**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი**

შინაარსი

[შესავალი 4](#_Toc144333123)

[დოკუმენტის არსი, მიზანი და მნიშვნელობა, მოქმედების ვადა 4](#_Toc144333124)

[დოკუმენტის შემმუშავებელი მუნიციპალიტეტი, შემუშავების პროცესი - უწყება, სამუშაო ჯგუფი, მონაწილე სტრუქტურული ერთეულები და 4](#_Toc144333125)

[დაინტერესებული მხარეები 4](#_Toc144333126)

[დოკუმენტის შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები 4](#_Toc144333127)

[დოკუმენტის მიზნებისა და ამოცანების ჰარმონიზაცია და კავშირი სხვა ეროვნულ თუ მუნიციპალურ პოლიტიკის დოკუმენტებთან 4](#_Toc144333128)

[დოკუმენტის ძირითადი ფასეულობები და პრინციპები 4](#_Toc144333129)

[დოკუმენტის შემუშავების პროცესი 4](#_Toc144333130)

[დოკუმენტის სტრუქტურის მოკლე მიმოხილვა 4](#_Toc144333131)

[თავი I - არსებული სიტუაციის ანალიზი 4](#_Toc144333132)

[ძირითადი სოციალური ეკონომიკური მონაცემების მიმოხილვა 4](#_Toc144333133)

[მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა 4](#_Toc144333134)

[მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა 4](#_Toc144333135)

[ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა 4](#_Toc144333136)

[განათლება, კულტურა და სპორტი 5](#_Toc144333137)

[გარემოს დაცვა 5](#_Toc144333138)

[მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა 5](#_Toc144333139)

[SWOT ანალიზი 5](#_Toc144333140)

[თავი II - ხედვა, მიზნები და ამოცანები 5](#_Toc144333141)

[ხედვა 5](#_Toc144333142)

[მიზნები და ამოცანები 5](#_Toc144333143)

[მიზანი 1 5](#_Toc144333144)

[მიზანი2 5](#_Toc144333145)

[ლოგიკური ჩარჩო 5](#_Toc144333146)

[რისკების შეფასება 6](#_Toc144333147)

[თავი III - დოკუმენტის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება 6](#_Toc144333148)

[განხორციელების მექანიზმი - სამუშაო ჯგუფი და წევრები 6](#_Toc144333149)

[მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო 6](#_Toc144333150)

[დოკუმენტის დაფინანსება 6](#_Toc144333151)

[თავი IV - დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა 6](#_Toc144333152)

[თავი V - სამოქმედო გეგმა (ცხრილის სახით) 6](#_Toc144333153)

[დანართები 6](#_Toc144333154)

[ცხრილები, ილუსტრაციები 6](#_Toc144333155)

# შესავალი

## დოკუმენტის არსი, მიზანი და მნიშვნელობა, მოქმედების ვადა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი (2024 - 2027) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მიზნით მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და დაინტერესებული მხარეების თანამონაწილეობით შემუშავებულ დოკუმენტს, რაც გამოიხატება არსებული საჭიროებების შესწავლაში, პრიორიტეტების განსაზღვრაში და მათ მისაღწევად საჭირო ღონისძიებების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი წარმოადგენს საშუალოვადიან სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითად გეგმას, რომელიც ასახავს ადგილობრივ მთავარ პრიორიტეტებს, მიზნებს, ამოცანებს და მათი მიღწევის კონკრეტულ მექანიზმებს.

## დოკუმენტის შემმუშავებელი მუნიციპალიტეტი, შემუშავების პროცესი - უწყება, სამუშაო ჯგუფი, მონაწილე სტრუქტურული ერთეულები

საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავების პროცესი ითვალისწინებდა მაღალ სამოქალაქო აქტივობას და ინტერესთა ყველა ჯგუფის შეხედულების გაანალიზებას. სწორედ, თანამონაწილეობით პრინციპს ეფუძნება დოკუმენტის შემუშავების პროცესი და წარმოადგენს კომპლექსურ მიდგომას გააერთიანოს სხვადასხვა მხარეების ინტერესები, მოსაზრებები, პრიორიტეტები და პრობლემების გადაჭრის ხედვა, განვითარებისა და პროგრესის საზიარო მიზნის მისაღწევად.

დოკუმენტის შემუშავების პროცესის ინიციატორი იყო მუნიციპალიტეტის მერი, რომელმაც ჩამოაყალიბა დოკუმენტის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფში შევიდნენ მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები, საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის აიპების წარმომადგენლები. ასევე მის შემადგენლობაში იყვნენ ადგილობრივი სამოქალაქო და ბიზნეს ორგანიზაციების წევრები.

მუნიციპალიტეტს დოკუმენტის მომზადებაში მეთოდურ მხარდაჭერას ახორციელებდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა (UNDP) და საკონსულტაციო კომპანია პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფის (PMCG) „დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე საქართველოში (DGG)“ პროექტის ფარგლებში.

## დოკუმენტის შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები

გურჯაანის საშუალოვადიანი სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი შეიქმნა საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის #264 განკარგულების საფუძველზე, მომზადების პროცესში გამოყენებულ იქნა განკარგულების პირველი პუნქტით დამტკიცებული სახელმძღვანელოს მოთხოვნები.

## დოკუმენტის მიზნებისა და ამოცანების ჰარმონიზაცია და კავშირი სხვა ეროვნულ თუ მუნიციპალურ პოლიტიკის დოკუმენტებთან

მუნიციპალიტეტი თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და მისი კომპეტენციები გამიჯნულია ცენტრალური ხელისუფლებისგან, თუმცა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ, საკუთარი პოლიტიკის დაგეგმვისას, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენისას, გასათვალისწინებელია ჰარმონიზაცია ეროვნული, სექტორული პოლიტიკის განმსაზღვრელ სტრატეგიული ან სამოქმედო სახის დოკუმენტებთან.

დოკუმენტის შედგენის პროცესში განხილულ და გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფოში მოქმედი შემდეგი პოლიტიკის დოკუმენტები:

• სამთავრობო პროგრამა 2021 – 2024 - „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“

• საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებებების განვითარების 2019-2023 წლების სტრატეგია

• საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2025

• საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია 2021 – 2027

• საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025

• 2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია

• საქართველოს შრომისა და დასახლების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგია

• საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020-2025 წლების ეროვნული სტრატეგია

• ნარჩენების მართვის 2016 - 2030 წლების ეროვნული სტრატეგია

## დოკუმენტის შემუშავების პროცესი

დოკუმენტის მომზადება წარიმართა მონაწილეობითი მიდგომით. ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა უზრუნველყფილი იყო. სამუშაო ჯგუფის ფორმატმა ხელი შეუწყო ხელისუფლების წარმომადგენლების ღია თანამშრომლობას ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებთან.

თავი I - არსებული სიტუაციის ანალიზი (ადმინისტრაციული ერთეულების ჭრილში, სადაც შესაძლებელია)

ძირითადი სოციალური ეკონომიკური მონაცემების მიმოხილვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული ერთეული შედის კახეთის რეგიონში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტს საზღვრავს 5 ადმინისტრაციული მუნიციპალიტეტი. დასავლეთით ესაზღვრება  [საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), სამხრეთ-აღმოსავლეთით [სიღნაღის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), ჩრდილო-დასავლეთით [გურჯაანის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), ჩრდილოეთით [ყვარლის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98), აღმოსავლეთით კი [ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98).

