Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 6-р сарын 07-ны

өдрийн 54-р тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

**“ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21:100” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

**АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛЭХ “ЖДҮ:27” ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018-2021/**

**НЭГ. АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ,**

**ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ**

**1.1 Аймгийн үйлдвэржилтийн өнөөгийн байдал**

Төв аймгийн хувьд нийслэлийн том зах зээлийг тойрон оршдог, дэд бүтэц харьцангуй хөгжсөн аймаг орон нутгийн хувьд аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх бодлогыг аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх зорилтоо болгон баримтлан ажиллаж байна.

Аймгийн ДНБ-д хөдөө аж ахуйн салбар 49.4 хувь, үйлдвэрлэлийн салбар 27.8 хувь, үйлчилгээний салбар 22.8 хувийг эзэлж байна.

Нэг хүнд ногдох ДНБ-ний хэмжээ манай аймагт 5568.0 мян.төгрөг байгаа нь бүсийн дундаж (5028.3)-аас 10.9 хувиар илүү, улсын дундаж (7907.7)-аас 29.6 хувиар бага байна.

2017 оны байдлаар тариалангийн 248.6 мянган га талбайг 5570 иргэн, 643 аж ахуй нэгж, байгууллага эзэмшиж, нийт эзэмшсэн талбайн 109.5 мянган га талбайд тариалалт явуулж, 88.2 мянган га-д уринш боловсруулсан нь эзэмшиж байгаа талбайн 79.5 хувийг ашиглаж үлдсэн хувь нь ашиглагдаагүй өнжиж байна.

Улсын хэмжээний үр тарианы 18 хувийг, төмсний 40 гаруй хувийг, хүнсний ногооны 10 хувийг манай аймаг үйлдвэрлэж байна.

2017 оны эцэст аймгийн хэмжээнд 4.7 сая толгой мал тоологдсон. Манай үйлдвэрлэгчид, малчид өөрийн аймгийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээгээ бүрэн хангаад зогсохгүй нийслэл Улаанбаатар хотын

* + - Сүүний хэрэгцээний -45 орчим хувь;
    - Сүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээний-30 орчим хувь;
    - Мах, махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээний-40 орчим хувийг хангаж байна.

Аймаг жилд 80,0 сая литр сүү, 1.4-1.6 сая ширхэг арьс, шир бэлтгэж байгаа боловч арьс шир, сүү боловсруулах томоохон үйлдвэргүй, 60-100,0 мянган тн төмс хураан авч байгаа боловч төмс боловсруулах үйлдвэргүй байна.

Мөн жилд 500 орчим тн ноолуур, 2500 гаруй тн хонины ноос бэлтгэж байна. Аймгийн ноос угаах, самнах үйлдвэр суурилагдсан хүчин чадлын 50-60 хувь, ээрмэлийн үйлдвэрлэлийн 10 хувийг ашиглаж байгаад дүгнэлт хийж, цаашдаа үйлдвэрийн хүчин чадлын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах бодлого зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.

Ноолуурын анхан шатны боловсруулалт, тухайлсан нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрийг үндэсний үйлдвэрлэгч Говь компанитай, Эрдэнэ суманд Мах боловсруулах үйлдвэрийг Тайж групптэй, Баян суманд мах боловсруулах үйлдвэрийг арьс шир, яс, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах дагалдах үйлдвэрүүдтэй цогцолбороор нь байгуулах эхлэлийг тавьж, төмс боловсруулах Цардуулын үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г боловсруулаад байна.

Зах зээлийн энэхүү орон зайг ашиглан орон нутгийн нөөцөд тулгуурласан сүү, мах, төмс, хүнсний ногоо, ноос, ноолуур, арьс, шир, гурил, тэжээлийн болон хөдөө аж ахуйн бусад түүхий эдийг өндөр технологиор боловсруулж нэмүү өртөг шингэсэн дотоод болон гадаад зах зээлд өрөлдөх чадвартай эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, улмаар импортыг орлох экспортыг нэмэгдүүлэх өргөн боломж байна.

Мал амьтны эрчимжсэн аж ахуйн дийлэнх нь Төвийн бүс нутаг, тэр тусмаа манай аймагт байгаа бөгөөд мах сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр эрчимжсэн цогцолбор аж ахуйг хөгжүүлэх, мал аж ахуйн салбарын байгаль цаг уурын эрсдэлийг даван туулах үндэс болсон тэжээл, тэжээлийн ургамлын тариалалтад онцгой анхаарч тэжээлийн ургамлын тариалалтын бүс нутгийг тогтоосон.

Эрдэмтэн судлаачид төвийн бүсэд жилд 200 гаруй мянган тн тэжээлийн хэрэгцээ байна гэж тооцоолсон бөгөөд бид үүний 4-ний 1-ийг хангаж байна. Цаашид энэ хэрэгцээ улам өсөн нэмэгдэнэ. Иймд тэжээл тариалах, үйлдвэрлэх чиглэлд хамтран ажиллах боломж байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 2043 аж ахуйн нэгж, байгууллага бүртгэлтэй байгаагийн 1267 буюу 62 хувь нь идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд үүний дотор аж үйлдвэрийн чиглэлийн 190 үйлдвэр, цех тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, хүчин чадлынхаа 72 хувийг ашиглаж байна.

**ХОЁР. ЦААШДЫН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ**

2.1 Орон нутгийн онцлог, нөөцөд суурилан дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг дотооддоо боловсруулж, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг кластерын санаачлагын механизмаар хөгжүүлэн, өртөг нэмэгдсэн, өрсөлдөх чадвартай эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хүн амын хүнсний болон өргөн хэрэглээний зарим бараа бүтээгдэхүүний хангамжийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах замаар боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд энэхүү төлөвлөгөөний зорилго оршино.

**Зорилт1.** Үйлдвэржүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтыг шуурхай, боловсронгуй болгоно.

**Зорилт 2.**Үйлдвэрлэлийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжиж, түүхий эд бүтээгдэхүүний чанар, стандартын мөрдөлтөд тавих хяналтыг өндөржүүлнэнэ.

**Зорилт 3.**Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, түүхий эдийн нөөцийн ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ.

