
  

**УВС АЙМГИЙН САГИЛ СУМЫН БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН**

**ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**(2018-2022)**

**САГИЛ СУМ 2018 ОН**

****

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн

2018 оны ....... дугаар сарын ..... -ны өдрийн ээлжит ....... хуралдааны ...... тоот тогтоолын хавсралт

Агуулга

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

* 1. Сагил сумын товч мэдээлэл
  2. Цаг уурын нөхцөл, хөрс, ургамалжилт
  3. Сагил сумын Бэлчээрийн даац

Хоёр. Бэлчээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх

* 1. Малчид, малчин өрх, тэдгээрийн өвөлжөө, хаваржааны доорхи газрын эзэмшилтийн судалгаа
  2. Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн байршил, талбай
  3. Өвөлжөө, хаваржааны доорхи газрыг эзэмшүүлэх төлөвлөлт
  4. Бэлчээрийн багтаамж, даацыг тодорхойлох
  5. Зун, намрын бэлчээрийн сэлгээний төлөвлөлт
  6. Бэлчээр сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөлт
  7. Ашиглалтгүй бэлчээрийг ашиглах, арга хэмжээг төлөвлөх
  8. Нүүдэл болон бэлчээрийг өнжөөж амраах арга хэмжээний төлөвлөлт
  9. Бэлчээрийн усан хангамж, уст цэгийн судалгаа
  10. Эвдэрсэн худгийг сэргээн засварлах төлөвлөлт
  11. Шинээр худаг гаргахад шаардлагатай газар
  12. **Сагил сумын товч мэдээлэл**

Сумын нийт газар нутгийн 80 хувийг бэлчээрийн бүс нутаг эзэлдэг ба мал аж ахуйн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх, газар ашиглалтын бодлоготой сайтар уялдуулж, бэлчээрийн газар ашиглалтын өнөөгийн нөхцөл байдал нь Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрүүд, Газрын харилцаа геодези зураг зүйн газраас баталсан “Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал” зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүдээр зохицуулагдана. Бэлчээрийн зүй зохистой ашиглалт, хамгаалалтыг зөвхөн хуулиар зохицуулах нь бэрхшээлтэй. Бэлчээр ашиглаж буй малчид бэлчээрийг тогтвортой урт хугацаанд зөв зохистой ашиглахын ач холбогдлыг ойлгож ухамсарласнаар хууль эрх зүйн тогтолцоо хэрэгжих боломжтой. Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулахад бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэлтийн таатай орчинг бүрдүүлэх зорилготой бөгөөд малчид өөрсдөө болон тухайн орон нутгийн албан хаагчидтай хамтран бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулах, түүнийгээ хэрэгжүүлэх арга барилд суралцах, тэдний чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэнэ. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь өнөөгийн төлөв байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгч, тулгамдсан асуудлуудад дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр дэвшүүлсэн зорилтуудаа хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн тодорхой хугацааг хамарсан, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан, өөрөөр хэлбэл тухайн бүс нутгийн бэлчээрийг өнөө болон ирээдүйд хэрхэн яаж удирдан зохион байгуулах чиг зүгийг заасан “Луужин” гэж ойлгож болно. Нөгөө талаар газар нутгийн байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглахад шаардлагатай хүний болон санхүүгийн нөөц, техник тоног төхөөрөмж зэрэг нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааны удирдамж юм. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь эрх зүйн актууд, үндэсний бодлого, байгаль орчны талаархи дүрэм журмууд, бүс нутаг ба орон нутгийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө зэрэгт нийцсэн байна.

* 1. **Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө түүний ач холбогдол**
* Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь бэлчээр, газар, мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэнд өдөр тутмын болон дунд, хугацааны үйл ажиллагааны удирдамж болохын хувьд эрхэм зорилго, зорилт, тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд тусална.
* Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь бэлчээрийн менежментийн залгамж чанар, тасралтгүй байдлыг хангаж өгнө.
* Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь бэлчээрийн менежментийн үр ашиг, бүтээмжийг тодорхойлж дэвшүүлсэн зорилтоо хэрхэн хэрэгжүүлсэн байдалдаа үнэлэлт дүгнэлт өгч, өөрчлөх шаардлагатай эсэхийг тооцно.
* Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь мэргэжилтнүүдтэй хариуцлага тооцох, гүйцэтгэлийн сахилга батыг сахиулах хэрэгсэл болно. Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөн дээр түшиглэн хувь хүмүүсийн ажил үүргийн хуваарийг тогтоох боломжтой.
* Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь бэлчээрийн менежментэд оролцогч талууд буюу малчид, нутгийн иргэд, шийдвэр гаргагчдын хамтын ажиллагаанд холбогч гүүр нь болно.
* Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө нь бэлчээрийн менежментийн талаархи олон нийтийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд олон нийтийн хяналтыг бий болгох нөхцлийг бүрдүүлнэ.
  1. **Увс аймгийн Сагил сумын газар зүйн байрлал, онцлог**