[გურჯაანის მუნიციპალიტეტის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) ადმინისტრაციული ცენტრი მდებარეობს [ალაზნის ველზე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98), [ბაკურციხე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94)-[თელავის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98) საავტომობილო გზაზე. [ზღვის დონიდან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94)  415 მ სიმაღლეზე,  ხოლო [თბილისიდან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98) დაშორებულია 122 კმ. -ით.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2021 წლის მონაცემების მიხედვით 51400 ადამიანია. სიმჭიდროვე — 27,2 ადამიანი კვ.კმ-ზე. მუნიციპალიტეტში 31 დასახლებული პუნქტია: 1 [ქალაქი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98), 30 [სოფელი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98). დიდი სოფლებია: [ველისციხე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94_(%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98)) (6,2 ათასი), ს.გურჯაანი (5,2 ათასი), [კარდანახი](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98) (5,8 ათასი).

2022 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 51400 ათასი მოსახლიდან 27 ათასი ქალია, ხოლო 24,4 ათასი მამაკაცი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 1,38%-ს, ხოლო, კახეთის რეგიონის 16,6%-ს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 5.2 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 6,7 ათასი 6-დან 18 წლამდე მოზარდი, 13.5 ათასი პენსიონერი. ამავე დროს მუნიციპალიტეტში 11,5 ათასი სოციარურად დაუცველი სტატუსის მქონე პირია, მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობამ 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენა 3,5 ათას მოსახლე.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2023 წლის მონაცემების მიხედვით | | | | |
| დასახელება | მოსახლეობა | ფართობი (კვ.კმ) | შემოსავლები (ათ. ლარ-ში) | გადასახდელები (ათას ლარებში) |
| სულ საქართველო (ნაერთი) | 3,736,400.00 | 69,700.00 | 20,805,000.00 | 23,856,000.00 |
| კახეთის რეგიონი | 306,200.00 | 11,310.00 | 224,681.07 | 318,167.71 |
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 51 400 | 846 | 38 518,1 | 46 238,5 |
| პროცენტი საქართველოსთან | 1.37 | 1.21 | 0.19 | 0.19 |
| პროცენტი რეგიონთან | 16,79 | 7.48 | 17,14 | 14,53 |

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის წამყვანი დარგია  [სოფლის მეურნეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), ძირითადად [მევენახეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90) და [მეცხოველეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90). ვაზის კულტურას უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 20 %. მრეწველობის მთავარი დარგია [მეღვინეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), რაიონში რამდენიმე ღვინის და სპირტის ქარხანაა, ასევე სხვა პროფილის მცირე საწარმოები.

**სოფლის მეურნეობა.** გურჯაანის მუნიციპალიტეტის აგრო კლიმატური პირობები ხელსაყრელია მრავალდარგოვანი და მაღალრენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შექმნისთვის, განსაკუთრებით კი ისეთი დარგების განვითარებისთვის, როგორიცაა: მეხილეობა, მევენახეობა, [მეფრინველეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), [მეფუტკრეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90), [მეცხოველეობა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90)

სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გარემო პირობებზე: [ნიადაგზე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98), [კლიმატზე](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98), [სეზონებზე](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D&action=edit&redlink=1), მდებარეობაზე და სხვა. მის განვითარებაზე დიდ გავლენას ახდენენ სასოფლო-სამეურნეო მეცნიერებათა ცალკეული დარგები: [აგროქიმია](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90), [ვეტერინარია](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90), [ნიადაგმცოდნეობა](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1), [ზოოტექნიკა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90)

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 39 430 ჰა მათ შორის: სახნავი 19 285 ჰა მრავალწლიანი ნარგავები 14 544 ჰა სათიბები და საძოვრები 5600 ჰა.

სოფლის მეურნეობის ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია ღვინო, ატამი, ვაშლი, ქლიავი, ლეღვი.

ამჟამად მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის დარგი წარმოდგენილია 99 საწარმოთი, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ამ სფეროში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების დაძლევა. კერძოდ: სოფლის მეურნეობის დარგში სწრაფ ზრდას აფერხებს სასოფლო-სამეურნეო სერვისებზე და ტექნიკაზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა, აღნიშნულ დარგში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების სიმცირე. ბოლო რამდენიმე წელი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია ახალი დაავადებებისა და მავნებლების (აზიური ფაროსანა) გავრცელება, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეამცირა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მოსავლის ოდენობა, აგრეთვე შემაფერხებელი ფაქტორია ფერმერთა სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების მცირე ზომები, მათი უმრავლესობა ამუშავებს 1 ჰა-ზე ნაკლებ მიწის ნაკვეთს. 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მიხედვით, 1 ჰექტრამდე მიწას ფლობს მიწათმოსარგებლეთა 65 %, 1-დან 5 ჰექტრამდე ფართობს 20 %, ხოლო 5 ჰექტარზე მეტს - მხოლოდ 15 %. პრობლემას ამწვავებს ისიც, რომ მეურნეობების კუთვნილი 1 ჰექტარი მიწა საშუალოდ წარმოდგენილია 2-3 ნაკვეთად. აქედან გამომდინარე, მომგებიანი და ეკონომიკურად ძლიერი სოფლის მეურნეობის განვითარება მიწების კონსოლიდაციის გარეშე შეუძლებელია.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ამჟამად მუშაობს ღვინის მარანი - 48, ღვინის ქარხანა - 20, სადაც დასაქმებულთა რაოდენობა - 650 მუშა- სპეციალისტია. წლის განმავლობაში ქარხნები იღბენ და გადაამუშავებენ 65 000 ტონამდე ყურძენს. აქედან 27 300 000 ლიტრი გადის ექსპორტზე

**არსასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და მრეწველობა.**

კახეთის მუნიციპალიტეტებს შორის აღსანიშნავია გურჯაანი - მეღვინეობის მუნიციპალიტეტი, სადაც თავმოყრილია: 11, 000 ჰა ვენახი; 6 უნიკალური მიკროზონა (მუკუზანი, ვაზისუბანი, ახაშენი, კოტეხი, გურჯაანი, კარდენახი); 50-მდე ღვინის მარანი, 20-მდე ღვინის ქარხანა, მუზეუმები და ეკლესია-მონასტრები.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ღირსეულად ატარებს მეღვინეობის მუნიციპალიტეტის სახელს. ყოველწლიურად იმართება ,,ღვინის ფესტივალი’’ და წლიდან წლამდე მასშტაბურ სახეს იღებს. ფესტივალის ფარგლებში მეწარმეებს (ქვეყნის მასშტაბით და ადგილობრივს) საშუალება ეძლევათ წარუდგინონ საკუთარი პროდუქცია დამსწრე საზოგადოებას, რომელიც ყოველ წელიურად ფართოვდება. ,,ღვინის ფესტივალი’’ მასპინძლობს, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე უცხო ქვეყნის დელეგაციებს, რაც ხელს უწყობს ქართული ღვინის და განსაკუთრებით ადვილობრივი ღვინის პოპულარიზაციას.

