საქართველოს ტყის კოდექსი

მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2020 წლის22 მაისს

ხშირად დასმული კითხვები

Վրաստանի անտառային օրենսգիրքն

 ընդունվել է Վրաստանի խորհրդարանի կողմից 2020 թվականի մայիսի 22-ին

Հաճախ տրվող հարցեր

პუბლიკაცია მომზადდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და დაიბეჭდა პროგრამის - „ბუნებრივი რესურსების მართვა და ეკოსისტემური მომსახურებებით უზრუნველყოფა სოფლად მდგრადი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში” (ECOserve) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) სახელით.

Հրապարակումը պատրաստվել է Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարության կողմից, տպագրվել է «Բնական ռեսուրսների կառավարում և էկոհամակարգային ծառայությունների մատուցում» Հարավային Կովկասի գյուղական վայրերում կայուն զարգացման համար» (ECOserve) ծրագիրի շրջանակներում, որն իրականացվում է միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության (GIZ)-ի աջակցությամբ՝ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության (BMZ) անունից։

ფოტოები:

- სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

- სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

- ბენედიქტ იბელე

նկարներ:

- ՀԻԻԱ պահպանվող տարածքների գործակալություն

- LSI Ազգային անտառային գործակալություն

- Բենեդիկտ Իբելե

საქართველოს ტყე

Վրաստանի անտառը

საქართველოს ტყე არის ქვეყნისთვის განსაკუთრებული ფასეულობის მქონე ბუნებრივი რესურსი,

რომელიც ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40%-ს მოიცავს (3 043 886 ჰა). მას უდიდესი

ეროვნული, რეგიონული და გლობალური მნიშვნელობა აქვს. ტყე არა მხოლოდ უნიკალური ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას განაპირობებს, არამედ უზრუნველყოფს ქვეყნის მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი სარგებლისა და რესურსების უწყვეტ მიწოდებას, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას, ადამიანების კეთილდღეობას, სიღარიბის აღმოფხვრას და ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას.

Վրաստանի անտառը երկրի համար առանձնահատուկ արժեք ունեցող բնական ռեսուրս է, որը զբաղեցնում է երկրի տարածքի մոտավորապես 40%-ը (3 043 886 հա):

Այն մեծ նշանակաություւն ունի ազգային, տարածաշրջանային և համաշխարհային առումով։ Անտառը ոչ միայն յուրահատուկ է այլ այն պահպանում է կենսաբազմազանությունը, ապահովում է կենսական նշանակություն ունեցող ուղղակի և անուղղակի օգուտներ երկրի բնակչությանը և ռեսուրսների շարունակական մատակարարում, որն իր հերթին ներառում է տնտեսության տարբեր ճյուղերի գործունեության բարելավում, մարդկանց բարեկեցություն, աղքատության վերացում և բարենպաստ միջավայր ստեղծում երկրի կայուն զարգացման համար։

არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა და ახალი “საქართველოს ტყის კოდექსის” შემუშავების

აუცილებლობაՍտեղծված իրավիճակի վերանայումը և նոր «Վրացական անտառային օրենսգրքի» մշակման

անհրաժեշտությունը

ტყის სექტორის მომწესრიგებელი კანონმდებლობა, რომელიც შედგება როგორც საკანონმდებლო, ისე მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტებისგან, იყო საკმაოდ მოძველებული, უმეტეს შემთხვევაში წინააღმდეგობრივი, იგი არ პასუხობდა ტყის მართვის თანამედროვე სტანდარტებს და ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს.

არსებულ რეგულაციებში ცვლილებების შეტანა აღარ იყო რელევანტური პროცესისთვის. ამდენად, ეროვნული სატყეო კონცეფციის საფუძველზე გადაწყდა სრულიად ახალი, საერთაშორისო სტანდარტებსა და ეროვნულ საჭიროებებზე მორგებული სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება, რომლის ცენტრალურ დოკუმენტს წარმოადგენს „საქართველოს ტყის კოდექსი“. ახალი კოდექსი ტყის ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური ფუნქციების გათვალისწინებით ამკვიდრებს ტყის მდგრადი მართვის საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ მიდგომებს.

Անտառային ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը, որը բաղկացած է ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերից, բավականին հնացած էր, շատ դեպքերում հակասական, այն չէր արձագանքում անտառների կառավարման ժամանակակից չափանիշներին և երկրի առջեւ ծառացած մարտահրավերներին։ Գործող կանոնակարգերի փոփոխություններն այլևս չեն վերաբերում գործընթացին: Այսպիսով, ազգային անտառտնտեսության հայեցակարգի հիման վրա որոշվել է մշակել միջազգային չափանիշներին և ազգային կարիքներին հարմարեցված բոլորովին նոր իրավական դաշտ, որի կենտրոնական փաստաթուղթը «Վրացական անտառային օրենսգիրքն» է։ Նոր օրենսգիրքը սահմանում է անտառների կայուն կառավարման միջազգայնորեն ճանաչված մոտեցումներ՝ հաշվի առնելով անտառների էկոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական գործառույթները։

“საქართველოს ტყის კოდექსის” შემუშვების ისტორია

«Վրացական անտառային օրենսգրքի» զարգացման պատմությունը։

ახალი “საქართველოს ტყის კოდექსი” სატყეო სექტორის რეფორმის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც 6 წლიანი სამუშაო პროცესის შედეგად მომზადდა ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკის და გერმანიის მთავრობის დახმარებით. კოდექსი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გარდა, საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013 წელს დამტკიცებულ ეროვნულ სატყეო კონცეფციას და სამთავრობო გეგმებს პასუხობს და ამკვიდრებს ტყის მდგრადი მართვის პრინციპებს.

Նոր «Վրաստանի անտառային օրենսգիրքը» անտառտնտեսության ոլորտի ամենակարեւոր բարեփոխումն է, որը պատրաստվել է 6 տարվա աշխատանքային գործընթացի արդյունքում՝ Եվրամիության, Համաշխարհային բանկի և Գերմանիայի կառավարության միջոցներով։ Օրենսգիրքը Եվրամիության հետ բացի ասոցացման համաձայնագրից, այն արձագանքում է 2013 թվականին Վրաստանի խորհրդարանի կողմից հաստատված անտառտնտեսության ազգային հայեցակարգին և կառավարության ծրագրերին և հիմնվում է անտառի կայուն կառավարման սկզբունքներին։

“საქართველოს ტყის კოდექსის” ავტორია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ამინისტრო და მასზე, ძირითადად, ქართველმა მეტყევე-სპეციალისტებმა და იურისტებმა იმუშავეს. 2014 -წლიდან კოდექსის დამტკიცებამდე კანონპროექტის საზოგადოებისთვის გაცნობის მიზნით 300-ზე მეტი საჯარო განხილვა და თემატური კონსულტაცია გაიმართა.

«Վրաստանի անտառային օրենսգրքի» հեղինակը՝ շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարությունն է, որի վրա աշխատել են հիմնականում վրացի անտառագետ-մասնագետներ և իրավաբաններ։ 2014 թվականից, մինչև օրենսգրքի հաստատումը 300-ից ավելի հանրային քննարկումներ և թեմատիկ խորհրդակցություններ են անցկացվել՝ օրենքի նախագծը հանրությանը ծանոթացնելու նպատակով։

“საქართველოს ტყის კოდექსი” განსაზღვრავს, თუ როგორ იმართოს მომავალში ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40%. მთავარი მიზანია მდგრადი და მრავალმიზნობრივი ტყითსარებლობის დამკვიდრება, ტყის ეკოსისტემების შენარჩუნება და დაცვა, სოციალური და ეკონომიკური სარგებლის გონივრული გამოყენება, მოქალაქეებისთვის ტყესთან და ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ურთიერთობების გაუმჯობესება․

«Վրաստանի անտառային օրենսգիրքը» սահմանում է, թե ինչպես կառավարել ապագայում երկիրի տարածքի մոտ 40%-ը։ Հիմնական նպատակն է՝ ստեղծել կայուն և բազմաֆունկցիոնալ անտառտնտեսություն, պահպանել և պաշտպանել անտառային էկոհամակարգերը, խելամտորեն օգտագործել սոցիալական և տնտեսական օգուտները, բարելավել հարաբերությունները անտառի և անտառային ռեսուրսների և քաղաքացիների միջև։

“საქართველოს ტყის კოდექსზე” მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ენერგეტიკა და სხვა) განვითარებაც.Տնտեսության տարբեր ճյուղերի (գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, էներգետիկա և այլն) զարգացումը էականորեն բխում է «Վրաստանի անտառային օրենսգրքից»։

“საქართველოს ტყის კოდექსი” საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა 2020 წლის 22 მაისს.