Увс аймгийн Сагил сум нь 1925 онд Чандмань уулын аймгийн Баянзүрх уулын сум нэртэйгээр байгуулагдсанаас хойш 93 жил болж байна. Засаг захиргааны 5 нэгжтэй Баянзүрх, Боршоо, Өндөрмод, Үүрэгнуур, Хармод гэсэн 5 багт хуваагдах ба дөрвөд, баяд, халх, хотон, урианхай ястнууд амьдардаг. 2017 оны эцэст 635 өрхийн 2463 хүн ам, 166887 толгой мал тоологджээ. Сагил сум нь дэд бүтэц хөгжсөн байнгын цахилгаантай, хатуу хучилттай замаар аймгийн төв, улсын хилтэй холбогдсон.

Мобиком, Скайтел, Юнителийн үүрэн холбооны операторууд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд төсвийн 5 байгууллага, 2 банк, 18 ААН, хоршоо төр захиргаа, боловсрол, соёл, МАА, газар тариалан, мал эмнэлэг, худалдаа үйлчилгээ болон үйлдвэрлэл эрхэлж байна.

Сумын нийт нутаг дэвсгэр 379482 га ба хойд талаараа Оросын холбооны Тува улстай 160 орчим км газраар хиллэхээс гадна тус аймгийн Бөхмөрөн, Давст, Түргэн, сумдтай хиллэн өндөр уулын, ойт хээрийн болон говийн бүс бүслүүрт баруунаас зүүн тийш сунаж тогтсон байрлалтайгаар Монгол улсын баруун хойд нутагт оршодг. Улсын нийслэл Улаанбатараас 1450 км, аймгийн төв Улаангомоос 60 км хол зайнд, Хармод баг нь Мянганы замын Улаангом-Хандагайтын хатуу хучилттай замаас 7 км зайд оршдог. Сумын нутаг дэвсгэрийн дийлэнх хувийг бэлчээрийн газар эзэлдэг бөгөөд сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нь бэлчээрийн зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болдог. Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн гол суурь болсон бэлчээр байгалийн болон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр доройтож буйн дотор малын тооны өсөлт, хуваарьгүй эрчимтэй ашиглалтын үр нөлөө гол шалтгаан нь юм. Мал сүргийнхээ тоо бүтэц, мал маллагааны арга ажиллагаагаа бэлчээрийнхээ даац чадавхид зохицуулан бэлчээрийн чанарыг алдагдуулахгүйгээр аж ахуйгаа эрхлэх үүрэг бэлчээрийн гол ашиглагч болох малчдад зүй ёсоор тавигдаж байгаа юм. Мал амьтны ашиглалтын нөлөөгөөр бэлчээрийн чанар, бүтээмж хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг хянах, улмаар зохистой ашиглалтыг төлөвлөж хэрэгжүүлэхэд малчдын оролцоо чухал байна.