მუნიციპალიტეტში წარმატებით ტარდება ,,მევენახეთა კონფერენცია’’, ასევე ადგილობრივი ღვინო წარდგენილია ,, კულინარიის’’ და ,,ხილის’’ ფესტივალებზე.

ასევე აღსანიშნავია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, რომელიც კახეთის დანარჩენი მუნიციპალიტეტების შემაერთებელ წერტილს წარმოადგენს. 2021 წელს განხორციელდა მნიშვნელოვანი პროექტის გურჯაანი- ბაკურციხის შემოვლითი მაგისტრალის მოწყობა, აშენდა ,,ტექნო პარკი’’, მოეწყო გურჯაანის ცენტრალური პარკი, გაკეთდა ზიარის გზა და ასევე ქ. გურჯაანის მთავარი ქუჩის - ნონეშვილის გამზირის სრული რეაბილიტაცია.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ტურიზმის სექტორი, ასევე სოფლის მეურნეობა, სადაც მოსახლეობის ყველაზე დიდი ნაწილია დასაქმებული და ალკოჰოლური სასმელების სექტორი, ვინაიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილია ყველაზე მეტი ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმო (ქარხანა და მარანი).

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის 3 წამყვანი დარგი-ტურიზმი, ალკოჰოლური სასმელების და სოფლის მეურნეობის სექტორი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული საგარეო მხარდაჭერაზე. ტურიზმის სექტორში შემოსავლების 75% აკუმულირდებოდა უცხოელი ტურისტების დანახარჯებიდან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარმოებული ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტი ყოველწლიურად იზრდებოდა, რაც დარგის შემდგომი განვითრებისთვის, ბაზრების დივერსიფიკაციისა და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვან გარემოებას წარმოადგენს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (ატამი, ყურძენი, ხილის სხვადასხვა სახეობა) დაახლოებით 80%-ის რეალიზაცია ხდებოდა უცხოურ ბაზრებზე. შესაბამისად, სექტორის მდგრადობისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია წვდომა საერთაშორისო ბაზრებზე. აქტიურად ვითარდება ღვინის ტურიზმი, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ ბოლო 3 წლის მანძილზე საოჯახო ტიპის მარნების რაოდენობა გაიზარდა 10-დან 48-მდე. მუნიციპალიტეტში ამჟამად ფუნქციონირებს 9 საოჯახო ტიპის სასტუმრო 176 საწოლით და 6 სტანდარტული ტიპის სასტუმრო 395 საწოლით. საქსტატის ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში რეგისტრირებულია სულ 183 განთავსების ობიექტი, 3614 საწოლი ადგილი.

სოფლის მეურნეობის კუთხით მევენახეობასთან ერთად განვითარებულია მეხილეობაც.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წელიწადში საშუალოდ იწარმოება 25–30 ათასი ტონა ატამი და ნექტარინი. აქედან მაღალხარისხიან ანუ სარეალიზაციო დანიშნულების პროდუქტს შეადგენს 80–85%. პირველადი სახით ნაწარმოები პროდუქციის 22% გადის ექსპორტზე. ექსპორტირებული პროდუქციის 70% გადის რუსულ ბაზარზე, დანარჩენი კი აზერბაიჯანში, სომხეთში, უკრაინაში, ბელორუსიასა და ყაზახეთში. რაიონის ტერიტორიაზე გადის სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები.

აღსანიშნავია გურჯაანის ბალნეოლოგიური კურორტი „[ახტალა](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90)“, რომელიც მდებარეობს [ზღვის დონიდან](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94) 412 მ სიმაღლეზე. მის ტერიტორიაზე მოიპოვება ფსევდოვულკანური ტალახი, რომელიც სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა.

სამწუხაროდ, არ მოგვეპოვება მუნიციპალური მშპ-ს შესახებ მონაცემი, ხოლო კახეთში 2022 წელს მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 3 195.3 აშშ დოლარს შეადგენდა.რაც ართულებს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობის აღწერას.

ბოლო წლების მონაცემებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები მზარდია, რაც განაპირობა 2019 წელს საბიუჯეტო კოდექსში შესულმა ცვლილებამ. (საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში რჩება დამატებული ღირებულების გადასახადების გაერკვეული ნაწილი) ასევე გაიზარდა ქონების გადასახადიდან შემოსავლები. მიუხედავად იმისა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება საკუთარი შემოსავლები იგი მაინც საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებას. მისი შემოსავლები სრულად ვერ ფარავს მუნიციპალიტეტის საჭიროებას, რაც აფერხებს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში მონაწილეობას.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა

უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში და მთლიანად მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური ინფრაქტრუქტურული სამუშაოები. მიუხედავად ამისა საერთო საუბნო გზების მხოლოდ 25%ს რეაბილიტირებული. დღეის მდგომარეობით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საერთო სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე შიდა საუბნო გზების გამოკლებით შეადგენს 380 კილომეტრს, ხოლო შიდა სარგებლობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სიგრძე (შიდა საუბნო გზების ჩათვლითთ) 730 კილომეტრია. მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების სიგრძე დაახლოებით 350 კილომეტრია რომლიდანაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში რეაბილიტირდა 71255 გრძ/მ შიდა საუბნო გზა რაც დაახლოებით შიდა საუბნო გზების 25 პროცენტამდეა. მუნიციპალიტეტის 30 სოფლიდან 28 სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრთან დამაკავშირებელი გზა სრულად რეაბილიტირებულია და დაგებულია ასფალტის საფარი. ხოლო 2 ადმინისტრაციული ერთეული დაკავშირებულია გრუნტოვანი გზით. ქალაქ გურჯაანში ასევე მიმდინარეობს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ასევე ვიზიტორთათვის სწარაფი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 2024-2027 წლებში დაგეგმილია 70 კილომეტრის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის დახმარებით. რაც დარჩენილი, მოსაასფალტებელი გზის დაახლოებით 19,5%-ია.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგება არ აკმაყოფილებს მოსახლეობის მოთხოვნებს, წყალი სოფლად მაცხოვრებელ მოსახლეობას მიეწოდება გრაფიკით, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ზაფხულში, როცა სათავეებიდან წყდება წყლის ნაკადი. ამის გათვალისწინებით მთავრობამ დაიწყო გურჯაანიდან ბაკურციხე-კარდენახის და კაჭრეთის ზონის მიმართულებით ყველა სოფელში წყლის ახალი მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები ამ პროექტის ღირებულაბაა 65 175 000,0 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია წყალმომარაგების გამართული სისტემის მოწყობა და მოსახლეობის 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუმველყოფა. არსებული გარე განათების სისტემა სრულად ვერ ფარავს ყველა უბანს. თუმცა ქ.გურჯაანსა და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების სისტემა მოიცავს 28000-ზე მეტს სანათსა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 28000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 50000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. გარე განათების ქსელზე წარმოქმნილ შეფერხებებზე დროულად ხდება შესაბამისი სამსახურის მიერ რეაგირება. მიმდინარე პერიოდისთვის მთავრობის რეგიონების განახლების ფონდიდან კეთილმოეწყო ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე შენობა ნაგებობების ფასადები და აღდგა მათი გადახურვაც. ქალაქის იერსახე გაუმჯობესდა, მათ მიმდებარე შენობების რეაბილიტაციას გეგმავს მინიციპალიტეტი, ასევე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პროგრამა ხელს შეუწყობს საცხოვრებელი გარემოს კეთილმოწყობას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 მინი მოედანი, 14 სკვერი, 12 სატრენაჟორო სივრცე.