**Зорилт 4.**Боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх, орон нутагт “ЖДҮ:27” үйлдвэрүүд байгуулах, жижиг, дунд үйлдвэрийг кластераар хөгжүүлэх замаар нэмүү өртөг шингэсэн, өрсөлдөх чадвартай, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

**Зорилт 5.** Зорилтот зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тээвэр-ложистикийг боловсронгуй болгож, маркетингийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн, үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэн дотоод, гадаад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлнэ.

**Зорилт 6.** Боловсруулах үйлдвэрийн хөгжлийн чиг хандлага, эрэлтэд нийцүүлэн хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, ажлын байрыг хадгалах, нэмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

**ГУРАВ. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ**

**3.1 Төлөвлөгөөг 4 жилийн хугацаатай дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ:**

3.1.1 Нэгдүгээр үе шат: 2018-2019 он

3.1.2 Хоёрдугаар үе шат: 2020-2021 он

**ДӨРӨВ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДАГДАХ  
            ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР**

4.1. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл, арга хэмжээ, үйл ажиллагааг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ:

* Улсын болон орон нутгийн төсвийн дэмжлэг;
* Аймаг хөгжүүлэх сангийн зээл ;
* Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээл;
* Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл;
* Сум хөгжүүлэх сангийн зээл;
* Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалт;
* Төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт;
* Хувийн хөрөнгө оруулалт;
* Бусад эх үүсвэр.

**ТАВ. ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ,**

**ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД**

5.1. Орон нутгийн онцлог, нөөцөд суурилан байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх үйлдвэрүүдийг хувийн хэвшилд тулгуурлан байгуулах, боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг кластерын санаачлагын механизмаар хөгжүүлэн, өртөг нэмэгдсэн, өрсөлдөх чадвартай эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хүн амын хүнсний болон өргөн хэрэглээний зарим бараа бүтээгдэхүүний хангамжийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах замаар боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

5.2. Бүс, орон нутагт боловсруулах үйлдвэр байгуулагдаж эдийн засгийн өсөлтөд оруулах хувь нэмэр, экспортод боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жин өснө.

5.3. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хяналт-шинжилгээ хийж үнэлнэ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Нэгж** | **Суурь түвшин, он** | **Зорилтот түвшин, он** | | | | **Мэдээллийн эх сурвалж** |
| **2016** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ | тэрбум.  төг | 508.3 | 637.4 | 685.9 | 743.5 | 932.6 | Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030  “Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024” аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт |
| 2 | Нэг хүнд хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | мян.төг | 5568.0 | 5970.6 | 6013.3 | 6056.0 | 6605.8 | “Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024” аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт |
| 3 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд боловсруулах салбарын эзлэх хэмжээ | хувиар | 12.1 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | Тогтвортойхөгжлийнүзэл баримтлал-2030  “Хөгжлийн түүчээ-Төв аймаг-2024” аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр |
| 4 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт | хувиар | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | “Хөгжлийн түүчээ-төв аймаг-2024” аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилт  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр |
| 5 | Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлсэн маханд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан махны эзлэх хувь | хувиар | 5.7 | 10 | 15 | 20 | 25 | Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр “Мах сүүний анхдугаар” аян |
| 6 | Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлсэн сүүнд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүний эзлэх хэмжээ | хувиар | 0.26 | 5 | 10 | 15 | 20 | Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр  Мах сүүний анхдугаар аян |
| 5 | Шинээр байгуулагдсан үйлдвэрийн тоо | тоо | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр  Үйлдвэржилт 21:100 үндэсний хөтөлбөр |
| 6 | Шинээр байгуулагдсан цехийн тоо | тоо | 20 | 23 | 24 | 21 | 5 | Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр  Мах сүүний анхдугаар аян |
| 7 | Шинээр бий болгох ажлын байр  (хүний тоо) | тоо | 158 | 380 | 423 | 320 | 89 |  |

