Төсөл

 **ÌÀË ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÒÀËÀÀÐ ÁÀÐÈÌÒËÀÕ**

**ÀÉÌÃÈÉÍ ÁÎÄËÎÃÎ**

ÍÝÃ: ÍÈÉÒËÝÃ ¯ÍÄÝÑËÝË

**1.1. Ìàë àæ àõóéí ºíººãèéí áàéäàë.**

Ìàíàé àéìãèéí ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ñóóðü íü Õºäºº àæ àõóéí ñàëáàð áºãººä àéìãèéí äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé 61,5 хувийг бүрдүүлж áàéíà

Ãàçðûí íýãäìýë ñàíãèéí 2016 îíû òàéëàíãààð íийт газар нутгийн 56.7 хувь буюу 2764.0 мянган га талбай нь ХАА-н эдэлбэр газар бөгөөд үүний 91.1 хувь буюу 2519.3 мянган га нь бэлчээр, 4.0 хувь буюу 111.9 мянган га талбай нь хадлан, 2.6 хувь буюу 88.0 мянган га нь тариалангийн зориулалттай эргэлтийн талбай эзэлж байна.

Àéìãèéí õýìæýýíä 16 ñóì, 1 òîñãîí 75 áàãèéí 10,6 мянган малчин болон ìàë бүхий ºðõөд 3,4 сая ìàë тоологдсон. Тодруулбал: Тýìýý 1,3 мянга, àäóó 274,2 ìÿíãà, ¿õýð 293,6 ìÿíãà, õîíü 1861,2 ìÿíãà, ÿìàà 1055,1 ìÿíãà áàéíà.

Малчдын шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнд малын тоо толгой сүүлийн 4 жилд 600,0 мянгаар өсч, мал аж ахуйн салбараас жилд ямааны ноолуур 309,8 тн, хонины ноос 1942,1 тн, тэмээний ноос 4,3 тн, арьс шир 792,8 мянган ширхэг, мах 55334,3 мянган тн, сүү 41,230,3 мянган литр үйлдвэрлэснийг мөнгөн дүнгээр тооцож үзвэл 293,5 тэрбум төгрөгийн баялаг бүтээдэг.

 МАА-н үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх тэргүүлэх зорилтын нэг болох мал үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээний үр дүнд өндөр ашиг шимтэй малын нийт сүрэгт эзлэх тоо хэмжээ 14 хувьд хүрч, 1 малаас авах ашиг шимийн үзүүлэлт 8 хувиар нэмэгдсэн судалгаа дүгнэлт гараад байна.

 “Сэлэнгэ“ үүлдрийн үхрийн MNS 3222-2007 стандарт, ХХААХҮ-ийн сайдын 2011 оны А/76 тоот тушаалаар баталсан ангилалтын зааврын дагуу Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр сумдын 15000 үхэр үзлэгт хамрагдсанаас “Сэлэнгэ” үүлдрийн болон Сэлэнгэ-Монголын II, III үеийн эрлийз тохиромжтой хэвшлийн үхэр үржүүлэгч түнш эзэд малчдын 58 өрх, 2 аж ахуйн нэгжийн 4628 үхэр ангилагдаж, Сэлэнгэ үүлдрийн цөм сүрэгт 49 өрхийн 2 аж ахуй нэгжийн 2221 үхэр бүртгэгдлээ.

Жил бүр 85,0 мян тн хадлан, 1,6 мян тн ногоон тэжээл, 8,4 мян тн үйлдвэрийн тэжээл, 8,4 мян тн хужир шүү бэлтгэх төлөвлөгөөт даалгавартайгаас байгалийн хадланг 100 хувь, тэжээлийн 60-75 хувийг бэлтгэж, өвөлжилтийн бэлтгэлийг 86-90 хувиар хангадаг.

Аймаг сумын түвшинд цаг хүндэрсэн үед ашиглах өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Булган, Дашинчилэн, Гурванбулаг сумдад стандарын шаардлага хангасан өвсний саравч, тэжээлийн агуулах шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан.

Аймгийн хэмжээнд инженерийн хийцтэй болон энгийн уурхайн 767 худаг ашиглагддаг бөгөөд бодлого хэрэгжих хугацаанд инженерийн хийцтэй 74 худаг, энгийн уурхайн 68 худаг гаргаж ашиглалтанд оруулсны үр дүнд 120.0 га бэлчээрийг усжуулж, 300 гаруй малчин өрхийн 250.0 мянган толгой малыг усаар хангах нөхцлийг бүрдүүллээ.

Малчдын бэлтгэсэн малын түүхий эд болох ноос, арьс ширэнд жилдээ... тэрбум төгрөгийн мөнгөн урамшуулал олгогдож байна.

 Аймгийн хэмжээнд 16 суманд мал эмнэлгийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн тус бүр нэг, 60 МЭҮН-д малын их эмч 45, малын бага эмч 15 ажиллаж иргэдэд мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг хүргэж ажиллаж байна.

