БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хот

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай”, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай” 203 дугаар тогтоолд тусгагдсан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамаарах арга хэмжээний 2021 оны хэрэгжилтийг тухайн онд тавьсан зорилт, хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан тооцож, үр дүнг үнэлэн дүгнэлт гарган, зөвлөмж боловсруулах, удирдлагыг үнэн бодит мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хэрэгжилт, хариуцлагыг сайжруулахад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго оршино.

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй

Хяналтад авсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үр дүнгийн үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг удирдлага болгон холбогдох мэргэжилтнээс тодруулга авах, хэрэгжилтийн нотлох баримтийг үндэслэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг гүйцэтгэв.

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийг тухайн жилд хэрэгжүүлсэн ажлын бодит үр дүнг хүрэх түвшинтэй харьцуулан биелэлтийг хувиар тодорхойлж, зорилтын хэрэгжилтийг дараах ангилалд шилжүүлэн тооцлоо. Үүнд:

“Үр дүнтэй” буюу 100%, “тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу 70-90%, “эрчимжүүлэх шаардлагатай” буюу 30-70%, “үр дүнгүй” буюу 0-30% үнэлгээг гаргалаа.

Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамаарах 2 зорилтын 50 арга хэмжээ болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 12 шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинд хэрэгжилтийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийлээ.

* 2 зорилтын дундаж үнэлгээгээр “тодорхой үр дүнд хүрсэн” 70 хувьтай,
* 50 арга хэмжээний дундаж үнэлгээ 73 хувьтай,
* 12 шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшингийн гүйцэтгэл 85.2 хувьтай байна.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Зорилт | | | | 50 арга хэмээ | | | |
| № | Зорилтын нэр | Арга хэмжээний  тоо | Дундаж үнэлгээ | № | Үнэлгээ | Арга хэмжээний тоо | Дундаж үнэлгээ |
| 1 | Эдийн засгийн бодлого | 21 | 68% | 1 | 100% | 17 | 73% |
| 2 | Ногоон хөгжлийн бодлого | 29 | 75% | 2 | 90% | 6 |
| 3 | 70% | 16 |
| 4 | 50% | 5 |
| 5 | 30% | 2 |
| 6 | 0% | 4 |
| Зорилтын дундаж үнэлгээ | | | 73% |  |  | 50 |

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт,

хүрэх түвшингийн 2021 оны жилийн эцсийн үр дүн

Тэргүүлэх зорилт №5.1. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | № | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин  2021 он | Хүрсэн түвшин | Гүйцэтгэлийн хувь |
| 1 | 126 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM 2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 60 | 55 | 44 | 100% |
| 2 | 127 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 124 | 115 | 89 | 100% |
| 3 | 128 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь | хувь | 20.1 | 22 | 21 | 95.5% |
| 4 | 129 | Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь | хувь | 48.3 | 50 | 50 | 100% |
| 5 | 130 | Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь | хувь | 7.9 | 8 | 8 | 100% |
| 6 | 131 | Гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь | хувь | 14 | 15 | 0 | 0% |
| 7 | 132 | Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | 82.5 | 82.6 | 82.6 | 100% |
| 8 | 133 | Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн бууралт | мян.тн СО2 | 0.3 | 0.6 | - | - |
| 9 | 134 | Дахин боловсруулсан хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 7.6 | 10 | 20 | 100% |
| 10 | 135 | Хот, суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 25.6 | 30 | 30 | 100% |
| 11 | 137 | Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPI | хувь | 57.2 | 57.2 | 32.2 | 56.3% |
| 12 | 138 | Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын хувь | мян.тн СО2-экв. | 25815.3 | 9.2 | - | - |
|  | Гүйцэтгэлийн дундаж хувь | | | | | | 85.2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Дөрөв. Дүгнэлт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан 50 арга хэмжээний хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ 73%-тай буюу тодорхой үр дүнд хүрсэн дүгнэгдэж байна.

Хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээгээр:

* Санхүүжилтийн дутагдалтай байдлаас шалтгаалж хэрэгжилт хангагдаагүй 4 арга хэмжээ

Төлөвлөгөөний 3.7.5.1, 4.3.11.2, 5.1.3.2, 5.1.12.4

* Салбар дунд хэрэгжүүлэх бодлогын шийдлийг тодорхойлох шаардлагатай 2 арга хэмжээ

Төлөвлөгөөний 3.4.4.2, 5.1.11.1

* Ковид -19 цар тахлын эрсдэлээс шалтгаалан хэрэгжилт хангагдаагүй 2 арга хэмжээ

Төлөвлөгөөний 3.4.5.1, 3.4.4.1

Тав. Зөвлөмж

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ бүрийг байгууллага, нэгж, албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд бүрэн тусган төлөвлөх;

2. Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг бүрэн хангахад анхаарч үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

2. Асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хяналтад авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний үр дүн, үр дагаврыг бий болгох явцын ахиц өөрчлөлтийн талаарх чанарын болон тоон мэдээллийг улирал бүр хөтлөн мэдээллийг тухай бүрд тайлагнах;

3. Төлөвлөлтөд тусгагдаагүй, хөрөнгийн эх үүсвэр нь шийдэгдээгүй, хэрэгжүүлэх чиглэл, арга хэлбэр нь тодорхой бус, бэлтгэл ажил хангагдаагүй арга хэмжээнүүдийг анхааралдаа авч, бусад эх үүсвэрийг судалж, хэрэгжилтийг оновчтой зохион байгуулах.

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХҮРЭХ ТҮВШИН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин | Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар | Мэдээлэл цуглуулах давтамж | Хүрсэн түвшин тоон үзүүлэлт  2021 он | Гүйцэтгэлийн хувь | Тайлбар |
| ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | | | |
| Тэргүүлэх зорилт №5.1. Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | | | | | | | | | | |
| 1 | 126 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM 2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 60 | 55 | 2019 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 44 | 100 |  |
| 2 | 127 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 124 | 115 | 2019 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 89 | 100 |  |
| 3 | 128 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь | хувь | 20.1 | 22 | 2019 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 21 | 95.5 |  |
| 4 | 129 | Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь | хувь | 48.3 | 50 | 2019 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 50 | 100 |  |
| 5 | 130 | Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь | хувь | 7.9 | 8 | 2019 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 8 | 100 |  |
| 6 | 131 | Гидрогеологийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь | хувь | 14 | 15 | 2018 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 0 | 0 | Улсын төсөвт оруулахаар удаа дараа санал өгсөн боловч зардал тусгагдаагүй, хөрөнгө оруулалт шийдэгдээгүй тул энэ ажил огт хийгдээгүй болно. |
| 7 | 132 | Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | 82.5 | 82.6 | 2018 он суурь түвшин | 5 жилд нэг удаа | 82.6 | 100 | Багануур дүүргийн болон Өвөрхангайн Хайрхандулаан сумдын ус хангамжийн газрын доорх усны эх үүсвэрийн ажлын тайланг усны нөөцийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 08-р сарын 27-ны өдрийн А-167 дугаар тушаалаар батласан. |
| 8 | 133 | Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн бууралт | мян.тн СО2 | 0.3 | 0.6 | 2018 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа |  |  |  |
| 9 | 134 | Дахин боловсруулсан хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 7.6 | 10 | 2018 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 20 | 100 |  |
| 10 | 135 | Хот, суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 25.6 | 30 | 2018 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 30 | 100 |  |
| 11 | 137 | Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPI | хувь | 57.2 | 57.2 | 2018 он суурь түвшин | Жилд нэг удаа | 32.2 | 56.3 | Байгаль орчны гүйцэтгэлийн индекс нь улс орнуудын Засгийн газраас явуулж буй байгаль орчны бодлогын хэрэгжилтийг 11 бүлэгт хамаарах 32 гүйцэтгэлийн шалгуураар 2 жилд нэг удаа дүгнэдэг аргачлал юм. 2020 онд Монгол Улсын 2019 оны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн ба 32.2 оноо авч 2017 оны үзүүлэлтээс буурсан байна. |
| 12 | 138 | Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын хувь | мян.тн СО2-экв. | 25815.3 | 9.2 | 2010 он суурь түвшин | 2 жилд нэг удаа | - | - | 2 жил тутамд тооллого хийгддэг. Хугацаа болоогүй. |