Վրաստանի խորհրդարանը «Վրաստանի անտառային օրենսգիրքը» հաստատե՜ց 2020 թվականի մայիսի 22-ին։

ხშირად დასმული კითხვები

ხშირად დასმული კითხვების ამ ნაწილში იპოვით პასუხებს

“საქართველოს ტყის კოდექსის” საკვანძო საკითხების შესახებ

Հաճախակի տրվող հարցեր

Հաճախ տրվող հարցերի այս բաժնում դուք կգտնեք պատասխաններ

«Վրաստանի անտառային օրենսգրքի» առանցքային հարցերի մասին։

1․ რა არის ტყე

Ի՞նչ է անտառը։

ახალი “საქართველოს ტყის კოდექსით” უქმდება აქამდე არსებული ტყის ფონდის განმარტება და მკვიდრდება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) საერთაშორისოდ აღიარებულ განმარტებასთან მისადაგებული ცნება:

Վրաստանի նոր «Անտառային օրենսգիրքը» չեղյալ է հայտարարում գործող անտառային ֆոնդի սահմանումը և ՄԱԿ-ի՝ Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (FAO) միջազգայնորեն ճանաչված սահմանման հասկացություն է հաստատվում։

ტყე − ტყის კონტურის შიგნით არსებული ტყის შემქმნელი სახეობებით დაფარული ტერიტორია და სხვა ტერიტორია, რომელიც ტყის ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილია:

Անտառ - անտառի ուրվագծում անտառային տեսակներով ծածկված տարածք, կամ՝ այլ տարածք, որը անտառային էկոհամակարգի անբաժանելի մասն է։

ტყის შემქმნელი მერქნიანი მცენარის ერთი ან რამდენიმე სახეობით დაფარული, არანაკლებ 10 მ სიგანისა და სულ მცირე 0.5 ჰა მიწის ფართობი, სადაც ხეთა დგომის სიმჭიდროვე ფართობის ერთეულზე შეადგენს არანაკლებ 0,1 სიხშირეს; სხვა ტერიტორიები:

Անտառ կազմող փայտային բույսի մեկ կամ է մի քանի տեսակներով՝ ծածկված 10 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ և ընդհանուր փոքր 0,5 հա հողատարածք, որտեղ ծառերի խտությունը կանգնած է մակերեսի մեկ միավորի հաճախականությունը ոչ պակաս է 0,1-ից։ Այլ Տարածքներ:

ტერიტორია, სადაც ტყის შემქმნელი სახეობები ბუნებრივი ან/და ანთროპოგენური მოვლენების შედეგად დროებით დეგრადირებული ან განადგურებულია; ტყის მიწა − ტყის კონტურის შიგნით არსებული მიწის ღია ფართობი: მიწა, რომელიც გამოიყენება სათიბად ან საძოვრად;

Տարածքը, որտեղ անտառաստեղծ տեսակներ են ժամանակավորապես դեգրադացված կամ ոչնչացված բնական կամ՝ մարդածին իրադարձությունների հետևանքով։ Անտառային հող - անտառի ուրվագծում գտնվող բաց տարածք՝ հող, որն օգտագործվում է հնձելու կամ արածեցնելու համար։

სპეციალური დანიშნულების მიწა; მიწა, რომელიც მოიცავს ტყეში არსებულ ჭაობს, კლდეს, რიყეს ან ტყის გაშენებისთვის გამოუყენებელ სხვა მიწის ფართობს; სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო ინფრასტრუქტურა (სატყეო გზა, ხე-ტყის დასაწყობების ადგილი, საქმიანი ეზო) და სხვა.

Հատուկ նշանակության հող, հողատարածք, որը ներառում է անտառային ճահիճ, ժայռ կամ անտառապատման համար չօգտագործվող այլ հողատարածք։ Անտառային և գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ (անտառային ճանապարհ, փայտանյութի պահեստ, գործարար բակ) և այլն։

აღნიშნული განმარტებიდან გამომდინარე იცვლება ტყეზე საკუთრების ფორმებიც. ახალი განმარტება გაამარტივებს საერთაშორისო ანგარიშგების და ეროვნულ დონეზე ტყის ზუსტი საზღვრების დადგენის საკითხებს.

Այս սահմանումից ելնելով՝ փոխվում են նաև անտառների սեփականության ձևերը։ Նոր սահմանումը կպարզեցնի միջազգային հաշվետվությունների և ազգային մակարդակով անտառների հստակ սահմանները պարզելու խնդիրները:

2․ რა არ მიიჩნევა ტყედ

Ի՞նչը չի համարվում անտառ։

ტყის კონტურის გარეთ არსებული მიწის ფართობი: ბაღი (ხეხილის და სხვა), სკვერი, პარკი, ხეთა ზოლი, რომელიც ასრულებს ნიადაგის ეროზიისგან დაცვის ფუნქციას (ქარსაფარი ზოლი);

Անտառի եզրագծից դուրս գտնվող հողատարածքը՝ այգի (մրգատու ծառեր և այլն), հրապարակ, պուրակ, ծառաշերտ, որը կատարում է հողը էրոզիայից պաշտպանելու գործառույթը (հողմափակ) շերտ)։

ტერიტორია, რომელიც ტყეში არ არის და გამოიყენება მოკლევადიანი მონაცვლეობისთვის ტყის შემქმნელი სახეობების გაშენებიდან 30 წლამდე პერიოდში (პლანტაცია)։

Տարածքը, որը անտառում չէ և օգտագործվում է կարճաժամկետ պտտման համար՝ անտառային տեսակների (պլանտացիա) մշակումից հետո՝ մինչև 30 տարի։

მერქნიან სახეობათა დენდრარიუმი, საახალწლო ხის პლანტაცია;

Փայտային տեսակների դենդրոպարկ, ամանորյա ծառատունկ։

მერქნიან ხეთა (კაკალნაყოფიანების) პლანტაცია ნაყოფის მისაღებად, ხილკენკროვანი სახეობების პლანტაცია.

Փայտային ծառերի (ընկույզի) պտղի տնկում ստանալու համար՝ պտղատու տեսակների պլանտացիա։

3․ ვინ შეიძლება იყოს ტყის მესაკუთრე

Ո՞վ կարող է լինել անտառի սեփականաետերը

სახელმწიფო

Պետությունը

მუნიციპალიტეტი

Մունիցիպալիտետը /համայնքը/

კერძო პირი

Անհատ անձ

ახალი კოდექსით პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩნდება მუნიციპალური და კერძო საკუთრების ტყე. მნიშვნელოვანია, რომ ტყის მართვის, სარგებლობის, მოვლის, დაცვისა და აღდგენის საკითხები სავალდებულოა ყველასთვის განურჩევლად მესაკუთრისა.

Նոր օրենսգրքում Վրաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է հայտնվում մունիցիպալ և մասնավոր անտառ հասկացողությունը։ Այն կարեւոր է, քանի- որ անտառների կառավարման, օգտագործման, պահպանության ու վերականգնման հարցերը պարտադիր են բոլորի համար՝ անկախ սեփականատիրոջից։

საქართველოს კანონმდებლობით დაუშვებელია ტყის პრივატიზაცია.

Վրաստանի օրենսդրության համաձայն՝ անտառի սեփականաշնորհումը չի թույլատրվում։

4․ რა არის სახელმწიფო ტყე

Ի՞նչ է պետական անտառը

საქართველოს ტყის ნაწილი, რომელიც არ არის მუნიციპალურ ან კერძო საკუთრებაში.

Վրաստանի անտառի մի մասը, որը չի գտնվում մունիցիպալ կամ մասնավոր սեփականության մեջ։

ახალი კოდექსის შესაბამისად, საქართველოს ტყეების უმეტესი ნაწილი სახელმწიფო საკუთრებად რჩება․

Նոր օրենսգրքի համաձայն՝ Վրաստանի անտառների մեծ մասը մնում է պետական ​​սեփականության մեջ։

5. რა არის მუნიციპალური ტყე

Ի՞նչ է մունիցիպալ անտառը։

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყე, რომლის მართვას ახორციელებენ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები.

Տեղական նշանակության անտառ, որը պատկանում է ինքնակառավարման մարմնին, որը կառավարվում է քաղաքապետարանի ներկայացուցչական և գործադիր մարմինների կողմից։

2030 წლამდე უნდა შემუშავდეს კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც, მოთხოვნის შესაბამისად, მოხდება ტყეების გარკვეული ნაწილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა, მხოლოდ ინვენტარიზაციისა და შესაბამისი კატეგორიის მინიჭების შემდეგ.

Մինչեւ 2030 թվականը պետք է չափորոշիչներ մշակվեն, ըստ պահանջի անտառների որոշակի հատվածները կանցնեն քաղաքապետարանների սեփականությանը, միայն գույքագրումից ու համապատասխան բաշխումից հետո։

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში ტყეზე კონტროლს მუნიციპალური ზედამხედველობის ორგანოები განახორციელებენ.

Քաղաքապետարանի սեփականությանն անցնելու դեպքում անտառի նկատմամբ վերահսկողությունը կիրականացվի քաղաքապետարանի վերահսկողական մարմինների կողմից։

6. რა არის კერძო საკუთრების ტყე და ვინ შეიძლება, გახდეს ტყის კერძო მესაკუთრე.

Ի՞նչ է մասնավոր սեփականություն հանդիսացող անտառը և ով կարող է դառնալ անտառատեր մասնավոր սեփականատեր:

კერძო საკუთრების ტყე არის საქართველოს ტყის ნაწილი, რომელიც მდებარეობს ფიზიკური ან იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე. ტყის კერძო საკუთრებაში დარეგისტრირება საქართველოში პირველად მოხდება.