 Жилд дунджаар халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 730,0 гаруй мянган мал, паразитттах өвчнөөс урдьчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 2,130,5 мянган мал хамруулан. 24.5 мянган малд халдварт, паразит, халдваргүй өвчнийг оношлох, тандах лаборатори шинжилгээ, 380.1 мянган м2 талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн хийж малын өвчинтэй тэмцэж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч явуулж байна.

**1.2. Бодлого боловсруулах Үндэслэл**

Àéìãèéí ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóé çîíõèëîõ áàéð ñóóðèéã ýçýëäýã áºãººä öààøèä ÷ ýíý õàíäëàãà õýâýýð õàäãàëàãäàõ ó÷èð ìîíãîë ìàëûí óäìûí ñàíã õàìãààëæ, áàéãàëèéí ýðñäýë äààõ ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëýí, çàõ çýýëèéí ýðýëò õýðýãöýý, á¿ñ íóòãèéí îíöëîãò òîõèðóóëàí óëàìæëàëò àðãà òóðøëàãà, äýâøèëòýò òåõíîëîãèéã õîñëóóëñàí ¿ð àøèãòàé ìåíåæìåíòýýð ýðõëýí õºòëºх шаардлагатай байна.

 Улсын Èõ Õóðëààð “Òºðººñ õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéí òàëààð áàðèìòëàõ áîäëîãî” шинээр батлагдсан. Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалаар бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлтийг баталсан.

 Мөн Улсын Их Хурлаар баталсан “Ìонгол мал” үн

дэсний õºòºëáºðèéн 2 дахь үе шатны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлтийг áàòëàí ãàðãàñàí.

 Ìàë àæ àõóéí ñàëáàð íü àéìãèéí ýäèéí çàñàãò ãîëëîõ áàéð ñóóðü ýçýëäýã áîëîâ÷ ýíý ñàëáàðò îðîí íóòãèéí òºñâººñ õºðºíãº ñàíõ¿¿æèëò áàðàã õèéãäýõã¿éн улмаас ялангуяа малын үржлийн ажил орхигдож сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй, эсвэл орой төрсөн төл мал хээлтүүлэгч мал болж хувирах онц ноцтой зөрчил гарсаар байна.

 Сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээнд үхрийн шүлхий, бог малын мялзан, хонины цэцэг, гахай мялзан зэрэг гоц халдварт өвчнүүд хэд хэдэн аймагт гараад байна.

 Манай аймгийн хувьд 2014 онд Сэлэнгэ суманд гахайн мялзан, 2016 онд Могод, Гурванбулаг, Дашинчилэн, Рашаант сумдад хонины цэцэг өвчин гарч аймаг орон нутаг, малчид иргэдэд нилээдгүй хохирол учирууллаа. Цаашид халдварт, гоц халдварт өвчин нэмэгдэх магдлалтай байна.

Ýäãýýð бодлого, õºòºëáºðүүдийг îðîí íóòàãò õýðýãæ¿¿ëýõ, ó÷èð÷ áîëîõ ãàí çóäын áýðõøýýë, халдварт болон гоц халдварт өвчнүүдèéã õîõèðîë áàãàòàé äàâàí òóóëàõ, мал эмнэлгийн болон үржлийн ажил үйлчилгээг хэвийн хангахàä àéìãèéí ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò áàðèìòëàõ áîäëîãî ÷èãëýë, ñòðàòåãèéí çîðèëòóóäûã òîäîðõîéëîõ ÿâäàë çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé áîëæ áàéãàà þì. Ýäãýýð ¿¿ññýí íºõöºë áàéäàë íü ýíýõ¿¿ áàðèìò áè÷ãèéã áîëîâñðóóëàõ ¿íäýñëýë áîëñîí.

 **1.3. Áîäëîãûí õóãàöàà, õýðýãæ¿¿ëýõ çàð÷èì**

 Ýíýõ¿¿ áàðèìò áè÷èã íü:

 1.3.1. Аéìãèéí ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí äóíä õóãàöààíû /2017-2020/ çîðèëòóóäûã òîäîðõîéëíî.

 1.3.2. “Ìàëûí óäìûí ñàí, ýð¿¿ë ìýíäèéí тухай õóóëü”, “Ãàçðûí òóõàé õóóëü” áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ õóóëь, тогтоомж, “Òºðººñ õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéí òàëààð áàðèìòëàõ áîäëîãî”, “Òºðººñ ìàë÷äûí òàëààð áàðèìòëàõ áîäëîãî”, “Ìîíãîë ìàë” үндэсний õºòºëáºð, бодлого, õºòºëáºð¿¿äèéí ¿çýë áàðèìòëàëûí õ¿ðýýíä ¿éë àæèëëàãààг õýðýãæ¿¿ëíý.

 1.3.3. “Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí “Хөгжлийн хөтөч” ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð”, “Àéìãèéí хөгжлийн цогц бодлого”-ä ìàë àæ àõóéí òàëààð äýâø¿¿ëýí òàâüñàí çîðèëòóóäûã õýðýãæ¿¿ëíý.