--ооОоо—

**ЗУРГАА. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Хэрэгжүүлэхаргахэмжээ** | | | | | **Шалгуур үзүүлэлт** | **Суурь түвшин**  **2017 он** | **Зорилтот түвшин, хүрэх үр дүн** | | | | | **Хэрэгжүүлэх байгууллага** | | | | | **Санхүүжилт** | | | |
| **2018 он** | | | **2021 он** | |
| **Зорилт1. Үйлдвэржүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Үйлдвэржүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, хяналт тавих, аймгийн Зөвлөл, сумдад салбар зөвлөл байгуулна. | | | | | Аймаг, сумын түвшинд зөвлөл байгуулагдсан байна. |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр  90-ээс доошгүй хувиар ханган биелүүлнэ. | | | | | ХОХБТХ, сумын ЗДТГ | | | | | - | | | |
| 1.2 | Төлөвлөгөөний зорилт, арга хэмжээг холбогдох бодлогын баримт бичгүүдэд тусган хэрэгжилтийг хангана. | | | | | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувиар | - | Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлсэн байна. | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | - | | | |
| 1.3 | Үйлдвэрлэлийн талаар төрөөс болон аймгийн нутгийн удирдлагын байгууллагаас баримталж буй бодлогыг үйлдвэрлэл эрхлэгч нар, орон нутгийн иргэд олон нийтэд сурталчилна. | | | | | Сурталчилгаанд хамрагдсан хүний тоо | - | Үйлдвэрлэгчдийн талаар төрөөс баримталж буй бодлогыг орон нутгийн иргэд олон нийтэд таниулан сурталчилсан байна. | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ,  ХАҮТ | | | | | - | | | |
| 1.4 | Хяналт шинжилгээ үнэлгээг тогтмолжуулж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана. | | | | | ХШҮ-ний хувиар | - | Хагас жил тутамд Засаг даргын зөвлөл болон ИТХТ-ийн хурлаар танилцуулагдсан байна. | | | | | ХШҮДАХ | | | | | - | | | |
| **Зорилт 2. Үйлдвэрлэлийг санхүү, зээлийн бодлогоор дэмжиж, түүхий эд бүтээгдэхүүний чанар, стандартын мөрдөлтөд тавих хяналтыг өндөржүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд өндөр үр ашиг бүхий дэвшилтэт технологитой хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийг байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ. | | | | | Байгуулагдсан үйлдвэрийн тоогоор | ~~-~~ | -Цардуулын үйлдвэр  -Ноолуурын үйлдвэр | | | -Таримал цайны үйлдвэр  -РСВ хавтангийн үйлдвэр | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | УТХО  ХХО  Төсөл хөтөлбөр | | | | |
| 2.2 | Аймаг хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэрийг жил бүр нэмэгдүүлж, үйлдвэржүүлэх бодлоготой уялдуулан төсөл хөтөлбөрт зээлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | | | | | АХС-ийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх хөрөнгийн дүн, олгосон зээлийн хэмжээгээр | 2017 онд 630.0 сая төгрөг | Оны шилжих үлдэгдлээс 30-аас доошгүй хувийг төвлөрүүлэх,  -Зээл олголтыг 600,0 сая төгрөгөөс  доошгүй | | | Оны шилжих үлдэгдлээс 30-аас доошгүй хувийг төвлөрүүлэх,  -Зээл олголтыг 800,0 сая төгрөгөөс  доошгүй | | ХОХБТХ, СТСХ | | | | ОНТ, АХСан | | | | |
| 2.3 | Аймгийн үйлдвэржүүлэх бодлого, сумын тэргүүлэх чиглэлд тусгагдсан үйлдвэр цехийг жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжинэ. | | | | | ЖДҮХСангаас олгосон зээлийн дүнгээр | 2013-2015 онд төсөлд 1471.0 сая төгрөгийн зээлийг олгосон. | Жилд 500,0 сая төгрөгөөс доошгүй | | | Жилд 1,0 тэрбум төгрөгөөс доошгүй | | ХОХБТХ, ХХААГ  Нэмүү өртөгийн сүлжээ | | | | ЖДҮХСан | | | | |
| 2.4 | Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэлтийг түргэтгэн сумын хэрэгцээг хангах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төслүүдийг санхүүжүүлж, үр дүнд хүргэнэ. | | | | | СХСангаас шинээр болон нэмэж олгосон зээлийн дүнгээр | 2017 онд Сангийн эх үүсвэр-8.4 тэрбум төгрөгт хүрсэн. | Жилд 10.4 тэрбум төгрөгөөс доошгүй | | | Жилд 12.4 тэрбум төгрөгөөс доошгүй | | ХХААГ,  сумын ЗДТГ | | | | СХСан | | | | |
| 2.5 | Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахаар барьцаа хөрөнгө дутагдалтай байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг “Зээлийн батлан даалтын сан”-гийн үйлчилгээнд хамруулах боломжийг судалж хамтран хэрэгжүүлнэ. | | | | | Зээлийн батлан даалтын үйлчилгээнд хамрагдсан үйлдвэрлэгчдийн тоо | 2013-2016 онд 3 төсөл зээлийн батлан даалтын сангийн үйлчилгээнд хамрагдсан. | Жилд 2-оос доошгүй иргэн, ААН-ийг “Зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ”-нд хамруулсан байна. | | | Жилд 4-өөс доошгүй иргэн, ААН-ийг “Зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ”-нд хамруулсан байна. | | ХОХБТХ, ХХААГ,  ЗБДСан  Орон нутгийн арилжааны банкууд | | | | ЗБДСан | | | | |
| 2.6 | Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг Гаалийн албан татвараас чөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу орон нутагт сурталчлан зохион байгуулна. | | | | | Гааль- НӨАТ-аас чөлөөлөгдсөн үйлдвэрлэгчдийн тоо | 2013-2016 онд  4 аж ахуй нэгж, 2 иргэнд Гаалийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | ХОХБТХ,  ХХААГ, Татварын хэлтэс | | | | УХО | | | | |
| 2.7 | Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах томоохон үйлдвэр байгуулах төслийг хувийн хэвшлийн санал, санаачилгад тулгуурлан хамтран боловсруулж дэмжлэг үзүүлж ажиллана. | | | | | Боловсруулж хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | ХОХБТХ | | | | | УХО, ХХО | | | |