* 1. **Сагил сумын байгаль, цаг уур, ургамлын нөмрөг, ургамшлын онцлог**

Сагил сум нь хойд талаараа Оросын холбооны Тува улстай 160 орчим км газраар хиллэхээс гадна тус аймгийн Бөхмөрөн, Давст, Түргэн, сумдтай хиллэдэг бөгөөд нутгийн **хойд цэг нь** 500 24’ 21.63’’, 900 54’ 23.63’’; **урд цэг нь** 500 16’ 22.97’’, 910 56’ 58.58’’; **баруун цэг нь**  500 09’ 02.89’’, 900 33’ 45.31’’; **зүүн цэг нь** 500 36’ 50.90’’, 910 53’ 37.73’’ солбицолуудад байрлах хангай, говь, тал хээр хосолсон өндөр сүрлэг Цагаан шувуут, Баянзүрх, Харгайт, Байрам, Цагаангол, Дүрт, Хайрханы уулс; толин цэнхэр Үүрэгнуур, Хэрээгийн нуур, Хагийн нуур, түргэн урсгалт Сагил, Боршоо, Харигийн голууд зэрэг нуур, гол, горхи, шинэс, улиас, бургас, хуш, нарс зэрэг мод зонхилох газар нутгийн 4 хувийг эзлэх ойтой ба чацаргана, үхрийн нүд, тошлой, нохойн хошуу, мойл, улаалзгана зэрэг жимс жимсгэнэ ургадаг. Мөн Увс нуурын ай савын өндөр уулын нуга, бэсрэг уулын онцлогийг төлөөлөх Цагаан шувуут уул нь Увс нуур, Үүрэг нуурын усан хагалбарт зүүн хойноос урагш сунаж тогтсон байршилтай хэрчигдэл ихтэй шовх хянга хяр, хад асга, бүхий эгц хажуутай бөгөөд Монгол улсын Дархан цаазат газрын ангилалд багтдаг уулс юм. Уг ДЦГ-т дэлхийн “Улаан ном”-д орсон 1 зүйл хөхтөн ирвэс, Монголын “Улаан ном”-д орсон 6 зүйл амьтан аргаль хонь, янгир ямаа, баданга хүдэр, алтайн хойлог, халиун буга, суусар, зэрлэг гахай, тарвага, үнэг, өмхий хүрэн, хярс, чоноос гадна ёл, тас, гахуун, начин шонхор, цармын бүргэд, явлаг сар зэрэг 175 зүйлийн жигүүртэн амьдардаг үзэсгэлэнт сайхан нутагтай.

**Уур амьсгал:** Сагил сум нь хуурай хээрийн бүсэд оршдог эх газрын эрс тэрс хуурайвтар уур амьсгалтай. Зуны улиралд агаарт 33-38 хэм, хөрсөнд 58-63 хэм хүрч халах ба өвөлдөө дунджаар агаарт 37-42 хэм, хөрсөнд 43-48 хэм хүрч хүйтэрдэг. Жилд дундажаар 35-40 удаа цасан болон шороон шуурга шуурах бөгөөд салхины жилийн дундаж хурд ууландаа 2-10 м/с, хээр талд 1-6м/с байх ба ихэнхдээ хаврын улиралд салхилж хамгийн их хурд 20-27м/с хүрч байсан. Мөн хур тунадас 65-110 удаа орж 80-130 мм тунадас ордог ба ихэнх нь 7 сарын эхээс 8 сарын сүүл хүртэл хугацаанд ордог. Цасны дундаж зузаан 20-30 см байх ба шуурч хунгарласан газартаа 0.7-1.0 м хүрдэг. Олон жилийн дундаж температур 70 хэмээс 110 хэмд хэлбэлзэнэ. Дэлхийн цаг агаарын дулааралтай холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд дулааны улиралд үүл багатай цэлмэг агаар зонхилох болсон нь газрын гадарга хэт халж агаар хуурайшсанаас үүлшилт багасаж орох тунадасны хугацаа богино,услаг ихтэй аадар орох боллоо. Энэхүү сөрөг нөлөөллийн үр дагавар нь бэлчээр гандах, ургамалын үржил шим муудах, төрөл зүйл багасах, хортон шавьжид идэгдэх, даац хүрэлцээ муудах зэргээр илэрч байна.

**Ургамлын зүйл:** нөмрөгт банздоо, сэржмядаг, жамъянмядаг, яргуй, цагаан уул, алтан гагнуур, таван салаа, царван, бамбай, зэрэг ховор болон эмийн, бут сөөг, дэрс, өлөн, чихэр өвс, ерхөг, хазаар, дэрвээн өвс, агь, таана, ганга гэх мэт үетэн, агь, шарилж, улалж, буурцагтан, алаг өвс зонхилсон бэлчээрийн ургамалтай.

**Хөрсний бүтэц:** Нийт нутгийн 80 орчим хувь нь сөөг элсэрхэг, хайрган, цайвар хүрэн хөрстэй.

**Ургамалжилт:** Зөөлөн хөрстэй ширгэрхэг газраа ургамал хоорондын зай бага нягт ургамалтай, элсэрхэг хайргатай газраа ургамал хоорондын зай ихэссэн, тачир, сийрэг ургамалтай

**Увс аймгийн Сагил сумын бэлчээрийн газар ашиглалтын өнөөгийн байдал**

**Сагил сум нь** 255426.16 га бэлчээрийн нутагтай. 2017 оны бэлчээрийн даац тодорхойлсон дүнгээс үзэхэд Үүрэгнуур, Боршоо, Өндөрмод багийн доод хэсэг, Хармод багийн бэлчээрийн даац 1-3 дахин хэтэрсэн, Баянзүрх багийн бэлчээрийн даац 3-5 дахин хэтэрсэн, Өндөрмод багийн дээд хэсгийн бэлчээрийн даац 50 хувийн хүрэлцээтэй байна.