 1.3.4. Аéìãèéí õîëáîãäîõ òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóä, õóóëèéí ýòãýýä, îëîí óëñûí õºòºëáºð, òºñëèéí áàéãóóëëàãóóä, ìàë àæ àõóéí ìýðãýæèëòí¿¿ä, ìàë÷äûí õàìòûí îðîëöîîòîéãîîð гүйцэтгэнэ.

 1.3.5. Хýðýãæ¿¿ëýõýä øààðäàãäàõ õºðºíãº ñàíõ¿¿, çàðäëûã æèë á¿ðèéí îðîí íóòãèéí òºñºâ òºëºâëºãººíä òóñãàæ õýðýãæ¿¿ëýõ áºãººä ýíý íü àéìãèéí íèéò òºñâèéí 1.0 õóâèàñ äîîøã¿é áàéíà.

*ÕÎ¨Ð: Мал аж ахуйн ÁÎÄËÎÃЫН ЗОРИЛГО*

 ***ÇÎÐÈËÃÎ:*** Óëàìæëàëò ìàë àæ àõóéäàà òóëãóóðëàñàí áýë÷ýýðèéí áîëîí ýð÷èìæñýí àæ àõóéã íèéãìèéí õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãà, çàõ çýýëèéí ýðýëò õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýí õºãæ¿¿ëæ, ìàëûí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ, ºâ÷íººñ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, áýë÷ýýð, òýæýýëèéí àøèãëàëò, õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ çàìààð ìàë ñ¿ðãèéí áàéãàëèéí ýðñäýë äààõ ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëæ, ìàëын тоон өсөлтийг тогтворжуулах замаар á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëò, áîðëóóëàëò, ýêñïîðòûã íýìýãä¿¿ëæ, õ¿í àìûã ýð¿¿ë, àþóëã¿é õ¿íñýýð, ¿éëäâýðèéã ò¿¿õèé ýäýýð õàíãàí, ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí çàõ çýýëä ºðñºëäºõ ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëæ, ìàë÷äûí àøèã îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõýä îðøèíî.

 Ýíýõ¿¿ çîðèëãûã õýðýãæ¿¿ëýõ аæëûí õ¿ðýýíä äàðààõ çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëíý.

1. Ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ

3. Ìàë÷äûã õºãæ¿¿ëýõ, íèéãìèéí ¿éë÷èëãýý

2. Ìàë ñ¿ðãèéн áàéãàëèéí ýðñäýë äààõ ÷àäàâõèéã äýýøë¿¿ëýõ

**2.1. Íýãä¿ãýýð çîðèëò áóþó**  *ÌÀË ÀÆ ÀÕÓÉÍ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÍ ÌÅÍÅÆÌÅÍÒÈÉÃ ÁÎËÎÂÑÐÎÍÃÓÉ ÁÎËÃÎÕ çîðèëòûí õ¿ðýýíä äàðààõ ¿éë àæèëëàãààã õýðýãæ¿¿ëíý.*

***2.1.1 Ìàë ñ¿ðãèéí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ***

2.1.1.1. Мàë ñ¿ðãèéí çîõèñòîé á¿òöèéã áиé áîëãîх. Хýýëòýã÷ ìàëûí õóâèéí æèíã áîä ìàëä 38-40.0 хувь, áîã ìàëä 50,0 õóâüä õ¿ðãýõ, íàñ ã¿éöñýí ýð ìàëûí õóâèéí æèíã 10.0 õóâèàñ õýòð¿¿ëýõã¿é áàéõ, òýìýýí ñ¿ðãèéí ýçëýõ õóâèéí æèíã 0.8, ¿õýð ñ¿ðãèéí ýçëýõ õóâèéí æèíã 7.2-îîñ äîîøã¿é õóâüä õ¿ðãýõ, ÿìààí ñ¿ðãèéí ýçëýõ õóâèéí æèíã 20.0 õóâèàñ èõã¿é áàéëãàõ;

 2.1.1.2. Нóòãèéí ìîíãîë ìàëûí áèîëîãèéí àøèãòàé îíöëîã øèíæ ÷àíàðûã áàòàòãàõ ¿ðæèë ñåëåêöèéí àæëûã ÿâóóëàõäàà ¿ðæëèéí “*Öºì ñ¿ðýã*” бүхий малчин өрхүүдийг ò¿øèãëýí ÿâóóëàх*.*

 2.1.1.3. Цºì ñ¿ðýã, æèøèãò òýíöñýí õýýëò¿¿ëýã÷èéí óäàì ãàðâàëü, àøèã øèì, ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëòýýð ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëæ õýðýãëýã÷äèéã ìýäýýëëýýð õàíãàõ;

 2.1.1.4. Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил үйлчилгээний нэгжид шилжүүлэх ажлыг шат дараалалтайгаар зохион байгуулах;

2.1.1.5. Үржилд ашиглаж байгаа баталгаажсан хээлтүүлэгч, цөм сүргийн малыг õóâèéí äóãààðòàé áîëãîí á¿ðòãýëæ¿¿ëэх ажлыг эрчимжүүлэх;