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

2021 он

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | ЗГҮАХ-т тусгагдсан зорилт | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ) | Хүрсэн түвшин, үр дүн | Хэрэгжилт /хувь/ |
| 2021 он |
| Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | | |
| 1 | 3.3.15. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй, хүлэмжийн хий багатай ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. | 1 | Байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй, ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг дэмжих, ногоон санхүүжилтийн урсгалыг нэмэгдүүлэх судалгаа хийж, ногоон санхүүжилтийг хөгжүүлэх замын зураг, төлөвлөгөө боловсруулан, ногоон хөгжлийг дэмжих санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлнэ. | 2020 - 2024 | БОАЖЯ |  | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | 1. Агаар, орчны бохирдол, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн байгальд ээлтэй ногоон төсөл, үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад олгох ногоон зээлийн хүүгийн хөнгөлөлтийг санхүүжүүлэх ажлыг Хаан банк, Төрийн банк, Хас банктай хамтран банкаар дамжуулан иргэдийн ногоон зээл ангиллаар 11, бизнесийн ногоон зээлийн ангиллаар 9 бүтээгдэхүүнд ногоон зээлийг олгодог болсон. Ногоон зээлийн хүүний хөнгөлөлтийг санхүүжүүлэх ажлын хүрээнд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг хийж, 2020 онтой харьцуулахад ногоон зээлд хамрагдах бүтээгдэхүүний тоог 5-аар нэмэгдүүлж нийт 25 бүтээгдэхүүн болгосон. Бүтээгдэхүүн бүрт шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн баталж Төрийн банк, Хаан банк, Хасбанктай 2021 оны 2 дугаар сард гэрээг шинэчлэн байгуулан хамтран ажилласан. 2. Ногоон хөгжлийг дэмжих санхүүгийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, тогтвортой санхүүжилтийн урсгалыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэмэлт судалгаа хийх “Бэлэн байдлын дэмжлэг” хүссэн саналыг НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС)-д 2021 оны 04-р сарын 21-ний өдөр хүргүүлж, УАНС-ийн Удирдах хорооны хуралдаанаар 2021 оны 10-р сарын 29-ний өдөр батлуулсан. 2022 онд санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх судалгааг хийж ногоон санхүүгийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг хөгжүүлэх нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр төлөвлөсөн. | 100% |
| 2 | 3.4.1. Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-I"-ийг Хөвсгөл, Хэнтий, "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-II"-ийг Архангай, Баян-Өлгий, Өвөрхангай, Увс, Ховд зэрэг аймагт хэрэгжүүлж, орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 1 | "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-1"-ийг Хөвсгөл, Хэнтий аймагт хэрэгжүүлнэ | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээл | Хэнтий аймгийн Дадал сум, Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт хэрэгжих төслийн хэрэгжилтийг 30%-д хүргэсэн байна. | Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-I"-ийг Хөвсгөл, Хэнтий аймагт хэрэгжүүлж, орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжийн орлогыг нэмэгдүүлэх хүрээнд:   1. Хөвсгөл дэд төслийн хүрээнд 3 чиглэлийн 37.9 км авто зам, 8 байршлын авто зогсоолын инженерийн нарийвчилсан зураг төслийг батлуулах, магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулах  2. Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон, Ханх сумын явган болон морин аяллын жимийн тохижилт хийх   3. Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сум, Ханх сум болон Хэнтий аймгийн Дадал суманд ариун цэврийн болон хог хаягдлын байгууламжийн инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах   4. Мөрөн хотын аялал жуулчлалын талбай, Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа болон жуулчны мэдээллийн төвийн барилгын зураг төсөл боловсруулах,   5. Ханх сумын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах   6. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 95 дугаар захирамжийн дагуу "Чингис хаан" аялал жуулчлалын цогцолборын бүтээн байгуулалтын ажлыг удирдлага чиглэлээр хангах ажлын хэсэг байгуулж, Чингис хаан аялал жуулчлалын цогцолборын дизайныг БОАЖ-ын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн "Чингис хаан аялал жуулчлалын цогцолборын эх загвар зургийг шинэчлэн батлах тухай" А/401 дүгээр тушаалаар шинэчлэн боловсруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлээд байна. 2019-2024 онуудад хэрэгжих Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн худалдан авах ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Хэнтий аймгийн Дадал суманд баригдах Чингис хаан аялал жуулчлалын цогцолборын барилгын ажил 2021 оноос эхлэх байсан боловч ТЭЗҮ-д батлагдсан цогцолборын эх зураг солигдсоноос барилгын ажил эхлээгүй болно. Төслийн одоогийн хэрэгжилтийн хувь 10 хувь байна. | 70% |
| 3 | 2 | "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-2"-ийг Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймагт хэрэгжүүлнэ /2021-2027/ | 2021 - 2024 | БОАЖЯ | Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээл | Төслийн ТЭЗҮ-г батлуулж, төслийг эхлүүлсэн байна. | Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-II"-ийг Архангай, Баян-Өлгий, Өвөрхангай, Увс, Ховд зэрэг аймагт хэрэгжүүлж, орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгжийн орлогыг нэмэгдүүлэхээр Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Азийн хөгжлийн банктай хамтран төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж, ТЭЗҮ-ийн урьдчилсан тайланг Азийн хөгжлийн банкны Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн ТЭЗҮ болон зээлийн санхүүжилтийг ........он сар өдөр .............. .баталсан. Төслийн зээлийн дугаар 51422-02. ТЭЗҮ болон санхүүжилт батлагдсантай Төслийг 2022 онд эхлүүлэхээр ажиллаж байна. | 100% |
| 4 |  | 3 | "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл"-ийг Архангай, Өвөрхангай аймагт хэрэгжүүлнэ | 2021 - 2024 | БОАЖЯ | - | Төслийн суурь судалгаа хийгдсэн байна. | "Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл"-ийг Архангай, Өвөрхангай аймагт төслийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд “Монгол улсын аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн талаарх бодит мэдээ мэдээлэл, тоо баримтыг цуглуулж, нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэх судалгаа”-г Япон улсын ЖАЙКА олон улсын төсөлтэй хамтран 4 үндсэн чиглэл буюу 1. Улаанбаатар, 2.Өмнөговь, 3. Дорноговь 4. Архангай, Өвөрхангай аймгуудын маршрутын чиглэл тус бүрийн аялал жуулчлалын нөөц, хүний нөөцийн нөхцөл байдал, статистик болон хууль эрх зүйн орчны судалгаа хийгдэж аялал жуулчлалын хөгжлийн бодлого, зөвлөмжийг гаргасан. Төслийн суурь судалгааны тайланг хүлээн авсан. | 100% |
| 5 | 3.4.2. Түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд "Мянганы суут хүн Чингис хаан цогцолбор"-ын ажлуудыг цогц байдлаар дуусгаж, Монголын нууц товчооны дурсгалт газруудыг хамгаалах, олон улсад сурталчлан таниулах, дэд бүтцээр холбох ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. | 4 | Хэнтий аймгийн Батноров суманд "Хүлэг Боорчи-Андлалын өргөө" цогцолбор байгуулна | 2021 - 2024 | БОАЖЯ АЗДТГ | - | - | Хэнтий аймгийн Батноров суманд "Хүлэг Боорчи-Андлалын өргөө" цогцолборын бүтээлийн зохиогч Д.Эрдэмбилэг агсны ар гэрээс "Бүтээл ашиглуулах гэрээ"-г цуцлах хүсэлт шийдвэрлэн, цогцолборыг буулгасан. Тус арга хэмжээний хүрээнд санхүүжилтгүй болсон тул Хэнтий аймгийн нутгийн зөвлөлийн санаачилгаар Андлалын өргөөний суурин дээр МУГЗ уран барималч А.Очирболдын загвараар "Тэнгэрийн Андгай" хөшөөг байршуулсан. Уг хөшөөний зардлыг иргэдийн хандиваар бүрдүүлсэн болно. | 100% |
| 6 | 5 | Хэнтий аймгийн Норовлин суманд "Шихихутаг-Их засаг" цогцолбор байгуулна | 2021 - 2024 | БОАЖЯ АЗДТГ | - | Цогцолборын барилгыг барьж дуусган, гадна цахилгаан хангамж, тохижилтын ажлыг 18.8 га талбайд хийж гүйцэтгэсэн байна. | “ЭЛ СИ БИ” ХХК шалгарч “Шихихутаг” цогцолбор төслийн барилга угсралтын ажил 50%, гадна тохижилтын ажил 40%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Барилга угсрал болон гадна тохижилтийн ажлыг гүйцэтгэлд 2 удаа очиж хяналт тавьж ажилласан. Цогцолборын гадна цахилгааны ажлыг "Хөх өндөр уул" ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч, УТХО-2020/52 дугаартай гэрээ байгуулан 100 хувь хийж дуусган, Хэнтий аймгийн Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. | 70% |
| 7 | 6 | Хэнтий аймгийн Биндэр суманд "Их хуралдай цогцолбор" байгуулна | 2021 - 2024 | БОАЖЯ АЗДТГ | 984.3 гэрээний дагуу | Барилгын интерьер, дотоод уран сийлбэр шинэчлэл, гадна цахилгаан хангамжаар хангаж хэрэгжүүлсэн байна. | 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн БОАЖЯ-ХО-01/2020 дугаартай гэрээний дагуу ажил хийгдэж байгаа ба 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр нэмэлт БОАЖЯ-ХО-01/2021 дугаартай гэрээг байгуулсны дагуу "Их хуралдай" цогцолборын барилгын интерьер, дотоод уран сийлбэр шинэчлэл, гадна цахилгаан хангамжийн ажлыг 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Улсын комисс ажиллан хүлээн авсан. | 70% |
| 8 | 7 | Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан суманд "Монголын нууц товчоо" цогцолбор байгуулна | 2021 - 2024 | БОАЖЯ АЗДТГ | 686 гэрээний дагуу | Цогцолборын барилгыг барьж дуусгасан байна. | 2020 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хэнтий аймгийн Дэлгэр хаан суманд "Монголын нууц товчоо" цогцолборын ажлыг "Хасу мегават" ХХК-тай 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр 02/2020 дугаар гэрээг байгуулан, гүйцэтгэлийг 2020 оны 12 сард ирүүлсэн. Тус яам нь 2020 оны ажлын гүйцэтгэлийн зардалд эрх нээлгэх хүсэлтийг Сангийн яаманд хүргүүлсэн боловч тухайн оны санхүүжилт хийгдээгүй. 2021 оны Улсын төсвөөс 700 сая төгрөгийг Хасу мегават ХХК-д өмнөх оны гүйцэтгэлийг үндэслэн шилжүүлсэн. Цогцолборын барилгын ажлын гүйцэтгэл 70%-тай байна. | 70% |
| 9 | 3.4.3. Манзуширын түүхэн дурсгалт газрыг түшиглэн соёл, шашин, аялал жуулчлалын олон улсын цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. | 1 | Манзуширын түүхэн дурсгалт газрыг түшиглэн соёл, шашин, аялал жуулчлалын олон улсын цогцолбор байгуулах ажлыг эхлүүлнэ | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | 60.0  Аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн зардал | - | Урт болон дунд хугацааны бодлогод Манзуширын хийдийн шашин, аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөн боловч төсөв, санхүүжилт тусгагдаагүй болно.   Манзуширын түүхэн дурсгалт газрыг түшиглэн соёл, шашин, аялал жуулчлалын олон улсын цогцолборын ТЭЗҮндэслэл боловсруулагдсантай холбогдуулан Төв аймгийн Манзуширын хийдийг сэргээн засварлах, тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр БОАЖ-ын сайдын 2021 оны 01 сарын 29-ний өдрийн А/104 дүгээр тушаалаар үйл ажиллагааг батлагдсан хуваарийн дагуу, холбогдох хуулийн хүрээнд зохион байгуулах эрхийг Төв аймгийн Засаг даргад шилжүүлсэн. "Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн дагуу зохион байгуулалтыг хийж, шалгарсан “Пластик центр” компани хамгаалалт, тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү ажлын үр дүнд гадаад, дотоодын аялагч, жуулчдын ая тухтай нөхцөлийг хангасан хөрсөнд шингээлтгүй эко ариун цэврийн байгууламж, ахуйн болон бусад хог хаягдлын цэг, ангилсан бага оврын хогийн савнууд, 155 м явган хүний сайжруулсан зам, эко хавтан бүхий талбай, амрагчдын сүүдрэвч, сандал, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлүүд, үл хөдлөх дурсгалуудыг хамгаалсан мод, олсон хашлага, мэдээллийн самбар, Монголыг хамгийн том тогоог хүрээлсэн суурийг шаардлага хангасан байдлаар чанартай хийж Төв аймгийн ажил хүлээлцэх комисст хүлээлгэн өгсөн. | 70% |