Մասնավոր սեփականություն հանդիսացող անտառը Վրաստանի անտառի մի մասն է, որը ֆիզիկապես կամ` օրինապես ֆիզիկական անձանց սեփականություն հանդիսացող հողամասում է գտնվում։ Անտառի մասնավոր սեփականության գրանցում Վրաստանում տեղի կունենա առաջին անգամ:

თუ კერძო პირის საკუთრებაში არსებულ ნაკვეთზე აღმოჩნდა ტყე, რომელიც აკმაყოფილებს კოდექსით დადგენილ განმარტებას, თანხმობის შემთხვევაში სახელმწიფო მიანიჭებს ტყის სტატუსს და პირი ტყის მესაკუთრე გახდება. აღსანიშნავია, რომ კანონის ამოქმედებამდე ამორიცხული ტყის ფართობები, რომლებზეც ტყის კანონმდებლობა აღარ ვრცელდებოდა და ისინი განფენილი იყო კერძო ან იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებულ ფართობზე, შესაძლოა, ისევ ტყის სტატუსის მატარებელი გახდეს.

Եթե ​​մասնավոր անձին պատկանող հողամասում անտառ է հայտնաբերվել, որը համապատասխանում է ծածկագրին, համաձայնության դեպքում՝ պետությունը անտառի կարգավիճակ կտրմադրի այդ հատվածին, իսկ տերը սեփականատեր։ Հարկ է նշել, որ մինչև օրենքի կիրառումը բացառված անտառային տարածքների, որոնց նկատմամբ անտառային օրենսդրությունն այլևս չէր գործում, և դրանք բաշխվում էին մասնավոր կամ իրավաբանական անձանց վրա կրկին կարող են անտառի կարգավիճակ ստանալ։

ტყის კერძო მესაკუთრე შესაძლოა გახდეს საქართველოს საპატრიარქოც - ახალმა კოდექსმა გააუქმა ძველი კოდექსით (1999წ) დადგენილი ე.წ “მიჩენის” ფორმა, რომლის თანახმადაც ტყეში არსებული ეკლესიამონასტრების ირგვლივ არსებული ტერიტორიები გარკვეული ვადით (უმეტესად 20 წელი) გადაეცემოდა სამართავად საქართველოს საპატრიარქოს.

Անտառի մասնավոր սեփականատեր կարող է դառնալ անգամ Վրաստանի պատրիարքարանը։ Նոր օրենսգիրքը վերացրել է հին օրենսգրքով հաստատված կարգը՝ այսպես կոչված «Հատկացման» ձևը (1999 թ.), ըստ որի անտառում գտնվող եկեղեցիների և վանքերի շրջակա տարածքները փոխանցվում էին որոշակի ժամկետով (հիմնականում 20 տարով) Վրաստանի պատրիարքարանին։

ახალმა კოდექსმა და თანმდევმა ცვლილებებმა სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში დააზუსტა და გაამკაცრა მიდგომა. საქართველოს საპატრიარქოს საკუთრებაში შესაძლოა გადაეცეს 2004-2009 წლებში მიჩენილი ტერიტორიები (1586,55 ჰა), ასევე, საპატრიარქოს შეუძლია, დასვას საკითხი დამატებითი ტერიტორიების გადაცემასთან დაკავშირებით, თუმცა, მხოლოდ ტყეში არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარედ - არაუმეტეს 20 ჰა ფართობისა თითოეულ შემთხვევაში.

Նոր օրենսգիրքը և «Պետական ​​գույքի մասին» օրենքում հաջորդած փոփոխությունները հստակեցրին և խստացրին մոտեցումը։ Այն կարող է փոխանցվել Վրաստանի պատրիարքարանի սեփականությանը 2004-2009 թթ հատկացված տարածքները (1586,55 հա), նաև պատրիարքարանը կարող է բարձրացնել լրացուցիչ տարածքների փոխանցման հարց, սակայն անտառում միայն եկեղեցի-վանքերին հարակից` յուրաքանչյուր դեպքում 20 հա-ից ոչ ավել:

იმგვარად, რომ არ მოხდეს ბუნებრივი საზღვრებისა და ეკოსისტემის მთლიანობის დარღვევა. მოთხოვნის დაკმაყოფილება ხდება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, რომელსაც საფუძვლად უდევს სპეციალური კომისიის დასკვნა․

Որպեսզի չխախտվի բնական սահմաններն ու էկոհամակարգի ամբողջականությունը՝ պահանջարկի բավարարությունը կայացվում է Վրաստանի կառավարության որոշմամբ, որը հիմնված է հատուկ հանձնաժողովի եզրակացության վրա։

მნიშვნელოვანია, რომ ტერიტორიების გადაცემის შემდეგ, მიუხედავად საკუთრების ფორმის ცვლილებისა, არ იცვლება ამ ფართობების სტატუსი, იგი რჩება როგორც საქართველოს ტყე და შესაბამისად, უნდა იმართებოდეს “საქართველოს ტყის კოდექსით” დადგენილი ნორმების შესაბამისად.

Կարևոր է, որ տարածքների փոխանցումից հետո, անկախ սեփականության ձևի փոփոխությունից, այդ տարածքների կարգավիճակը չի փոխվում, այն մնում է որպես Վրաստանի անտառ և հետևաբար այն պետք է կառավարվի «Վրաստանի անտառային օրենսգրքով» սահմանված նորմերին համապատասխան։

7․ რას გულისხმობს ტყის მდგრადი მართვა

 Ի՞նչ է նշանակում անտառի կայուն կառավարումը։

ტყის მდგრადი მართვა გულისხმობს ტყეებისა და ტყის რესურსებით ისეთი მეთოდებით სარგებლობას, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბიომრავალფეროვნების, პროდუქტიულობის, თვითაღდგენისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებას, ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტიან გამოყენებას და ტყის მართვაში საზოგადოების მონაწილეობას.Անտառների կայուն կառավարումը ներառում է անտառների և անտառային ռեսուրսների օգտագործում այնպիսի եղանակներով, որոնք ապահովում են կենսաբազմազանության պահպանումը, արտադրողականությունը, ինքնավերականգնումը և կենսունակությունը, տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը և համայնքի մասնակցությունը անտառների կառավարմանը:

ტყის რესურსებით სარგებლობისას უნდა დაკმაყოფილდეს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებები, განვითარდეს მცირე ბიზნესი, ხელი შეეწყოს რეგიონებში დასაქმებას და დამატებითი პროდუქციის წარმოებას, დაცულ იქნას საკმარისობის პრინციპი, რათა სარგებლობის დროს არ შეექმნას საფრთხე ბუნებას, ტყის ეკოსისტემები დაცულ იქნას დაზიანებისგან და შეუნარჩუნდეს მომავალ თაობებს.

Անտառային ռեսուրսներն օգտագործելիս պետք է բավարարվեն տեղի բնակչության կարիքները, զարգացնել փոքր բիզնեսը, խթանել զբաղվածությունը մարզերում և լրացուցիչ ապրանքների արտադրությունը։ Պե՜տք է պահպանել բավարարության սկզբունքը, որպեսզի օգտագործման ընթացքում այն ​​վտանգ չներկայացնի բնությանը և անտառին։ Պաշտպանե՜լ էկոհամակարգերը վնասներից և պահպանե՜լ այն ապագա սերունդների համար:

8․რა კატეგორიებს ითვალისწინებს “საქართველოს ტყის კოდექსი”

Ի՞նչ կատեգորիաներ է նախատեսում «Վրաստանի անտառային օրենսգիրքը»:

ტყის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური ფუნქციების შესაბამისად, “საქართველოს ტყის კოდექსი” ითვალისწინებს ტყის 4 კატეგორიად დაყოფას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ტყეების მართვა თავისი ძირითადი ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით. ტყეებისთვის კატეგორიის მინიჭება ხდება ტყის აღრიცხვის საფუძველზე. მათი მართვა უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმის შესაბამისად․

Անտառի էկոլոգիական, սոցիալական և տնտեսական գործառույթներին համապատասխան՝ «Վրաստանի անտառային օրենսգիրքը»՝ նախատեսում է անտառների բաժանում 4 կատեգորիաների, անտառների պատշաճ կառավարումն ապահովելու նպատակով ըստ հիմնական ֆունկցիոնալ նպատակի անտառներին հատկացվում է կատեգորիա՝ ըստ անտառային գրանցման հիման վրա դրանց կառավարումը պետք է իրականացվի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

ტყის კატეგორიებია:

დაცული ტყე

დაცვითი ტყე

საკურორტო და სარეკრეაციო ტყე

სამეურნეო ტყე

Անտառների կատեգորիաներն են՝

Պաշպանվող անտառ

Պաշտպանված անտառ

Հանգստյան գոտի և հանգստավայր անտառ

Գյուղատնտեսական անտառ

9․ რა შემთხვევაშია დასაშვები ტყიდან ფართობის ამორიცხვა (ტყის გარდაქმნა არასატყეო ფართობად/მიწად)․

Ո՞ր դեպքերում է հնարավոր տարածքը բացառել անտառից (անտառ փոխակերպում ոչ անտառային տարածքի/հողի)։

ტყიდან ფართობის ამორიცხვა დასაშვებია განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების დროს.