2.1.1.6. Òýìýýí сүргийг íîîñ болон уналга эдэлгээний чиглэлээр өсгөн үржүүлэх;

2.1.1.7. Àäóóí ñ¿ðýãò óíàëãà ýäýëãýýíèé áîëîí ñ¿¿ ìàõàí àøèã øèìèéã íýìýãä¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð ¿ðæëèéí àæëûã ÿâóóëах;

2.1.1.8. Үõэð сүргийг мах, сүү, ìàõ-ñ¿¿íèé ÷èãëýëýýð ººð äîòîð íü ñîíãîí ¿ðæ¿¿ëýõèéí çýðýãöýý ìàõíû ÷èãëýëèéí “Ñýëýíãý” ¿¿ëäðèéí ¿õðèéã Ñýëýíãý, Õàíãàë, Áóãàò, Òýøèã, Хутаг-Өндөр ñóìäàä ¿íäñýí ñàéæðóóëàã÷ààð àøèãëàõ,

2.1.1.9. “Ñýëýíãý” ¿¿ëäðèéí ¿õðèéí óäìûí ñàíã õàìãààëàõ чиглэлээр:

1. Ñýëýíãý үүлдрийн ¿õðèéã Ãåðåôîðäîîð öóñ ñýëáýж, үíýýíèé àìüäûí æèíг 480-500 êã-д хүргэх.
2. Öóñ ñýëáýýä ãàðñàí ýð òóãëààð áóõ òàâèõ çàìààð íèéò ñ¿ðãèéí àøèã øèìèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äýýøë¿¿ëýõ.
3. Шèëìýë áóõíààñ ¿ð àâ÷ Ìàëûí óäìûí ñàíãèéí ¿íäýñíèé òºâä ¿ð áýëòãýæ ºãºõ çàìààð Ñýëýíãý ¿õðèéí òàðõàöûã ºðãºòãºæ, òîî òîëãîéã ºñãºõ àæëûã ã¿éöýòãýõ

2.1.1.10. Ìîíãîë ¿¿ëäðèéí õîíèéã ººð äîòîð íü ìàõ-íîîñíû ÷èãëýëýýð ñîíãîí ¿ðæ¿¿ëж, “Äàðõàä”, “Áàÿä” үүлдрийн õîíèéã ¿íäñýí ñàéæðóóëàã÷ààð àøèãëàæ, íàðèéí íîîñò “Õàíãàé” үүлдрийн õîíèéã öýâðýýð ¿ðæ¿¿ëýõ;

2.1.1.11. Ìîíãîë ¿¿ëäðèéí ÿìààã ººð äîòîð íü ñîíãîí ¿ðæ¿¿ëæ, “Өлгийн улаан”,”Завхан буурал үүлдэр”, “Ýð÷èìèéí õàð” омгийн ямааг ¿íäñýí ñàéæðóóëàã÷ààð àøèãëàí íîîëóóðûí ãàðö ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ;

2.1.1.12. Ìàë ñ¿ðãèéí àøèã øèìèéí äóíäæийã ºðõèéí ò¿âøèíä òîãòîîх.

***2.1.2. Ýð÷èìæñýí àæ àõóéг*** ***õºãæ¿¿ëýõ***

 2.1.2.1. Б¿ñèéí áîëîí îðîí íóòãèéí õºãæëèéí òóëãóóð òºâ¿¿ä, ãàçàð òàðèàëàíãèéí á¿ñ íóòãóóäàä ñ¿¿íèé ÷èãëýëèéí ¿õýð, ãàõàé, øóâóó, зөгийн àæ àõóé õºãæ¿¿ëýõ;

 2.1.2.2. Эð÷èìæñýí àæ àõóé ýðõýëæ áóé ôåðìåð¿¿äèéã ýçýìøëèéí ãàçàðòàé áîëãîæ ìàë àæ àõóé-ãàçàð òàðèàëàíã õîñëîí õºãæ¿¿ëýõ;

2.1.2.3. Эð÷èìæñýí àæ àõóé ýðõýëæ áóé èðãýä, àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã õºðºíãº îðóóëàëò, çýýë ñàíõ¿¿ãèéí áîäëîãîîð äýìæèõ;

2.1.2.4. Øèëìýë ìàëûí ¿çýñãýëýí õóäàëäààã á¿ñ÷èëýí çîõèîí áàéãóóëæ, øèëìýë ìàëàà ñóðòàë÷ëàõ, õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ.

***2.1.3 Ìàë ñ¿ðãèéã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ****.*

 2.1.3.1. Аймгийн мал сүрэгт зонхилон гардаг халдварт / боом, цусан халдварт, дотрын халдварт хордлого, галзуу, дуут / өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах малын тоог нэмэгдүүлэн малын өвчлөл хорогдолыг бууруулах.