| 10 | 3.4.4. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, чанар, стандартыг сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, иргэд, жуулчдын тоог нэг саяд хүргэнэ. | 1 | НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ | 2020 - 2023 | БОАЖЯ | - | Цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, жуулчдын тоог 400.0 мянгад хүргэсэн байна. | НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагатай хамтран цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр олон улсын экспертүүдийг урьж ажиллахаар төлөвлөсөн ч цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад Монгол Улсын Засгийн газрын 43 дүгээр "Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолоор төсөв хасагдсан.   Тус зорилтын хүрээнд Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын нөлөөнд хамгийн их өртсөн аялал жуулчлалын салбарыг хэрхэн сэргээх талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх, дэлхийн аялал жуулчлалын чиг хандлага, аялал жуулчлалыг сэргээж буй арга, туршлага, сүүлийн үеийн аргазүйг хуваалцах зорилгоор БОАЖЯ, MҮХАҮТ, МАЖХ, Экспортыг дэмжих төсөл, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, мэргэжлийн холбоодтой хамтран ‘“Шинэ хэвийн байдал-Аялал жуулчлалыг сэргээх стратеги’’ уриан дор “Tourism Forum Mongolia 2021” арга хэмжээг зохион байгуулсан. Форумын үр дүнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/379 дугаар тушаалаар “Аялал жуулчлалыг сэргээх стратеги төлөвлөгөө” боловсруулах ажлыг удирдан чиглүүлэх үүрэг бүхий Гадаад харилцааны яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Соёлын яам, Улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб, Нийслэлийн онцгой комисс, мэргэжлийн холбоод болон хувийн хэвшлийн төлөөллүүдийг оролцуулан холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд нийцүүлэн боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулагдан ажиллаж байна.   2021 оны байдлаар 29 мянган жуулчин ирсэн үзүүлэлттэй байна. | 50% |
| 11 |  | 2 | Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулж, батлуулна | 2020 - 2022 | БОАЖЯ | - | Хуулийн төслийг батлуулсан байна. | Аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хүрээнд хуулийн үзэл баримтлалыг 2019 онд ХЗДХ-ийн сайд болон БОАЖ-ын сайд хамтран баталсан. БОАЖ-ын сайдын 2021 оны 03 сарын 23-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар МУ-ын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад салбарын хуулийг нийцүүлэх, холбогдох хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэгт орж Аялал жуулчлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай саналыг боловсруулсан.   Аялал жуулчлалын хуулийн шинэчилсэн найруулгыг цаг үеийн нөхцөл байдал, цаашдын салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг харгалзан боловсруулах мэргэжлийн хуульчдын багийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж байна.   Хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд Засгийн газрын хуралдаанаар Аялал жуулчлалын сан байгуулах шийдвэр гарсан. | 50% |
| 12 | 3.4.5. Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон үндэсний шинэлэг, сор бүтээл, брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, аялал жуулчлалыг дэмжинэ. | 1 | Байгаль, түүх, соёлын аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж, цар хүрээг өргөжүүлнэ | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | - | 20-оос доошгүй эвент арга хэмжээ зохион байгуулсан байна. | "Монголын нүүдлийн соёлын онцлогт тохирсон үндэсний шинэлэг, сор бүтээл, брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, аялал жуулчлалыг дэмжих зорилтын хүрээнд Байгаль, түүх, соёлын аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж, цар хүрээг өргөжүүлэхээр жил бүр 20-оос доошгүй эвент арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөсөн хэдий ч цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан Монгол Улсын Засгийн газрын ""Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилуүүлсэн хугацааг сунгах тухай"" 154 дүгээр тогтоолоор 1 дүгээр сараас 8 сарын хооронд зохион байгуулагдах эвентүүд цуцлагдсан. 3,4-р улирлын: 1. ""Айрагны баяр""-ыг Улаанбаатар хотод анх удаа 2. ""Karakorum Ice festival 2021"" эвент арга хэмжээг Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сум, Улаан цутгалан хүрхрээнд, 3. “Торгоны зам - Хархорум хот” эрдэм шинжилгээний цахим хуралыг Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 4. “Хийморь” Олон улсын морьт харвааны тэмцээнийг Улаанбаатар хотод, 5. ""Талын түмэн адуу"" эвентийг Хэнтий аймгийн Батноров суманд, 6. Дэлхийн аялал жуулчлалын өдрийг 9 сарын 27-нд салбарын хэмжээнд тус тус зохион байгуулсан. | 30% |
|  |  |  |  |  | БОАЖЯ | - | Монгол Туургатны соёл, спортын наадмыг зохион байгуулсан байна. | “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд Соёлын яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулахаар тусгагдсан ч Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн "Үндэсний их баяр наадмын талаар авах арга хэмжээний тухай" 183 дугаар тогтоолоор цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан цуцлагдсан. | 0% |
| 13 | 3.4.6. Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Өвөрхангай, Архангай, Баянхонгор, Өмнөговь, Дорнод, Завхан аймгуудад аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлж, отоглох цэг, авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолборуудыг байгуулна. Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. | 2 | Жуулчид голлон зорих байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий отоглох цэгүүдийг байгуулна | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | 150.0 | 20 отоглох цэгийг байгуулсан байна. | Увс аймгийн Наранбулаг сумын Чоно долоохын булагт Арвижих Увс ХХК, Малчин сумын Хар тэрмисд Увс Өгөөмөр өгөөж ХХК, Хяргас сумын Оргилдог булагт Түгээмэл цамхаг констракшн ХХК, Цагаанхайрхан сумын Цагаан эргийн тойрууд Эрхэм Импайр ХХК, Завхан сумын Хэцүү хад Энхдормон ХХК-иуд тус тус улсын төсвийн хөрөнгөөр 5 отоглох цэг байгуулахаар гэрээ байгуулан, гэрээт ажлын гүйцэтгэлийг улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Отоглох цэгүүдийг барих ажлын талбайд аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, Ханхөхийн УТХГН, Сумын ЗДТГ-аас хяналтыг 2-3 удаа хийж, ажлын явц, гүйцэтгэлтэй танилцсан. Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 сарын 24 өдрийн А/478 тоот захирамжаар "Отоглох цэгийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллуулах" түр журам батлан Хяргас, Увс нуурын эргийн 8 отоглох цэгийг хариуцан хамгаалах иргэн, аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулсан бөгөөд шалгарсан ААН, иргэдтэй гурвалсан гэрээ байгуулж, отоглох цэгийг хариуцуулсан.  Завхан аймгийн Отгон сумын Отгонтэнгэр уулын өвөр хэсэгт отоглох цэг байгуулагдаж, Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Дондогийн булагт авто зам дагуу аялал жуулчлалын үйлчилгээний цогцолбор байгуулагдаж гэрээт ажлын гүйцэтгэлийг улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.   Цар тахлын улмаас улсын төсөв хүндрэлтэй байгаагаас шалтгаалан нийт 6 отоглох цэг, 1 авто зам дагуу аялал жуулчлалын үйлчилгээний цогцолбор байгуулах ажил хийгдсэн. | 30% |
| 14 |  | 3 | Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгуудад аялал жуулчлалын нөхцөл байдал, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох цогц судалгааг хийнэ | 2020 - 2021 | БОАЖЯ | Гадаадын хөрөнгө оруулалт | Судалгааг олон улсын багтай хамтран зохион байгуулсан байна. | Говийн бүсийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгуудад аялал жуулчлалын нөхцөл байдал, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох цогц судалгааг “Монгол улсын аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн талаарх бодит мэдээ мэдээлэл, тоо баримтыг цуглуулж, нөхцөл байдлыг нэгтгэн дүгнэх судалгаа”-ны хүрээнд Японы ЖАЙКА-тай хамтран хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны хүрээнд аялал жуулчлалын 4 чиглэл ялангуяа Өмнөговь, Дорноговийн чиглэлд аялал жуулчлалын нөөц, хүний нөөцийн нөхцөл байдал, статистик болон хууль эрх зүйн орчны судалгаа хийгдэж аялал жуулчлалын хөгжлийн бодлого, зөвлөмжийг гаргасан. Төслийн суурь судалгааны тайланг хүлээн авсан. | 90% |
| 15 |  | 4 | Монголын говьд шинжлэх ухаан, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх МАRS-V төслийг хэрэгжүүлнэ. /Survival буюу даван туулж, тэсэж гарах чадвар олгох мэргэжлийнхэн болон сонирхогчдод зориулсан МАRS-V академи байгуулах/ | 2020 - 2024 | БОАЖЯ, БШУЯ,  ГХЯ, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар | Гадаадын хөрөнгө оруулалт | Сонгогдсон говийн 8 бүсэд нарийвчилсан судалгаа, рекрейцийн үнэлгээ хийх гол хамтрагчдыг татан оролцуулна | Монголын говьд шинжлэх ухаан, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх Mars-V төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А/77 дугаар тушаалаар "Ажлын хэсэг" байгуулан төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулж баталсан. Говийн бүсэд нарийвчилсан судалгаа хийгдэж Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын нутагт байрлах Нэмэхтийн хөндийд төсөл хэрэгжүүлэх бүс нутгаар сонгон аялал жуулчлалын нөөц даацын судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. | 100% |
| 16 | 3.4.7. Хил орчмын аялал жуулчлалыг дэмжиж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 1 | "Цайны зам" хил дамнасан аялал жуулчлалын төсөл хэрэгжүүлнэ | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | - | Төслийг хэрэгжүүлэх гурван улсын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж, ажлын төлөвлөгөө батлуулна. | Хил орчмын аялал жуулчлалыг дэмжиж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд "Цайны зам" хил дамнасан аялал жуулчлалын төсөл хэрэгжүүлэхээр Монгол, Орос, Хятад гурван улсын аялал жуулчлалын сайд нарын VI дугаар ээлжит хуралдааныг Монгол Улс цахим хэлбэрээр 12 дугаар сард зохион байгуулсан. Хурлын протоколоор "Цайны зам"-ын аялал жуулчлалын хамтарсан ажлын төлөвлөгөөг баталсан. | 100% |