Տարածքի բացառումը անտառից թույլատրվում է հատուկ պետական ​​և հասարակական նշանակության նախագծերի իրականացման ժամանակ։

საქართველოს მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას სტატუსის შეწყვეტის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში სავალდებულოა ზიანის კომპენსაცია. კოდექსი შეიცავს მნიშვნელოვან დათქმას, რომლის თანახმადაც, ტყის სტატუსის შეწყვეტის შემდეგ, თუ აღარ არსებობს ტერიტორიისთვის სტატუსის შეწყვეტის ინტერესი, ტერიტორიას დაუბრუნდეს ტყის სტატუსი.

Վրաստանի կառավարությունը որոշում է կայացնում կարգավիճակի դադարեցման վերաբերյալ։ Նման դեպքում վնասի հատուցումը պարտադիր է։ Օրենսգիրքը պարունակում է կարևոր վերապահում, ըստ որի՝ անտառի կարգավիճակի դադարեցումից հետո, եթե տարածքի համար այլևս գոյություն չունի շահագրգռվածություն կարգավիճակը դադարեցնելու մասին, տարածքին վերադարձնել անտառային կարգավիճակ։

10․როგორია საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმები ტყის მართვის პროცესში

Որո՞նք են անտառում համայնքների ներգրավման մեխանիզմները կառավարման գործընթացում։

ტყის მდგრადი მართვის ჩამოყალიბება საქართველოს რეალობაში მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული საზოგადოების აქტიურ ჩართულობაზე. შესაბამისად, ტყის მართვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე მოსახლეობის ინტერესები იქნება გათვალისწინებული. ტყის მართვის გეგმები დამტკიცდება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

Անտառների կայուն կառավարման հաստատումը Վրաստանի իրականության մեջ էապես կախված է հասարակության ակտիվ ներգրավվածությունից։ Ըստ այդմ՝ անտառների կառավարման հետ կապված որոշումների կայացման բոլոր փուլերում հաշվի են առնվելու բնակչության շահերը։ Անտառների կառավարման պլանները կհաստատվեն պետական ​​վարչական ընթացակարգով։

11․ ვინ არიან ტყის მართვის ძირითადი ორგანოები

Ովքե՞ր են անտառների կառավարման հիմնական մարմինները:

სახელმწიფო ტყის ძირითად ნაწილს მართავს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო.Պետական ​​անտառի հիմնական մասը կառավարվում է Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության վարչության կողմից գյուղատնտեսության նախարարության Ազգային Անտառային Գործակալություն։

ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე არსებულ სახელმწიფო ტყის მართვის ორგანოს ქმნის შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. აჭარის ა/რ ფარგლებში არსებულ ტყეს მართავს სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო.

Ինքնավար հանրապետությունների տարածքում անտառների կառավարման պետական ​​մարմինը ստեղծվում է համապատասխան ինքնավար հանրապետության բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի կողմից։ Աջարիայի Ա/Հ սահմաններում գործող անտառը կառավարվում է Աջարիայի անտառտնտեսության գործակալության կողմից:

დაცული ტერიტორიების ფარგლებში არსებულ ტყეს მართავს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო.Պահպանվող տարածքներում գտնվող անտառը կառավարվում է ՀԻԻԱ Վրաստանի շրջակա միջավայրի և գյուղական գործերի նախարարության կողմից գյուղատնտեսության նախարարության պահպանվող տարածքների գործակալություն։

მუნიციპალიტეტის ტყის მართვის ორგანოს ქმნის და ტყის მართვის გეგმას ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო (საკრებულო). ამჟამად ტყეს მართავს ორი მუნიციპალიტეტი: თბილისისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტები.Ստեղծվում է քաղաքապետարանի անտառների կառավարման մարմինը, և անտառտնտեսության պլանը հաստատում է քաղաքապետարանի ներկայացուցչական մարմինը (ավագանին): Ներկայումս անտառը կառավարվում է երկու քաղաքապետարանների կողմից՝ Թբիլիսի և Ախմետայի քաղաքապետարանները։

კერძო საკუთრების ტყის მართვას განახორციელებს ტყის მესაკუთრე ან მის მიერ ამ უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი.

Մասնավոր սեփականություն հանդիսացող անտառը տնօրինելու է անտառի սեփականատերը կամ նրա կեղմից լիազորված անձը։

12․ ვინ არის ტყის კონტროლზე/ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი ორგანო

საქართველოს ტყეში, გარდა მუნიციპალური ტყისა, კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, ხოლო მუნიციპალური ტყის შემთხვევაში - მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს (მერია) მიერ შექმნილი უფლებამოსილი ორგანო․

Վրաստանի անտառում, բացառությամբ մունիցիպալ անտառի, պետությունը օրենսդրության պահանջների պահպանման վերահսկողությունը իրականացնում է պետական ​​ենթագերատեսչական հիմնարկը՝ բնապահպանական վերահսկողության վարչությունը, իսկ մունիցիպալ անտառի դեպքում՝ քաղաքապետարանի գործադիր մարմինը (քաղաքապետարանի) կողմից ստեղծված լիազոր մարմինը։

დაცული ტერიტორიების ფართობზე არსებული ტყის სახელმწიფო კონტროლს, აგრეთვე, ახორციელებს ,,დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილი ორგანო - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო.

Պետությունը վերահսկում է նաև պահպանվող տարածքների անտառը Վրաստանի «Պահպանվող տարածքների համակարգի մասին» օրենքով սահմանված կարգով՝ «Պահպանվող տարածքների գործակալությունը»։

13․ როგორ განხორციელდება საქართველოს ტყის აღრიცხვა და მონიტორინგი

Ինչպե՞ս է իրականացվելու Վրաստանի անտառային հաշվառումը և վերահսկողությունը

“საქართველოს ტყის კოდექსით” მკვიდრდება საერთაშორისოდ აღიარებული ტყეების ეროვნული აღრიცხვისა და ტყის ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, რომელიც ქვეყანას დაეხმარება პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებასა და საერთაშორისო ანგარიშგების განხორციელებაში.

«Վրաստանի անտառային օրենսգիրքը» սահմանում է միջազգայնորեն ճանաչված ազգային անտառների գրանցման և անտառների միասնական տեղեկատվական համակարգը, որը կօգնի երկրին քաղաքական որոշումներ կայացնելու և միջազգային հաշվետվություններ իրականացնելու գործընթացում։

საქართველოს ტყის აღრიცხვის სისტემა შედგება საქართველოს ტყის ეროვნული აღრიცხვის, ტყეთმოწყობის, საინფორმაციო და მონიტორინგის სისტემისაგან.

Վրաստանի անտառների գրանցման համակարգը բաղկացած է Վրաստանի անտառների ազգային գրանցումից, անտառատնկումից, տեղեկատվական և վերահսկողության համակարգից։

საქართველოს ტყის ტერიტორიაზე, სამინისტროს მიერ 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება ტყის ეროვნული აღრიცხვა, რომელიც მოიცავს სტატისტიკურ ინფორმაციას საქართველოს ტყის მდგომარეობისა და მისი მრავალფეროვნების შესახებ. აღნიშნული ხორციელდება მუდმივ სანიმუშო ფართობზე დაკვირვებითა და მონიტორინგით.

Վրաստանի անտառային տարածքում նախարարության կողմից 10 տարին մեկ անգամ անցկացվում է անտառների համապետական ​​հաշվառում, որը ներառում է վիճակագրական տեղեկատվություն Վրաստանի անտառի վիճակի և դրա բազմազանության մասին։ Սա իրականացվում է մշտապես ​​նմուշի տարածքի դիտարկմամբ և մոնիտորինգով:

ტყეთმოწყობა ტარდება ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ ტყის მართვის ორგანოს სამოქმედო საზღვრებში. ის უფრო კონკრეტული და დეტალურია, ვიდრე ტყის ეროვნული აღრიცხვა. ტყეთმოწყობის მასალები აისახება ტყის მართვის გეგმაში, რომელიც არის ფუნქციური დაგეგმვის საფუძველზე ტყითსარგებლობისა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების სავალდებულო დოკუმენტი.

Անտառատնկումն իրականացվում է 10 տարին մեկ անգամ անտառների կառավարման մարմնի գործառնական շրջանակներում: Այն ավելի հստակ է և մանրամասն, քան ազգային անտառային հաշվառումը: Անտառային նյութերը արտացոլված են անտառների կառավարման նախագծում, որը ֆունկցիոնալ պլանավորման հիման վրա անտառօգտագործման և անտառտնտեսության միջոցառումների իրականացման պարտադիր փաստաթուղթն է։

საქართველოს ტყის საინფორმაციო და მონიტორინგის სისტემა წარმოადგენს სისტემატიზებული დოკუმენტების ერთობლიობას, სადაც თავმოყრილია ინფორმაცია საქართველოს ტყეზე, ტყის დაცვაზე, აღდგენაგაშენებაზე, კვლავწარმოებასა და ტყითსარგებლობაზე.

