մթերքում, այդ թվում հարստացված ալյուրում ընդհանուր ֆոլաթթվի որոշումը» Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտի նախագիծը,  4. ՀՍՏ «Երկաթով հարստացված ցորենի ալյուրում երկաթի որոշում, որակական վերլուծություն և սպեկտրաֆոտոմետրիկ մեթոդով քանակական որոշում» Հայաստանի Հանրապետության ստան­դարտի նախագիծը,  5. ՀՀ-ում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման ծրագրի իրականացման ընթացքում ալյուրի մեծածախ և մանրածախ վաճառքի կետերում, հանրային սննդի կազմակերպու­թյուններում արտաքին մոնիթորինգի իրականացման կարգի նախագիծը:  **2013 թ.**  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N6 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է «Հայաuտանի Հանրապետությունում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստաց­ման հայեցակարգը և հայեցակարգի կատա­րումն ապահովող միջոցառումների ցանկը»: Հայեցակարգի կատա­րումն ապահովող միջոցառումների կատարման նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից մշակվել է`  1. «Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին կարծիքի,  2. ՀՀ կառավարության «Ցորենի ալյուրի հարստացման վերաբերյալ տեխիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը,  3. ՀՍՏ «Հացահատիկներում և հացահատիկային մթերքում, այդ թվում հարստացված ալյուրում ընդհանուր ֆոլաթթվի որոշումը» Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտի նախագիծը,  4. ՀՍՏ «Երկաթով հարստացված ցորենի ալյուրում երկաթի որոշում, որակական վերլուծություն և սպեկտրաֆոտոմետրիկ մեթոդով քանակական որոշում» Հայաստանի Հանրապետության ստան­դարտի նախագիծը,  5. ՀՀ-ում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման ծրագրի իրականացման ընթացքում ալյուրի մեծածախ և մանրածախ վաճառքի կետերում, հանրային սննդի կազմակերպու­թյուններում արտաքին մոնիթորինգի իրականացման կարգի նախագիծը:  **2014 թ.**  Մշակվել և օրենքով սահմանված կարգով շրջանառվելուց հետո ՀՀ կառավարություն են ներկայաց­վել «Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավա­խախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապե­տության օրենքների նախագծերը, որոնք 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ին հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության նիստում և առաքվել ՀՀ Ազգային ժողով: |
| 49 | 9.5. Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության վերաբերյալ ազգային օրենսդրության  մշակում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  ՀՀ ԱԺ/ՀՀ ԱՆ համագործակցությամբ մշակվել է «Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որը անցած նստաշրջանում ընդգրկվել էր Ազգային Ժողովի նիստերի մեծ օրակարգում, օրենքի նախագծի քննարկումը կշարու­նակվի նորընտիր խորհրդարանում: Այժմ օրենքի նախագիծը կրկին լրամշակվել է և կներկայացվի նորընտիր խորհրդարանի առաջիկայում կազմակերպվող լսումներին:  **2013 թ.**  ՀՀ ԱԺ/ՀՀ ԱՆ համագործակցությամբ մշակված «Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 2013 վականի թվականի մայիսի 20-ի նիստին:  **2014 թ.**  ՀՀ ԱԺ/ՀՀ ԱՆ համագործակցությամբ մշակված «Երեխաների կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը երրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից: |
| 50 | 9.6. Վաղ հասակի երեխա­ների սնուցման բարելավ­ման հայեցակարգի և իրականացման գործո­ղություն­ների ծրագրի մշա­կում և ներդրում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Վաղ հասակի երեխա­ների սնուցման բարելավ­ման հայե­ցակարգը և իրա­կանացման գործո­ղու­թյուն­ների ծրագիրը մշակվել և ներառվել է «Երեխաների սնուցման բարելավման 2013-2015թթ. ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի» մեջ, որը դրվել է շրջանառության մեջ:    **2013 թ.**  Վաղ հասակի երեխա­ների սնուցման բարելավ­ման հայե­ցակարգը և իրա­կանացման գործո­ղու­թյուն­ների ծրագիրը մշակվել է և ներառվել «Երեխաների սնուցման բարելավման 2013-2015թթ. ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի» մեջ, որը դրվել էր շրջանառության մեջ: Սակայն, հաշվի առնելով սույն թվականի մայիսին Երևանում կայացած «Երեխաների շրջանում թերաճության կանխարգելման նպատակով ազգային ռազմավարությունների ուժեղացում» թեմայով միջազգային աշխատաժողովում հնչած առաջարկները, որոշվել է վերոհիշյալ ռազմավարությունը առավել համապարփակ դարձնելու համար դրա մշակմանը ներգրավել նաև այլ գերատեսչությունների մասնագետներին: Սկսվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը:  **2014 թ.**  «Երեխաների սնուցման բարելավման հայեցակարգը և հայեցակարգի իրականացման 2015-2020թթ. գործողությունների ծրագիր» հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 40 արձանագրային որոշմամբ: |
|  | **10. Կենսապաշարների ապօրինի օգտագործման բացառում, էկոհամակարգերի վրա բացասական ներգործության մեղմացում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է) | | |
| 51 | 10.1. Կենսապաշարների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխա­տանք­ների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտում`  հայտնաբերվել է 345 խախտում, կայացվել է 16.33մլն.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 237 որոշում և հաշվարկվել է 65.7մլն.դր ընդհանուր գումարի չափով բնությանը հասցված վնաս:  Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտում`  հայտնաբերվել է 93 խախտում, կայացվել է 5.42մլն.դր ընդհանուր գումարի չափով վարչական տուգանքի 80 որոշում և հաշվարկվել է 0.65մլն.դր ընդհանուր գումարի չափով բնությանը հասցված վնաս և առգրավվել է 257.0կգ կենդանի խեցգետին և 55 հատ տարբեր տեսակի կենդանի ձկներ, ինչը սահմանված կարգով բաց է թողնվել ջրային տարածքներ իսկ 11.2 կգ ձուկ սահմանված կարգով հանձնվել է Գավառի մանկատուն:  **2013 թ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է կենսապաշարների օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ:  Կենսապաշարների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխա­տանք­ների իրականացման արդյունքում 2013 թվականին հայտնաբերվել է 451 խախտում, որի համար կազմվել է 30.44 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 86.3 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձա­նագրություններ:  **2014 թ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է կենսապաշարների օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպա­նությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ:  Կենսապաշարների պահպանության ոլորտում բնապահպանական տեսչական աշխա­տանք­ների իրականացում – 2014 թվականի ընթացքում հայտնաբերվել է բուսական աշխարհի պահպանության խախտման 457 դեպք, ինչի արդյունքում կազմվել է վարչական տուգանքի 457 որոշում 33.92 մլն դրամ գումարով և հաշվարկվել 172.48 մլն.դրամի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս, և կենդանական աշխարհի պահպանության խախտման 77 դեպք, ինչի արդյունքում կազմվել է վարչական տուգանքի 77 որոշում 4.46 մլն դրամ գումարով և հաշվարկվել 0.262 մլն.դրամի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս:  Կատարված ստուգայցերի արդյունքում առգրավվել է 1480 հատ ձուկ և հանձնվել գիշերօթիկ և հատուկ դպրոցներին, 175 հատ կենդանի խեցգետինը բաց է թողնվել ջրային ավազան:  Միջոցառման իրականացման ուղղությամբ ընդունվել են`  - ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.<<Բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության ևբնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին>> N781-Ն որոշումը,  -<<2014 թվականի ընթացքում ՀՀ ջրային տարածքներում որսի չափաքանակները սահմանելու մասին>> N12-Ա 30.01.2014թ ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանը,  -<<ՀՀ տարածքում որսի կենդանիների 2014-2015 թվականների սիրողական որսի համար թույլատրելի չափաքանակները և դրանց ժամկետները սահմանելու մասին>> N236-Ա 21.08.2014թ ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանը,  -<<Սևանա լճում ձկան բնական վերարտադրության ժամանակահատվածում իրականացվող միջոցառումների մասին>> N 361-Ա 27.11.2014թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանը,  - **<<**Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N972-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշումները (30.01.2015թ. N69-Ա, 18.06.2015թ. N645-Ա): |