**Бэлчээрийн даац хэтэрч байгаа шалтгаан:**

Нэг газарт малыг удаан хугацаагаар малладаг, бусад сумын /Түргэн, Давст, Улаангом, Наранбулаг, малчин/ малчид ирж өвөлжиж хаварждаг. Сумын зуслангийн гол нутаг болох Хагийн нуур, Нарийн салаа хэмээх газарт өөрийн аймгийн бусад сумдын малчид хавар зуны турш отроор нүүж зусдаг учраас бэлчээр маш их талхлагдаж байна.

Сумын нийт малын 39.9 хувийг ямаан сүрэг эзэлж байгаа нь бэлчээр талхалж, цөлжилт үүсэх шалтгаан болдог.

* Бэлчээрийг өнжөөж сэлгэн ашиглахгүй байгаа
* Бэлчээрийг хашиж хамгаалах ажил хийгдэхгүй байгаа
* Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготно, царцаатай тэмцэх ажилд хөрөнгө бага тусгагдсанаас доривтой хийгдэхгүй байна
* Хур бороо бага орсоноос бэлчээрийн ургамлын гарц муудсан.
* Бэлчээрийн ургамлын төрөл зүйл багасч, цөлжилт, талхагдалт газар авч байгаа
* Ямааны тоо хэт өссөн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нийт газар нутаг** | **Хөдөө аж ахуйн газар /га-гаар/** | | | | |
| Бэлчээрийн газар | Үүнээс | | Хадлангийн талбай | Тариалангийн талбай |
| Өвөлжөө хаваржааны | Зун намрын |
| 379482 | 255426.16 | 102170.464 | 153255.696 | 387 | 1252.05 |

Малын өсөлт сүүлийн 4 жилээр

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | хэмжих нэгж | 2014 он | 2015 он | 2016 он | 2017 он | |
| Жил эцсийн малын тоо | | | | | | Хонин толгойд шилжүүлсэн малын тоо |
| **Малын тоо** | **толгой** | **135905** | **145918** | **148399** | **166887** | **251558** |
| Тэмээ | толгой | 191 | 238 | 268 | 313 | 1565 |
| Адуу | толгой | 3694 | 4567 | 4890 | 5698 | 39886 |
| Үхэр | толгой | 8782 | 10345 | 9714 | 11177 | 67062 |
| Хонь | толгой | 66780 | 71909 | 73038 | 83156 | 83156 |
| ямаа | толгой | 56458 | 58859 | 60489 | 66543 | 59889 |

**2017 оны сүргийн бүтэц 7 оны с**

**үргийн бүтэц хувиа**

**БэлчээБэлчээрийг зохистой ашиглах арга нь:**

* Малын тоо толгойг бэлчээрийн даацад тохируулах таваарлаг чанартай малтай болох
* Бэлчээрийг өнжөөж сэлгэн ашиглах
* Бэлчээрийг хашиж хамгаалах тэжээлийн ургамал тариалах
* Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготно, царцаатай тэмцэх ажлыг улсын төсөв болон орон нутаг, малчдлын оролцоотой судалгаа устгал хийх
* Ямааны тоо толгойг цөөлөх
* Булчээрийн усан хангамжийг сайжруулах инженерийн болон гар худаг гаргах

**Хоёр: Бэлчээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх**


* 1. Малчид, малчин өрх, тэдгээрийн өвөлжөө, хаваржааны доорхи газрын эзэмшилтийн судалгаа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | БАХ-ийн нэр | Өвөлжөө, хаваржааны тоо | Газрын хэмжээ /га-гаар/ |
| 1 | Баянзүрх | 135 | 14.85 |
| 2 | Боршоо | 99 | 10.89 |
| 3 | Өндөрмод | 137 | 15.07 |
| 4 | Үүрэгнуур | 155 | 17.05 |
| 5 | Хармод | 24 | 2.64 |
| **Бүгд** | | **550** | **60.5** |