| 2.8 | Сэргэлэн суманд Шинжлэх ухааны парк байгуулах асуудлыг холбогдох яаманд тавьж шийдвэрлүүлнэ. | | | | | Шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн үр дүнгээр | - | Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. | ТЭЗҮ боловсруулж парк байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. | | | | ХОХБТХ  НБХ | | | | | УХО | | | |
| **Зорилт 3. Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, түүхий эдийн нөөцийн ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Түүхий эд бэлтгэх, хадгалах, чанарыг хамгаалах, тээвэрлэх үе шатанд мөрдөх стандарт, арга зүй, үнэ цэнийн сүлжээг бий болгох чиглэлээр сургалт явуулна. | | | | | Хамрагдсан хүний тоо | - | Чадавхжуулах сургалт, тэргүүн туршлага судлах арга хэмжээнд жилд 80 доошгүй хүнийг хамруулсан байна. | Чадавхжуулах сургалт, тэргүүн туршлага судлах арга хэмжээнд жилд 100 доошгүй хүнийг хамруулсан байна. | | | | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр | | | | | ОНХО, ХХО,  Төсөл хөтөлбөр | | | |
| 3.2 | Орон нутагт түүхий эдийн гарал үүслийг баталгаажуулах, мэдээллийн нэгдсэн цахим сүлжээг бий болгоно. | | | | | Мэдээллийн нэгдсэн цахим сүлжээг бий болгоно. | 7500 тн мах махан бүтээгдэхүүн , 4.2 мян.тн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн , 510.0 мян.ш арьс шир, 5000 тн ноосонд үзлэг шинжилгээ хийж, баталгаажуулан зах зээлд нийлүүлсэн. | Зах зээлд нийлүүлэгдэж буй түүхий эдийн гарал үүслийг баталгаажуулан цахим сан үүсгэн, бүртгэлжүүлсэн байна. | | | | | ХХААГ, Сумдын ЗДТГ | | | | | - | | | |
| 3.3 | Сумдад мал нядалгааны цэг байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, уг цэгийн дэргэд түүхий эд бэлтгэх, чанарын хамгаалалт, тордолт хийх ажлыг малчдын бүлэг, хоршооны үйл ажиллагаатай уялдуулан сумдад зохион байгуулна. | | | | | Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн болон шинээр байгуулагдсан тордолтын цэгийн тоогоор | 26 суманд МАА-н гаралтай түүхий эд хүлээн авдаг цэгүүд байна. /ноос, ноолуур, арьс, шир/  Түүхий эдийн чанарын хамгаалалт хийхгүй байна. | 27 суманд үйл ажиллагаа нь тогтворжсон ХАА-н түүхий эдийн тордолтын цэгтэй болсон байна. | | | | | ХХААГ,  Аймгийн  ХАА-н хоршоологчдын холбоо  Сумын Засаг дарга | | | | | ОНХО, ХХО,  Төсөл хөтөлбөр | | | |
| 3.4 | Хөдөө аж ахуйн хоршоодыг түүхий эд бэлтгэлийн агуулах, тээвэр, тоног төхөөрөмжөө сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар биржийн байнгын бус гишүүн оролцогч хоршооны тоог нэмэгдүүлж, малчдыг ХАА-н биржийн оролцоонд оролцох боломжийг нэмэгдүүлнэ. | | | | | Биржийн эрх авсан хоршооны тоогоор | Биржийн эрх 7 хоршоо аваад байна. | Сум бүр нэг ХАА-н биржийн бус суудалтай хоршоо байгуулагдсан байна. | | | Жилд 1-ээс доошгүй хоршоо биржийн эрх авсан байна. | | ХХААГ,  Аймгийн  ХАА-н хоршоологчдын холбоо  Сумын Засаг дарга | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, | | | |
| 3.4 | Аймгийн төв, суурин газрыг түшиглэн зоорь, агуулах байгуулахыг дэмжиж, төмс, хүнсний ногоо хадгалах төрөлжсөн зоорийн багтаамжийг нэмэгдүүлж, түүхий эдийн улирлын хамаарлыг бууруулна. | | | | | Зоорины багтаамжийн өсөлтөөр | 45.2 мян.тн багтаамжтай 2516 зоорь | 47.5 мян. тн | | | 50.0 мян. тн | | ХХААГ, Сумын ЗДТГ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО, Төсөл хөтөлбөр | | | |
| 3.5 | Мах, ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгоно. | | | | | Сум бүрт түүхий эд бэлтгэлийн хоршоо байгуулагдсан байна. | 15 суманд 32 хоршоо түүхий эд бэлтгэн нийлүүлж байна. | Мах, ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэл нийлүүлэлтийг хоршоогоор дамжин хийдэг болсон байна. | | | | | ХХААГ,  Сумын ЗДТГ  Хоршоод | | | | | СХС  ХХО | | | |
| 3.6 | Үндэсний үйлдвэрт арьс шир, ноос тушаасан малчид, мал бүхий иргэдийг урамшуулалд бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна. | | | | | Үндэсний үйлдвэрт тушаасан арьс шир, ноос хэмжээгээр | 2017 онд 4990 малчин өрхөд 1,3 тэрбум төгрөгийн урамшуулал олгосон. | Жилд 1,6 тн доошгүй ноос, арьс шир үндэсний үйлдвэрт тушаасан байна. | | | Жилд 2,2 тн доошгүй ноос, арьс шир үндэсний үйлдвэрт тушаасан байна. | | ХХААГ, Сумын  ЗДТГ | | | | | МХСан | | | |
| **Зорилт 4. Боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх, орон нутагт “ЖДҮ:27” үйлдвэрүүд байгуулах, жижиг, дунд үйлдвэрийг кластераар хөгжүүлэх замаар нэмүү өртөг шингэсэн, өрсөлдөх чадвартай, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ***Үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтцийг байгуулж, үйлдвэрүүдийн хамтын ажиллагааг кластер хэлбэрээр уялдуулан хөгжүүлэх;*** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Мах үйлдвэрлэл, экспортын чиглэлээр /“Эрдэнэ хүнс САМО” ХХК/ | | ХАА-н үйлдвэр технологийн парк байгуулагдсан байна. | | 2017 онд “Эрдэнэ хүнс САМО” ХХК үйлдвэр технологийн парк байгуулах зөвшөөрлөө ХХААХҮЯ-наас авсан. | ХАА-н үйлдвэр технологийн паркийг Эрдэнэ суманд байгуулна. | | | | | | ХОХБТХ, ГХБХБГ,  ХХААГ  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО, ХХО | | |
| 2 | | Мал, мах бэлтгэх, түүхий эд боловсруулах цогцолбор үйлдвэр байгуулна. /Баян сум дахь Хятад-Монголын хамтарсан ХК / | | Цогцолбор үйлдвэр байгуулагдсан байна. | | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | | ХОХБТХ, ГХБХБГ,  ХХААГ  МХГ  СХЗХ | | | | | ХХО | | |
| 3 | | Малын эрүүл бүс, мал эрүүлжүүлэх парк, малын эрчимт тэжээлийн талбай, мал төхөөрөх, мал боловсруулах цогцолбор үйлдвэр байгуулна. | | Лүн суманд цогцолбор үйлдвэр, Угтаал-цайдам суманд малын эрчимт тэжээлийн үйлдвэр байгуулагдсан байна. | | - | Цогцолбор үйлдвэр, тэжээлийн талбайн газрын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн байна. | | Цогцолбор үйлдвэр бүрэн ашиглалтад орж, тэжээлийн ургамал тариалж, хүчит тэжээл бэлтгэсэн байна. | | | | ХОХБТХ, ГХБХБГ,  ХХААГ  МХГ  СХЗХ | | | | | ХХО  Төсөл хөтөлбөр | | |