| 52 | 10.2. Ըստ հանրապետու­թյան մարզերի` կենսաբա­նական ռեսուրսների հաշ­վառում, առավել օգտա­գործվող օգտակար բուսատեսակ­ների և որսակենդանիների բացահայտում, առավել կարևոր բուսական (կեն­դանական) տեսակ­ների պաշարների գնահատում, դրանց հավաքի/որսի չափաքանակների որոշում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012-2013 թթ.**  Միջոցառման իրականացման ուղղությամբ 2009թ. ընդունվել են`  - ՀՀ կառավարության 13.08.2009թ. <<ՀՀ բուսական աշխարհի պետական հաշվառման ծրագիրը հաստատելու մասին>>  N 974-Ն որոշումը,  - ՀՀ կառավարության 13.08.2009թ. <<ՀՀ կենդանական աշխարհի պետական հաշվառման ծրագիրը հաստատելու մասին>>   N 975-Ն որոշումը:  Սակայն նախատեսվող ՀՀ բուսական և կենդանական աշխարհի  պետական հաշվառում 2013թ. չի իրականացվել` համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով:  **2014 թ.**  Մշակվել և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն են ներկայացվել <<ՀՀ տարածքում բուսական աշխար­հի պետական հաշվառման>>, <<ՀՀ կենդանական աշխարհի պետական հաշվառման աշխա­տանքներ՝ խոշոր եվ մանր կաթնասունների հաշվառում>> և <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքի դեղաբույսերի պաշարների գնահատման և տարածվածության ատլասի ստեղծման աշխա­տանքներ>> 2015-2017թթ.ՄԺԾԾ հայտերը, որոնք ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից չեն ընդունվել:  Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի նիստի քննարկմանն է ներկայացվել <<Կենդանական աշխարհի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որն Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է 26.03.2014թ. ՀՕ-6-Ն: |
| 53 | 10.3. Ագրոկենսաբազ­մազա­նության, մասնա­վորա­պես` պարենի արտադրության և գյուղատնտեսության վարման համար օգտա­գործվող գենետիկական ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդե­ցու­թյան գնահատում, դրանց պահպանությանը և վերա­կանգնմանն ուղղված հարմար­վողականության (ադապտացիոն) մի­ջո­ցառումների մշակում ու իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012-2013 թթ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ իրականացվող “Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երրորդ ազգային հաղորդագրության պատրաստման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում” ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00060737 ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է կլիմայի փոփոխության հետևանքով էկոհամակարգերի հնարավոր փոփոխությունների գնահատում և այդ գործոնի ազդեցությամբ բուսական բազմազանության առանձին ներկայացուցիչներին սպառնացող վտանգ­ները: Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է հազվագյուտ և անհետացող տեսակներին, որոնք ընդգրկված են Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում: Բացահայտվել է, որ 74 տեսակ վտանգված է կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունից: Պլանավորվում է մշակել ադապտացիոն միջոցառումների ծրագիր իրականացված խոցելիության գնահատման արդյունքներով:  **2014 թ.**  1. ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ իրականացվող «Կլիմայի փոփոխության մասին» ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ներքո մշակվել է <<Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի փոփոխության երրորդ ազգային հաղորդագրության>> նախագիծը՝   * Գնահատվել է հիմնական գյուղատնտեսական կուլտուրաների խոցելիությունը՝ վերջիններիս աճեցման ներկայիս արեալում: Տրվել են հարմարվողականության առաջարկություններ, ինչպես հանրապետության ագրոկլիմայական տեղաբաշխման փոփոխության, ոռոգման ջրապահանջի փոփոխության, այնպես էլ ակնկալվող կլիմայական պայմանների նկատմամբ կայուն գյուղատնտեսական նոր կուլտուրաների և սորտերի ներդրման կարևորության վերաբերյալ: * Գնահատված է նաև Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների բնական էկոհամակարգերի խոցելիությունը:   2. ՄԱԶԾ/ԳԷՖ/00060737 ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է կլիմայի փոփոխության հետևանքով էկոհամակարգերի հնարավոր փոփոխությունների գնահատում և այդ գործոնի ազդեցությամբ բուսական բազմազանության առանձին ներկայացուցիչներին սպառնացող վտանգները: Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է հազվագյուտ և անհետացող տեսակներին, որոնք ընդգրկված են Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում: Բացահայտվել է, որ 74 տեսակ վտանգված է կլիմայի կանխատեսվող փոփոխությունից:  3. Մշակվել է Կենսաբազմազա­նության մասին Հայաստանի 5-րդ ազգային զեկույցը և ներկայացվել <<Կեն­սաբազմազանության մասին>> ՄԱԿ-ի կոնվեն­ցիայի քարտուղարություն (հայերեն և անգլերեն): Մշակման ընթացքում է Հայաստանում կենսաբազմազանության ռազմավարական սկզբունքները:  Հաշվի առնելով հանրապետություն ներկրված շվից ցեղի կենդանիների գենետիկական հնարա­վո­րությունները, բարձր մթերատվությունը, ինչպես նաև մեր տեղի պայմաններին լավ հարմար­վածությունը շարունակվում է այդ կենդանիների հետ իրականացվել տոհմասելեկցիոն աշխատանքներ, իսկ ստաց­ված մատղաշները վաճառվում են ինչպես հանրապետու­թյունից դուրս, այնպես էլ հանրապետության գյուղացիական տնտեսու­թյուններին:  **2015 թ.**  Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կենսա­բազմա­զանության ազգային ռազ­մա­վարության և 2016-2020 թվականների գործողու­թյուն­ների ծրագիրը»:  ՀՀ կառավարության 2007թ. օգոստոսի 30-ի N 1044-Ն, ՀՀ կառավարության 2007թ. հունվարի 25-ի N 198-Ն որոշումների և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2007թ. հոկտեմբերի 11-ի N 234-Ն հրամանի համաձայն՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանն է ներկայացվել տեղեկատվություն՝ ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների անտառների 2015 թվականի 1-ին եռամսյակի պետական մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ: |
|  | **11. Սևանա լճի պարենային նշանակություն ունեցող ձկների արդյունագործական պաշարների վրա բացասական ներգործության կանխում (մեղմում)**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է) | | |
| 54 | 11.1. Սևանա լճում ձկների և խեցգետնի արդյունա­գործական պաշարների ուսումնասիրություն  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով <<Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ <<Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքվել է համապատասխան աշխատանքների իրականացման պայմանագիր: Աշխատանքներն իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն:  **2013 թ.**  2013 թվականին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով <<Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ <<Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքնվել է պայմանագիր` համապատասխան աշխատանք­ների իրականացման համար: Աշխատանքներն իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն:  **2014 թ.**  <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով <<Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի իրականացման համար ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ <<Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքվել է համապատասխան աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:  Աշխատանքներն իրականացվել են և տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: |