| 17 | 3.4.8. "Цахим Монгол" арга хэмжээний хүрээнд аялал жуулчлалын салбарт технологийн дэвшил нэвтрүүлж, гадаад сурталчилгааг өргөжүүлнэ. | 1 | Цахим технологид суурилсан аялал жуулчлалын гадаад сурталчилгааг өргөжүүлнэ | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | 84.4 | Цахим сурталчилгааг нэмэгдүүлж, хандалтын тоог 20-оос доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна. | Цахим сурталчилгааг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд: 1. Аялал жуулчлалын салбарын цахим номын сан бий болгох зорилгоор цахим номын сан байрших Вебсайтын загвар боловсруулагдаж, домейн холболт хийгдсэн. Ном сурах бичиг, материал, гарын авлага, судалгааны материалуудыг судалж, цуглуулан, www.mto.mn вебсайтад байршуулах 2. Аялагчдыг нэгдсэн мэдээллээр хангах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах, захиалга хийх боломжийг бүрдүүлсэн "Feel Mongolia" гар утасны аппликейшны хөгжүүлэлтийг хийх 3. “ХЯМД АМАР” цахим үзэсгэлэнг 3 сарын турш зохион байгуулж, 100 орчим зочид буудал, жуулчны бааз, амралтын газар, сувиллууд нэгдэж 200 сая төгрөгийн, нийтдээ 1162 захиалга хийсэн байна.  4. "Манай аймгаар аялаарай" сэдэвт 21 аймгийн сурталчилгааны видео шторк 21 ширхэг хийн идэвхжүүлэлтэд ашиглах  5. “Ээлтэй Аялал Энэ Зуны Тренд” цахим аян зохион байгуулж дотоодын аялагчдад аяллын боловсрол олгох 6. Feel Mongolia аппликейшн идэвхжүүлэх зурагт самбар, постер, хаштаг, сурталчилгааны видео шторк, телевизийн нэвтрүүлэг зэргийг бэлтгэн гаргах 7. 21 аймгийн алдартнуудтай хамтран сурталчилгааны шторк хийж, аялал жуулчлалын цахим үзэсгэлэнг зохион байгуулах ажлуудыг хэрэгжүүлсэн.   2021 онд зохион байгуулсан аялал жуулчлалын зорилт арга хэмжээг сурталчлах зорилгоор хэрэгжүүлсэн цахим арга хэмжээ: 1. шинээр үүсгэсэн "Feel Mongolia" цахим хуудсанд 7791 дагагч 2. Аялал жуулчлалын бодлого, зохицуулалтын газрын цахим хуудас 7962 дагагч 3. БОАЖЯ-ны гадна 11 телевиз, 23 мэдээллийн сайт, 2 өдөр тутмын сонинтой хамтран ажиллаж мэдээллээ давхардсан тоогоор 1 сая орчим хүнд хүргэсэн байна. Аялал жуулчлалын салбарын оны онцлох ажлууд болон бусад үйл явдлын мэдээ мэдээллийг мэдээллийг сурвалжлага, видео контент, постер хэлбэрээр бэлтгэсэн. Нийт 1106 мэдээ мэдээлэл түгээж, цахим хандалтын тоо 34740, твиттер хуудас 430 дагагчаар нэмэгдсэн. Хамгийн өндөр үзэлттэй видео контент 700 мянга давж хандалтын тоо ...... хувиар нэмэгдсэн байна. | 100% |
| 18 | 3.4.9. Аялал жуулчлалын сургалтын төв байгуулж, салбарын чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлнэ. | 1 | Аялал жуулчлалын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулж, аялал жуулчлалын үйлчилгээний ажилтнуудыг чадавхижуулна | 2020 - 2023 | БОАЖЯ | Гадаадын буцалтгүй тусламж | ТЭЗҮ-г батлуулж, барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. | Аялал жуулчлалын сургалтын байгуулах зорилтыг хангахаар Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу Монголын аялал жуулчлалын сургалтын төв байгуулах, салбарын хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр 2019 онд санамж бичиг зурсан. Монгол Улсын талаас сургалтын төв барихтай холбоотойгоор : 1. Байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээ хийх ажлыг “Хас цаг” ХХК, 2. Газрын инженер геологийн дүгнэлт гаргуулах ажлыг “Гурван Тэс” ХХК, 3. Барилгын дэвсгэр зураг боловсруулах ажлыг “Топкад” ХХК,  4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг Нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газраас авч  5. ТЭЗҮ, зураг, төсвийг боловсруулах ажил хийгдэн Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газраар батлуулсан. Техникийн нөхцөлийн дагуу цэвэр, бохир усны холболт авах ажлыг эхлүүлээд байна. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын талаас сургалтын төвийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг 11 сард сонгон шалгаруулахаар төлөвлөсөн ч цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан хойшлогдсон байгаа.   Салбарын чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд: 1. “Зочид буудлын менежмент”, "Аяллын хөтөч"-ийн чиглэлээр 500 хүнийг сургалтад хамруулж, 20 хүнийг сонгон шалгаруулж Си Жуон их сургуульд суралцуулах эрх олгоод байна.  2. Аялал жуулчлалын салбарын бизнес эрхлэгчдэд зориулан цар тахлын эрсдлийг даван туулах, сэргэлтийн үе рүү шилжих маркетингийн үйл ажиллагаанд зориулж олон улсын туршлагаас суралцах “Аялал жуулчлалын шинэ тренд цахим шилжилт” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-нд цахимаар зохион байгуулсан.  3. Монгол Улс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, НҮБ-ын ДАЖБ-тай хамтран Дэлхийн аялал жуулчлалын зөвлөл санаачлан гаргасан "Аюулгүй аялал" шошгын санаачилгад нэгдэн аялал жуулчлалын салбарт холбогдох 14 үйлчилгээний байгууллагын баримтлах удирдамжийг Монголын нөхцөлд хэрэгжүүлэхээр салбарын 50 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 2021 оны 6 сарын 11-нд цахим сургалт явуулж, аюулгүй аяллын удирдамжийг хэрэгжүүлэх арга зүйн зөвөлгөө өгч ажилласан. 4. Соёл, Түүхийн аялал жуулчлалын хөтөч тайлбарлагч бэлтгэх сургалтыг 2021 оны 6 дугаар сарын 2-8-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулж нийт 600 хүнийг хамруулж гэрчилгээ олгосон. | 90% |
| 19 | 3.7.5. Орхоны хөндийд шинэ хотын суурьшлын бүсийн байршлыг судалж, техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулна. | 1 | Орхоны хөндийд шинэ хотын суурьшлын бүсийн байршлыг судлан сонгох, шинэ хот байгуулахад шаардлагатай техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулна. | 2020-2024 | БХБЯ,  СЯ,  БОАЖЯ,  ХЗДХЯ, АНЗДТГ |  | - | Барилга, хот байгуулалт болон бусад яамнаас чиглэл ирүүлээгүй байна. | 0% |
| 20 | 4.2.5.Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгож, ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн алба хаагчид хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгана. | 3 | Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмд өөрчлөлт оруулна. Төрийн албаны үнэт зүйл, зарчим, манлайллыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх талаар сургалт, сурталчилгааны хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. | 2021-2024 | Яамд | - | Дүрэмд өөрчлөлт оруулах саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ. Төрийн албаны үнэт зүйл, зарчим, манлайллыг хангах талаарх сургалт, сурталчилгааны хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжилтийг эхлүүлнэ. | Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 4.2.5-д заасны дагуу “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах саналаа Төрийн албаны зөвлөлд 05 сарын 13-ны өдрийн 03/2189 албан бичгээр “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах саналаа хүргүүлсэн. 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Төрийн нарийн бичгийн даргын А/164 дүгээр тушаалаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг шинэчлэн батласантай холбогдуулан 2021 оны төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг 08 дугаар сарын 10-ны өдөр батласан. "Ёс зүйн хороо"-г байгуулан 10 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэн ажилласан. | 100% |
| 21 | 4.3.11. Гамшгаас хамгаалах төрийн үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд шуурхай хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын байгууллагын техник, тоног төхөөрөмжийн стандартын түвшин, хангалтыг дээшлүүлэх, гамшгийн үеийн харилцаа холбоог сайжруулна. Цаг агаарын аюул, гамшгийн үед үзэгдэлд суурилсан амжиж анхааруулах орон нутгийн мэдээг үүсгэж, аймаг, сумын төвөөс малчдад хүргэн түгээж, бэлэн байдалд орох боломж бүрдүүлэх зорилгоор орон нутгийн мэдээлэл холбооны эргэх холбоо бүхий цогцолборуудыг эрсдэл өндөртэй бүсүүдэд байгуулна. | 2 | Цаг агаарын гэнэтийн аюулт үзэгдлээс амжиж анхааруулах орон нутгийн дэд тогтолцоог дэмжин хөгжүүлэх говь, хээрийн бүсэд аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулах 17 цогцолбор байгуулна. | 2021-2024 | БОАЖЯ, АНЗДТГ |  | Зураг төсвийн үнэ 37.4 сая төгрөгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ. | 2021 онд санхүүжилт батлагдаагүй тул энэ онд хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон. | 0% |
| ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО | | | | | | | | | |
| 22 | 5.1.1.Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 80 хувь хүртэл бууруулж, бусад томоохон хот, суурин газрын агаарын бохирдлын асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ. | 1 | Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах цогц арга хэмжээ авна. | 2020 - 2024 | БОАЖЯ, АНЗДТГ | 80.1 тэрбум төгрөг /Улсын төсөв/ | Улаанбаатар хотын агаар дахь РМ2.5 тоосонцрын агууламжийг 55 мкг/м3, РМ10 тоосонцрын агууламжийг 115 мкг/м3-д хүргэж, бууруулсан байна. | Тус арга хэмжээний хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулан ажиллав.  Гэр хорооллын айл өрхөд шөнийн цахилгааны үнийн хөнгөлөлт олгох ажилд 15.853 тэрбум төгрөг, сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэлд дэмжлэг үзүүлж, нүүрс баяжуулах үйлдвэр шинээр байгуулах ажилд 26.0 тэрбум төгрөг, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй нам даралтын халаалтын зуухны янданд утаа шүүгч тоног төхөөрөмж шинээр суурилуулах ажилд 2.5 тэрбум төгрөг, Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Сэлэнгэ энерго, Сайхан сумын Хөтөлийн дулааны станц, Нийслэлийн Налайх дүүргийн дулааны станц, Дорноговь аймгийн Чандмань-Илч дулааны станцын зуухны янданд шинээр нийт 12 ширхэг утаа шүүгч суурилуулахад 3 тэрбум төгрөг, сайжруулсан шахмал түлшний нөөц бүрдүүлэх ажилд 0.5 тэрбум төгрөг, орон тооны бус 4500 хүнийг ажиллуулж, хууль тогтоомжийн зөрчил гарахаас сэргийлж, аюулгүй ажиллагаа хангах ажилд 2.7 тэрбум төгрөг, Улаанбаатар хот руу орох гол чиглэлийн замууд дээр болон агаар бохирдуулах эх үүсвэрүүд дээр хяналт тавих ажилд 1.1 тэрбум төгрөг, нийслэлийн цэцэрлэг, сургууль, төрийн байгууллагын нам даралтын усан халаалтын зуухыг эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур, хийн зуух, сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрээр солих ажилд 1.0 тэрбум төгрөг, гэр хорооллын нүхэн жорлонг шинэчлэх ажилд 7.5 тэрбум төгрөг, агаар, орчны бохирдлын эх үүсвэр, хор уршиг, сөрөг нөлөөллийн талаар олон нийтэд бодитой мэдээлэл өгч, зөв дадал хэвшилд сургах, сургалт, сурталчилгааны материал, гарын авлага хэвлүүлэх, түгээх ажлыг зохион байгуулах ажилд 0.6 тэрбум төгрөг, аюултай хог хаягдлын агуулах аймгуудад барьж байгуулах ажилд 2.2 тэрбум төгрөг, орчны чанарын хяналтыг сайжруулах, чадавхыг бэхжүүлэх, судалгаа, шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх ажилд 1.1 тэрбум төгрөг, Ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн бий болгоход дэмжлэг үзүүлж, зээлийн хүүгийн зардлыг хөнгөлөх татаас олгох ажилд 0.2 тэрбум төгрөгийг тус тус төсөвлөн Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 2021 оны 3 дугаар тогтоолоор баталж, Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны даргын 2021 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдрийн" Эрх шилжүүлэх, хөрөнгө гаргах тухай" А/12 дугаар тушаалаар холбогдох байгууллагуудад шаардлагатай төсвийг шилжүүлэх, ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн дагуу нээлттэй тендер шалгаруулалт зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулан ажил гүйцэтгүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Эдгээр ажлын үр дүнд 2020-2021 оны хүйтний улирал буюу 2020 оны 10-12, 2021 оны 1-4 дүгээр сарын Улаанбаатар хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад PM2.5 тоосонцор 4 мкг/м3-ээр буюу 6%, PM10 тоосонцор 5 мкг/м3-ээр буюу 5%-аар, азотын давхар исэл 10 мкг/м3-ээр буюу 19%-иар тус тус бага үзүүлэлттэй байна. | 70% |