| 4 | | Ээрмэл утасны үйлдвэрийг түшиглэн даавууны үйлдвэр болон сумдад сүлжмэлийн цех байгуулахыг дэмжинэ. | | Шинээр байгуулагдсан сүлжмэлийн цехийн тоогоор | | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Зуунмод сумын ЗДТГ | | | | | УХО,  АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 4.2 | ***Үйлдвэржилт 21:100 үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд өндөр үр ашиг бүхий дэвшилтэт технологи нутагшуулсан үйлдвэрүүдийг байгуулна.*** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Газар тариалангийн бүсэд төмс боловсруулах “Цардуулын үйлдвэр”-ийг байгуулна. | | | “Цардуулын үйлдвэр”-тэй болсон байна. | | 2017 онд ТЭЗҮ боловсруулагдсан. | Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэж, үйлдвэрийг байгуулна. | | | Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО, ХХО | | |
| 2 | Таримал цайны үйлдвэр байгуулна. | | | “Таримал цайны үйлдвэр” байгуулагдсан байна. | | ТЭЗҮ боловсруулагдсан. | Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна | | | Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО, ХХО | | |
| 3 | Электроникийн хавтангийн үйлдвэр байгуулна. | | | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | ТЭЗҮ боловсруулагдсан. | Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна | | | Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | | | ХОХБТХ,  ХХААГ,  ГХБХБГ  БОАЖГ  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО, ХХО | | |
| 4 | “Ноолуур угаах, самнах” цогцолбор үйлдвэр байгуулна. | | | “Ноолуур угаах, самнах” үйлдвэртэй болсон байна. | | ТЭЗҮ боловсруулагдсан. | Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна | | | Үйлдвэрийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО, ХХО | | |
| 4.3 | ***“ЖДҮ:27” төслийн хүрээнд орон нутгийн нөөц боломжид тулгуурласан, байгаль орчинд ээлтэй, хөдөө аж ахуй – аж үйлдвэр хосолсон цогцолбор аж ахуй байгуулахыг дэмжин, дагалдах жижиг үйлдвэр, цехийг байгуулна.*** | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Дулааны аргаар мах боловсруулах **үйлдвэр байгуулах**, хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүний цех байгуулахад дэмжлэг /Бууз, банш, борц... г.м./ үзүүлнэ. | Байгуулагдсан болон дэмжлэг үзүүлсэн цехийн тоогоор | | Баянхангай- 1 хиамны цех  Эрдэнэ- борцны цех  -Жаргалант, Борнуур, Баянчандмань Зуунмод  Эрдэнэ-6 ц | Зуунмод суманд дулааны аргаар мах боловсруулах цех бий болсон байна.  Хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн үйлдвэр, цех 5-аас доошгүй байгуулагдсан байна. | | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО,  АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 2 | | | Сумдад мал нядалгааны цэг байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, махны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | Байгуулагдсан мал нядалгааны цэгийн тоо  Бэлтгэсэн махны хэмжээ тн | | 7 сум мал нядалгааны цэгтэй  /Алтанбулаг  Баяндэлгэр  Зуунмод  Эрдэнэ  Лүн, Аргалант, Баянчандмань сум/ | Мал нядалгааны цэгүүдийн тоог 8-аас доошгүйгээр нэмэгдүүлсэн байна. | | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ, Хувийн хэвшил | | | | | УХО, ОНХО,  АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО  Төсөл хөтөлбөр | | |
| 3 | | | Зуунмод мах боловсруулах үйлдвэрийн суурилагдсан хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад дэмжинэ. | Хүчин чадал ашиглалтын өсөлтөөр | | Нийт хүчин чадлын 60 хувийн ашиглаж байна.  2017 онд 23.0 тн мах бэлтгэсэн. | Хүчин чадал ашиглалтыг 80%-д хүрсэн байна. | | | Ашиглалтыг 90%-д хүрсэн байна. | | | ХОХБТХ  “Зуунмод мах боловсруулах” ОНӨҮГ | | | | | УХО, ОНХО,  АХСан, | | |
| 4 | | | Сүүний нөөц ашиглалтыг сайжруулж, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүний хэмжээг нэмэгдүүлж, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр, цехийг сумдад байгуулах, өргөжүүлэхийг дэмжинэ. | Мөнгөнморьт суманд сүү боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсан байна. | | - | Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн, үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. | | | Мөнгөнморьт суманд үйлдвэр ашиглалтанд орсон байна. | | | ХОХБТХ, ХХААГ, Мөнгөнморьт сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО, ХХО  Төсөл, хөтөлбөр | | |
| Сүү боловсруулах, савлах цех 10 доошгүй суманд байгууладсан байна. | | 9 суманд сүү боловсруулах 30 цех ажиллаж байна. | Баянчандмань, Борнуур,  Эрдэнэ,  Алтанбулаг  Угтаалцайдам | | | Жаргалант, Баянхангай, Сүмбэр,  Зуунмод, Заамар | | | ХОХБТХ, ХХААГ, сумын ЗДТГазар | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| Бяслагны цех 2-оос доошгүй суманд байгуулагдсан байна. | | Алтанбулаг, Баянцогт -2 цех Эрдэнэ суманд -1 өрхийн үйлдвэрлэгч | Батсүмбэр, Эрдэнэ | | | | | |
| 5 | | | Бог малын сүүний нөөцийг бүрэн ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажлыг зохион байгуулж сүү төвлөрүүлэх цэгийг байгуулж, өрхийн үйлдвэрлэл /ээзгий, ааруул, тараг, бяслаг, ...г.м/-ийг нэмэгдүүлнэ. | Байгуулагдсан цехийн тоогоор | | - | Эрдэнэсант  Баян-Өнжүүл  Баянцагаан  Өндөрширээт | | | Сэргэлэн,  Бүрэн  Дэлгэрхаан  Баян | | | ХХААГ, сумын ЗДТГ | | | | | ОНХО,  ЖДҮХСан, СХСан | | |