ეს რაოდენობა ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში არსებულ მოთხოვნას, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი კვლავაც გეგმავს აღნიშნული მიმართულებით ინფრაქტრუქტურის მოწესრიგებას.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასევე ქალაქ გურჯაანში არაერთი ხევია რომელიც უხვი ნალექების დროს ქმნის წყალმოვარდნისა და დატბორვის საშიშროებას. ხევების გაწმენდა მიმდინარეობს ეტაპობრივად, საჭიროებისამებრ.

ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის განყოფილებას აქვს საჭიროებებზე მორგებული პროგრამა, რომელიც უმეტესად ითვალისწინებს იმ სამედიცინო მომსახურეობებს, რომელიც არაა საყოველთაო ჯანდაცვით გათვალისწინებული. მუნიციპალური პროგრამის და საყოველთაო ჯანდაცვის ერთობლიობა მაქსიმალური ხელშეწყობაა იმ ბენეფიციარებისთვის, რომელთაც აქვთ გარკვეული პრობლემები, გარდა ცალკეული გამონაკლისებისა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობა სარგებლოს ჯანდაცვის სხვადასხვა სახის პროგრამით.

მუნიციპალიტეტში კერძოდ რაიონულ ცენტრში ფუნქციონირებს ერთი საავადმყოფო. სადაც პაციენტი სარგებლობს სხვადასხვა სერვისებით, საავადმყოფოს გააჩნია განყოფილებები, კერძოდ: თერაპიული, ტრავმატოლოგიური, ქირურგიული, კარდიოინტენსიური, ბავშვთა, რეანიმაციული და ამბულატორიული განყოფილებები, ამბულატორიული განყოფილება თავის მხრივ სთავაზობს რენტგენოლოგიურ, ექოსკოპიურ, კომპიუტერულ-ტომოგრაფიულ და კლინიკო-ბიოქიმიურ გამოკვლევებს.

მუნიციპალიტის ყველა, 24 ადმინისტრაციულ ერთეულში განთავსებულია ამბულატორია და ხელმისაწვდომია პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება ყველა მოქალაქესთვის.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მუშაობს სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების 4 ბრიგადა, აქედან ერთი ემსახურება კაჭრეთის ზონას. აღნიშნული ბრიგადები აღჭურვილია თანამედროვე სასწრაფო სპეცმანქანებით და კვალიფიციური კადრით.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში უკვე 15 წელია ფუნქციონირებს, სამკურნალო - დიაგნოსტიკური ცენტრი „კახეთი-იონი“, რომლის დამფუძნებელს საფრანგეთი წარმოადგენს, ასევე დიაგნოსტიკური ცენტრი „ახალი თაობა „

ასევე გურჯაანში სეზონის მიხედვით ფუნქციონირებს კურორტი „ახტალა“, რომელიც პაციენტებს სთავაზობს ტალახის აბაზანებს, სხვადასხვა ძვლოვანი და ანთებითი დაავადებების სამკურნალოდ.

**სოციალური მომსახურება.**

მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის ყოველწლიური პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის საჭიროებებს და უზრუნველყოფს სხვადასხვა ჯგუფის მომსახურებას. დანართში შეგიძლიათ გაეცნოთ 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებს, დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობას, გაცემის პროცედურასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფეს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სამედიცინო თანადაფინანსების კუთხით პრობლემას წარმოადგენს ონკოლიგიური დაავადებების მქონე პაციენტთა მაღალი პროცენტით მომართვიანობა, ამიტომ შეიცვალა და გაიზარდა თანადაფინანსების ოდენობა, თუმცა ამ მიმართულებამ ოდნავადაც არ შეამსუბუქა მდგომარეობა, აღნიშნული დაავადების მქონე ბენეფიციარები კვლავ რისკის ქვეშ რჩებიან, ვერ ახერხებენ დარჩენილი 50% გადახდას, ასევე ძვირადღირებული მედიკამენტების შეძენას.

მუნიციპალური პროექტია უსახლკარო ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, რომელიც ითვალისწინებს მძიმე სოციალური და საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, რაც ხელს უწყობს ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტში უსახლკარო ოჯახების შემცირებას და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

მოთხოვილი საჭიროებებიდან გამომდინარე ხდება შშმ პირთა, ხანდაზმულთა და ვეტერანთა დახმარება, მათი მორალური მხარდაჭერისათვის და განწყობის ამაღლებისათვის იმართება სპორტული შეჯიბრებები და კულტურული ღონისძიებები.

მომავალი წლებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გააგრძელებს, განავითარებს და განახორციელებს ზემოთაღნიშნულ პროგრამებს, სოციალური პროგრამების მიზანია ზემოთ აღნიშნული კატეგორიების თანადგომა, მორალური და ფინანსური მხარდაჭერა და ნაკლები უსახლკარო და მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

აღსანიშნავია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სოციალური პროგრამები მრავალფეროვანია და ყოველწლიურად მზარდია, რაც მეტწილადად ავსებს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული სოციალური პროგრამების საჭიროებებს

განათლება, კულტურა და სპორტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია, როგორც საშუალო და სკოლამდელი, ასევე პროფესიული განათლების სერვისი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 საბავშვო ბაღი. სადაც 2000 მდე აღსაზრდელი ირიცხება. დაწესებულებებში დასაქმებულია 560 პერსონალი, მათ შორის 90 დღის აღმზრდელი მასწავლებელი და 25 შემცვლელი აღმზრდელი მასწავლებელია.

ამ ეტაპისთვის მუნიციპალიტეტის სოფელებში ჭერემი და ზიარი არ ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი აღსაზრდელთა არ არსებობის გამო, ქალაქად 3 საბავშვო ბაღია. არსებული 34 შენობიდან 15 შენობა ამორტიზირებულია, ამიტომ დაწყებულია 5 და იგეგმება 8 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

2024 წლისთვის გათვალისწინებულია 5 ახალი ბაღის მშენებლობა და 1 ბაღის რეაბილიტაცია. თუმცა ეს ვერ პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს, ამიტომ სრულყოფილი ინფრასტრუქტურის მისაღებად საჭიროა მუდმივი, ყოველწლიურად ახლის მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საჯარო სკოლა. საჯარო სკოლებში მიმდინარე 2023-2024 სასწავლო წელს ირიცხება 7146 მოსწავლე. სკოლებში დასაქმებულია 658 მასწავლებელი, რომელთა შორის 97 % არის უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებელი.

მიმდინარეობს ძველი- სარეაბილიტაციო სკოლების რეაბილიტაცია და ახალი სკოლების მშენებლობები.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ.კაჭრეთში ფუნქციონირებს მრავალპროფილური კოლეჯი „აისი“. კოლეჯში დასაქმებულია 122-მდე მასწავლებელი და სხვა დამხმარე პერსონალი. სტუდენტთა რაოდენობა შეადგენს 400. პროფსასავლებელში შესაძლებელია შემდეგი პროფესიების შესწავლა: მეფუტკრეობა, მევენეხეობა, აგრონომია, კულინარია, სადურგალო, სანტექნიკა, ელექრიკოსი, ზოოტექნიკოსი, ფარმაცია და სხვ. სასწავლებელი თანამშრომლობს ბიზნესთან და მისი კურსდამთავრებულები უმეტესწილად საქმდებიან სპეციალობის მიხედვით სხვადასხვა ბიზნეს სექტორებში, რაც ქმნის ინტერესს სასწავლებელში შემსვლელთა მხრიდან.