| 23 |  | 2 | Томоохон хот, суурин газруудад агаарын чанарыг 5-аас доошгүй үзүүлэлтээр хянах боломжийг бүрдүүлнэ | 2021 - 2024 | БОАЖЯ |  | Хөвсгөл, Орхон аймгийн агаарын бохирдлыг 5-аас доошгүй үзүүлэлтээр тасралтгүй, автоматаар хянах боломжийг бүрдүүлсэн байна. | Орон нутагт агаарын чанарыг хянах 2 иж бүрэн автомат ажиллагаатай станцыг байгуулах, хяналт-шинжилгээний сүлжээг бэхжүүлэх зорилгоор Дархан-Уул, Дорнод аймагт 2 ширхэг агаарын чанарын автомат харуулыг суурилуулахаар 1.8 тэрбум төгрөг төсөвт өртөгтэй гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтын дүнгээр Интерсайнс ХХК-д 1.6 тэрбум төгрөгөөр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлэхээр ажиллаж байна. Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын Налайх, Баянзүрх дүүрэгт 2 ширхэг агаарын чанарын автомат суурин харуул суурилуулж, тус 2 дүүрэгт орчны агаарын чанарын 6 үзүүлэлт бүхий агаарын чанарын мэдээллийг агаарын чанарын хяналтын үндэсний сүлжээ, www.agaar.mn цахим хуудаст шуурхай дамжуулах боломж бүрдүүлэх ажил хийгдэж байна | 50% |
| 24 |  | 3 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн барилгыг шинэчилж, шинэ дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 2020-2024 | БОАЖЯ |  | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн барилгын зураг төслийн баримт бичгийг боловсруулсан байна. | Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс /БНСУ/-ын Засгийн газар хоорондын Ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд “Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах” төслийн зээлийн хэлэлцээрийн протоколд заасны дагуу худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бэлтгэн БНСУ-ын Экспорт-Импортын банканд 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/1285 дугаартай албан бичгээр хүргүүлж, төслийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг БНСУ-ын Экспорт-Импортын банкаар батлуулсан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар “Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах төсөл”-ийн Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газар хооронд байгуулах тусгайлсан Зээлийн хэлэлцээрийг дэмжиж, хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрхийг Ерөнхий сайдын 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 124 дүгээр захирамжаар Сангийн сайдад олгосон. Төслийн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг БНСУ-ын Экспорт-Импортын банктай хамтран боловсруулж байна. | 70% |
| 25 | 5.1.2.Хөвсгөл нуурын экосистемийн бохирдлын эрсдэлийн судалгаа хийж, нуурт живсэн машин техникийг татаж гаргах ажлыг олон улсын байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна. | 1 | Хөвсгөл нуурын ёроолын судалгаа хийж, бохирдлын эрсдэлийг бууруулна. | 2020-2024 | БОАЖЯ, ОБЕГ | 1.998 тэрбум төгрөг, Засгийн газрын нөөц сангаас | Орчин үеийн техник хэрэгсэл ашиглан нуурт живсэн машин техникийг татаж гаргах ажлын даалгавар боловсруулсан байна. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 03 сарын 09-ний өдрийн А/74 дугаар тушаалаар "Дэд ажлын хэсэг"-ийг байгуулж, ажлын төлөвлөгөө, төсвийг батлуулсан. ОХУ-ын Онцгой байдлын яамны аврах эрэн хайх ангитай хамтран суурь судалгаа хийж 2021 оны 9-р сард нуурт живсэн тээврийн хэрэгслийг 3 бүст хувааж эрж хайх ажлыг зохион байгуулж 21 тээврийн хэрэгслийн байршлыг тогтоосон. Монгол улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхэд 2021 оны 07-р сарын 28-ны өдөр Хөвсгөл нуурын бохирдлыг бууруулах ажлын явцын талаар Байгаль, орчин аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасан, Батлан хамгаалахын сайд Сайханбаяр, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга Н.Ариунбуян, БОАЖЯ-ны Уур амьсгалын өөрчлөлт, гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга А.Энхбат, Усны бодлого зохицуулалтын газрын дарга Д.Мөнхбат, УБЗГ-ын Шинжээч Г.Мөнх-Эрдэм нар танилцуулсан.  Ажлын хэсэг Хөвсгөл аймагт 2021-оны 08-р сарын 04-өөс 11-ний өдрүүдэд ажиллаж газар дээрх нөхцөл байдалтай танилцсан. Нуурын ёроолд живсэн тээврийн хэрэгслийн байршлыг нарийвчлан тогтоох, тодорхой бүсэд эрэл хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх ажлыг ОХУ-ын Онцгой байдлын яамны харьяа Байгалийн эрэн хайх отрядтай хамтарсан сургалтыг 2021 оны 09 сарын 17-ны өдрөөс эхлүүлсэн.  Монгол Улсын Шадар сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 80/А/201 дүгээр хамтарсан тушаал, Засгийн газрын нөөц сангаас батлагдсан 2 тэрбум төгрөгийн зардлын хуваарь, ажлын төлөвлөгөөг баталсан.  2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс Батлан хамгаалахын сайдын 2021 оны А/199 дүгээр ташаалаар байгуулагдсан Дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 1985 онд живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг татаж гаргах технологийн картыг боловсруулж, газар дээр усны гүний хэмжилт судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн.  Хөвсгөл нуурт 1985 онд живсэн Сүхбаатар хөлөг онгоцыг 11-р сарын 05-ны өдөр татаж гарган нуурын эрэгт байрлуулсан.  Нуурт 50м-ээс илүү гүнд живсэн тээврийн хэрэгслийг татаж гаргах ажлыг 2022 оноос эхлүүлнэ. | 70% |
| 26 | 5.1.3.Усны нөөцийг бохирдол, хомсдолоос сэргийлэх нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлж, нийслэлийн цэвэр усны хангамжийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, цэвэрлэсэн болон саарал усыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглана. | 1 | Хот, суурин газрын хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг тогтоох хайгуул, судалгааны ажлыг хийнэ. | 2020-2024 | БОАЖЯ | Нийслэлийн төсвөөс 250.0 /Багануур/, Азийн хөгжлийн банк, орон нутгийн төсвийн санхүүжилтийн эх үүсвэр /Хайрхандулаан сум/ | Ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг 1 сумын төвд тогтоосон байна. | Нийслэлийн Багануур дүүрэг, Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын төвийн хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох газрын доорх усны эрэл хайгуулын ажлыг хийлгэхээр холбогдох ажлыг зохион байгуулж, хайгуулын ажлын даалгаврыг боловсруулж, гүйцэтгэгчээр Карст ХХК, Цагаанзуун ХХК, өрөмдлөгийн ажлыг Дорж дриллинг ХХК шалгарсан. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газраас шинжээч томилогдон 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр хээрийн ажлын гүйцэтгэлтэй танилцсан. Усны нөөцийн зөвлөлөөр тайланг хэлэлцэж усны нөөцийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/262 дугаар тушаалаар баталсан. | 100% |
| 27 |  | 2 | Гидрогеологийн дунд масштабын зураглалын ажлыг өргөжүүлж, усны нөөцийн тархалтыг тогтооно. | 2020-2024 | БОАЖЯ | - | Нийт газар нутгийн 14.8 хувь /2019 он/ | 2021 оны төсөвт хөрөнгө суугдаагүй тул тодорхой ажил хийх боломжгүй болсон. | 0% |
| 28 |  | 3 | Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний цооног өрөмдөж, мониторингийн тоног төхөөрөмж суурилуулан газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбоно. | 2020-2024 | БОАЖЯ | 82.0 Улсын төсөв | Хяналт шинжилгээний цооногийг 20-иор нэмэгдүүлнэ | Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг 3 цэгээр өргөжүүлэх ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог Усны газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар байгуулан, 05 дугаар сарын 19-ний өдөр цахим тендер зарласан. 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр тендер нээж, Эрдэнэдрийллинг ХХК шалгарч, говийн бүсийн газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбогдох 3 цооногийг өрөмдөж, тоноглосон. Петро Чайна Дачин Тамсаг ХХК-ийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй газрын тосны ордын ашиглалтын талбайн 5 байршилд Эрдэнэдрийлинг ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа хяналт-шинжилгээний 20 цооног шинээр гаргах ажлын даалгаврыг хянаж, баталсан. /хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэнэ/. Өрөмдлөгийн ажил 2021 оны 05 сарын 17-ноос 09 сарын 01-ний өдрийн хооронд гүйцэтгэн10 цооногийг өрөмдөж бэлэн болгосон . Нийслэлийн Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрт хяналт-шинжилгээний 1 цооногийг тоноглож сүлжээнд холбосон, Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын ус хангамжийн эх үүсвэрт хяналт-шинжилгээний 1 цооног сүлжээнд холбохоор бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгчээр Карст ХХК, Цагаанзуун ХХК, өрөмдлөгийн ажлыг Дорж дриллинг ХХК -иуд гүйцэтгэж байна.  Нийт 29 цооногийг газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний сүлжээнд холбосон. | 100% |
| 29 | 5.1.4.Гэр хороолол болон аялал жуулчлалын бүсэд “Эко жорлон” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулна. | 2 | Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлнэ. | 2020-2024 | БОАЖЯ, ЭМЯ | 8,060 Улсын төсөв | Аялал жуулчлалын бааз болон худалдаа, үйлчилгээний бусад байгууллагуудын жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлсэн байна. | 1. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт 2021 онд БОАЖ-ын Сайдын тушаалаар газар ашиглах эрх авсан 68, хугацаа сунгагдсан 120 иргэн, ААНБ-д нүхэн жорлон, угаадасны нүх, техникийн шаардлага, эко аялал жуулчлалын зориулалттай байр сууц, үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага зэрэг стандартыг мөрдүүлэх үүрэг чиглэлийг БОАЖ-ын сайдын 188 тушаалаар хамгаалалтын захиргаадад даалгасан. Богдхан уулын дархан цаазат газрын Зайсангийн ам, Арцатын аманд оршин суудаг иргэдийн ашиглаж буй ариун цэврийн байгууламжийг стандартын шаардлага хангуулах чиглэлийг Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаанд 2021 оны 05 сарын 07-ны 09/2059 албан бичгээр, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах чиглэлийг 2021 оны 06 сарын 07-ны өдөр чиглэл хүргүүлсэн.  2. MNS 5924:2015 стандартын шаардлага хангасан гэр хорооллын эко жорлон, аялал жуулчлалын гол зам дагуух нийтийн ариун цэврийн байгууламжийн технологийн шийдэл, жишиг загвар технологийн шийдэл, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвөгөөг гарган холбогдох төсөл, хөтөлбөр хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  3. БШУЯ, БХБЯ, БОАЖЯ-ын сайдын 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/93,55,86 хамтарсан тушаалаар байгуулсан “Нүхэн жорлонтой сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрыг ариун цэврийн байгууламжтай болгох ажлыг удирдан зохион байгуулах” ажлын хэсэгт ажиллаж, ариун цэврийн байгууламжийн технологийн танилцуулга, мэдээлэл, нийслэлд ашиглаж буй зарим бага оврын цэвэрлэх байгууламжаас гарч буй хаягдал усанд хийсэн шинжилгээний дүнг танилцуулсан. Нүхэн жорлонтой сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрыг ариун цэврийн байгууламжтай болгох тендерийн ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан баталсан.  4. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.10 "Хот, суурин газрын гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцүүлэх замаар боловсронгуй болгох" арга хэмжээний хүрээнд 2021 онд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 3 аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулсан. "Гэр хорооллын нүхэн жорлон шинэчлэх" ажлыг гүйцэтгүүлж байна. Үүнд "Багц-3 Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороонд 1050 айл" Нэкст стандарт ХХК, "Багц-4 Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, 23 дугаар хороонд 1050 айл" Олон тоосго ХХК, "Багц-2 Хан-Уул дүүргийн 8, 9, 10 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороонд 1050 айл" Оргил өргөө ХХК-иуд хуучин нүхэн жорлонг ариутган булж, булсан нүхэн дээр мод тарих, бетонон гольцо суурилуулж, шинээр нүхэн жорлон хийж гүйцэтгэж байна.  2021 онд дээрх 3 байгууллага 1500 орчим нүхэн жорлон суурилуулах ажлыг бүрэн дуусгасан. | 100% |