Վրաստանի անտառի տեղեկատվական և մոնիտորինգի համակարգը համակարգված փաստաթղթերի մի շարք է, որտեղ տեղեկատվություն է հավաքվում Վրաստանի անտառների, անտառների պաշտպանության, վերականգնման, անտառվերականգնման և անտառօգտագործման վերաբերյալ:

ტყის მონიტორინგის მიზანია საქართველოს ტყის ეკოლოგიური მდგომარეობის ასახვა/ანალიზი, დაკვირვება და მისი გაუმჯობესების მიზნით სახელმწიფო ორგანოებისათვის ანალიზის შედეგების მიწოდება. ასევე, საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირება და საერთაშორისო ანგარიშგება.

Անտառների վերահսկողության նպատակն է արտացոլել/վերլուծել և դիտարկել Վրաստանի անտառի էկոլոգիական վիճակը և վերլուծության արդյունքները տրամադրել պետական ​​մարմիններին՝ բարելավման նպատակով՝ ինչպես նաև Վրաստանի բնակչության իրազեկում և միջազգային հաշվետվություն։

14․ტყითსარგებლობის რა სახეებს უშვებს ახალი კანონი․

Անտառօգտագործման ո՞ր տեսակներն են թույլատրվում նոր օրենքով։

ტყის მერქნული რესურსების არასწორი და უკანონო ექსპლუატაცია სერიოზული საფრთხის ქვეშ აყენებს მდგრად ტყითსარგებლობას․

Անտառի անտառային պաշարների ոչ պատշաճ և ապօրինի շահագործումը լուրջ վտանգ է ներկայացնում կայուն անտառօգտագործման համար։

აღნიშნულის გათვალისწინებით, დადგენილია ვალდებულება, რომ ტყითსარგებლობა ყოველ ეტაპზე ემყარებოდეს წინასწარ დაგეგმვას. ტყითსარგებლობის დაგეგმვისთვის მუშავდება ტყის მართვის ან/და წლიური სამოქმედო გეგმა. ტყითსარგებლობის დაგეგმვისას უპირატესობა ენიჭება გრძელვადიან და კომპლექსურ ტყითსარგებლობას, რომელიც ერთდროულად ითვალისწინებს რამდენიმე სახის ტყითსარგებლობას.

Հաշվի առնելով նշվածը՝ սահմանվում է պարտավորություն, որ յուրաքանչյուր փուլում անտառօգտագործումը պետք է հիմնված լինի նախնական պլանավորման վրա։ Անտառօգտագործման պլանավորման համար մշակվում է անտառների կառավարման և տարեկան գործողությունների ծրագիր: Անտառօգտագործման պլանավորման առավելությունները նշանակված է երկարաժամկետ և բարդ անտառօգտագործման համար, որը միաժամանակ հաշվի է առնում անտառների օգտագործման մի քանի տեսակներ։

ტყითსარგებლობის დაგეგმვისას რეკომენდებული უნდა იქნეს ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც ზიანს არ აყენებს გარემოსა და მისი ბიომრავალფეროვნების მდგრადობას, ცხოველთა სამყაროს, ისტორიულკულტურულ და ბუნების ძეგლებს.

Անտառօգտագործումը պլանավորելիս պետք է խորհուրդ տալ օգտագործել այնպիսի մեթոդներ, որոնք չեն վնասում շրջակա միջավայրի և նրա կենսաբազմազանությանը, կենդանական աշխարհին, պատմամշակութային և բնության հուշարձանների կայունությանը։

ახალი კოდექსით განსაზღვრულია ტყითსარგებლობის შემდეგი სახეები:

Նոր օրենսգիրքը սահմանում է անտառօգտագործման հետևյալ տեսակները՝

პლანტაციური მეურნეობის მოწყობა

Պլանտացիոն հողագործության կազմակերպում

პლანტაციური მეურნეობა ნიშნავს გრძელვადიან ტყითსარგებლობას და გულისხმობს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ხე-ტყის სასურველი პროდუქტებისა და სხვა მცენარეული რესურსების მოპოვებას. პლანტაციური მეურნეობის წარმოება შესაძლებელია ტყის სპეციალური სარგებლობის ფარგლებში. მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს გადაეცემათ სარგებლობაში ფართობი, სადაც მათ შეუძლიათ განახორციელონ აღნიშნული საქმიანობა.

Պլանտացիոն հողագործությունը նշանակում է անտառների երկարատև օգտագործում և ենթադրում է պետական ​​անտառայի հատվածում ցանկալի փայտանյութ և այլ բուսական ռեսուրսներ ձեռք բերելու համար օգտագործում: Անտառի հատուկ օգտագործման շրջանակում հնարավոր է հողագործություն։ Հողագործությամբ հետաքրքրված անձանց հատկացվում է տարածք, որտեղ նրանք կարող են իրականացնել նշված գործունեությունը։

სასოფლო-სამეურნეო მიზნით სარგებლობა

Գյուղատնտեսական նպատակով օգտագործում։

სასოფლო-სამეურნეო მიზნით სარგებლობა გულისხმობს ტყის მიწების გამოყენებას სათიბად, საძოვრად ან ფუტკრის დროებითი სადგომების მოსაწყობად.

Գյուղատնտեսական օգտագործումը նշանակում է անտառային հողերի օգտագործում հնձելու և արածեցնելու կամ՝ ժամանակավոր մեղվանոցների տեղադրման նպատակով։

საკურორტო, რეკრეაციული, სპორტული და სხვა კულტურულ-გამაჯანსაღებელი მიზნით სარგებლობა։

Առողջարանային, հանգստի, սպորտային և այլ մշակութային և առողջապահական նպատակներով օգտագործում։

საკურორტო, რეკრეაციული, სპორტული და სხვა კულტურულ-გამაჯანსაღებელი მიზნით ტყით სპეციალური სარგებლობა მოიცავს ამ უფლების განსახორციელებლად აუცილებელი შენობა-ნაგებობების, მათ შორის, კვების ობიექტების და დამხმარე სათავსების აშენებას, მოწყობილობებისა და სპორტული ინვენტარის დამონტაჟებას, სასეირნო ბილიკებისა და გადასახადების მოწყობას.

Հատուկ անտառով առողջարանային, հանգստի, սպորտի և այլ մշակութային և առողջապահական նպատակներով օգտագործումը ներառում է շենքեր և շինություններ, որոնք անհրաժեշտ են այս իրավունքի իրականացման համար, ներառյալ հասարակական սննդի օբյեկտների և օժանդակ պահեստների, սարքավորումների և սպորտային սարքավորումների կառուցում տեղադրում, քայլարշավների կազմակերպում և հարկերի սահմանում։

ტყის ტერიტორიაზე აკრძალულია კაპიტალური შენობა-ნაგებობების მოწყობა და ყველა სახის ინფრასტრუქტურა უნდა შეესაბამებოდეს გარემოსდაცვით ნორმებს.

Արգելվում է անտառային տարածքում կապիտալ շենքեր և շինություններ կառոցել։ Բոլոր տեսակի ենթակառուցվածքները պետք է համապատասխանեն բնապահպանական նորմերին։

ტყის არამერქნული რესურსების, მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებისა და ხის მეორეხარისხოვანი მასალების დამზადება․

Ոչ փայտային անտառային ռեսուրսներ, փայտային բուսական արտադրանք և փայտանյութից երկրորդական նյութերի արտադրություն։

ტყის არამერქნული რესურსების (სოკო, სამკურნალო ბალახები), მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებისა (წიწვი, ფოთოლი, ფისი, თესლი, გირჩი, ნაყოფი) და ხის მეორეხარისხოვანი მასალების (ფესვი, ქერქი, ძირკვი) კომერციული დამზადების მიზნით, ტყით სპეციალური სარგებლობა ხორციელდება დაინტერესებულ იურიდიულ პირებზე მოპოვების უფლების გაცემის ფორმით.Անտառային ոչ փայտային ռեսուրսներ (սնկեր, դեղաբույսեր), փայտային բույսերի արտադրանք, (այրված, տերև, խեժ, սերմեր, կոն, պտուղ) և երկրորդային փայտանյութեր (արմատ, կեղև, ) կոմերցիոն արտադրության նպատակով շահագրգիռ կողմերի կողմից իրականացվում է անտառի հատուկ օգտագործում իրավաբանական անձանց հանքարդյունաբերության իրավունքներ տրամադրելու տեսքով։

ტყის არამერქნული რესურსებით სარგებლობა პირადი მოხმარებისთვის უსასყიდლოა და არ საჭიროებს ნებართვას.

Անտառային ոչ փայտային ռեսուրսների օգտագործումը անձնական սպառման համար անվճար է և թույլտվություն չի պահանջում:

თევზის მეურნეობის მოწყობა

Ձկնաբուծության կազմակերպում

თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზანია კომერციული მიზნით თევზის გამოზრდა და მოპოვება სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე. თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით ტყითსარგებლობის განსახორციელებლად ტყის ფართობით სარგებლობასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვა იწყება ტყით სპეციალური სარგებლობით დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე.