**კულტურისა და სპორტის სერვისები.**

კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი:ზიარ-ფხოველის ქვის ხანის(ქვედა პალეოლითი)პირველყოფილი ადამიანის სადგომი-სახელოსნოს არქეოლოგიური გათხრები(ექსპედიციის ხელმძღვანელი ნიკა თუშაბრამიშვილი,)სადაც აღმოჩენილი იქნა კაჟისგან დამზადებული სხვადასხვა იარაღები.ქვის ხანის არქეოლოგიური ძეგლის ასაკი, მეცნიერთა აზრით 500.000 წელია.სოფელ კოლაგში მიმდინარე ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების დროს აღმოჩენილი იქნა, ანტიკური ხანის სამარხები და ნამოსახლარი,აგრეთვე ქვითკირის ნაგებობის ფრაგმენტები.გასულ წელს,სოფელ გურჯაანში(ქვემო წითელ უბანში) წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს აღმოჩენილი იქნა გვიანდელი ბრინჯაოს ხანის ორმოსამარხი მრავალფეროვანი ინვენტარით(ბრინჯაოსატევარი,კერამიკა). სამარხი შესწავლილი იქნა, სპეციალისტების მიერ და დათარიღდა ძვ წ VIII-IX საუკუნეებით. ამ აღმოჩენით მტკიცდება ,რომ გურჯაანის ტერიტორია ჯერ კიდევ 3000 წლის წინ ყოფილა დასახლებული.შეიქმნა მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ერთიანი საინფორმაციო ელექტრონული ბაზა,სადაც შეტანილი იქნა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე, ძეგლის სტატუსის მქონე ყველა ობიექტი და ისტორიული ძეგლები. მიმდინარეობდა მუშაობა ,მეცნიერებისთვის დღემდე უცნობი არქიტექტურული ძეგლების გამოვლენის, აღრიცხვის, შესწავლის და დაცვის მიზნით. 250 ძეგლზე,შედგენილი იქნა შესაბამისი სააღრიცხვო ბარათები,რომელთა შორის ბევრია ახლად გამოვლენილი ეკლესიები, ციხე-კოშკების და საფორტიფიკაციო ნაგებობების ფრაგმენტები.

სისტემატურად ეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი სემინარები. მუნიციპალიტეტის მიერ.

კულტურული ცხოვრების სფეროში არაერთი საინტერსო პროექტი ხორციელდება მუნიციპალიტეტში, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენას და ადგილობრივი ფოლკლორის პოპულარიზაციას.

მუდმივად იმართება შემოქმედებითი, კულტურული, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები, სადაც თანამშრომლებთან ერთად აქტიურად არიან ჩართული ახალგაზრდული საბჭოს წევრები. ყოველივე ამან ხელი შეუწყო ახალი შემოქმედებითი ჯგუფების შექმნას და მუნიციპალიტეტის კულტურული, ახალგაზრდული და სპორტული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ფინანსდება ა(ა)იპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება“, სპორტკომპლექსის შენობაში ფუნქციონირებს მრავალი სპორტული სექციები თანამედროვე სტანდარტების აღჭურვილობით, არის საცურაო აუზი, სადაც ხშირად იმართება ტურნირები, ფუნქციონირებს ჭიდაობის სხვადასხვა სახეების, კალათბურთის, ჭადრაკის, ფეხბურთის სექციები, მიმდინარე წელს შეიქმნა კალათბურთის აკადემია, სადაც წვრთნას ანხორციელებენ თანრიგოსანი მწვრთნელები, ასევე გახსნილია ფიტნეს კლუბი სადაც განთავსებულია თანამედროვე ტრენაჟორები.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის საკონცერტო დარბაზში იმართება კულტურული ღონისძიებები, სხვადასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები, ქორეოგრაფიული ფესტივალები, რომელსაც ძირითადად მოსწავლე-ახალგაზრდობის წარმომადგენლები ესწრებიან.

ახალგაზრდული პროექტების კუთხით, აღსანიშნავია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები, საზაფხულო კონცერტები და სხვადასხვა ჟანრის ფილმის ჩვენების გამართვა-მოწყობა, რომლის განხორციელებაშიც უდიდესი წვლილი ახალგაზრდული საბჭოს წევრებს მიუძღვით. ზემოაღნიშნულ ღონისძიებებში აქტიურად არიან ჩართულნი, როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის ახალგაზრდები, რაც ხელს უწყობს ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი საზოგადოებისთვის გაცნობასა და წახალისებას. მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია მოსწავლეებისა და სტუდენტების ინიციატივების განხილვა, წინ წამოწევა და მათი მხარდაჭერა. ამ მხრივ აქტიური და მჭიდრო ურთიერთობები მყარდება საჯარო სკოლებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 2017 წლიდან ფუნქციონირებს ახალგაზრდული საბჭო, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში, ახალგაზრდული საბჭო აქტიურად მუშაობს რაიონში ახალგაზრდული ცხოვრების გაუმჯობესებისა და მათი სამოქალაქო გააქტიურების მიმართულებით, ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს, ტრენინგებს, გასართობ-შემოქმედებით აქტივობებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან.

სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კოორდინაციას უწევს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაფუძნებული ა(ა)იპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს 102 თანამშრომელს, მათგან 53 მწვრთნელს, ჭადრაკის კლუბს, ჭიდაობის სკოლას და სპორტის 17 სახეობაში სხვადასხვა ასაკობრივ ახალგაზრდულ ჯგუფებს. აღნიშნული სპორტული გაერთიანების ბენეფიციარი გახლავთ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000\_ზე მეტი ახალგაზრდა. სისტემატიურად ტარდება მასობრივი და სხვადასხვა სახის შეჯიბრებები, საჩვენებელი გამოსვლები სპორტის გარკვეული სახეობების პოპულარიზაციისათვის.

გარემოს დაცვა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოედინება მდინარე ალაზანი. მუნიციპალიტეტისათვის ბუნებრივი საფრთხეებიდან დამახასიათებელია ძლიერი სეტყვა, წვიმები, რასაც მოყვება ხევებში წყლის ადიდება და მიმდებარე ტერიტორიების, როგორც დასახლებული ისე სასოფლო სავარგულების დატბორვა, რომელიც ასევე აზიანებს შიდა სასოფლო გზებს და სავარგულებთან მისასვლელს. ამ მოვლენის აღმოსაფხვრელად უნდა ჩატარდეს ხევების ნაპირსამაგრი სამუშაოები და კალაპოტის მონიტორინგიც.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ღარიბია ტყის რესურსებით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, მაგრამ დღეს სრულიად განადგურებულია.

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის გაუმჯობესება და მაღალი ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთ მნიშვენოვან პრირორიტეტს წარმოადგენს. მომსახურებას ახორციელებს მუნიციპალური ააიპ „დასუფთავების სამსახური“, აღნიშნულ სამსახურში დასაქმებულია 134 ადამიანი. დასუფთავების სერვისი ხორციელდება 11 ნაგავზიდი სპეც მანქანით.