 2.1.3.2. Малын гоц халдварт үхрийн шүлхий, хонины цэцэг өвчний тандалт, хяналтыг тогтмолжуулж эрэсдэл бүхий сумдын мал сүргийг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулан хонины цэцэг өвчнийг устгах, шүлхий өвчнөөс тайван бүсэд хамрагдах

 2.1.3.3. Хутаг-Өндөр сумын “Гуртын гүүр” дэхь Мал эмнэлгийн хорио цээрийн хяналтын цэгийн үйл ажиллагааг сайжруулан малын шилжилт хөдөлгөөн, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг бүрэн хянах

 2.1.3.4. Аймгийн МЭАЦЛ-ийг стандартын шаардлагад нийцсэн био аюулгүй 3-р зэргийн лабораторийн барилга барьж ашиглалтанд оруулан эмч мэргэжилтэн нарын ажиллах нөхцлийг сайжруулах, оношлогоо шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэх сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглох.

 2.1.3.5. Архаг халдварт өвчний тандалт шинжилгээг хийж Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал сумдад адууны халдварт цус багадах өвчний халдварлалтын түвшинг тогтоох, аймгийн нийт хээлтүүлэгч малыг бруцеллёзын шинжилгээнд жил бүр хамтрууласанаар дээрхи 2 өвчний халдварлалтыг жил дараалан бууруулах.

 2.1.3.6. Мал амьтны хорогдолын шалтгааныг цаг алдалгүйгээр орон нутагт оношлох, тандалт шинжилгээг хийх явуулын хөдөлгөөнт лаборатори ажиллуулах.

 2.1.3.7. Мал сүргийг дархлаажуулах ажлыг лабораторийн түүвэр шинжилгээгээр тогтоож мониторинг хийх замаар МЭҮН-ийн эмч мэргэжилтэн нарын вакцинжуулалтын ажлын үр дүнг тооцох, эмч нарын хариуцлагыг өндөржүүлэх.

 2.1.3.8. Аймгийн МЭАЦЛ-ийг итгэмжлүүлэн эмч мэргэжилтэн нарын шинжилгээ оношлогооны ур чадварыг нэмэгдүүлэх.

 2.1.3.9. МЭЭШХ, МЭАЦТЛ, ХААИС-ийн МЭ-ийн сургуультай хамтран паразиттах болон зарим оргономол халдваргүй өвчнийг судлан эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх арга зүй боловсруулан орон нутагт хэрэгжүүлэн мал сүргийг эрүүлжүүлэх.

**2.2. Õî¸ðäóãààð çîðèëò áóþó** *ÌÀË×ÄÛÃ ÕªÃÆ¯¯ËÝÕ, ÍÈÉÃÌÈÉÍ ¯ÉË×ÈËÃÝÝ ¯Ç¯¯ËÝÕ çîðèëòûí õ¿ðýýíä äàðààõ ¿éë àæèëëàãààã õýðýãæ¿¿ëíý.*

 2.2.1. Мàë÷äàà õºãæ¿¿ëýõ, òýäíèé ñýòãýëãýýíä ººð÷ëºëò ãàðãàõàä àíõààð÷ ñóìäàä малчны сургалтын танхим áàéãóóëæ, ò¿¿ãýýð äàìæóóëàí ìàë÷äûí äóíä, òàíõèìûí, òàëáàéí, á¿ñ÷èëñýí, онлайн болон шавь ñóðãàëòóóäûã ÿâóóëж, ìàë ìàëëàãààíû óëàìæëàëò áîëîí äýâøèëòýò àðãà óõààíä ñóðãàæ ìýðãýø¿¿ëýõ, çàõ çýýëèéí ¿åä ìàë àæ àõóéãàà çºâ ìåíåæìåíòýýð àâ÷ ÿâàõ ìýäëýã ÷àäâàðòàé áîëãîõ;

 2.2.2. Мàë÷äàä ¿ç¿¿ëýõ òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàх;

Үүнд:

1. Эð¿¿ë ìýíäийн талаар:
* Явуулын амбулаториор малчдыг нарийн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах.
* 40-өөс дээш насны иргэдийг Артерийн гипертензи, “чихрийн шижин хэв шинж-2” эрт илрүүлэг үзлэгт хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг шат дараатай зохион байгуулах.
* Малчин өрхийн зорилтот насны эмэгтэйчүүдийг умайн хүзүү, хөхний өмөнгийн эрт ирүүлэгт бүрэн хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх зохион байгуулах
* Багийн хөгжлийн төвд хүний баг эмчийн ажлын өрөөг бий болгож, зайлшгүй шаардлагатай эм, тоног төхөөрөмжөөр хангах
* Эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулж, 3 жилд нэг ч удаа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ аваагүй малчдыг эрүүл мэндийн иж бүрэн оношлогоонд хамруулах
* Хүн малын бруцёллез өвчнийг эрт илрүүлж, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг орон нутгийн эрүүл мэндийн байгуулллагуудтай хамтран зохион байгуулах
1. Боловсролын талаар:
* Аймгийн Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтран мэргэжилтэй маляин бэлтгэх
* Малчдын хүүхдийг сургуульд бэлтгэх, СӨБ олгох
* Малчдын ЕБС-д сурдаг хүүхдүүдийг дотуур байранд суух боломж нөхцлийг бүрдүүлэх
* Малчдыг насан туршийн боловсролын хөтөлбөрт хамруулах, бичиг үсгийн болон дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтанд хамруулах
* Малчдыг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд мэргэжүүлэх, сургалтанд хамруулах, үнэмлэхжүүлэх
* Малчин өрхөд илүүдэлтэй байгаа ажиллах хүчийг өөрсдийн сонирхолын дагуу төрөл бүрийн сургалтанд хамруулж, мэргэжил эзэмшүүлэх, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад зуучлах замаар ажлын байртай болоход нь дэмжлэг үзүүлэх
1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар:
* “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г үндэслэн цөөн малтай, орлого багатай малчдыг “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-т хамруулах
* Малгүй болон цөөн малтай иргэнийг 12 сараас доошгүй хугацаагаар туслах малчнаар ажиллуулан, мал маллах арга ажиллагаанд сургаж, малжуулсан малчинд тухайн иргэнд төлсөн хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг нь харгалзан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх.
* Ажил олоход хүндрэлтэй малчдыг түүхий эд, үр бордоо, мал амьтан, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан ХЭДС-аас дэмжлэг үзүүлэх
* Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор худаг ус гаргах, хадлан тэжээл бэлтгэх, хашаа, хороо барих зэрэг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд шаардлагатай олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг түлхүү зохион байгуулах.
* Малчдыг нийгмийн даатгалын сайн дурын болон эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулах ажлыг шат дараатай зохион байгуулах
* Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид 5 сая хүртэл, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнд 10 сая хүртлэх төгрөгийн зээлийг 2 жил хүртэл хугацаагаар олгох
* Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрүүдийг орон нутагт байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар хөдөөд ажлын байр нэмэгдүүлэх
1. Соёл, урлагийн талаар:
* Алслагдсан багт нүүдлийн номын сангийн үйлчилгээг хүргэж ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах
* Мэргэжлийн урлагийн үйлчилгээг тогтоосон цаг хугацаанд хүргэх
* Угийн бичиг хөтлөх үйл ажиллагааг нийт өрхийн дунд үе шаттайгаар зохион байгуулах
1. Бусад чиглэлээр
* Малчид малдаа дулаан байр барих зураг төслийг нь гаргах, өвөлжөө, хаваржаа барих газрыг сонгох зэрэгт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх
* Малчид ах дүүс, айл саахалтаараа нэгдэж бүлэг, нөхөрлөл, хоршоо байгуулан өвлийн бэлтгэл хангах, өвс хадлан бэлтгэх, отор нүүдэл хийх, түүхий эд бүтээгдэхүүнээ боловсруулах, борлуулах, худаг уст цэг гаргах, хөв цөөрөм байгуулах зэрэг хүнд хүчир хөдөлмөрийг хамтын хэлбэрээр эрхлэж, хүч хөдөлмөр, хөрөнгө санхүүгээ хорших хэлбэрийг дэмжих.
* Мàë àæ àõóéí ãàðàëòàé ò¿¿õèé ýä á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîëîâñðóóëàõ æèæèã äóíä ¿éëäâýð¿¿äèéã îðîí íóòàãò áàéãóóëàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çàìààð õºäººä àæëûí áàéð íýìýãä¿¿ëýõ.
* Мàë ñ¿ðãèéí äààòãàëûí òîãòîëöîîã áóé áîëãîõ, ìàë÷äàä äààòãàëûí à÷ õîëáîãäëûã ñóðòàë÷ëàõ, ñàéí äóðûí ¿íäñýí äýýð ìàëàà äààòãóóëàõ ñîíèðõîëûã áèé áîëãîõ;

**2.3. Ãóðàâäóãààð çîðèëò áóþó** *ÌÀË Ñ¯ÐÃÈÉÍ ÁÀÉÃÀËÈÉÍ ÝÐÑÄÝË ÄÀÀÕ ×ÀÄÀÂÕÈÉÃ ÄÝÝØË¯¯ËÝÕ çîðèëòûí õ¿ðýýíä äàðààõ ¿éë àæèëëàãààã õýðýãæ¿¿ëíý.*

 ***2.3.1 Òýæýýëèéí õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ***

 2.3.1.1. Хàäëàíгийн òàëáàéã õàøèæ õàìãààëàõ, óñàëæ áîðäîõ çàìààð óðãàöûã íýìýãä¿¿ëýõ àæëûã ìàë÷èä болон òºñºë õºòºëáºðèéí áàéãóóëëàãóóäòàé õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëàõ;

 2.3.1.2. Тýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëàõ ñîíèðõîëòîé àæ àõóéí íýãæ, ìàë÷äûã ÷àíàðòàé ¿ðýýð õàíãàõ, îâú¸ñ, öàðãàñ çýðýã óóðãèéí àãóóëàìæ èõòýé íýã áà îëîí íàñò óðãàìàë òàðèàëàõ àæëûã ºðãºòãºõ, ãàçàð òàðèàëàíãèéí äàãàâàð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ìàëûí òýæýýëä àøèãëàõ òåõíîëîãèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ;