| 55 | 11.2. Ձկան պաշարների համալրում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  <<Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ>> ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին հայտարարված մրցույթում հաղթող են ճանաչվել <<Անգեղակոթի ձկնաբուծական կոմբինատ>> ԲԲԸ-ն և <<Արևաձուկ>> ՍՊԸ-ն, որոնց հետ օրենքով սահմանված կարգով կնքվել է համապատասխան աշխատանքների իրականացման պայմանագրեր:  Ծրագրի շրջանակներում 2012 թվականին իրականացվել է 200 000 հատ (3 և ավելի գրամ քաշով) ամառային իշխանի և 166 667 (5 և ավելի գրամ քաշով) Գեղարքունու մանրաձկան բացթողում Սևանա լիճ:  **2013 թ.**  ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրով 2013 թվականին իրականացվել է 200 000 հատ (3 և ավելի գրամ) ամառային իշխանի և 166 667 (5 և ավելի գրամ) Գեղարքունու մանրաձկան բացթողում` Սևանա լիճ:  **2014 թ.**   1. Ավարտվել են <<Անգեղակոթի ձկնաբուծական կոմբինատ>> ԲԲԸ-ի կողմից Գեղարքունու իշխանի մանրաձկան մատակարարման աշխատանքները: Գնվել է 166 667 հատ մանրաձուկ՝ 30 000 000 (երեսուն միլիոն) դրամով: 2. Ավարտվել են <<Արևաձուկ>> ՍՊԸ-ի կողմից Ամառային իշխանի մանրաձկան մատակարարման աշխատանքները: Գնվել է 200 000 հատ մանրաձուկ՝ 30 000 000 (երեսուն միլիոն) դրամով:   2014թ. նոյեմբերի 1-ին և 3-ին իրականցվել է մանրաձկան բացթողում Սևանա լիճ: |
|  | **12. Բնական ռեսուրսների (հողային, ջրային) կառավարման արդյունավետության բարձրացում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն է) | | |
| 56 | 12.1. Հողերի պահպա­նության ոլորտում բնապահ­պանական տեսչական աշխա­տանքների իրականացում  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012 թ.**  Հողերի պահպա­նության ոլորտում բնապահ­պանական տեսչական աշխա­տանքների իրականացման արդյունքում հայտնաբերվել է 43 խախտում, կայացվել է 2.5 մլն.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 41 որոշում և հաշվարկվել է 12.7մլն.դր ընդհանուր գումարի բնությանը հասցված վնաս` որից 10.18մլն.դր հողի աղտոտման համար:  **2013 թ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է հողերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրա­վաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ:  Հողերի պահպա­նության ոլորտում բնապահ­պանական տեսչական աշխա­տանքների իրականացման արդյունքում 2013թվականին հայտնաբերվել է 57 խախտում, որի համար կազմվել է 3.2 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 7.06 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձանագրություն:  **2014 թ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկել է հողերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ:  Հողերի պահպա­նության ոլորտում բնապահ­պանական տեսչական աշխա­տանքների իրականացում – հայտնաբերվել է 62 խախտում, որի համար կազմվել է 4.1մլն. դրամի վարչական տուգանքի 62 որոշում և 7.75 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձանագրություն: |
| 57 | 12.2. Հայաստանում  ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին  4-րդ ազգային զեկույցի  2-րդ փուլի իրականացում  (ժամկետը՝ 2012թ.) | | **2012 թ.**  <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականաց­­­­ման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի 2-րդ փուլի իրականացման աշխատանքները ֆինանսական միջոցների տրամադրման բացակայության պատճառով չեն իրականացվել:  Ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով 2012 մայիսին ՀՀ բնապահպանության նախա­րա­րությունը ծրագրային հայտ է ներկայացրել Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի քարտուղարություն:  Ծրագրային հայտը առաջին փուլով հավանության է արժանացել 2012թ. մայիս ամսին Գլոբալ էկոլոգիական Հիմնադրամի կողմից: Հայտը ներկայացվել է համաձայնեցման Համաշխարհային Բանկին:  **2013 թ.**  Իրականացվել է <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրակա­նացման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի 2-րդ փուլի աշխատանքների իրականացման մրցութային գործընթացը:  **2014 թ.