| 6 | | | Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ боловсруулах, савлах цех байгуулахыг дэмжинэ. | Байгуулагдсан цехийн тоогоор | | Даршилсан ногооны үйлдвэр-2,цех-1  Жимсний чанамалын үйлдвэр-1, цех-1 | Жаргалант, Баянчандмань, Батсүмбэр  Алтанбулаг | | | Борнуур,  Цээл  Баянцогт  Сүмбэр | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО, ОНХО,  АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 8 | | | Газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүсэд тэжээлийн цех байгуулах, өргөжүүлэх ажлыг дэмжинэ. | Байгуулагдсан цехийн тоогоор | | 2017 онд 1573 тн тэжээлийн ургамал хураан авсан.  8 суманд 8 цех байна. | Угтаалцайдам, Лүн, Эрдэнэсант, Баяндэлгэр, Баянчандмань | | | Аргалант, Баянцогт, Сүмбэр, Архуст, Өндөрширээт, Цээл, | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | ОНХО,  АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 9 | | | Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний цехүүдийг шинээр байгуулж, өргөтгөхөд хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжинэ | Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | | 19 суманд 25 цех ажиллаж байна. | Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангасан байна. | | | | | | ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | ХЭДсан ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 10 | | | Ундаа, ус цэвэршүүлэх савлах үйлдвэр, цех байгуулах, өргөжүүлэхэд дэмжинэ. | Шинээр байгуулж, өргөжүүлсэн үйлдвэр цехийн тоо, бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | | 3 суманд 4 үйлдвэр, 1 цех ажиллаж байна. | Борнуур, Батсүмбэр сумдад шинээр байгуулж, Зуунмод суманд өргөжүүлсэн байна. | | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 11 | | | Ээрмэл утасны үйлдвэрийг түшиглэн сүлжмэл эдлэлийн цех байгуулна. | Шинээр байгуулагдсан үйлдвэр, цехийн тоогоор | | - | Могол ноос ээрмэл утасны үйлдвэрийг түшиглэн 5-аас доошгүй суманд сүлжмэлийн цех байгуулсан байна. | | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Зуунмод сумын ЗДТГ | | | | | УХО,  АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 12 | | | Эсгий, эсгий эдлэлийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, цехийг сумдад байгуулах, өргөжүүлэхийг дэмжинэ. | Дэмжлэг хамрагдсан цехийн тоо, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | | 9 суманд 12 цех ажиллаж байна. | Дэмжлэгт хамрагдсан цехийн үйл ажиллагаа нь тогтворжиж, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ өссөн байна. | | | | | | ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | УХО,  АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 13 | | | Арьс, нэхий, сур элдэх, арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, цехийг сумдад байгуулах, өргөжүүлэхийг дэмжинэ. | Шинээр байгуулж, өргөжүүлсэн, цехийн тоогоор | | 5 суманд 5 цех байна. | Лүн, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант, Баянжаргалан, Баян, Баян-өнжүүл, Алтанбулаг, Сэргэлэн, Жаргалант, Заамар, Баянцагаан | | | | | | ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 14 | | | Гутлын цех шинээр байгуулах, өргөжүүлэхийг дэмжинэ. | Дэмжлэгт хамрагдсан цехийн тоо, бүтээгдэхүүний өсөлтөөр | | 5 суманд 5 цех, 15 өрхийн үйлдвэрлэгч байна. | Заамар, Баянхангай суманд шинээр байгуулж, бусад сумдад гутлын цехийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн байна. | | | | | | ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 15 | | | Ойн цэвэрлэгээнээс гарсан хаягдлаар технологийн цавчдас бэлтгэх цех байгуулна | Шинээр байгуулагдах цехийн тоогоор | | - | Мөнгөнморьт, Батсүмбэр, Борнуур сумдад байгуулж үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байна. | | | | | | ХОХБТХ  ХХААГ,  БОАЖГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 16 | | | Байгаль орчинд ээлтэй барилгын материалын үйлдвэр, цехүүдийг сумдад байгуулах, дэмжиж ажиллана. | Ашиглалтанд орсон үйлдвэр цехийн тоогоор | | үйлдвэр-2, цех-18 байна. | Лүн сум- Боржин чулууны үйлдвэр  Баян сум- Замаскны үйлдвэр, замын боржуурын цех  Зуунмод сум-Вакум цонхны үйлдвэр  Сэргэлэн сум – Блокны цех | | | | | | ХОХБТХ, ХХААГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 17 | | | Хог хаягдал дахин боловсруулах цех байгуулахыг дэмжинэ. | Ашиглалтанд орсон цехийн тоогоор | | - | Борнуур, Аргалант, Эрдэнэсант, Зуунмод | | | | | | ХОХБТХ  БОАЖГ,  Сумын ЗДТГ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| 18 | | | Сав, баглаа боодлын захиалгын болон худалдааны цэгийг байгуулж, дэмжин ажиллана. | Сав баглаа боодлын цехийн үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байна. | | 2 ААН, 1 иргэн сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл эрхлэж байна | Зуунмод, Борнуур, Батсүмбэр сумдад байгуулна. | | | | | | ХОХБТХ  ХХААГ  СХЗХ | | | | | АХСан, ЖДҮХСан, СХСан, ХХО | | |
| **Зорилт 5. Зорилтот зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тээвэр-ложистикийг боловсронгуй болгож, маркетингийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн, үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэн дотоод, гадаад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хийх худалдан авалтад дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, аймгийн хэмжээний нийгмийн салбарын хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр хангана. | | | | | .  Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний худалдан авалт,хангалтын өсөлтөөр | Аймгийн 10 аж ахуйн нэгж 33 ажлын тендерт буюу 56.9 хувьд шалгарч 3,6 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан  230,5 тн мах, 183,4 тн төмс, 220,3 тн хүнсний ногоо,187,3 сүү тн-ыг тус тус дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | | | НБХ,  ЭМГ  БСУГ  ХОХБТХ  ХХААГ  Сумын ЗДТГ | | | | | | ОНХО, УТ |