Ձկնաբուծությունը առևտրային նպատակներով ձուկ աճեցնելն է՝ պետությանը պատկանող անտառային տարածքում։ Անտառտնտեսությունում՝ ձկնաբուծություն կազմակերպելու նպատակով տարածքի օգտագործման հարցի քննարկումը սկսվում է անտառի հատուկ օգտագործումով շահագրգիռված անձի դիմումի հիման վրա։

ცხოველთა თავშესაფრის და სანაშენის მოწყობა

Կենդանիների կացարանի և շենքի կազմակերպում։

ცხოველთა სახეობების სანაშენეები და თავშესაფრები ეწყობა ცხოველთა სახეობების შენარჩუნების ან გამრავლების და შემდგომი რეალიზაციის მიზნით.

Կենդանական տեսակների բուծման կենտրոններ և կացարաններ են կազմակերպվում կենդանիների տեսակների պահպանման կամ վերարտադրության և հետագա վաճառքի նպատակով։

გრძელვადიანი ტყითსარგებლობა ხორციელდება ადმინისტრაციული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იდება აუქციონის შედეგების გათვალისწინებით, კოდექსის და ,,ტყითსარგებლობის წესის შესახებ“ დებულების შესაბამისად.

Երկարաժամկետ անտառօգտագործումն իրականացվում է վարչական համաձայնագրով, որը կախված է՝ աճուրդից, օրենսգիրքի և «Անտառօգտագործման կանոնների մասին» դրույթների համաձայն։

15․ რას გულისხმობს სატყეო მეურნეობა

Ի՞նչ է նշանակում անտառատնտեսությունը:

ტყის მართვის ორგანოები სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებებს ახორციელებენ ტყის მართვის ინტერესებიდან გამომდინარე. მათ ენიჭებათ უფლებამოსილება სრულფასოვნად განახორციელონ ტყესთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის სრული ციკლი დაგეგმვიდან აღსრულებამდე, კერძოდ:

Անտառների կառավարման մարմինները անտառտնտեսության և գյուղատնտեսության միջոցառումներ են իրականացնում՝ անտառների կառավարման շահերից ելնելով։ Նրանք լիազորված են իրականացնել անտառների հետ կապված գործունեությունը։ Մասնավորապես՝ ցանկացած գործունեության ամբողջական շղթայի պլանավորումից մինչև իրականացում։

შეისწავლონ და აღრიცხონ ტყე, ხელი შეუწყონ მის კვლავწარმოებას, დაიცვან ტყე ხანძრისაგან და მავნებელ-დაავადებებისაგან, განახორციელონ ტყითსარგებლობა და აგრეთვე უზრუნველყონ მისი რეგულირება, გაუწიონ კონტროლი ტყის რესურსების გამოყენებას.

Ուսումնասիրել և արձանագրել անտառը, նպաստել դրա վերարտադրությանը, պաշտպանել անտառը հրդեհներից և վնասատուների հիվանդություններից, անտառօգտագործում իրականացնել և ապահովել գործընթացի կարգավորումը, վերահսկողությունը, անտառային ռեսուրսների օգտագործումը։

მართვის ორგანოებს შეეძლებათ ტყითსარგებლობის შემდეგი სახეების განხორციელება: ხე-ტყის დამზადება, რაც გულისხმობს ზეზემდგომი ხის მოჭრას, დახარისხებას და ტყიდან გამოტანას (ტრანსპორტირებას), სამონადირეო და თევზის მეურნეობის მოწყობას, პლანტაციური მეურნეობის წარმოებას, არამერქნული რესურსების მოპოვებას, ტურისტულ-რეკრეაციული მიზნით სარგებლობას და სხვა.

Կառավարման մարմինները կկարողանան իրականացնել անտառօգտագործման հետևյալ տեսակները՝ փայտանյութի արտադրություն, որը ներառում է անտառից բարձրակարգ փայտի հատում, տեսակավորում և հեռացում (փոխադրում), որսորդական և ձկնաբուծական տնտեսությունների կազմակերպում, պլանտացիոն տնտեսությունների արտադրություն, ոչ փայտանյութային ռեսուրսների ձեռքբերում, զբոսաշրջային-հանգստի նպատակներով օգտագործում և այլն։

16. როგორ მოვიპოვოთ ფიჩხი

Ի՞նչպես ձեռք բերել ցախը

ფიჩხი ტყეში განთავსებული მერქნიანი მცენარის ძირნაყარი ტოტებია, რომელთა დიამეტრი ძირეულ ნაწილში არ აღემატება 6 სმ-ს.

Ցախը անտառում գտնվող փայտային բույսի արմատային ճյուղերն են, որոնց տրամագիծը արմատային մասում չի գերազանցում 6 սմ։

ტყის საერთო სარგებლობის ფარგლებში მოსახლეობას პირადი მოხმარების მიზნით ექნება უფლება, ტყეში უსასყიდლოდ მოიპოვოს ფიჩხი, აგრეთვე ხის მეორეხარისხოვანი მასალები.Անտառի ընդհանուր օգտագործման շրջանակներում բնակչությունը իրավունք կունենա անձնական օգտագործման նպատակով՝ անվճար ձեռք բերել ցախ անտառում և երկրորդական փայտանյութեր։

17․ რას მოიცავს ტყეში შესვლის და გადაადგილების უფლება? რა შეზღუდვები შეიძლება დაწესდეს․

Ի՞նչ է ներառում անտառ մտնելու և տեղշարժվելու իրավունքը, ի՞նչ սահմանափակումներ կարող են լինել։

ყველას აქვს უფლება, იმყოფებოდეს და თავისუფლად გადაადგილდეს ტყეში დასვენების და გართობის მიზნით (მათ შორის კერძო საკუთრების ტყეში).

Յուրաքանչյուր ոք ունի անտառում ազատ գտնվելու և տեղաշարժվելու իրավունք՝ հանգստի և ժամանցի նպատակով (այդ թվում՝ մասնավոր սեփականության անտառում):

ტყეში გადაადგილება იზღუდება ხანძრის გაჩენის შესაძლებლობის თავიდან აცილებისა და მისი შედეგების შემცირებისაკენ მიმართული პრევენციული ზომების ან ხანძრის ჩაქრობის ღონისძიებების განხორციელების დროს; გადაადგილება აგრეთვე შესაძლოა დროებით შეიზღუდოს ტყის იმ ფართობებზე, სადაც განლაგებულია ტყის სათესლე უბანი, სამონადირეო მეურნეობა, თევზის მეურნეობა, სანერგე, ხე-ტყის და მექანიზმების საწყობი, შენობა-ნაგებობა.

Անտառում տեղաշարժը սահմանափակվում է համապատասխան միջոցառումներով, որոնք ուղղված են հրդեհի հավանականությունից խուսափելու և դրա հետևանքները նվազեցնելու կամ հրդեհը կանխարգելելու միջոցառումների իրականացման ընթացքում։

Տեղաշարժվելը կարող է ժամանակավորապես սահմանափակվել նաև անտառի այն տարածքներով, որտեղ տեղակայված են անտառի ցանքատարածությունը, որսորդական տնտեսությունը, ձկնաբուծարանը, տնկարանը, փայտանյութի և տեխնիկայի պահեստը, շենք-շինությունը։

ტყეში ცეცხლის დანთება

Անտառում կրակ վառելը

დასაშვებია ტყეში ცეცხლის დანთება იმ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში (ბაქნები), სადაც განთავსებულია შესაბამისი საინფორმაციო ნიშანი.

Անտառում թույլատրվում է կրակ վառել հատուկ նշանակված տարածքում այն վայրերում (հարթակներում), որտեղ տեղադրված են համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։

ბაქნები წინასწარ ეწყობა ცეცხლის კერიდან მინიმუმ 1.5 მეტრის რადიუსში, ადვილად აალებადი მასალებისგან (თივა, ფოთლები, ფიჩხი, ხმელი ბალახი) გაწმენდილ ადგილებში. სხვა ადგილებში თვითნებურად ცეცხლის დანთება იკრძალება․

Թիթեղները նախապես դասավորված են առնվազն կրակի օջախից 1,5 մետր շառավղով հեռավորությամբ դյուրավառ նյութերից (խոտ, տերեւներ, ցախ, չոր խոտ) մաքրված տարածքներում: Այլ վայրերում արգելվում է՜ կամայական կրակ վառելը։

18․ როგორ წესრიგდება ტყეში საქონლის ძოვების საკითხი

Ինչպե՞ս է կարգավորվում անտառում խոշոր եղջերավոր անասունների արածեցման հարցը։

ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით დასაშვებია ტყეში ძოვება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტყის მდგომარეობის გათვალისწინებით ეს შეუძლებელია.

ტყეში საქონლის ძოვების ადგილების გამოყოფა განხორციელდება ტყის მართვის გეგმის საფუძველზე. საქონლის ძოვებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე განთავსდება შესაბამისი საინფორმაციო ნიშანი.

Հաշվի առնելով տեղի բնակչության շահերը՝ թույլատրվում է արածեցնել անտառում, բացի այն դեպքերից եթե դա անհնար է անտառի վիճակից ելնելով։

Անտառի կառավարման պլանի հիման վրա անտառում կհատկացվեն խոշոր եղջերավոր անասունների արոտավայրեր: Անասունների արածեցման համար նախատեսված տարածքում կտեղադրվի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։

19․ რა არის საქმიანი ეზო

Ի՞նչ է գործարար բակը:

საქმიანი ეზო არის ტყის რესურსების სასაწყობე და სარეალიზაციო პუნქტი․

Գործարար բակը անտառային ռեսուրսների պահեստ և իրացման կետ է։

ეროვნული სატყეო სააგენტო საქმიან ეზოებს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში მოაწყობს. აღნიშნული მექანიზმი გაუადვილებს მოსახლეობას და კერძო სექტორს ხე-ტყის შეძენას და ტრანსპორტირებას მათთვის სასურველ პერიოდში.