* 1. Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн байршил, талбай
  2. **Өвөлжөө, хаваржааны доорхи газрыг эзэмшүүлэх төлөвлөлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Газрын нэрээр /га-аар/ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа  /Жилээр/ | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | | | Хүрэх үр дүн | | | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Орон нутгийн төсөв, малчид | Улсын төсөв | | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) | |
| 1 | Хариг | 6 | эзэмшүүлэх |  |  |  |  |  | Тухайн малчнаас |  | |  | | Тухайн малчин бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх нөхцөл бүрдэнэ. Бэлчээрийн даац саармагжина | | | Газрын даамал ЗД  Багийн ЗД, |
| 2 | Биж | 3.3 | эзэмшүүлэх |  |  |  |  |  | Тухайн малчнаас |  | |  | | Тухайн малчин бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх нөхцөл бүрдэнэ. Бэлчээрийн даац саармагжина | | | Газрын даамал, Багийн ЗД, ХАА-н мэргэжилтэн |
| 3 | Баянзүрх | 4.4 | эзэмшүүлэх |  |  |  |  |  | Тухайн малчнаас |  | |  | | Тухайн малчин бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх нөхцөл бүрдэнэ. Бэлчээрийн даац саармагжина | | | Газрын даамал, Багийн ЗД, |
| 4 | Боршоо | 4.4 | эзэмшүүлэх |  |  |  |  |  | Тухайн малчнаас |  | |  | | Тухайн малчин бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх нөхцөл бүрдэнэ. Бэлчээрийн даац саармагжина | | | Газрын даамал, Багийн ЗД, ХАА-н мэргэжилтэн |
| 5 | Шивэр | 6.6 | эзэмшүүлэх |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Тухайн малчин бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх нөхцөл бүрдэнэ. Бэлчээрийн даац саармагжина | | | Газрын даамал, Багийн ЗД, ХАА-н мэргэжилтэн |