 2.3.1.3. Үéëäâýðèéí ãàðàëòàé òýæýýë ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõèéí çýðýãöýý, òýæýýëèéí ¿éëäâýðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã сайжруулах;

 2.3.1.4. Оðîí íóòãèéí ò¿¿õèé ýäýä òóëãóóðëàí á¿ðýí íàéðëàãàò ýðäýñ òýæýýë ¿éëäâýðëýõ áàãà îâðûí öåõ áàéãóóëæ, ìàë ñ¿ðãèéã ìèêðî, ìàêðî ýëåìåíòèéí äóòàãäëààñ ñýðãèéëýõ;

 2.3.1.5. Мàë÷èí ºðõ á¿ð õîíèí òîëãîéä øèëæ¿¿ëñýí íýã ìàë òóòàìä 1 кг өвс, тэжээлийг 3 хоног тэжээхээр òîîöîæ íººö á¿ðä¿¿ëäýã áîëîõ;

 2.3.1.6. Аéìãèéí àþóëгүйн íººöөд æèëä äóíäæààð 300.0 òí ºâñ, 50.0 òí òýæýýë, сумын аюулгүйн нөөцөд 100 тн өвс, 30 тн тэжээл бүрдүүлэх;

***2.3.2. Áýë÷ýýð àøèãëаëòûí ìåíåæìåíòèéã ñàéæðóóëàõ.***

 2.3.2.1. Бýë÷ýýðèéí äààöад тîõèðóóëàí ìàë ñ¿ðãèéí òîî òîëãîéг барих áîäëîãî áàðüæ, ýäèéí çàñãèéí õºø¿¿ðãèéã áóé áîëãîõ;

 2.3.2.2. Бýë÷ýýðèéã ýçýíòýé áîëãîж, өâºëæºº, õàâàðæààíû áýë÷ýýðèéã óðò õóãàöààãààð ãýðýýãýýð ýçýìø¿¿ëýõ;

 2.3.2.3. Сóì äóíäûí îòðûí á¿ñ íóòàã áàéãóóëæ àøèãëàõ;

 2.2.2.4. Сóìäûí ãàçàð àøèãëàëòûí æèë á¿ðèéí òºëºâëºãººíä òàëõëàëò, äàâòàëòàíä îðñîí áýë÷ýýðèéã àìðààæ ºíæººõ, ñýëãýæ àøèãëàõ òàëààð òóñãàæ, íºõºí ñýðãýýõ àæëûã ¿å øàòòàé õýðýãæ¿¿ëýõ;

 2.3.2.5. Бýë÷ýýðò õºíººë ó÷ðóóëäàã ìýðýã÷ àìüòàäтай тэмцэх арга хэмжээг áàéãàëü îð÷èíä õàëã¿é òåõíîëîãèîð гүйцэтгэх;

 ***2.3.3 Óñàí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ***

 2.3.3.1. Уñã¿éãýýñ àøèãëàæ ÷àäàõã¿é áàéãàà áýë÷ýýðт ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãаар óñò öýãèéí õàéãóóë, ñóäàëãààíû àæëûã ã¿éöýòã¿¿ëæ, õóäàã ãàðãàõ;

 2.3.3.2.Шèíýýð õóäàã ãàðãàõàä øààðäàãäàõ õºðºíãèéí òîäîðõîé õóâèéã àøèãëàã÷äààñ ãàðãóóëàõ çàìààð ýçýìøèã÷, àøèãëàã÷äûí õàðèóöëàãûã ºíäºðæ¿¿ëýõ,

 2.3.3.3.Уëñûí òºñâèéí áîëîí òºñºë õºòºëáºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí õºðºíãººð øèíýýð ãàðãàñàí áîëîí ñýðãýýí çàñâàðëàñàí õóäãийн àøèãëàëò, õàìãààëàëò, çàñâàðûí àæëûã îðîí íóòàãò õàðèóöóулж àøèãëóóëàõ;

 2.3.3.4. Цàñ áîðîîíû óñ õóðèìòëóóëàõ õºâ, öººðºì áàéãóóëàõ àæëûã орон нутгийн тºñºâ, ìàë÷äûí îðîëöîîíû õºðºíãººð хèéæ, ãàäíû òºñºë õºòºëáºðèéí áàéãóóëëàãóóäûí äýìæëýã òóñëàëöààã àøèãëàõ;

 2.3.3.6. Өºðñäèéí õ¿÷ýýð ãàð õóäàã ãàðãàñàí, õºâ öººðºì áàéãóóëñàí ìàë÷äûã óðàìøóóëàõ ýäèéí çàñãèéí õºø¿¿ðýã áèé áîëãîõ;

 *ÃÓÐÀÂ*: *ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ*

3.1. Óëñ áîëîí îðîí íóòãèéí òºñºâ

3.2 .Ìàë á¿õèé èðãýäèéí ººðèéí õºðºíãº îðóóëàëò

3.3. Òºñºë õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä çîðèóëñàí õºðºíãº