| Нийгмийн салбаруудын мах-100%, сүү-70%, төмс-80%, хүнсний ногооны 50% хэрэгцээг тухайн орон нутгийн үйлдвэрлэгчдээс хангасан байна. | | | | Нийгмийн салбаруудын мах,сүү, төмс 100 хувь  хүнсний ногоо 70-аас доошгүй хувиар тус тус тухайн орон нутгийн үйлдвэрлэгчдээс хангасан байна. | | |
| 5.2 | Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах үзэсгэлэн худалдааны дамтамжийг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бүтээгдэхүүнээ сурталчлах, борлуулах боломжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ аймаг сумын брэнд бүтээгдэхүүнийг улсын болон шууд харилцаат муж улсуудад сурталчилна. | | | | | Зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдааны тоо, борлуулалтын орлогоор | 2017 онд 6 удаагийн үзэсгэлэн зохион байгуулагдаж 670,8 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн | Олон улсад бүтээгдэхүүнээ сурталчлах ажлыг 1 удаа  Орон нутгийн чанартай үзэсгэлэн худалдааг жилд 7-гоос доошгүй удаа зохион байгуулж, борлуулалтын орлого нэмэгдсэн байна. | | | | Олон улсад бүтээгдэхүүнээ сурталчлах ажлыг 1 удаа  Орон нутгийн чанартай үзэсгэлэн худалдааг жилд 8-аас доошгүй удаа зохион байгуулж, борлуулалтын орлого нэмэгдсэн байна. | | | Холбогдох хэлтэс, агентлаг | | | | | | ОНХО |
| 5.4 | Аймгийн төвд эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан уламжлалт аргаар боловсруулсан мах, сүү, хүнсний ногооны төрөлжсөн бөөний цэг болон лангуу ажиллуулж, үйлдвэрлэгчдийн борлуулалтад дэмжлэг үзүүлнэ. | | | | | - | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | | | ХОХБТХ  ХХААГ  СХЗХ  МХГ  Сумын ЗДТГ | | | | | | УТХ  Төсөл хөтөлбөр |
| 5.5 | Үйлдвэр эрхлэгчд үйлдвэрлэсэн мах, сүү, хүнсний ногоогоо худалдан борлуулах шууд борлуулалтын цэгийг байгуулна. | | | | | 3-оос доошгүй суманд шууд борлуулалтын цэг байгуулагдсан байна. | Борнуур суманд хүнсний ногооны шууд худалдан авалтын төв байгуулагдсан. | Баянчандмань, Эрдэнэ | | | | Зуунмод | | | Сумын ЗДТГ Төсөл хөтөлбөр, | | | | | | Төсөл хөтөлбөр, ХХО, ОУБ |
| **Зорилт 6. Боловсруулах үйлдвэрийн хөгжлийн чиг хандлага, эрэлтэд нийцүүлэн хүний нөөцийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, ажлын байрыг хадгалах, нэмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Шинээр байгуулах үйлдвэр, цехүүдэд ажиллах хүчний судалгааг гаргаж, хэрэгцээ шаардлагын дагуу ээлж дараатай сургах ажлыг зохион байгуулна. | | | | | Чадвартай боловсон хүчний тоогоор | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | | | | НБХ,  ХХҮГ,  МСҮТ | | | | ОУБ  Төсөл хөтөлбөр  ХХО | |
| 6.2 | Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, дэд бүтцийн төслүүдэд ажиллах ажилтныг олон улсын стандартад нийцүүлэн МСҮТөвд сургаж бэлтгэн, сургалт-үйлдвэрлэлийн уялдааг хангаж шинээр ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ | | | | | Сургалтад хамрагдсан хүний тоо болон шинэ ажлын байрны хангалтаар | Мэргэжил олгох сургалтанд 56 иргэн хамрагдсан | Жилд 80 доошгүй хүнийг сургалт хамруулсан байна. | | | | Жилд 100 доошгүй хүнийг сургалт хамруулсан байна. | | | | НБХ,  ХХҮГ,  ХХААГ,  МСҮТ | | | | Төсөл хөтөлбөр, УТ | |
| 6.3 | Шинээр байгуулагдсан болон өргөтгөсөн үйлдвэрийн ажилтны тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, үйлдвэрт 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай ажилтныг тухайн мэргэжлээр нь их, дээд сургууль,МСҮТ-д элсүүлэн суралцуулж, инженер техникийн ажилтныг бэлтгэнэ | | | | | Бэлтгэгдсэн мэргэжилтэй ажилтны тоогоор | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | | | | НБХ,  ХХҮГ  БСУГ  ХХААГ Хувийн хэвшил | | | | ОУБ  Төсөл хөтөлбөр  ХХО | |
| 6.4 | Гадаадын өндөр хөгжилтэй орны үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж байгаад ирсэн болон ажиллаж байгаа иргэдийг орон нутагт ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ. | | | | | Чадвартай боловсон хүчний тоогоор | - | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр | | | | | | | | ХХҮГ,  ХХААГ Сумдын ЗДТГ, ОУ-ын төсөл, хөтөлбөр | | | | ОНХО, ХХО, Төсөл хөтөлбөр | |
| 6.5 | Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд залуучуудыг гэрээгээр суралцуулж, ажлын байран дахь чадавхид суурилсан түр сургалтыг зохион байгуулж, хөдөлмөрийн зах зээлд шингээх, ажлын байраар хангах санаачлагыг дэмжинэ. | | | | | Шинээр бий болгосон ажлын байрны тоо, ажлын байраар хангагдсан ажилгүй иргэдийн тоогоор |  | Шинээр бий болгох ажлын байр нэмэгдсэн байна. | | | | | | | | НБХ,  ХХҮГ  БСУГ  ХХААГ Хувийн хэвшил | | | | ОУБ  Төсөл хөтөлбөр  ХХО | |
| 6.6 | Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн эрэлтэд тулгуурлан томоохон үйлдвэрүүдийг түшиглэн техник, технологийн ур чадвар дээшлүүлэх туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулна. | | | | | Зохион байгуулагдсан арга хэмжээний тоо Сургалтанд хамрагдсан хүний тоогоор | - | Жилд 2-с доошгүй удаа сургалт зохион байгуулж, 20 доошгүй хүнийг сургалт хамруулсан байна. | | | | | | | | Аймгийн ЗДТГ ХХААГ, ХАҮТ Мэргэжлийн холбоодууд Сумдын ЗДТГ | | | | ОНХО, ХХО  Төсөл хөтөлбөр | |