**  Իրականացվել է <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի իրակա­նացման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի (2-րդ փուլ) մշակման աշխատանքները: Տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներկայացվել են հաշվետվություններ, որում ներկայացված տվյալները քննարկվել և վերլուծվել են: Կատարվել են լրացումներ և ճշգրտումներ: 2014թ. ծրագրի անձնակազմի և շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ անցկացվել են սեմինարներ: 4-րդ ազգային զե­կույցի 2-րդ փուլի հարցաշարի լրացման գործընթացը, ավարտվել է 2014թ. հունիսին: Լրացված հարցաշարը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոնվենցիայի քարտու­ղարություն:  2015թ. մայիսի 27-ին ՀՀ կառավարության N23 արձանագրային որոշման 5-րդ կետով հավանության է արժանացել <<Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարու­թյունը և գործողությունների ազգային ծրագիրը>>:  **2015 թ.**  Տրամադրվել են կարճաժամկետ (1-5 օր), միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կանխատեսումներ: Հիդրոօդերևութաբանական վտանգավոր երևույթների (երաշտ, խորշակ, ցրտահարություն, կարկուտ, առատ տեղումներ, ուժեղ քամիներ, ջերմային ալիքներ և այլն) հետևանքով առաջացած վնասների չափը նվազագույնի հասցնելու համար կազմվել են կանխատեսումներ և տրվել նախազգուշացումներ:  Երաշտների վտանգը մեղմելու համար տեղեկատվություն է տրամադրվել ՀՀ տարածքի ջրային պաշարների (Սևանա լիճ, ջրամբարներ, գետային հոսքեր, ձյան պաշար) վերաբերյալ:  Կազմվել և թողարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության գետերի գարնանային վարարումների տարրերի կանխատեսում» տեղեկանքը, որում ընդգրկվել են` 87 գետային դիտակետերի գարնանային վարարումների ծավալների, 72 դիտակետերի առավելագույն ելքերը, 64 դիտակետերի վեգետացիոն ժամանակաշրջանի միջին ծախսերը: Տրվել է նաև 11 ջրամբարների և Սևանա լիճ գետերով մուտք գործող ջրերի գարնանային վարարումների ծավալների, 2 ջրամբարներ (Ախուրյան, Ապարան) ու Սևանա լիճ գետերով մուտք գործող ջրերի վեգետացիոն ժամանակաշրջանի միջին ելքերը, Սևանա լճի մակարդակի փոփոխության կանխատեսումները: Կազմվել է Ախուրյանի, Ապարանի ու Ազատի ջրամբարների ջրալցվածության կանխատեսումը:  Հիդրոմետ ծառայության կողմից հաշվառվել և տրամադրվել են Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող օրական ջրառները: |
| 58 | 12.3. Հայաստանում անապա­տացման դեմ պայքարի գործողու­թյուն­ների ազ­­­­­գա­յին ծրագրի վերա­նայում/համապա­տասխանեցում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի  10-ամյա ռազմավարու­թյան հետ  (ժամկետը՝ 2012-2013թթ) | | **2012 թ.**  <<Հայաստանում անապա­տացման դեմ պայքարի գործողու­թյունների ազ­­­­­գա­յին ծրագրի վերա­նայում/համապա­տասխանեցում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոն­վենցիայի 10- ամյա ռազ­մավարության հետ>> ծրագրի իրականացման աշխատանքները չեն կատարվել, քանի որ դրանց կատարումը պայմանավորված է զեկույցի 2-րդ փուլի իրականացմամբ, որն էլ հիմնավորված է 12.2. ենթակետով:  **2013 թ.**  Իրականացվել է <<Հայաստանում անապա­տացման դեմ պայքարի գործողու­թյունների ազ­­­­­գա­յին ծրագրի վերա­նայում/համապա­տասխանեցում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոն­վենցիայի 10-ամյա ռազ­մավարության հետ>>  ծրագրի աշխատանքների իրականացման մրցութային գործ­ընթացը:  **2014 թ.**  <<Հայաստանում անապա­տացման դեմ պայքարի գործողու­թյունների ազ­­­­­գա­յին ծրագրի ներդաշնա­­կեցում>> (վերա­նայում/համապա­տասխանեցում) ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի>> կոն­վեն­ցիայի 10-ամյա ռազ­մավարության հետ)  ծրագրի մշակման աշխատանքները տեխնիկական առա­ջադ­րանքին համապատասխան ավարտվել են 2014թ. սեպտեմբերին: Ներկայացվել են հաշ­վետվու­թյուն­ներ, որոնք քննարկվել և վերլուծվել են, հաշվի առնելով <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապա­տաց­ման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին>> 4-րդ ազգային զեկույցի (2-րդ փուլ) տվյալները: |