Ազգային անտառային գործակալությունը գործարար բակեր կկազմակերպի Վրաստանի բոլոր մունիցիպալիտետներում։ Այս մեխանիզմը կհեշտացնի բնակչության և մասնավոր ոլորտի գործը իրենց ուզած ժամանակահատվածում փայտանյութ գնելու և տեղափոխելու ընթացքում։

20․ როგორ იქნება შესაძლებელი ბოძის, სარის და ჭიგოს მოპოვება․

 Ի՞նչպես կլինի հնարավոր հայթաթումը։

საქმიან ეზოებში განთავსებული იქნება მართვის ორგანოს მიერ ტყეში დამზადებული ხე-ტყის დახარისხებული პროდუქტი. მოსახლეობას მარტივი წესით შეეძლება საქმიანი ეზოდან ჭიგოს, ბოძის და სარის შეძენა. თითოეული განმარტებულია შემდეგნაირად:

Գործարար բակերում կտեղադրվի կառավարման մարմնի կողմից անտառում արտադրված տեսակավորված փայտանյութը։ Բնակիչները կկարողանան գործարար բակից ձեռք բերել ցիցը, ձող և շյուղ պարզ ձևով: Յուրաքանչյուրը տեսակը բացատրվում է հետևյալ կերպ՝

ბოძი – საყრდენ მასალად ვარგისი მსხვილი ბოლოდან 8-დან 12 სანტიმეტრამდე დიამეტრის მერქნული რესურსი․

 Ձող մեծ ծայրից 8-ից 12 սանտիմետր տրամագծով փայտը հարմար է որպես օժանդակ նյութ։

სარი - სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების, მსხვილი ბოლოდან 4-დან 8 სანტიმეტრამდე დიამეტრის მერქნული რესურსი․

 Շյուղ մեծ ծայրից 4-ից 8 սանտիմետր տրամագծով գյուղատնտեսական փայտայնյութ։

ჭიგო - სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მსხვილი ბოლოდან 4 სანტიმეტრამდე დიამეტრის მერქნული რესურსი.

Ցից գյուղատնտեսական փայտ մեծ ծայրից մինչև 4 սանտիմետր տրամագծով փայտանյութ։

21. რას ითვალისწინებს კოდექსი ხე-ტყის გრძელვადიან ლიცენზიებთან დაკავშირებით

Ի՞նչ է նախատեսում օրենսգիրքը փայտանյութի երկարաժամկետ լիցենզիաների վերաբերյալ:

2006 წლიდან დაიწყო ხე-ტყის დამზადების გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემა. უკანასკნელ წლებში გარემოსდაცვითი ზედამხვედველობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგებმა და 2016 წელს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნამ ნათლად აჩვენა, რომ ტყის ფონდის ლიცენზირების პროცესმა და სახელმწიფო რესურსების არაეფექტიანმა გამოყენებამ, ვერ უზრუნველყო საერთო კეთილდღეობის ზრდა, შემცირდა სახელმწიფო სარგებელი და გაუარესდა ტყეების მდგომარეობა. ახალი “საქართველოს ტყის კოდექსის” მიხედვით, გაუქმდება ხე-ტყის დამზადების გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემა, ხოლო მოქმედი შენარჩუნდება სალიცენზიო პირობებით განსაზღვრულ ვადამდე. ტყის გრძელვადიან ლიცენზიებს ჩაანაცვლებს მდგრადი სატყეო მეურნეობები.

2006 թվականից ըսկսվել է փայտանյութի արտադրության երկարաժամկետ լիցենզավորման ծրագիրը։ Բնապահպանական վերահսկողության վարչության կողմից վերջին տարիներին իրականացված հսկողության արդյունքները և 2016 թվականի պետական ​​աուդիտի հաշվետվությունը հստակ ցույց են տվել, որ անտառային ֆոնդի լիցենզավորման գործընթացը և պետական ​​ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործումը չեն ապահովել ընդհանուր բարեկեցության աճը այլ ընդհակառակը՝ նվազեցրել է պետական ​​ռեսուրսները և վատթարացրել անտառների վիճակը։

22․ რით ჩანაცვლდება ე.წ. „სოციალური ჭრა“․

Ի՞նչը կփոխարինի այսպես կոչվածին «Սոցիալական անտառահատումը»։

“საქართველოს ტყის კოდექსის” ერთ-ერთი მთავარი სიახლეა სოციალური ჭრის ჩანაცვლება ორგანიზებული ხე-ტყის დამზადებისა და მერქნის მომარაგების მექანიზმით. 2023 წლის 1 იანვრიდან იცვლება მოსახლეობის მიერ ტყეში შეშის მოპოვების პრაქტიკა. თუმცა, სოციალური ჭრის აკრძალვა არ ნიშნავს მოსახლეობის სათბობი შეშის გარეშე დატოვებას - მართვის ორგანოს მიერ ტყეში დამზადებული ხეტყის დახარისხებული პროდუქტის (სამასალე, ნახევრად სამასალე, საშეშე და ნარჩენი ბიომასა) შეძენა მოსახლეობას მარტივი წესით შეეძლება “საქმიანი ეზოდან”.

«Վրացական անտառային օրենսգրքի» հիմնական նորամուծություններից է սոցիալական ծառահատումների փոխարինումը փայտանյութի կազմակերպված արտադրության և փայտանյութի մատակարարման մեխանիզմով։ 2023 թվականի հունվարի 1-ից՝ կփոխվի բնակչության կողմից անտառում վառելափայտ հավաքելու սովորույթը։

Սակայն դա սոցիալական անտառահատման արգելք չէ և բնակչությանը՝ վառելափայտի թողնելու նպատակին չի հետևում։ Հակառակը՝ կառավարման մարմնի կողմից անտառում արտադրված փայտանյութի տեսակավորված արտադրանքի (նյութական, կիսանյութական, վառելափայտ և մնացորդային կենսազանգված) «Գործարար բակից» պարզ ձևով գնելու հնարավորություն է բնակչության համար։

გარდამავალ პერიოდში, ფიზიკური პირის ინდივიდუალური სოციალური ინტერესების გათვალისწინებით, საშეშე მერქნის მოპოვების უფლების ხე-ტყის დამზადების ბილეთის საფუძველზე გაცემა დასაშვებია 2023 წლის 1 იანვრამდე, შესაბამისად 2023 წლამდე მოსახლეობა კვლავ ისარგებლებს სოციალური ჭრის ჩვეული პრაქტიკით ბილეთის საფუძველზე, თუმცა საშუალება ექნება 2021 წლის 1 იანვრიდან ასევე ისარგებლოს პირდაპირი მიყიდვის წესით უკვე არსებულ “საქმიან ეზოებში” და შეიძინოს სასურველი ხარისხის და ოდენობის მერქანი.

Անցումային շրջանում, հաշվի առնելով անձի անհատական ​​սոցիալական շահերը՝ թույլատրվում է փայտանյութի արտադրության տոմսի հիման վրա վառելափայտի հայթայթման իրավունք տալ մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը, այսինքն՝ մինչև 2023 թվականը բնակչությունը դեռ կօգտվի սոցիալական անտառահատման իրավունքից, բայց նաև 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝ հնարավորություն կունենան «Գործարար բակերում» անմիջապես գնե՛լ ցանկալի փայտի որակը և քանակը։

23․რა ღონისძიებებს ითვალისწინებს კანონი ტყის აღდგენისა და მოვლის თვალსაზრისით․

Ի՞նչ միջոցներ է նախատեսում անտառների վերականգնման պահպանման մասին օրենքը։

“საქართველოს ტყის კოდექსის” თანახმად, სავალდებულო ხდება ბუნებრივი და ანთროპოგენული პროცესების ან/და უკანონო ქმედების შედეგად წარმოშობილი ტყის გამეჩხერებული ადგილებისა და ღია ფართობების აღდგენა-გაშენებისათვის საჭირო ქმედებების განხორციელების ვადების დაცვა. კერძოდ, ტყის აღდგენაგაშენება ხორციელდება არაუგვიანეს სამი კალენდარული წლისა. ვადის ათვლა დაიწყება იმ დროიდან, როდესაც დასრულდება ზიანის გამომწვევი მიზეზები და გაიწმინდება აღსადგენი ტერიტორია. თუ ტყის განახლება მიმდინარეობს ბუნებრივი მოთესვით ან ამონაყრით და ეს გარემოება წარმოშობს საფუძველს, რომ აღსადგენი ტერიტორია გატყევდება, ტყის აღდგენა უნდა განხორციელდეს ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის გზით (ტერიტორიის შემოღობვა, აჩიჩქვნა).

ასევე უმჯობესდება ტყის სანიტარული მდგომარეობის კონტროლისა და მავნებელ-დაავადებების მონიტორინგის სისტემა.