**2.4 Бэлчээрийн багтаамж, даацыг тодорхойлох**

****

* 1. **Бэлчээр сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Газрын нэр | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | Хүрэх үр дүн | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Орон нутгийн төсөв, малчид, иргэд | Улсын төсөв | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) |
|  | Бүх хэсгүүдэд | сумын хэмжээнд | Доройтолд орж байгаа газрыг нарийвчлан судалж тогтоох |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  | Доройтолд орсон газрын судалгаа хийгдсэн байна. | МЭҮТ, газрын даамал,  БЗД,  Цагуурын ажиглагч,  усны харуулууд |
| 1 |
| 2 | Малыг эрүүлжүүлж, зах зээлд нийлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх |  |  |  |  | 100.0 |  | 100.0 |  | Малчдын өрхийн орлого нэмэгдэнэ. Бэлчээрийн даац хүрэлцээтэй болно. | МЭҮҮН,  тасаг,  БЗД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бүх хэсгүүдэд |  | Сумын бэлчээр ашиглах журмыг боловсруулах |  |  |  |  |  |  |  |  | Бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэнэ | Бэлчээр хариуцсан мэргэжилтэн, СБАХ-ын тэргүүлэгч, Газрын даамал,  БЗД |
| 4 | Сумын хэмжээнд | БАХ-ийн бэлчээрийг зүй зохистой ашиглуулах, хамгаалах арга хэмжээнүүдийг сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөд тусган хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  | Бэлчээр зүй зохистой ашиглагдана | СБАХ-ын тэргүүлэгч, Газрын даамал,  БЗД,  БИНХ |
| 5 |  | Залуу малчдыг туршлага судлуулах, сургалтанд хамруулах |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 |  |  | Малчид туршлагатай болсон байх | ЗДТГ  МЭҮТ |
| 6 | Боршоо Хармод Шивэр | Өндөрмодны Шивэр Боршоо  Хармод | Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг байгуулах |  |  |  |  | 0.8 | 0.3 |  | 0.5 | Бэлчээрийг хуваарьтай ашиглах | СБАХ  газрын даамал |
| 7 | Хариг | Хариг Боршоо Сагил гол | Тогтмол хадлан бэлтгэдэг газарт хөрсний чийгийн болон тэжээлийн нөөцийг нэмэгдүүлэх: тошин халиах |  |  |  |  |  | Иргэдийн оролцоотой хийнэ |  |  | Ургамлын гарц сайжирч бэлчээрийн талхагдал багасана | БЗД Малчид |
| 8 | баянзүрх | Тураг | Тогтмол хадлан бэлтгэдэг газарт хөрсний чийгийн болон тэжээлийн нөөцийг нэмэгдүүлэх: цас тогтоох |  |  |  |  |  | Иргэдийн оролцоотой |  |  | Ургамлын гарц сайжирч бэлчээрийн талхагдал багасана | БЗД Малчид |
| 9 | Бүх хэсгүүдэд |  | Малчдыг өдөр тутамдаа ашиглаж байх бэлчээрийн мониторингийн энгийн аргад сургах |  |  |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  | Иргэд БАХ нь бэлчээрийн мониторингийн аргыг сурсан байна. | ЗДТГ МЭҮТ  СБАХ  Газрын даамал |
| 10 | Хариг  Биж  Баянзүрх  Боршоо  Хармод  Шивэр | Бэлчээр ашиглагчдын дундын сантай болох |  |  |  |  |  | Иргэд малчид |  |  | Дундын сантай болж үйлдвэрлэл эрхлэх нөхцөл бүрдэнэ. | СБАХ |
| 11 | Боршоо Баянзүрх Хариг | Хайрхан  Рашааны орой  Бураат | Үүл хуримтлуулах генератор байрлуулах |  |  |  |  | 72.0 | 48.0 |  | 24.0 | Бэлчээрийн ургац, усан хангамж сайжрах | Сумын ИТХ  ЗДТГ |
| 12 | Боршоо Баянзүрх  Хариг | Боршоо багийн Хэцүү Наран Дэнзэн Хөх дэл Буур  Боршоо голын зүүн, баруун хөвөө  Баянзүрх багийн Баруун хөвөө Үрэгнуур багийн долоон толгойн хөдөө, их бага сарын хөдөө, Булан, Цахир, нарийн салаан бэлчир | Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх | 2-р баг | 1-р  баг | 4-р баг |  | 111.0 |  | 111.0 |  | Бэлчээрийн талхагдал багасаж ургамлын гарц сайжирна | ЗДТГ МЭҮТ аймгийн ХХААГ |
| 13 | Хармод | Сумын төвд | Ойжуулалт хийх |  |  |  |  | 6.0 |  | 6.0 |  | Цөлжилт буурна, ногоон байгууламж нэмэгдэнэ | Ойн анги ЗДТГ |
| 14 |  |  | Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө |  |  |  |  | 22.0 |  | 22.0 |  | Төлөвлөгөө боловсруулагдсан байна. | ГХБХБГ  Газрын даамал багийн ЗД нар |
| 15 | Бүх хэсгүүдэд | Баянзүрх боршоо Өндөмод Үүрэгнуур | Малын үүлдэр угсааг сайжруулах тоо толгойг бэлчээрийн даацад уялдуулах |  |  |  |  | 30.0 | 30.0 |  |  | Таваарлаг цөөн тооны чанартай малтай болно. | ИТХ, ЗДТГ |
| 16 | Бүх хэсгүүдэд | Сумын хэмжээнд | Байгаль орчны бохирдлыг бууруулах |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | Эрүүл аюулгүй орчин бий болно. | ИТХ  ЗДТГ  БОТХТ |
| 17 | Бүх хэсгүүдэд | Хагийн хөдөө  Наран  Биж  Нарийн салаа | Малчид иргэдэд сургалт, сурталчилгаа зохион байгууллах |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | Заавар зөвлөмж малчид тариаланчдад хүрч, бэлчээр ашиглалт, нөхөн сэргээлт, хамгаалалтын талаар тодорхой мэдлэгтэй болсон байна. | СБАХ, МЭҮТ газрын даамал |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ашиглалтгүй бэлчээрийг ашиглах, арга хэмжээг төлөвлөх**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Талбайн хэмжээ /га-аар/ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа  /Жилээр/ | | | | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | | | Хүрэх үр дүн | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Орон нутгийн төсөв, малчид, иргэд | Улсын төсөв | | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) | |
| 1 | Хилийн дагуу өвөлжиж, хаварждаг өрхүүд | 29405 | Хил хамгаалах байгууллагатай гэрээ хийх |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | Гэрээ хийгдэж хилийн дагуу өвөлждөг малчид инженерийн торд малаа хариулах боломж бүрдэнэ | Засаг дарга МЭҮТ |
| 2 | Баянзүрх | 10000 | Эрэгнэгийн хөдөөд хөв цөөрөм |  |  | |  | |  | | 5.0 | 2.5 |  | | 2.5 | | Усны хуримтлал нөөц бий болно. Усыг хадлан тариаланд ашиглана. | МЭҮТ, БЗД, ЗДТГ |
| 3 | Хариг | 15000 | Цагаан голд гүн өрмийн худаг гаргах |  |  | |  | |  | | 20.0 |  | 20.0 | |  | | Бэлчээрийн усан хангамж сайжирна. | Аймгийн ХХААГ |