| 59 | 12.4. Ջրային ռեսուրսների, այդ թվում` Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի պահպանության և կայուն օգտագործման ոլորտում պետական վերահսկո­ղության ուժեղացում` բնապահպանական տեսչության տարեկան աշխատանքային ծրագրերին համա­պա­տաս­խան  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2013 թ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկում է ջրերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ:  Ջրային ռեսուրսների պահպա­նության ոլորտում բնապահ­պանական տեսչական աշխա­տանքների իրականացման արդյունքում 2013թվականին հայտնաբերվել է 24 խախտում, որի համար կազմվել է 2.36 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 3.7 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձա­նագրություն:  **2014 թ.**  ՀՀ բնապահպանության նախարարությունն իր աշխատանքային պլանների, կիրառված օպերատիվ շրջայցերի և իր վարչական վարույթին հանձնված նյութերի քննության միջոցով վերահսկում է ջրերի օգտագործման և պահպանության համար սահմանված նորմատիվների պահպանությունը` իրավա­բանական և ֆիզիկական անձանց գործունեության նկատմամբ:  Ջրային ռեսուրսների պահպա­նության ոլորտում բնապահ­պանական տեսչական աշխա­տանքների իրականացման արդյունքում 2014թ. ընթացքում հայտնաբերվել է 47 խախտում, որի համար կազմվել է 6.8 մլն. դրամի վարչական տուգանքի և 167.4 մլն. դրամ գումարի վնասի հատուցման արձա­նագրու­թյուն: |
| 60 | 12.5. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախա­րա­րու­թյան աշխա­տակազմի բնա­պա­հ­պանական պետական տեսչության համակարգի ամրապնդման և հզորաց­ման ծրագիրը հաստա­տելու մասին» ՀՀ կառավարության  որոշման նախագիծը  ՀՀ կա­ռավարություն ներկայացնելը  (ժամկետը՝ 2012-2014թթ) | | **2012-2014 թթ.**  2011թ. օգոստոսի 8-ին ՀՀ կառավարության քննարկմանն էր ներկայացվել <Հայաստանի Հանրա­պետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության համակարգի ամրապնդման և հզորացման ծրագիրը հաստատելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը շրջանառությունից հանվել է ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով: |
|  | **13. Արտակարգ իրավիճակներում հնարավոր պարենային ճգնաժամերի առաջացման կանխարգելում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է) | | |
| 61 | 13.1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության կենսաապահովման պլանավորման գործընթացները կանոնակարգող նորմատիվ-մեթոդական փաստաթղթերի մշակում և տեղայնացում  (ժամկետը՝ մինչև 2014թ.) | | **2012-2015 թթ.**  ՀՀ Երևանի քաղաքապետի 2013 թվականի մարտի 14-ի թիվ 1070-Ա որոշմամբ հաստատվել է Երևան քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի կառավարման պլանը:  Հաստատվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2013 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Արտակարգ իրավիճակներում Հայաստանի Հանրապետության մարզային (Երևան քաղաքի) բնակչության պաշտպանության պլանի կառուցվածքը և բովանդակությունը» հաստատելու մասին թիվ 1032-Ա հրամանը, ըստ որի մարզային (Երևան քաղաքի) փրկարարական վարչությունների կողմից պլանները մշակվել և հաստատվել են համապատասխան մարզպետների որոշումներով:  Վերոնշյալ պլաններում ներկայացված են արտակարգ իրավիճակների ժամանակ տարահանված բնակչության կենսաապահովման, սննդով և խմելու ջրով ապահովման հիմնահարցերը:  Մշակվել և հաստատվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության տնօրենի 2012 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «ՀՀ տարահանված բնակչության կենսաապահովման գործընթացի նախապատրաստման հանրապետական պլանի կառուցվածքը և մշակման պլան-ժամանակացույցը հաստատելու մասին» թիվ 17/1374 հրամանը:  Մշակվել է տարահանված բնակչության կենսաապահովման պլանի բովանդակության օրինակելի ձևը: Համաձայնեցվել և հաստատվել են ՀՀ մարզային և Երևան քաղաքի տարահանված բնակչության կենսաապահովման գործընթացի նախապատրաստման պլանները: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավա­րության 2010թ. հունիսի 24-ի «Տարահանված բնակչության տեղաբաշխման տեղամասերում կենսաապահովման կարգը հաստատելու մասի» N 824-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետը՝ մշակվել է «Բնակչության կենսաապահովման գործընթացի նախապատրաստման հանրապետական պլան»-ը: |