| 30 | 5.1.5 Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 8.6 хувьд хүргэж, мод тарьж ногоон хөгжилд хувь нэмэр оруулсан иргэд, аж ахуйн нэгжид мөнгөн урамшуулал олгох хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. | 1 | Зориудаар ойжуулах, байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих замаар доройтсон ойг ойн нөхөн сэргээх, ойжуулалтын ажлын үр дүн, чанарыг сайжруулах, мод тарьж ургуулахад мөнгөн урамшуулал олгох хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх | 2020-2024 | БОАЖЯ | 1,763.6 | Урамшууллын асуудлаарх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, 6.0 мянган га талбайг ойжуулж, нөхөн сэргээсэн байна. | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын "Ойжуулалтын хөтөлбөр"-ийн зардлын хуваарь баталсан 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/104 дүгээр тушаал болон 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Архангай, Баян-Өлгий, Булган, Завхан, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий , Хөвсгөл, Улаанбаатар хотын ойн санд, нийт 1549 га талбайд ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийхээр аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан, ажиллаж байна. "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-ийн хүрээнд "Нэг өрх-нэг мод" аяныг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, 30000 иргэн, 2000 аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт 450.0 мян.ширхэг мод, сөөгийг өөрийн эзэмшлийн хашаанд, шинээр 8.0 га талбайд нийт 15 бичил цэцэрлэгийг байгуулж, 8500 ширхэг мод, сөөгийг тарьсан. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 100 хорооны 5000 өрхөд 25000 ширхэг мод, сөөгийн дэмжлэг үзүүлж, хэрхэн арчлах, хамгаалах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний 1 га-н нормативт зардлын хэмжээг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан шинэчилж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний зардлын нормативыг шинэчлэн батлах тухай” А/172, 116 дугаар тушаалаар батлуулсан. | 90% |
| 31 |  | 2 | Ойн хөнөөлт шавжийн голомттой ойн санд тэмцлийн ажил явуулж, ойг түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах менежментийг сайжруулж хомсдол, доройтлыг бууруулж, ой зохион байгуулалтын ажлыг тогтмол явуулж, ойн төлөв байдлыг үнэлэх | 2020-2024 | БОАЖЯ | 1,237.0 | Ойн хөнөөлт, шавж өвчний голомттой 50.0 мян.га талбайд тэмцлийн ажил явуулж, шатсан ойн талбайг 5 хувиар бууруулж, 1200.0 мян.га талбайд явуулсан байна. | Ойн хөнөөлт шавж, өвчний голомтыг хязгаарлах тэмцлийн ажлыг 50.0 мянган га талбайд хийж гүйцэтгэх ажлын хүрээнд Булган аймгийн Тэшиг сум, Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр, Цагаан-Үүр, Эрдэнэбулган сум, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн санд нийт 33950га талбайд тэмцлийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: Агаарын хөлгөөр Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т Сайхан ойн төлөө ХХК 8.0 мянган га, Хатант форест ХХК 8.6 мянган га талбайд нийт агаарын хөлгөөр 16.6 мянган га талбайд хийсэн. Гэрлэн урхиар Булган аймгийн Тэшиг суманд 2.3 мянган га, Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр суманд Мөнх ногоон жодоо ХХК 3.0 мянган га, Хоймор ой ХХК 3.0 мянган га, Цагаан-Үүр суманд Монтаксац ХХК 3.0 мянган га, Мөнх ногоон ой ХХК 3.0 мянган га, Эрдэнэбулган суманд Залуу төгөл ХХК 3.0 мянган га талбайд нийт 17.3 мянган га талбайд хийж гүйцэтгээд байна. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/34 дүгээр тушаалаар ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлын зардал 1,032.00 мянган төгрөгөөр батлагдсан боловч төсвийн тодотголоор Ойжуулалтын хөтөлбөрийн зардал хасагдаж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/221 дүгээр тушаалаар 729.08 мянган төгрөг болж буурсан тул төлөвлөгөөт ажил 68%-тай биелсэн. Өмнөговь аймгийн заган ой бүхий 15 сумын 1620.0 мян.га ойн санд ой зохион байгуулалтын хэмжилт, судалгааны ажлыг гүйцэтгэхээр сумдын ойн сангийн талбайн хэмжээ, байршлыг харгалзан сонгон шалгаруулах тендерийг 5 багцад хувааж, зөвлөх үйлчилгээний “Чанарын үнэлгээний” аргаар гүйцэтгэгч нарыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан ажиллав. Гэрээ байгуулсан ойн мэргэжлийн байгууллагууд тус аймгийн заган ойн сангийн ой зохион байгуулалтын хээрийн хэмжилт судалгааны ажлыг хийж дуусгав. Энэ хэмжилт, судалгааны ажлын тайланг 10 дугаар сарын 01-ний дотор "Ойн судалгаа, хөгжлийн төв" Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар хүлээн авч, материал боловсруулах ажлын бэлтгэлийг хангаж байна. 2021 оны 06 дугаар сарын байдлаар Булган, Дорнод, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Ховд зэрэг 7 аймгийн 16 суманд нийт 26 удаагийн ой, хээрийн түймэр гарч, урьдчилсан байдлаар 481.3 га ой, 81.599 га бэлчээр, нийт 82.080.3 га талбай өртжээ. Эхний хагас жил буюу хаврын улирлын түймрийн аюултай байх хугацаанд гарсан ой, хээрийн түймрийн тоо, өртсөн талбайн хэмжээг 2020 оны мөн үетэй харьцуулахад түймрийн тоо 67% хувь, түймэрт өртсөн талбайн хэмжээ 33,5% хувиар тус тус буурсан байна. УТХГ-ын ойг түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах менежментийг сайжруулах зорилгоор Хангайн нурууны БЦГ, Тарвагатайн нурууны БЦГ, Хан-Хөхийн нурууны УТХГ, Хөвсгөлийн Улаан тайгын УТХГ, Хөвсгөлийн УТХГ тус бүрээр "Ой, хээрийн түймрийн эрсдэлийн орон зайн тархалтын зураг, Масш.1:500000"-ыг боловсруулан гаргаж хэрэглээнд шилжүүллээ. Хил дамнасан түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ой, хээрийн түймрийн эрсдэл ихтэй Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод, Завхан, Увс аймгийн улсын хилийн шугамын дагуу 409.2 км түймрээс хамгаалах шороон зурвас шинээр байгуулах, 2019-2020 онд шинээр байгуулсан 475.2 км шороон зурвасыг сэргээх ажлуудыг Хил хамгаалах ерөнхий газартай "Хамтран ажиллах " нууцын зэрэглэлтэй гэрээ байгуулж, гүйцэтгэлийг хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх зохион байгуулалтын ажлын бэлтгэлийг хангаж байна. | 90% |
| 32 |  | 3 | Ойн тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулан, ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний арга хэмжээг хэрэгжүүлэх замаар ойн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх | 2020-2024 | БОАЖЯ | 60.0 | 32.0 мян.га ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийсэн байна. | Өсвөр залуу ойн өсөлтийг дэмжих зорилгоор арчилгааны гэрэлжүүлэх, тохируулах хэлбэрийн огтлолтыг Архангай, Булган, Завхан, Хөвсгөл аймагт нийт 500 га талбайд улсын төсвөөр гүйцэтгэхээр 8 багц тендерийг зарласан боловч Монгол улсын төсвийн тухай хуульд тодотгол хийгдсэнтэй холбогдуулан тухайн зардал танагдаж, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Өвөр суманд 60 га талбайд арчилгааны тохируулах ажлыг зохион байгуулж байна. Мөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны А/599 дүгээр тушаалаар баталсан “2021 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар”-т багтаан түймэр, хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн ойн төлөв байдлыг сайжруулах зорилгоор арчилгааны сийрэгжүүлэх, завсрын хэлбэрийн огтлолыг 3.058 га, доройтсон ойд цэвэрлэгээ хийх ажлыг 5 аймгийн 7 суманд 533 га талбайд, ойн цэвэрлэгээний огтлолыг 28.573 га-д явуулах ажлууд холбогдох хууль, журмын дагуу орон нутагт зохион байгуулагдан, улсын төсвийн хөрөнгөөр 60 га, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр 29.073 га, нийт 32.604 га талбайд ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний ажил явагдаж байна. Мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээний олголт, зарцуулалтад хяналт тавих зорилгоор веб суурьтай интернет орчинд ажилладаг цахим санг үүсгэн өгөгдлийн санг Үндэсний Дата төвд байршуулсан. Улмаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын мэдээллийн технологи, холбооны төвтэй хамтран мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээний цахим хяналтын санг Е-Патрол системд холбож, гарал үүслийн гэрчилгээнд хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр хяналт тавих боломжийг судалж байна. | 90% |
| 33 |  | 4 | Цөлжилтийг сааруулах, эоёний нүүлтээс хамгаалах, хамгаалалтын зурвас байгуулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | 450.0 | 100-аас доошгүй га талбайд цөлжилтийг сааруулах, хамгааллын арга хэмжээ авсан байна. | 1. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд 25 га талбайд "Ойн зурвасын хамгаалалтын хашаа татах усалгааны шугам хоолой татах" ажлыг "Жавхлант аривжих" ХХК-тай БОАЖЯ-21/134 гэрээ, мод тарих ажлыг "Батбадрах дэлгэр" ХХК- тай БОАЖЯ-21/135 гэрээг тус тус байгуулж, ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 2. Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд 25 га талбайд байгуулах хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажилд "Дундговь Ус" ОНӨҮГ-тай 21/140 гэрээг байгуулж, ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 3. Баянхонгор аймгийн шинэ суурьшлын бүсэд 50 га талбайд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажлыг "Би эйч энд ди" ХХК-тай 21/145 гэрээг байгуулсан. Гэрээт үргэлжлэн хийгдэж байна. 4. Ховд аймгийн Булган суманд 10 га, Алтай суманд 10 га талбайд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажлыг "Ховд сафари" ХХК-тай БОАЖЯ/202103045-03, 04 гэрээ, Мянгад суманд 10 га, Манхан суманд 10 га талбайд заг тарьж, хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажлыг "Үр жимс хоршоо"-той БОАЖЯ/202103045-02, 05 гэрээ, Дөргөн суманд 10 га талбайд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажлыг "Грийн пантон" ХХК-тай БОАЖЯ/202103045-01 гэрээг байгуулсан. Гэрээт ажил хийгдэж байна. 5. Өмнөговь аймагт 10 га талбайд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах ажлыг "Өнөд өөдөө цацар" ХХК-тай БОАЖЯ/202103047-1, 2 гэрээг байгуулсан. Гэрээт ажил хийгдэж байна. 6. Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт суманд 10 га талбайд байгалийн унаган ашигт ургамал тарьж элсний ургамлан бүрхэвчийн талбайг нэмэгдүүлж элсний нүүлтийг сааруулах” /суль, цулхир, хармаг/ тарих 21/45 гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Үндэсний ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд 40 га талбайд ойжуулалт хийх 21/72 гэрээт ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт суманд элсний нүүлтийг сааруулах механик хаалтыг 20 га талбайд хийх ажлыг "Дээдсийн хишиг түшээн" ХХК-тай 21/177 гэрээг байгуулсан. Гэрээт ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. Дээрх гэрээт ажлуудыг 2021 оны 10 дугаар сард модны амьдралтын хувийг тооцон ажлыг хүлээж авна. | 90% |