* 1. **Нүүдэл болон бэлчээрийг өнжөөж амраах арга хэмжээний төлөвлөлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Газрын нэр  /га-аар/ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа  /улирал, жилээр/ | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | Хүрэх үр дүн | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Орон нутгийн төсөв, малчид, иргэд | Улсын төсөв | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) |
| 1 | баянзүрх | Шар бураа  Бэлэн булаг  Баруун хөвөө | Бэлчээрийг улиралаар сэлгээж амраах | 06.10-08.20 | 06.10-08.20 | 06.10-08.20 | 06.10-08.20 |  |  |  |  | Бэлчээрийн талхагдал багасаж ургамлын гарц сайжирна. | МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн, БЗД Малчид |
| 2 | Боршоо | Баян булаг  Боохойн тохой  Боршоон гол дагуу | 06.20-08.20 | 06.20-08.20 | 06.20-08.20 | 06.20-08.20 |  |  |  |  |

* 1. **Бэлчээрийн усан хангамж, уст цэгийн судалгаа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |
| № | Сум | Баг | | Инженерийн хийцтэй | | | Гар хийцтэй | Богино яндант | | Гаргасан он | Байршил | | | Эзэмшигчийн нэр | | өмчийн хэлбэр | Ашиглаж байгаа эсэх |
| 1 | Сагил | I баг | | (+) | | |  |  | | 1987 | Эрэгнэгийн адаг / бэлчээрт/ | | | Ж. Жаргалсайхан | | орон нутгийн | тийм |
| 2 | (+) | | |  |  | | 2011 | Марц /бэлчээрт/ | | | Ү. Гүнтэвсүрэн | | орон нутгийн | Тийм |
| 3 | II баг | |  | | |  | (+) | | 1977 | Түнгэт /бэлчээрт/ | | | П. Октябарь | | орон нутгийн | Тийм |
| 4 |  | | |  | (+) | | 1977 | Бэлчир /бэлчээрт/ | | | Х. Пунсанцог | | орон нутгийн |  |
| 5 | (+) | | |  |  | | 2014 | Цэнжийн тариг | | | Г.Батжаргал | | орон нутгийн | тийм |
| 6 | III баг | | (+) | | |  |  | | 1972 | Өндөрмод | | | Д. Ганзориг | | орон нутгийн | тийм |
| 7 | (+) | | |  |  | | 1977 | Тэмээн хүзүүн | | | П. Баттулга | | орон нутгийн | Эвдэрсэн |
| 8 | (+) | | |  |  | | 1972 | Бөөрөг | | | Т. Цээсүрэн | | орон нутгийн | Мотор байхгүй |
| 9 | IV баг | | (+) | | |  |  | | 1973 | Бага сар | | | О. Цэрэнжав | | орон нутгийн | Тийм |
| 10 | (+) | | |  |  | | 1972 | Бураан буудал | | | эзэмшигчгүй | | орон нутгийн | Тийм |
| 11 | V баг | | (+) | | |  |  | | 1987 | Зуунмод | | | Г. Хатанбаатар | | хувийн | Тийм |
| 12 |  | | (+) | | |  |  | | 1988 | Доод хороолол | | | Д. Анжаа | | хувийн | Тийм |
| 13 |  | | (+) | | |  |  | | 2008 | Дээд хороолол | | | Я. Нансалдамба | | хувийн | Тийм |
| 14 |  | | (+) | | |  |  | | 2008 | Халуун усны худаг | | | ЗДТГ | | орон нутгийн | Тийм |
| 15 |  | | (+) | | |  |  | | 1985 | Сургууль | | | Х. Намжилмаа | | орон нутгийн | Тийм |
| 16 |  | | (+) | | |  |  | | 1981 | гэр хороолол | | | ЗДТГ | | орон нутгийн | Тийм |
| 17 |  | | (+) | | |  |  | | 2013 | Цэцэрлэг | | | Б. Алтанзул | | орон нутгийн |  |
| 18 |  | | (+) | | |  |  | | 2014 | цэцэрлэгт хүрээлэн | | | ЗДТГ | | орон нутгийн | Тийм |
| 19 |  | | (+) | | |  |  | | 2013 | ЭМТ | | | Г. Чинзориг | | орон нутгийн | Тийм |
| 20 |  | | (+) | | |  |  | | 2015 | Хорт гашуун | | | Б. Доржсүрэн | | орон нутгийн | Эвдэрсэн |
| 21 |  | | (+) | | |  |  | | 2015 | Хөмрүү | | | ЗДТГ | | орон нутгийн | Тийм |