|  | **14. Սննդամթերքի պետական պահուստների ստեղծում և թարմացում: մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու, արտակարգ իրավիճակները կանխելու կամ դրանց առաջացման դեպքում հնարավոր հետևանքները նվազացնելու ու վերացնելու, փրկարարական ու անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ և քաղաքացիական միջոցառումներ իրականացնելու համար պետական պահուստի կազմում, օպերատիվ ֆոնդի ստեղծում**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է) | | |
| 62 | 14.1. «Պետական նյութական պահուստի մասին»  ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը:   «Պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդի անվանացանկը և կուտակման նորմաները հաստատելու մասին» և «Պետական նյութական պահուստի օպերատիվ ֆոնդի պահպանման, բացթողման, բաշխման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության  որոշման նախագծերը  ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը:  («Պետական նյութական պահուստի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 ամսյա ժամկետում) | | **2012-2015 թթ.**  Մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական նյութական պահուստի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծը: ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից այն ընդունվել է 2014թ. սեպտեմբերի 29-ին, ուժի մեջ է մտել 2014թ. նոյեմբերի 8-ից:  ՀՀ կառավարության 2014թ. հունվարի 23-ի N 48-Ն որոշմամբ «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի անվանացանկը և կուտակման նորմերը հաստատելու մասին», «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի պահպանման, բացթողման, բաշխման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու ժամկետ է սահմանվել «Հայաստանի Հանրապե­տության պետական նյութական պահուստի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6-ամսյա ժամկետում:  ՀՀ կառավարության կողմից 2015թ. օգոստոսի 13-ին ընդունվել է «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի ձևավորման, պահպանման, բացթողման կարգը սահմանելու մասին» N 923-Ն որոշումը:  ՀՀ կառավարության կողմից 2016թ. հունվարի 29-ին ընդունվել է «Պետական նյութական պահուստի արագ արձագանքման պաշարի անվանացանկը և կուտակման նորմերը սահմանելու մասին» N 52-Ն որոշումը: |
|  | **15. Պարենային ճգնաժամի դեպքում շուկայի կարգավորում՝ ինտերվենցիոն միջամտությամբ**  (Միջոցառումների պատասխանատու կատարողը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է) | | |
| 63 | 15.1 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  ապրանքային ինտերվենցիաների իրականացման կարգը հաստատելու մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը  ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը:  (Ինտերվենցիոն ֆոնդի ստեղծման համար անհրաժեշտ միջոցները նախատեսող պետական բյուջեի մասին օրենքի ընդունման օրվանից  3-ամսյա ժամկետում) | | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 147-Ն որոշմամբ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրանքային ինտերվենցիաների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելու ժամկետ է սահմանվել «Ինտերվենցիոն ֆոնդի ստեղծման համար անհրաժեշտ միջոցները նախատեսող պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման օրվանից՝ 3-ամսյա ժամկետում: |