| 34 | 5.1.6.Цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 55 хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авна. | 1 | Цэнгэг усны нөөц, урсац бүрэлдэх эх, ойн сан бүхий газар, биологийн олон янз байдлын хувьд чухал газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах судалгаа хийж, өргөжүүлнэ. | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | - | Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 50.5-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авч, Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 22 хувьд хүргэсэн байна. | Нийт газар нутгийн хэмжээг 21 хувийг Улсын тусгай хамгаалалтад авч, Цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 49.9 хувийг эзэлж байна. 6 аймгийн 25 сумын нутаг дэвсгэрийг хамарсан 1,9 сая га талбай бүхий 12 газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар "Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулан 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар батлуулсан. УИХ-ын тогтоолын төсөлд Засгийн газрын гишүүдээс санал авахаар БОАЖС-ын 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/5739 дугаар албан бичиг хүргүүлж, санал авч байна. | 70% |
| 35 |  | 2 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын дэд бүтэц, материаллаг баазыг сайжруулна. | 2020-2024 | БОАЖЯ | Улсын төсөв-48.5, Монгол Улсын Засгийн газрын нөөц хөрөнгө-144, (KFW) Төсөл хөтөлбөр 3.462 | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын 20 хувьд материаллаг баазыг сайжруулж, шинээр 1 хамгаалалтын захиргаа байгуулсан байна. | Улсын тусгай хамгаалалттай газрын 30 хамгаалалтын захиргаа, 21 сав газрын захиргаанд улсын төсвийн хөрөнгөөр 48.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий байгаль хамгаалагчийн 241 ширхэг дүрэмт хувцас, Онон-Балжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаанд Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн байгалийн цогцолборт газар, Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаанд Ноён уулын дархан цаазат газрын менежментийг сайжруулах, түймэр, хууль бус мод бэлтгэл, хулгайн ан болон байгалийн нөөцийн зохисгүй ашиглалтаас сэргийлэх зорилгоор 144 сая төгрөгийн үнэ бүхий 4 ширхэг фургон автомашинаар хангасан. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн санхүүжилтээр нийт 11 хамгаалалтын захиргаанд 12 нэр төрлийн UTV-дөрвөн дугуйт мотоцикл, цасны мотоцикл, завь, хогны машин, хамгаалалтын хэрэгсэл зэрэг нийт 120 ширхэг тоног төхөөрөмж, байгаль хамгаалагчийн байранд 202 сая төгрөгийн төсөвтэй 36 ширхэг эко ариун цэврийн байгууламж, 11 орчны бүсийн сумдын эрүүл мэндийн төвд 1,9 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий 16 ширхэг түргэн тусламжийн автомашинаар хангасан. Нийт Улсын тусгай хамгаалалттай газрын 30% буюу 11 хамгаалалтын захиргаанд улсын төсөв болон төсөл хөтөлбөрөөс 3.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, материаллаг баазыг сайжруулсан. | 100% |
| 36 | 5.1.7.Ховор амьтан, ургамлыг зориудаар өсгөн үржүүлж, ашиглалтын нөөц бий болгоно. | 1 | Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хадгалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2020 - 2024 | БОАЖЯ | Амьтан: Баданга хүдэр 59,8 Монгол тарвага 39,5 Нийт төсөвт өртөг 99.3   / INSURE, Олон улсын төсөл хөтөлбөрөөс / Ургамал: 71.0 /Ensure төсөл/ | Нэн ховор, ховор 2 зүйл амьтан, 2 зүйл ургамлыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. | Нэн ховор, ховор амьтан: 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн санхүүжилтээр Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь” төслийн хүрээнд Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын нутаг буюу Бөхөн шарын нуруунд монгол орны нэн ховор амьтан болох 10 бодгаль баданга хүдэр /moschus moschiferus/ сэргээн нутагшуулав. Баданга хүдэр сэргээн нутагшуулах ажлыг “Монгол орны хөхтөн судлалын нийгэмлэг” ТББ хийж гүйцэтгэв.  Нэн ховор, ховор ургамал:  1. Ensure төслийн санхүүжилтээр улаан гоёо, чоног хармаг ургамлыг тарималжуулах ажлыг Дэлгэр консалтинг ХХК шалгаран гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэлийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүлээн авсан. | 100% |
| 37 |  | 2 | Ашиглалтад өртөмтгий ургамал, амьтны тархац нөөцийг үе шаттайгаар тогтооно. | 2020-2024 | БОАЖЯ | Амьтан: 63.1  / ШУТ сан/ Ургамал: 50.0 /Ensure төсөл/ | Ургамал-газарзүйн 1 тойргийн ургамал, 1-аас доошгүй зүйлийн амьтны тархац, нөөцийг тогтоож, 300-аас доошгүй зүйл амьтан, ургамлыг нарийвчлан үнэлж ховордлын шалтгааныг тодорхойлсон байна. | Амьтан: 1. Завхан аймгийн Их Уул, Тосонцэнгэл сумын нутаг буюу Тарвагатайн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газар болон Архангай аймгийн Батцэнгэл, Өлзийт сумын нутаг Бөхөн шарын нуруунд 30 бодгаль монгол тарвага /marmota sibirica/ сэргээн нутагшуулав. Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах ажлыг Шинжлэх ухааны академийн Биологийн хүрээлэн хийж гүйцэтгэсэн.  2. Хустайн байгалийн цогцолборт газартай хамтран Хустайн байгалийн цогцолборт газраас Орхон аймгийн Сэлэнгэ амралтын бааз орчимд 10, Төв аймгийн Мөнгөн морьт суманд 10, Богдхан уулын дархан цаазат газарт 10, Говь-Алтай аймгийн Хантайширын нуруунд 20, Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн орчимд 5, нийт 65 бодгаль халиун бугыг шилжүүлэн нутагшуулсан. Ургамал:  1. Хангайн уулын ойт хээрийн тойргийн ургамалжил, тархац нөөцийн судалгаанд 7 аймгийн 120 орчим сум хамрагдсан.  Судалгаагаар тойргийн зүйлийн жагсаалтыг шинэчлэн гаргаж 14 зүйл нэн ховор, 52 зүйл ховор ургамлыг нэмж тэмдэглэсэн. 168 зүйл ургамлын биологийн нөөцийг нойтон, хуурай жингээр тогтоосон. Мөн энэхүү тойрогт устаж байгаа болон болзошгүй нэн ховор ургамлуудын тархацын ихэнх цэгүүд Тусгай хамгаалалтын газар нутгийн сүлжээнд хамрагдаагүй болохыг тогтоосон. | 50% |
| 38 |  | 3 | Генетик нөөцийг хамгаалах эрхзүйн зохицуулалтыг бүрдүүлж, генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг бүртгэнэ. | 2021-2024 | БОАЖЯ |  | Генетик нөөцийн тухай хуулийг УИХ-аар батлуулсан байна. | УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо (БОХХААБХ)-ноос Генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэсгийг УИХ-ын 2021 оны 6 дугаар тогтоолоор шинэчлэн байгуулсан. Дэд ажлын хэсэг нийт 6 удаа хуралдаж, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг эцэслэн тусгасан. 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр БОХХААБХ Генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл, түүнийг дагалдан гарах хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн. УИХ-ын 2021 оны намрын ээлжит чуулганы 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр БОХХААБХ-нд шилжүүлсэн. Генетик нөөцийн тухай хуулийг УИХ-ын чуулганы 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар баталсан. | 100% |
| 39 | 5.1.8.Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч, олон жил орхигдсон 8 мянган га талбайг нөхөн сэргээнэ. | 1 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээнэ. | 2020-2024 | УУХҮЯ, АНЗДТГ, БОАЖЯ | БОУАС 99.9 | Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн 2000 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна. | Улсын хэмжээнд 2021 оны байдлаар ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд 2123.3 га-д техникийн нөхөн сэргээлт, 679.15 га-д биологийн нөхөн сэргээлт хийлгүүлж ажилласан байна. Мөн БОАЖЯ-наас “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-тай хамтран 2000 га эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг тус ТӨҮГ-аар хийлгүүлэхээр Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр батлуулсан. 2021 онд нийт 2070.5 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 682.91 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийлгэсэн байна. | 100% |
| 40 | 5.1.9.Байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээ, үйлдвэрлэлийг дэмжиж, хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эрчим хүч үйлдвэрлэх, аюултай хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэр байгуулна. | 1 | Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж байгуулна. | 2021-2024 | БХБЯ, БОАЖЯ | - | Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. | Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 дугаар тушаалаар “Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламжийг барих газрын байршлыг тогтоох, судалгаа, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах” ажлын хэсэг байгуулагдан газрын байршлыг сонгохоор ажиллаж байна. Ажлын хэсгээс Төв аймаг, Нийслэлийн 7 дүүрэгт хүсэлт гаргасан боловч 4 дүүрэг татгалзаж, 3 дүүрэг хүсэлт ирүүлээд байна.Үүнд: 1. Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо / 11 га/  2. Багануур дүүргийн 3 дугаар хороо / 10 га / 3. Хан-уул дүүргийн 12 дугаар хороо / 10 га / 4. Төв аймгийн Сэргэлэн сум 7 дугаар зөрлөг /20 га/  Эдгээр байршлыг Газрын тухай хууль, хог хаягдлын тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомжид нийцүүлэн 28 төрлийн шалгуур үзүүлэлтээр, судалгаа хийгдсэн. Хамгийн тохиромжтой байршлаар Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 7 дугаар зөрлөг /хуучнаар орос цэргийн туурь/ сонгон, Төв аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Ц.Жамбалсүрэнд 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/962 дугаар албан бичгээр тус газрыг зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг хүргүүлсэн. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газраас Төв аймагт 06 дугаар сарын 25, 30, 07 дугаар сарын 02, 18, 25, 08 дугаар сарын 13, 15-ны өдрүүдэд тус тус ажиллаж, Төв аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Ж.Даш-Яйжил, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг дарга Л.Төмөрчөдөр, Төв аймгийн төв телевиз болон тус нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүдтэй газар дээр нь танилцах, уулзалтуудыг үе шаттай зохион байгуулж санал, солилцсон. Мөн 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр 20 гаруй гишүүний бүрэлдэхүүнтэй Төв аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн эко байгууламжийн төслийн талаар танилцуулга хийсэн. Газрын тухай хуулийн 18.1.2 "16.1.14-т заасан зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, зааг, ашиглах журмыг тогтоох, эрх бүхий байгууллагын мэдэлд шилжүүлэх" гэж заасны дагуу аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн эко байгууламжийг барих газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг чиг үүргийн дагуу шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01/3710 дугаар албан бичгээр Барилга, хот байгуулалтын сайдад хүргүүлсэн. | 70% |