3.4. Ãàäààäûí çýýë òóñëàìæ

3.5. Èðãýí, àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí õàíäèâ, ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã

3.6. Ãàäààäûí òºñºë õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà áîëîí äîíîð îðíóóäûí òóñëàìæ

3.7. Çàñãèéí ãàçðûí õºíãºëºлòòýé çýýëèéí ñàíõ¿¿æèëò

 Ýíýõ¿¿ ìàë àæ àõóéí òàëààð áàðèìòëàõ ÷èãëýëèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä îðîí íóòãèéí òºñâèéí 1.0-ýýñ äîîøã¿é õóâèéã çàðöóóëàõ áºãººä ýíý ñàíõ¿¿æèëòèéã ìàë÷äûí äóíä ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ, á¿ëýã, íºõºðëºë, õîðøîîíû ãèø¿¿äýä ìýðãýæèë àðãà ç¿éí òóñëàëöàà, ¿ç¿¿ëýõ, ¿ðæëèéí øèëìýë ìàë àâàõ, мал сүргийг эрүүлжүүлэхэд çàðöóóëàгдана.

*ÄªÐªÂ:* *Õ¯ÐÝÕ ¯Ð Ä¯Í*, *ØÀËÃÓÓÐ ¯Ç¯¯ËÝËÒ*

 4.1. Уóð àìüñãàë, áàéãàëü ýêîëîãèéí ººð÷ëºëòºíä äàñàí çîõèöñîí, ýðñäýë äààõ ÷àäàâõèòàé ìàë àæ àõóé áèé áîëæ, ìàë÷äûí àøèã îðëîãî òîãòâîðòîé íýìýãäýõ áîëîìæ á¿ðäýæ ýõëýíý.

 4.2. Мàë÷äàä ¿ç¿¿ëýõ òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ äýýøèëæ, òýäíèé íèéãìèéí àñóóäàë áàòàëãààòàé áîëíî.

 4.3. Мàë ñ¿ðãèéí ÷àíàð ñàéæèð÷, ãîö õàëäâàðò áîëîí çîîíîç ºâ÷í¿¿äýýñ ìàë ñ¿ðýã ýð¿¿ëæñíýýð ìàë àæ àõóéí ñàëáàðààñ õ¿í àìûã ýð¿¿ë, àþóëã¿é õ¿íñýýð, ¿éëäâýðèéã ÷àíàðòàé ò¿¿õèé ýäýýð õàíãàõ, ãàäààä îðíóóäàä ìàë, ìàõ ýêñïîðòëîõ áîëîìæ á¿ðäýæ ýõëýíý.

 4.4. Ýð÷èìæñýí àæ àõóé ýðõëýã÷äèéí òîî ºñ÷, òºâ ñóóðèéí ãàçðóóäûí õ¿í àìûí õ¿íñíèé õàíãàìæ ñàéæèð÷, ìàë àæ àõóéí ñàëáàðààñ ¿éëäâýðëýñýí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä ýð÷èìæñýí àæ àõóéãààñ ¿éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâü õýìæýý íýìýãäýíý.

 4.5. Оðîí íóòàãò ìýðãýæëèéí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé çîõèñòîé òîãòîëöîî áèé áîëæ, ìàë ýìíýëýã, ¿ðæëèéí àæèë ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ, ¿ð ä¿í ñàéæèðíà.

*ÒÀÂ: ÓÄÈÐÄËÀÃÀ ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒ, ÕßÍÀËÒ ¯ÍÝËÃÝÝ ØÈÍÆÈËÃÝÝ*

 5.1. Бîäëîãûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ, çîõèöóóëàõ ¿¿ðãèéã àéìãèéí ÇÄÒÃàçàð, ÕÕÀÀГ-ын Мал аж ахуйн болон Мàë ýìíýëãийн àëáàä õ¿ëýýíý.

 5.2. Бîäëîãûã ñóì îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ, çîõèöóóëàõ ¿¿ðãèéã òóõàéí øàòíû Çàñàã äàðãà, түүний Тамгын газрын тасаг, õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã òóõàéí îðîí íóòãèéí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãа аж ахуйн нэгжүүд, ìàë àæ àõóéí ìýðãýæèëòí¿¿ä, ìàë÷èä õàðèóöàíà.

 5.3. Бîäëîãûí áàðèìò áè÷ãèéí õýðýãæèëòèéã ÕÕÀÀÃ-ààñ æèë á¿ð ãàðãàí, ä¿íã äàðàà îíû íýãä¿ãýýð óëèðàëä áàãòààí àéìãèéí Çàñàã äàðãûí çºâëºë, ÈÒÕ-ûí Òýðã¿¿ëýã÷äэä òàéëàãíàíà.

 5.4. Бîäëîãûí õýðýãæèëòèéí ÿâöàä õèéõ õÿíàëò øèíæèëãýý, ¿íýëãýýã ÇÄÒÃ-ûí õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýýíèé áàã 2.5 æèë òóòàìä õèéæ ¿ð ä¿íä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãíº.

------------î0î----------