* 1. **Эвдэрсэн худгийг сэргээн засварлах төлөвлөлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Талбайн хэмжээ /га-аар/ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа  /Жилээр/ | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | Хүрэх үр дүн | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Орон нутгийн төсөв, малчид, иргэд | Улсын төсөв | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) |
| 1 | Хариг | Хорт гашуун | Хорт гашууны худгийг засварлах |  |  |  |  | 8.0 | 8.0 |  |  | Усан хангамж сайжирна. Бэлчээр сэргэнэ ургамлын гарц нэмэгдэнэ. | Малчид, БЗД |
| 2 | Өндөрмод | Бөөрөг |  |  |  |  |  | 5.0 | 5.0 |  |  |
| 3 | Үүрэгнуур | Шар булангийн | Усан нийлдэгийн худаг |  |  |  |  | 3.0 | 3.0 |  |  |
| 4 | Боршоо | Түнгэтийн ам | Замын хойд  Урд байгаа 2 худаг засварлах |  |  |  |  | 4.0 | 4.0 |  |  |

* 1. **Шинээр худаг гаргахад шаардлагатай газар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Талбайн хэмжээ /га-аар/ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа  /Жилээр/ | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | Хүрэх үр дүн | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Орон нутгийн төсөв, малчид, иргэд | Улсын төсөв | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) |
| 1 | Хариг | Мухар | Инженерийн хийцтэй худаг гарагх |  |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  | Усан хангамж сайжирна. Бэлчээр сэргэнэ. | МЭҮТ, БЗД, ЗДТГ |
| 2 | Шивэр | Зах нарийн |  |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 3 | Баянзүрх | Эрэгнэгийн гэсэн |  |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 4 | Шивэр | Баруун дардаа |  |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  |


* 1. **Бэлчээр усжуулалтын төлөвлөгөө**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Газрын нэрээр | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа  /Жилээр/ | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | Хүрэх үр дүн | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Орон нутгийн төсөв, малчид, иргэд | Улсын төсөв | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) |
| 1 | Баянзүрх | Эрэгнэгийн хөдөө | Хөв цөөрөм байгуулах |  |  |  |  | 20.0 | 20.0 |  |  | Усны хуримтлал нөөц бий болно. Усыг хадлан тариаланд ашиглана. | МЭҮТ, БЗД, ЗДТГ |
| 2 | Баянзүрх | Хагийн хавирга булаг | Булаг шандын эхийг хамгаалах |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 5.0 | МЭҮТ, БЗД, ЗДТГ |
| 3 | Баянзүрх |  | Сагилийн голын ай, сав газрыг хамгаалах |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Хамгаалалтын самбар байршуулах | ЗДТГ, |


* 1. **Увс аймгийн Сагил сумын хадлангийн талбайн хэмжээ /га-аар/**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| № | Хэсэг, бүлгийн байршлын оноосон нэр | Талбайн хэмжээ /га-аар/ | Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа | Хэрэгжүүлэх хугацаа  /Жилээр/ | | | | Төсөв санхүүжилт (сая төгрөг) | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | | | | Хүрэх үр дүн | Хариуцах албан тушаалтан |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Орон нутгийн төсөв, малчид, иргэд | Улсын төсөв | | Бусад эх үүсвэр (ОУБ, төсөл хөтөлбөр, бизнэс бүлэглэл гэх мэт) |
| 1 | Үүрэг нуурын хадлан Хар усын хөдөө, булан | 32 | Талбай хашиж хамгаалах |  |  |  |  | 80.0 |  |  | | 80,0 | Бэлчээрийн ашиглалт хамгаалалт сайжирч, малын тэжээл нэмэгдэнэ | МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн  БЗД  Малчид  Газрын даамал |
| 2 | Сагилын гол дагуу | 30 |  |  |  |  | 70.0 | 35.0 |  | | 35.0 |
| 3 | Боршоон гол | 55 |  |  |  |  | 100.000 | 50.0 |  | | 50.0 |
| 4 | Шивэрийн хадлан | 10 |  |  |  |  | 20.0 | 20.0 |  | |  |

**Сагил сумын Бэлчээр ашиглалтын хэсгийн улирлын хуваарь**

****

****

****

****