დასუფთავების სერვისი მიეწოდება ყველა ტერიტორიულ ერთეულს. ყოველკვირეულად ხდება ნარჩენების გატანა ხოლო 5 დიდ სოფელში ნარჩენების გატანა ხდება კვირაში ორჯერ.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 1100 ცალი ნარჩენების კონტეინერი, რაც არაა საკმარისი სრული სერვისის მიწოდებისთვის. დასუფთავების სამსახურს ამ პერიოდისთვის ემსახურება დასუფთავების ექვსი სპეც მანქანა, ორი თვითმცლელი ზილი, აღნიშნული ტექნიკა არაა საკმარისი სრულყოფილი მომსახურბის გასაწევად, ამიტომ დაქირავება ხდება ერთი სპეც მანქანის. მუნიციპალიტეტში კონტეინერების არ არსებობის გამო არ ხდება ნარჩენების სეპარირება.

მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა საკრებულო, ხოლო აღმასრულებელი სტრუქტურა მუნიციპალიტეტის მერია.

მუნიციპალიტეტს გააჩნია ოფიციალური ვებგვერდი [www.gurjaani.gov.ge](http://www.gurjaani.gov.ge) სადაც განთავსებულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ.

10 სამსახური, 14 ა(ა)იპ, ვებ-გვერდი: <https://gurjaani.gov.ge/ge/municipalitetis-organizaciebi>

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულია 179 თანამშრომელი, აქედან: 74  კაცი და 105 - ქალი.

მოქალაქეების მიერ განცხადების დაწერა და ელექტრონულ ფოსტაზე გამოგზავნა შესაძლებელია შემდეგ მისალართე: [info@gurjaani.gov.ge](mailto:info@gurjaani.gov.ge) ,  
ასევე მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომია სოციალური ქსელი, მათ შეუძლიათ ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში ხელისუფლებასთან დაკავშირება <https://www.facebook.com/GurjaaniMunicipality>   
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ელ.ფოსტაზე [info@gurjaani.gov.ge](mailto:info@gurjaani.gov.ge) .

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს მათთვის საჭირო მომსახურებების შემდეგ საჯარო დაწესებულებებში:

საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრები მოწყობილია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში (კაჭრეთი, ჩუმლაყი, შაშიანი). აღნიშნული ცენტრები ემსახურება სახელმწიფო სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის ზრდას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრების მოწყობის საჭიროება სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებშიც დგას.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები გათვალისწინებულია 33465.8 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 100% არის საკუთარი შემოსავლები. 2023 წელთან მიმართებაში საკუთარი შემოსავლების ზრდა მოსალოდნელია დაახლოებით 5.5%-ით.

2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 38214.8 ათას ლარს, საიდანაც ამ ეტაპზე ბიუჯეტის დაახლოებით 38.0% არის გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის ღონისძიებებზე სრულად მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებიდან გათვალისწინებულია 2024 წლის ბიუჯეტის მხოლოდ 6.5%, კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის მიმართულებით - 14.0%, განათლების ხელშეწყობის მხრივ - 15.1%, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის უზრუნველყოფისათვის -

7.3%.

## 

## SWOT ანალიზი

# თავი II - ხედვა, მიზნები და ამოცანები

## ხედვა

რეგიონული მნიშვნელობის სატრანზიტო ცენტრი, დინამიურად განვითარებადი ტურიზმითა და სოფლის მეურნეობით, გადამუშავებისა და მცირე ბიზნესის სფეროებით, მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატით და განვითარებული ინფრასტრუქტურით, რომელიც გაზრდის შემოსავლებს, როგორც წინაპირობას ცხოვრების დონის მნიშვნელოვანი ამაღლებისა და მოსახლეობის ხანგრძლივი კეთილდღეობისთვის.

## მიზნები და ამოცანები

**მიზანი 1 მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება**

ამოცანა 1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

ამოცანა 1.2 წყალმომარაგების გაუმჯობესება;

ამოცანა 1.3 მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების შექმნა

ამოცანა 1.4 სოციალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

ამოცანა 1.5 საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

**მიზანი2 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა**

ამოცანა 2.1 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ტურისტული რესურსების პოპულარიზაცია;

ამოცანა 2.2 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა და სამეწარმეო უნარების განვითარების ხელშეწყობა;

ამოცანა 2.3 უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება და მოსახლეობის კვალიფიკაციის ამაღლება

**მიზანი 3 ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება**

ამოცანა 3.1 პარკებისა და სკვერების მოწყობა;

ამოცანა 3.2 ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა

ამოცანა 3.3 მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვის საკითხებში;

# თავი III - დოკუმენტის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება

## განხორციელების მექანიზმი - სამუშაო ჯგუფი და წევრები

მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება დოკუმენტით წარმოდგენილი გეგმებისა და ხედვების განხორციელებისას გაითვალისწინებს შემდეგ პრინციპებს:

**გამართული კოორდინაცია სხვადასხვა მხარეებთან** - პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების შედეგიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ყველა საჯარო უწყების ეფექტურ კოორდინაციაზე. განსაკუთრებული როლი უჭირავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის კოორდინაციას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. იმისთვის რომ ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტები იყოს ხარჯეფექტიანი მართველობის ორ დონეზე დაგეგმილი ღონისძიებები ერთმანეთს უნდა ავსებდეს, არ ხდებოდეს აქტივობების გამეორება და იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია ორივე მხარეს შორის. შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოხდება ცენტრალური ხელისუფლების გეგმებისა და ხედვების გათვალისწინება ადგილობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისას, მჭიდრო იქნება ცენტრალურ სახელისუფლებო უწყებებთან კოორდინაცია.

**პარტნიორობა** - პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების ეფექტურად მიღწევისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პარტნიორობა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. პარტნიორობა გათვალისწინებული არის როგორც დოკუმენტის შემუშავების ეტაპზე, ისე მისი განხორციელების ეტაპზე. თითოეულ მხარეს, ეს იქნება თავად ადგილობრივი ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს სექტორი თუ სხვა, აქვს საკუთარი როლი და პასუხისმგებლობა ერთიანი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. შესაბამისად, პარტნიორობის პრინციპი იქნება ერთ-ერთი ფუძე დოკუმენტში წარმოდგენილი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისთვის აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისას.

**კანონიერების პრინციპი** - ფინანსური სახსრების ხარჯვა მოხდება ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. ფუნქციები მართველობის სხვადასხვა დონეზე მკაფიოდ იქნება გამიჯნული და გადანაწილებული. ფინანსური პასუხისმგებლობა დაეკისრება აქტივობის დამფინანსებელ ორგანიზაციას.

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა მოიცავს მიზნების, ამოცანების, აქტივობების, აქტივობის შედეგის ინდიკატორის, განხორციელების პერიოდის, შესაბამისი ბიუჯეტის, დაფინანსების წყაროსა და განმახორციელებელი უწყების შესახებ კონსოლიდირებულ ინფორმაციას.

სამოქმედო გეგმის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 წელს.

ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე განხორციელდება არსებულის მონიტორინგი და შეფასება, რაც საფუძველი იქნება მომდევნო 2 წლიანი პერიოდის მეტად ეფექტურად და ხარჯეფექტიანად დასაგეგმად. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და შეფასება მთლიანი დოკუმენტის შუალედური შეფასების ნაწილს წარმოადგენს.

შედეგად, შესაძლებელია სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შეტანა, თუმცა საჭიროა აღნიშნული ცვლილებების მიზანშეწონილობის დასაბუთება.

## მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო

განვითარების დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისკენ სვლის შესაფასებლად პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე მნიშვნელოვანია მონიტორინგისა და შეფასების კომპონენტის გათვალისწინება. გეგმის მონიტორინგი განხორციელდება სისტემატურად, რაც გულისხმობს მონიტორინგის და შეფასების გეგმის მიხედვით გაწერილი საქმიანობების განხორციელებას, აქტივობების და პროექტების შესრულების მეთვალყურეობას დროულად ხარვეზების, შეფერხებისა თუ წარმატების შემთხვევების გამოვლენის მიზნით.

მონიტორინგის მონაცემების რეგულარული გაანალიზება ადგილობრივ ხელისუფლებას შესაძლებლობას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს შესაბამისი პროგრამული ცვლილებები სამოქმედო გეგმის საერთო განხორციელებისა და მიზნის მიღწევის პროცესიის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, საჭიროების შემთხვევაში.

მონიტორინგის ანგარიშები მომზადდება შემდეგი პრინციპებისა და ტექნიკური სტანდარტების დაცვით:

**დროულობა** - ანგარიშები მომზადდება დროულად, პერიოდის შერჩევა მოხდება საბიუჯეტო პროცესისა და კალენდრის გათვალისწინებით.

**ფოკუსირებული** - ანგარიშებში წარმოდგენილი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგალითად, კონკრეტულ პრიორიტეტებსა და აქტივობებთან დაკავშირებული მიღწევები, შესაბამისი ინდიკატორებითა და მაჩვენებლებით.

**მკითხველზე ორიენტირებული** - ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება მომხმარებლისთვის გასაგებ და ადვილად აღქმადი ინსტრუმენტებით, დოკუმენტი იქნება მარტივად კითხვადი და აღსაქმელი.

**რელევანტური** - ანგარიშგება მოხდება მხოლოდ რელევანტურ და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. დოკუმენტისთვის არარელევანტური იქნება ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხასიათის ინფორმაციისა და აქტივობების შესახებ დეტალების აღწერა/წარმოდგენა, რაც არ სძენს დოკუმენტს დამატებით ღირებულებას, და ნაკლებად საინტერესოა საზოგადოებისათვის.

მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილში ადგილობრივი ხელისუფლება მიესალმება საზოგადოების ორგანიზაციების, მოქალაქეებისა და ბიზნეს სექტორის ჩართულობას, რაც მეტად ეფექტიანს გახდის ამ პროცესს.

მონიტორინგი და შეფასება, რაც დაკავშირებულია სამოქმედო გეგმის განახლებასთან, დაგეგმილია 2 წელიწადში ერთხელ. გამომდინარე იქიდან, რომ 1 მარტამდე მზადდება ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რასთან ერთად განხორციელდება მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილიც, პირველი წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის გათვალისწინებით. შედეგების საფუძველზე კი მოხდება სამოქმედო გეგმის განახლება უკვე შემდეგი ორი წლისათვის.

შედეგად განხორციელდება:

* შედეგებისა და გავლენის შეფასება მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად საშუალო და გრძელვადიან პერიოდზე;
* გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავება;
* ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის დონის ამაღლება;
* რესურსების ეფექტიანი განაწილების ხელშეწყობა მიზნებსა თუ მიზნობრივ პროგრამებს შორის;

მონიტორინგისა და შეფასების შედეგად გამოვლინდება:

* რამდენად წარმატებით მოხდა იმ სასურველი შედეგის დადგომა რაც მიზნებსა და ამოცანებში არის ასახული; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით;
* რამდენად წარმატებით მოხდა იმ პრობლემებისა და მათი გამომწვევი ფაქტორების გადაწყვეტა რაც მიზნებსა და ამოცანებში იყო წარმოდგენილი; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით.

## დოკუმენტის დაფინანსება

(მთლიანი ხარჯები და დაფინანსების წყაროები)

თანამშრომლობა ცენტრალურ სახელმწიფო უწყებებთან, დონორ ორგანიზაციებსა და სხვა პარტნიორებთან