--ооОоо--

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 6-р сарын 07-ны өдрийн

54 -р тогтоолын 2-р хавсралт

**“ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21:100” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

**АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭРЖҮҮЛЭХ “ЖДҮ:27” ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН**

**ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙРШИЛ, ЧИГЛЭЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Үйлдвэр, цехийн нэр** | **Бүтээгдэхүүний нэр** | **Ажлын байр /хүн/** | **Зорилтот зах зээл** | **Байршил**  **/сум/** | **Тайлбар** |
| **Шинээр баригдах үйлдвэрүүд** | | | | | | |
| 1 | Төмс боловсруулах үйлдвэр | Цардуул | 23 | Дотоод | Борнуур | ТЭЗҮ-тэй |
| 2 | Таримал цайны үйлдвэр | Таримал ургамлын цай | 23 | Экспорт, Дотоод | Жаргалант | ТЭЗҮ-тэй |
| 3 | Электроникийн хавтангийн үйлдвэр | PCB хавтан | 32 | Экспорт | Зуунмод | ТЭЗҮ-тэй, Японд бүтээгдэхүү  нээ нийлүүлэх гэрээтэй |
| 4 | Ноолуур угаах, самнах цогцолбор үйлдвэр | Угааж самнасан ноолуур | 500 | Дотоодын эцсийн бүтээг-дэхүүний үйлдвэрт, экспорт | Сэргэлэн | ТЭЗҮ-ээ боловсруулж  байгаа |
| 5 | “Эрдэнэ хүнс само” ХХК үйлдвэр технологийн парк байгуулах | Дулааны аргаар боловсруулсан мах | 80 | Экспорт | Эрдэнэ | МУЗГ-ын 2017 оны 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан. |
| 6 | Мал, мах бэлтгэх, түүхий эд боловсруулах үйлдвэрүүдийн цогцолбор үйлдвэр | Мах, махан бүтээгдэхүүн  боловсруулсан арьс шир, яс, цусан бүтээгдэхүүн, бордоо | 150 | Экспорт | Баян | ТЭЗҮ-тэй, БНХАУ-д бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх гэрээтэй |
| 7 | Малын эрүүл бүс, мал эрүүлжүүлэх парк, малын эрчимт тэжээлийн талбай, мал төхөөрөх, мал боловсруулах цогцолбор үйлдвэр | Хөлдөөсөн, загсаасан, боловсруулсан мах | 60 | Экспорт, Дотоод | Лүн | ТЭЗҮ-ээ боловсруулж  байгаа |
| 8 | Ямааны мах хатаах үйлдвэр, цех | Хатаасан мах | 40 | Экспорт, Дотоод | Баянцагаан, Дэлгэрхаан | - |
| 9 | Чипсийн үйлдвэр | Чипс | 18 | Экспорт, Дотоод | Угтаалцайдам | - |
| 10 | Адууны эхэсийн үйлдвэр | Гоо сайхны бүтээгдэхүүн, адууны тос | 15 | Экспорт | Зуунмод | Үйлдвэрийн барилга баригдсан. |
| 11 | Сүү боловсруулах үйлдвэр | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 5 | Дотоод | Мөнгөнморьт | - |
| 12 | Бөс даавуу, сүлжмэл оёдлын үйлдвэр | Бөс даавуу | 50 | Дотоод | Зуунмод | ТЭЗҮ-ээ боловсруулж  байгаа |
| 13 | Боржин чулууны үйлдвэр | Зам, барилгын материал | 10 | Дотоод | Лүн | - |
| 14 | Замаскны үйлдвэр, замын боржуурын цех | Замаск, замын хавтан | 3 | Дотоод | Баян | - |
| **Шинээр байгуулах болон өргөжүүлэх цехүүд** | | | | | | |
| 15 | Дулааны аргаар мах боловсруулах болон хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүний цех | Хиам  Лаазалсан бүтээгдэхүүн  Банш, бууз | 15 | Дотоод | Зуунмод  Батсүмбэр  Баянжаргалан | - |
| 16 | Сумдад мал нядалгааны цех | Мах бэлтгэл | 24 | Дотоод | Жаргалант  Лүн  Баян  Эрдэнэсант,  Аргалант | - |
| 17 | Сүү боловсруулах, савлах цех | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 30 | Дотоод | Жаргалант, Баянхангай, Сүмбэр,  Зуунмод, Заамар, Баянчандмань, Борнуур, Эрдэнэ, Алтанбулаг, Угтаалцайдам | - |
| 18 | Бяслагны цех | Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан бяслаг | 6 | Дотоод | Батсүмбэр, Эрдэнэ | - |
| 19 | Бог малын сүүний нөөцийг бүрэн ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажлыг зохион байгуулах сүү төвлөрүүлэх цэг | Боловсруулсан сүү, цагаан идээ | 16 | Дотоод | Эрдэнэсант  Баян-Өнжүүл  Баянцагаан  Өндөрширээт  Сэргэлэн,  Бүрэн  Дэлгэрхаан  Баян | - |
| 20 | Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ боловсруулах, савлах цех | Боловсруулсан хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ | 16 | Дотоод | Жаргалант, Баянчандмань  Батсүмбэр  Алтанбулаг  Борнуур,  Цээл  Баянцогт  Сүмбэр | - |
| 21 | Газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх бүсэд тэжээлийн цех | Тэжээл | 33 | Дотоод | Угтаалцайдам Лүн, Эрдэнэсант, Баяндэлгэр, Баянчандмань  Аргалант, Баянцогт, Сүмбэр, Архуст, Өндөрширээт, Цээл, | - |
| 22 | Ундаа, ус цэвэршүүлэх савлах цех | цэвэр ус  ундаа  жүүс | 8 | Дотоод | Борнуур Зуунмод | - |
| 23 | Сүлжмэл эдлэлийн цех | Сүлжмэл бүтээгдэхүүн | 10 | Дотоод | Баянхангай, Баянцогт  Сүмбэр, Баянжаргалан  Алтанбулаг | - |
| 24 | Эсгий, эсгий эдлэлийн цех | Эсгий, эсгий эдлэл | 6 | Дотоод | Баяндэлгэр  Алтанбулаг  Лүн | - |
| 25 | Арьс, нэхий, сур элдэх, арьс ширэн эдлэлийн цех | Арьс, нэхий, суран эдлэл | 22 | Дотоод | Лүн, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант, Баянжаргалан, Баян, Баян-өнжүүл, Алтанбулаг, Сэргэлэн, Жаргалант, Заамар, Баянцагаан | - |
| 26 | Гутлын цех | гутал | 6 | Дотоод | Заамар, Баянхангай | - |
| 27 | Блокны цех | Хөнгөн блок | 3 | Дотоод | Сэргэлэн | - |
| 28 | Сав баглаа боодлын цех байгуулах болон дэмжлэг үзүүлэх | Цаасан хайрцаг, сав, баглаа боодол | 8 | Дотоод | Зуунмод, Борнуур | - |

--ооОоо--