| 41 |  | 2 | Химийн хорт болон аюултай бодисын цахим бүртгэл, мэдээллийн системийг бий болгоно. | 2020-2023 | БОАЖЯ | ОУТХ /Гадаад эх үүсвэр/ | Химийн бодисын мэдээллийн цахим системийн хөгжүүлэлт хийгдэж эхэлсэн байна. | Химийн хорт болон аюултай бодисын цахим мэдээллийн системийг бий болгох ажлыг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Испанийн IDOM компани зөвлөхөөр, Монголын "Интерактив" ХХК программ хангамжийн гүйцэтгэгчээр оролцон төсөл хэлбэрээр хийгдэж байна. 2021 онд төслийн багаас Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн прогресс загварчлал, систем хөгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Төслийн шугамаар тоног төхөөрөмж сервер худалдан авалт хийгдсэн бөгөөд серверийг "Үндэсний дата" төв, нөөц серверийг "Дарханы дата" төвд байрлуулах гэрээг "Үндэсний дата" УТҮГ-тай хийж байна. Мөн химийн хорт болон аюултай бодисын бүртгэл, мэдээллийн систем байрлах "Байгаль орчны судалгаа шинжилгээний төв" УТҮГ-ын химич, мэргэжилтэнг шаардлагатай иж бүрэн компьютер, принтер, сканераар хангасан. Мөн химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн системийн To-Be буюу системийн байх ёстой загвар боловсруулах үе шатыг гүйцэтгэж дууссан. Аюултай химийн бодисын бүртгэлийн удирдлагын системийн кодчилол, хөгжүүлэлтийн үе шат, Вэб портал хөгжүүлэлтийн ажлыг хийж эхлэсэн. | 100% |
| 42 | 5.1.11.“Хөх морь” төслийн хүрээнд гадаргын усны хуримтлал бий болгон усан хангамжийг нэмэгдүүлэх Орхон- Онги, Хэрлэн-Тоонот төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулан төслийн байгууламжийн ажлыг эхлүүлнэ. | 1 | Усны нөөцийг хуримтлуулж ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Онги, Хэрлэн усан цогцолборын төслийн ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулж бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ. | 2020-2024 | БОАЖЯ |  | Хэрлэн усан цогцолбор төслийн ажлын зураг төслийг боловсруулж, батлуулсан байна. | Томоохон голуудад урсцын тохируулга бүхий олон зориулалттай усан сан байгуулах "Хөх морь" төслийн /Орхон-Онги төсөл, Хэрлэн тоонот төсөл/ ажлыг эхлүүлэх, төслийн хөрөнгийг босгох, хөрөнгө оруулагч татах Ажлын хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдаар ахлуулах Засгийн газрын тогтоол гарсан. | 50% |
| Онги голын урсцыг сайжруулах төслийн ажлын зураг төслийг боловсруулж, батлуулсан байна. | Онги голын урсцыг сайжруулах төслийн Орхон-Онги төслийн ТЭЗҮ-г 2020 онд 2 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэсэн. Усны нөөцийн зөвлөлөөр хэлэлцэж баталсан. |
| 43 | 2 | Гол, горхи, булаг, шанд, рашааны ундаргын эхийг хамгаалах ажлыг эрчимжүүлж, гол мөрний болон хур бороо, цас, мөсний усыг хуримтлуулах, усан сан, хөв, цөөрөм байгуулна. | 2020-2024 | АНЗДТГ |  | Хөв цөөрмийг 3-аас доошгүй газарт шинээр байгуулах, 120-аас доошгүй булаг шандны эхийг хашиж хамгаалсан байна. | Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Хөлийн голд гадаргын ус хуримтлуулах хөв байгуулах 40 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлын сонгон шалгаруулалт хийж Эко гидро проект ХХК шалгарч Чулуутын амны хөлийн гол дээр барих хөв цөөрөм /усан сан/ байгуулах зураг төслийн тайланг хүлээж авсан.  Улсын хэмжээнд 155 булаг, шанд, рашааны эхийг хамгаалж тохижуулсан. | 70% |
| 44 | 5.1.12.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг 12.3 хувиар бууруулна. | 1 | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно. | 2020-2024 | БОАЖЯ, ХЗДХЯ |  | - | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хууль, эрх зүйн орчинг тандан судлах зөвлөх багийн ажлын даалгаврыг эцэслэн боловсруулсан. ХБНГУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах зөвлөх багийг сонгон шалгаруулж, шалгарсан зөвлөхүүдтэй гэрээ байгуулсан.  Мөн НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн "Үндэсний дасан зохицох хөтөлбөрийг боловсруулах чадавхыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд өнөөгийн хууль, тогтоомжийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх багийг сонгон шалгаруулж, ажлыг эхлүүлсэн. | 70% |
| 45 | 2 | Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Парисын хэлэлцээрт оруулах үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн хэрэгжилтийг хангана. | 2020-2024 | БОАЖЯ, ЭХЯ, БХБЯ, ЗТХЯ, СЯ, ХХААХҮЯ, УУХҮЯ | Гадны эх үүсвэр (ГОУХАН, НҮБХХ, Азийн сан, Азийн хөгжлийн банк) | Үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангуулна. | Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийн нэгдсэн хуралдаан 3, салбаруудын түвшний (эрчим хүч, барилга, зам тээвэр, хог хаягдал) олон талын оролцоотой зөвлөлдөх хуралдаан 5, зөвлөх багийн хуралдаан 5, Гоулд стандарт байгууллагын зөвлөх багтай цахим хуралдаан 2, нийт 15 удаагийн зөвлөгөөн, хуралдааныг зохион байгуулж, Уур амьсгалын үндэсний хорооны 2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/21 дүгээр тогтоолоор батлав. Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажллах чиглэлийг 2021 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/3564 дугаар албан бичгээр холбогдох яам, газруудад хүргүүлэв. | 100% |
| 46 | 3 | Уур амьсгалын ногоон сан, Азийн хөгжлийн банк, Тогтвортой санхүүжилтийн холбоо, Монголын банкны холбоо, банкнууд хамтран Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй, хүлэмжийн хий багатай ногоон төслүүдийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. | 2020-2024 | БОАЖЯ |  | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан ногоон санхүүжилтийн бүтцэд Засгийн газар хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй болсон байна. | Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон сан /УАНС/ болон холбогдох бусад талуудтай хамтран төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан үндэсний ногоон санхүүгийн тогтолцоо буюу Монголын ногоон санхүүгийн корпорац /МНСК/ байгуулахаар 2017 оноос ажиллаж ирсэн. МНСК байгуулах хөрөнгө оруулалтын төслийн саналыг УАНС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулсан. МНСК байгуулах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, яамдаас санал авахад бэлэн болсон. МНСК-ийн хувьцаа захиалгын гэрээ болон хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний төслийг холбогдох талуудтай хамтран боловсруулсан. | 70% |
| 47 | 4 | Ус, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх дунд, урт хугацааны мэдээ боловсруулах суперкомпьютерыг шинэчилнэ. | 2021-2022 | БОАЖЯ |  | Суперкомпьютерыг шинэчилж, цаг агаарын урьдчилан мэдээллийн таарцыг нэмэгдүүлсэн байна. | Суперкомпьютерыг шинэчлэх ажлын хүрээнд Уур амьсгалын ногоон сангаас санхүүжиж буй НҮБ-ийн хүүхдийн хөгжил төсөлтэй хамтран ажиллаж, тооцоолох техникийн үзүүлэлт, хэрэгцээ шаардлагаа тодорхойлох ажил хийгдсэн. Уг төслөөс 2022 онд Суперкомпьютер нийлүүлж, холбогдох сургалтуудыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. | 0% |
| 48 | 5 | Цаг агаарын аюултай үзэгдлийг урьдчилан мэдээлэх Доплерын Радарын станц байгуулна. | 2020-2024 | БОАЖЯ |  | Улаанбаатар хотын Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцыг ашиглалтад оруулсан байна. | Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцын антены цамхгийн байр /Улаанбаатар/ төсөл арга хэмжээний 2 дугаар багц “Цаг уурын радарын систем худалдан авах, суурилуулах” арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны “Хөрөнгө оруулалтын эрх шилжүүлэх тухай” А/59 дүгээр тушаалаар 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр нээлттэй зарлаж, зохион байгуулсан. Гүйцэтгэгчээр шалгарсан "Глобал телеком" ХХК-тай 2,273,900,000 төгрөгөөр цаг уурын радарын системийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор суурилуулан хүлээлгэж өгөх гэрээ байгуулсан. Цамхагийн барилгын ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй, радар суурилуулах ажил 10 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Ковид19-ын нөлөөгөөр БНХАУ-ын хил хаагдсаны улмаас барилгын ажил удааширч, тоног төхөөрөмж хилээр орж ирээгүй байна. Гэрээний хугацааг 2022 оны 07 сарын 01 хүртэл сунгасан байна. | 70% |
| 49 | 8 | Ус, цаг уурын хяналт- шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийж, чадавхыг бэхжүүлнэ. | 2021-2024 | БОАЖЯ |  | - | Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний улсын сүлжээг өргөжүүлж, техник, технологийн шинэчлэл хийх ажлын хүрээнд Агаарын чийг, температурын автомат хэмжих хэрэгсэл 135 ширхэг, хөрсний гүний температур хэмжих хэрэгсэл 10 ширхгийг худалдан авахаар нээлттэй тендерийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн 3 удаа зарласан боловч шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Уг ажлын хүрээнд БНХАУ-ын цаг уурын байгууллагын харьяа Хуяан цаг уурын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэртэй гэрээ байгуулсан. Ковид19-ын нөлөөгөөр БНХАУ-ын хил хаагдсаны улмаас барилгын ажил удааширч, тоног төхөөрөмж хилээр орж ирээгүй байна. Гэрээний хугацааг 2022 оны 07 сарын 01 хүртэл сунгасан байна. | 70% |
| 50 | 6.1.9. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, гэр хорооллын айл өрхийг үнс хадгалах зориулалтын савтай болгож, дахин боловсруулах бүх төрлийн үйлдвэрийг байгуулна. | 1 | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, гэр хорооллын айл өрхийг үнс хадгалах зориулалтын савтай болгож, дахин боловсруулах бүх төрлийн үйлдвэрийг байгуулах судалгаа хийнэ. | 2021-2024 | БОАЖЯ |  | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулна. | 1.Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн газар /UNIDO/-аас хэрэгжиж байгаа “Хог хаягдлын ил шаталтыг бууруулах төсөл”-ийн хүрээнд Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт 2 га талбайд үнс хүлээн авч дарж булах зориулалтын ландфилын байгууламжийг барих ажлыг 2019.05 сараас эхлүүлж, 2020 оны 9 сард ашиглалтад оруулсан.  2.Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгт шигшсэн үнс хүлээж авах 10:10 хэмжээтэй 7 метр өндөртэй салхи борооноос хамгаалсан саравч бэлтгэсэн бөгөөд үйлдвэрүүд шигшсэн үнсийг авч ашиглах боломжтой болсон.  3.БЗД-ийн 21 хороо, СХД 3,4 хороо, ЧД-ийн 7,12 хорооны айл өрхөөс 2021.03 сараас эхлэн долоо хоногт нэг удаа үнс цуглуулж, тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Уг ажил нь улирлын чанартай тул 04 сарын 15-наас зогсож, 10 сарын 01-нээс дахин эхэлнэ.  4. Лабораторид үнсийг ашиглан, хөрсийг сайжруулж бордоо хийх туршилт хийж бордоогоор тарьсан өвс хурдан хугацаанд чанартай ургасан тул үргэлжлүүлэн 2021 оны 3 дугаар улирлаас гадна туршилт хийгдэнэ. 300 гаруй төрлийн нэгдэл үнсийг бордоо болгон ногоон байгууламжийг арчлах, ургуулах нөхцөл бүрдээд байна. Үнсээр бордоо хийх, дахин ашиглах үйлдвэрийн төлөөллүүд болон Улаанбаатар барилга хөгжлийн төв, Захирагчийн ажлын албатай хамтран 2021 оны 06 сарын 07-ны өдөр уулзалт зохион байгуулсан. 5. Швейцарын холбооны улсын санхүүжилтээр УБЗАА, ИКОН ХХК-иас хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежмент төсөл”-ийн хүрээнд СХД-ийн 3, 4 хороо, ЧД-ийн 7,12 хорооны нийт 1000 өрхөд болон нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн 3 байршилд хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж хаях зориулалтын хогны сав хийж байрлуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Аз метал” ХХК шалгарч, загвар хогны савыг Ажлын хэсэгт танилцуулан айл өрхөд байрлуулан иргэдэд хог хаягдлыг хэрхэн ангилах талаар сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. | 70% |