«Վրաստանի անտառային օրենսգրքի» համաձայն՝ պարտադիր է պահպանել բնական և մարդակային անօրինական գործողությունների հետևանքերով առաջացած անտառի բաց տարածքների վերականգնման և զարգացման անհրաժեշտ գործողություններ համապատասխան ժամկետներում: Մասնավորապես՝ անտառների վերականգնումը իրականացվում է ոչ ուշ, քան երեք օրացուցային տարվա ընթացքում: Հետհաշվարկը կսկսվի այն ժամանակից, երբ՝ վնասի պատճառները կավարտվեն, և համապատասխան տարածքը կմաքրվի։ Եթե ​​անտառվերակագնումը իրականացվում է բնական ցանքով կամ՝ բողբոջումով և այդ հանգամանքը հիմք է տալիս որ կվերածվի անտառային մասի, անտառների վերականգնումը պետք է իրականացվի՝ նպաստելով բնական վերականգնմանը (Օրնակ՝ տարածքի պարիսպապատում):

Բարելավվում է նաև անտառի սանիտարական պայմանների վերահսկման և վնասատուների ու հիվանդությունների մոնիտորինգի համակարգը։

24․ რა შეზღუდვები ვრცელდება დაცული ტერიტორიების ტყის ფართობებზე․

Ի՞նչ սահմանափակումներ են կիրառվում անտառի պահպանվող տարածքների համար։

დაცული ტერიტორიების ტყის ფართობებზე დასაშვებია ტყის არამერქნული რესურსების, მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებისა და ხის მეორეხარისხოვანი მასალების დამზადება, საკურორტო, რეკრეაციული, სპორტული და სხვა კულტურულ-გამაჯანსაღებელი მიზნებით ტყითსარგებლობა, სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო მიზნებით ტყითსარგებლობა, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობის განთავსება და განსაკუთრებული დანიშნულებით ტყით სპეციალური სარგებლობა (გარდა წიაღის შესწავლისა ან/და მოპოვებისა). სხვა სარგებლობის სახეები იკრძალება. გარდა ამისა, დაცული ტერიტორიების ტყის ფართობებზე ვრცელდება დაცული ტერიტორიების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვები.

Պահպանվող տարածքների անտառային հատվածներում թույլատրվում է ոչ փայտային անտառային ռեսուրսների, փայտային բույսերի արտադրանքի և երկրորդական փայտանյութերի արտադրությունը, օգտագործումը առողջարանային, ռեկրեացիոն, սպորտային, գիտահետազոտական, կրթական, մշակութային-վերականգնողական նպատակներով, Էլեկտրոնային կապի ցանցերի գծի կառուցման և անտառի հատուկ նպատակներով օգտագործում (բացառությամբ օգտակար հանածոների որոնման կամ արդյունահանման)։ Օգտագործման այլ տեսակներ արգե՜լված են: Բացի այդ, պահպանվող տարածքների անտառային հատվածները ենթակա են այս ոլորտում գործող օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումներին։

25․ რა გავლენას მოახდენს კოდექსი დასაქმებაზე․

Ինչպե՞ս կանդրադառնա օրենսգիրքը զբաղվածության վրա:

ტყის მართვის ორგანომ უნდა უზრუნველყოს ტყის მართვაში მეტყევის და სატყეო საქმის სპეციალისტის სტატუსის მქონე პირების სავალდებულო მონაწილეობა.

Անտառների կառավարման մարմինը պետք է ապահովի անտառտնտեսության մասնագետ, անտառների կառավարման ոլորտում կարգավիճակ ունեցող անձանց պարտադիր մասնակցությունը։

სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების მასშტაბების ზრდა და მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობა გამოიწვევს მზარდ მოთხოვნას სპეციალისტებსა და მუშა-ხელზე, უპირატესად სოფლად. გარდა ტყის მართვის ორგანოების მიერ ნაწარმოებ სამუშაოებზე (ხე-ტყის დამზადება, ტყის აღდგენა-გაშენება და სხვა) დასაქმებისა, ტყის რესურსების გადამუშავების მიმართულებით ჩნდება მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების შესაძლებლობა.

Դա կբերի անտառային և գյուղատնտեսական գործունեության մասշտաբների և բազմաֆունկցիոնալ անտառօգտագործման ծավալների մեծացմանը։ Մասնագետների և աշխատուժի աճող պահանջարկ կստեղծվի հիմնականում գյուղական վայրերում։ Բացառությամբ անտառների կառավարման մարմինների (փայտանյութի արտադրություն, անտառվերականգնում-տնկագործություն և այլն) զբաղվածությամբ արտադրված աշխատանքների վրա, ռեսուրսների վերամշակման ուղղությամբ փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունները զարգացնելու հնարավորություն կտա։

26․ სად შეიძლება მივიღოთ საჭირო განათლება ტყის სფეროში․

Որտե՞ղ կարող ենք անհրաժեշտ կրթություն ստանալ անտառային տնտեսության ոլորտի մասին։

ახალი “საქართველოს ტყის კოდექსით” სავალდებულო ხდება სატყეო სექტორში პროფესიონალი კადრების დასაქმება. ტყის მართვის ორგანომ საქართველოს ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების განხორციელების მიზნით, 2025 წლის 1 იანვრამდე ყოველწლიურად უნდა უზრუნველყოს მეტყევისა და სატყეო საქმის სპეცი-ალისტის კვალიფიკაციის მქონე პირების სავალდებულო მონაწილეობა ტყის მართვაში. ასევე, უნდა განა-ხორციელოს სპეციალისტთა რაოდენობის ზრდა იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს ტყეში არაუმეტეს 3500 ჰა-ზე უფლებამოსილების განხორციელება არანაკლებ 1 პირის მიერ. ქვეყანაში არსებობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ასევე, პროფესიული კოლეჯები, სადაც შესაძლებელია სატყეო განათლების მიღება. კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველსაყოფად, სახელმწიფომ 2017 წელს პროფესიული სასწავლებლებისთვის დაამტკიცა სატყეო საქმის სასწავლო მოდულები. სასწავლო ცენტრებში სპეციალური პროგრამის გავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. პროგრამების გავლა შეეძლება ყველა მსურველს. ამჟამად, სატყეო საქმის განათლებას უკვე სთავაზობს აბიტურიენტებს ახალციხის, კაჭრეთის, წინამძღვრიაანთკარის პროფესიული სასწავლებლები, აგრეთვე იგეგმება ქობულეთის, მესტიისა და თელავის სასწავლებლების ჩართვა პროცესში.

Նոր «Վրաստանի անտառային օրենսգիրքը» պարտադիր է դարձնում անտառտնտեսության ոլորտում պրոֆեսիոնալ կադրերի աշխատանքի ընդունումը։ Վրաստանի անտառների կայուն կառավարման սկզբունքներն իրականացնելու համար անտառների կառավարման մարմինը ամեն տարի մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը՝ պե՜տք է ապահովի անտառահատումների և անտառտնտեսության մասնագետների որակավորում ունեցող անձանց պարտադիր մասնակցությունը անտառների կառավարմանը։ Մասնագետների թվի աճը պետք է իրականացվի այնպես, որ անտառում առնվազն 1 հոգի լիազորություն իրականացնի 3500 հա-ից ոչ ավելի: Հանրապետությունում կան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաև մասնագիտական ​​քոլեջներ, որտեղ հնարավոր է անտառային կրթություն ստանալ։ 2017 թվականին պետությունը հաստատել է անտառտնտեսության ուսուցման մոդուլները արհեստագործական ուսումնարանների համար որակյալ կադրերը ապահովելու նպատակով։ Ուսումնական կենտրոններում հատուկ ծրագիրը ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է պետության կողմից։ Բոլոր ցանկացողները կարող են անցնել ծրագրերը։ Ներկայումս Ախալցխայի, Կաճրեթիի, Ծինամձղվրիաանթկարիի արհեստագործական ուսումնարաններում դիմորդներին արդեն առաջարկում են անտառային կրթություն, և նախատեսվում է այդ գործընթացում ներառել Քոբուլեթիի, Մեստիայի և Թելավիի դպրոցները։

27․ რა ვალდებულება აქვს ტყის სფეროში დასაქმებულ პირს․

Ի՞նչ պարտավորություններ ունի անտառային ոլորտում աշխատող անձը:

ტყის სფეროში დასაქმებული პირი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 2025 წლის ბოლომდე უზრუნველყოს საკუთარი არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარება.

Անտառային ոլորտում աշխատող անձը պարտավոր է պահպանել Վրաստանի օրենսդրությունը 2025թվականից մինչև վերջ ապահովել սեփական ոչ ֆորմալ մասնագիտական ​​կրթության ճանաչումը։

ჩანაწერები

Գրառոմներ

მისამართი

Հասցե։ Մարշալ Գելովանիի հ․6, 0159

Թբիլիսի, Վրաստան

Կայք։ [www.mepa.gov.ge](http://www.mepa.gov.ge)

Էլ հասցե՝ info@mepa.gov.ge

Հեռ․։ +995 (32) 2 47 01 01

+995 (32) 2 37 80 09

Թեժ գիծ՝ 1501