# თავი IV - დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა

თავი V - სამოქმედო გეგმა

**გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 1:** | | **მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება** | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | **მიზანი 2** მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.  **მიზანი 3:** ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.  **მიზანი 4:** ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის.  **მიზანი 9:** მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **1.1:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიზნის მიღწევაზე დახარჯული თანხების ოდენობა | | | |  | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | |  | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 14 538 500,0 | | | გაიზრდება 15% | | გაიზრდება 25 % | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | | | | | | |
| **ამოცანა 1.1:** | | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1:** | | **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე გამოყოფილი თანხა** | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | **5 400 000,0ლარი** | | **5**% | | | **10**% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.1.1. | ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. | 1.1.1.1. | მოეწყობა 11941მეტრი გზის საფარი | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | | საქართველოს მთავრობა | | 2024-2025 | | 8035000,0 | | 5080000,0 | 02 01 01 | |  |  | 2955000,0 |
| 1.1.2. | კორპუსების ეზოების მოასფალტება | 1.1.2.1. | 8240მეტრკუბი | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | | საქართველოს მთავრობა | | 2024 | | 354000,0 | | 20000,0 |  | |  |  | 334000,0 |
| **ამოცანა 1.2:** | | **წყალმომარაგების გაუმჯობესება;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1:** | | **წყალმონარაგების გაუმჯობესებაზე დახარჯული თანების რაოდენობა** | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | **406000,0** | | გაიზრდება 10% | | | გაიზრდება 15% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.2.1. | ჭაბურღილების ჩაწმენდა-რეაბილიტაცია | 1.2.1.1. | გაწმენდილი ჭაბურღილი | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2024 | | 100 000,0 | | 100 000,0 | 02 02 01 | |  |  |  |
| 1.2.2. | წყლის ქსელების რეაბილიტაცია | 1.2.2.1. | რეაბილიტირებული ქსელის სიგრძე | <https://gurjaani.gov.ge/> | | |  | | | წყალმომარაგების კომპ | | 2024-2025-2026წ | | 93 000 000,0 | |  |  | | 93 000 000,0 | წყალმომარაგების კომპ |  |
| **ამოცანა 1.3:** | | **მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1:** | | მუნიციპალური ტრანსპორტის ერთეულების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | **-** | | 10 | | | შენარჩუნებულია | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.3.1. | სატრანსპორტო პარკის მოწყობა | 1.3.1.1. | კეთილმოწყობილი სატრანსპორტო პარკის შქმნა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2024წ | | 1500,0 | |  |  | |  |  | 1500,0 |
| 1.3.2. | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1.3.2.1. | მოსახლეობის კომფორტული გადაადგილების შექმნა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | მუდმივი | | 1500,0 | |  |  | |  |  | 1500,0 |
| **ამოცანა 1.4:** | | **სოციალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და შესაბამისი პროგრამების შექმნა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1:** | | მუნიციპალიტეტში სოციალური ინფრაქტრუქტურის მოწესრიგებაზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | **3671400,0** | | გაიზრდება 10% | | | გაიზრდება 15% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.4.1. | სანიაღვრე-საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება | 1.4.1.1. | სანიტარული ნორმების დაცვით უსაფრთხო გარემოს შექმნა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2024 | | 300 000,0 | | 300 000,0 | 02 06 | |  |  |  |
| 1.4.2. | ხევების გაწმენდა -რეაბილიტაცია | 1.4.2.1. | უსაფრთხო გარემოს შექმნა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2024 | | 200 000,0 | | 200 000,0 | 02 07 | |  |  |  |
| 1.4.3 | მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული სოციალური პოგრამები | 1.4.3.1 | ბენეფიციარების რ-ბა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | 2024 | | 2 784 400,0 | | 2 784 400,0 | 06 00 | |  |  |  |
| **ამოცანა 1.5:** | | **საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.5.1:** | | მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო ინფრაქტსრუტურის მოწესრიგებაზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | **400 000 ლარი** | | გაიზრდება 5% | | | გაიზრდება 10% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.5.1. | ბაღების მშენებლობა | 1.5.1.1. | სტანდარტის შესაბამისად ბაღების რაოდენობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | | საქართველოს მთავრობა | | 2024-2027 | | 10 000,0 | |  | 04 05 | |  |  | 10 000,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 2:** | | **მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა** | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | **მიზანი 1:** სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა.  **მიზანი 2:** შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.  **მიზანი 8:** სტაბილური, ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და პროდუქტული დასაქმება და ღირსეული სამუშაო ყველასათვის.  **მიზანი 9:** მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **2.1:** | | მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სუბიეტების რაოდენობა | | | |  | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 |  | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | **9957სუბიექტი** | | | **გაიზრდება 2%** | | | **გაიზრდება 4%** | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | | | | | | |
| **ამოცანა 2.1:** | | **ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ტურისტული რესურსების პოპულარიზაცია;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ტურისტული მიმართულებით გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 266500,0 | | | გაიზრდება 10% | | გაიზრდება 20% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 2.1.1. | ტურისტული რესურსების პოპულარიზაცია; | 2.1.1.1. | ტურისტუკლი პროდუქტების რაიოდენობა |  | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | | DMO | | | 2024-2025 |  | | 110 000,0 | 01 03 | |  |  |  |
| 2.1.2. | მიკრო და მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა (მათ შორის ქალების და ახალგაზრდების) | 2.1.2.1. | გამართული ფესტივალები,გამოფენა-გაყიდვების რაოდენობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024 |  | | 250 000,0 | 05 02 01 03 | |  |  |  |
| **ამოცანა 2.2:** | | **მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა და სამეწარმეო უნარების განვითარების ხელშეწყობა;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1:** | | მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სუბიექტებთან საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შეხვედრების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 20 | | | გაიზრდება 20 % | | გაიზრდება 30% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.2.1.** | საინფორმაციო და სასწავლო შეხვერების ორგანიზება ბიზნეს სუბიექტებთან | 2.2.1.1. | სამთავრობო გრანტებით დაფინანსებული მცირე და საშუალო მეწარმეები | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | | გურჯაანის ინოვაციების ცენტრი | | |  |  | |  |  | |  | GITA |  |
| **ამოცანა 2.3:** | | **უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება და მოსახლეობის კვალიფიკაციის ამაღლება** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.3.1:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განათლების ხელშეწყობაზე გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | **6153500,0** | | | **გაიზრდება 10%** | | **გაიზრდება 20%** | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 2.3.1. | სპორტული ღონისძიებების ჩატარება | 2.3.1.1. | ღონისძიებების რაოდენობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | ააიპ სპორტული გაერთიანება | | |  | | | 2024 | 219 000,0 | | 219 000,0 | 05 01 | |  |  |  |
| 2.3.2. | სპორტული სექციების ხელშეწყობა | 2.3.2.1. | ბენეფიციართა რაოდენობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | ააიპ სპორტული გაერთიანება | | |  | | | 2024 | 1 308 300,0 | | 950 000,0 | 05 01 | |  |  |  |
| 2.3.3. | კულტურული ღონისძიებების ჩატარება და ხელშეწყობა | 2.3.3.1. | ღონისძიებების რაოდენობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024 | 3 551 700,0 | | 3 551 700,0 | 05 02 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 3:** | | **ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება** | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | **მიზანი 9:** მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.  **მიზანი 11:** ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.  **მიზანი 12:** მდგრადი მოხმარება და წარმოება.  **მიზანი 13:** კლიმატის ცვლილებისა და მისი ზეგავლენის წინააღმდეგ გადაუდებელი ზომების გატარება. | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **3.1:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიზნის მიღწევაზე გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | | |  | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | |  | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 2 575 100,0 | | გაიზრდება 10% | | | გაიზრდება 15% | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **ამოცანა 3.1:** | | **პარკებისა და სკვერების მოწყობა;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1.1:** | | **მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული და ახლად მოწყობილი პარკებისა და სკვერების რაოდენობა**  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში პარკებსა და სკვერებზე გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | **2 375 100,0** | | | გაიზრდება 20% | | | გაიზრდება 30% |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 3.1.1. | რეკრეაციული ზონების შექმნა | 3.1.1.1. | რეაბილიტირებული სივრცეების რაოდენობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 1000 000,0 | 300 000,0 | 02 05 | |  |  | 700 000,0 |
| 3.1.2. | სკვერების მოვლა პატრონობა | 3.1.2.1. | მოვლილი სკვერების რაოდენობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | ა(ა)იპ დასუფთავების სამსახური | |  | | | 2024 | |  | 200 000,0 | 03 03 | |  |  |  |
| **ამოცანა 3.2:** | | **ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2.1:** | | მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | **1913000,0** | | | **გაიზრდება 10%** | | | **გაიზრდება 15%** |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 3.2.1. | თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში დასუფთავების, სანიტარული წესრიგის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ორგანიზება | 3.2.1.1. | ნარცენის გატანის ინტენსივობა | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | ა(ა)იპ დასუფთავების სამსახური | |  | | | 2024 | | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 03 01 | |  |  |  |
| 3.2.2. | სასაფლაოების მოვლა დასუფთავება | 3.2.2.1. | დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | ა(ა)იპ დასუფთავების სამსახური | |  | | | 2024 | | 230 000,0 | 230 000,0 | 03 05 | |  |  |  |
| **ამოცანა 3.3:** | | **მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვის საკითხებში;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.3.1:** | | ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ფარგლებში შეხვედრების რაოდენობა  შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | **გურჯაანის მუნიციპალიტეტი** | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | **12** | | | **გაიზრდება 20%** | | | **გაიზრდება 30%** |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 3.3.1. | მოსახლეობასთან ინტენსიური შეხვედრები, შესაბამისი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების გაცნობა, მათი საჭიროებების კვლევა | 3.3.1.1. | მოსახლეობასთან ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; | <https://gurjaani.gov.ge/> | | | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | | სამოქალაქო საზოგადოება | | | 2024 | | 5 000,0 | 5 000,0 | 01 02 01 | |  |  |  |

# 