**ზოგადი ინფორმაცია 2020 წლის პირველი კვარტლის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის**

**და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

**ეკონომიკური ზრდა**

 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2020 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ -2.7 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 1.5 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი იანვარში 5.1 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 2.2 პროცენტი დაფიქსირდა.

 ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის პანდემია, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოს, ისევე როგორც მსოფლიოს და რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე. პანდემიიდან გამომდიარე არსებულმა გლობალურმა გამოწვევებმა საქართველოშიც შეამცირა 2019-2020 წლების ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები და საშუალოდ 5%-იანი ეკონომიკური ფონზე ეკონომიკური მიმდინარე შეფასებით, 2020 წლისთვის მოსალოდნელია ეკონომიკის 4%-ით შემცირება. აღნიშნული კი გავლენას მოახდენს ისეთ მნიშვნელოვან მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრებზე, როგორიცაა ფისკალური დეფიციტი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, უმუშევრობა და სხვა.

**ინფლაცია**

2020 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 6.1 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 5.8 პროცენტის დონეზეა.

წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:

* სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 13.4 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 4.18 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში;
* სასტუმროები კაფეები და რესტორნები: ფასები გაიზარდა 8.9 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.4 პროცენტული პუნქტით აისახა;
* სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ფასები გაიზარდა 6.8 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.36 პროცენტული პუნქტი შეადგინა;
* ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ფასები გაიზარდა 4.1 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.24 პროცენტული პუნქტი შეადგინა;
* ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 4.0 პროცენტით, რაც 0.33 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში.

**ლარის გაცვლითი კურსი**

2020 წლის მარტში 2019 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 14.5 პროცენტით გაუფასურდა და 3.28 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 0.5 პროცენტით.

**საგარეო სექტორი**

2020 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 773.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.7 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 778.2 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (5.9 პროცენტით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 1 995.8 მლნ აშშ დოლარს (1.4 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2020 წლის იანვარ-მარტში 1 217.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.9 პროცენტია.

2020 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 23.2%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (14.5%), აზერბაიჯანი (11.0%), რუსეთი (10.9%) და ჩინეთი (10.1%).

მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.3%-ია. აზერბაიჯანის 15.7%, შემდეგ მოდიან ჩინეთი 12.8%, რუსეთი 11.7%, თურქეთი 6.9% და უკრაინა 6.8%.

სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 20.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 16.4%, ფეროშენადნობები 7.5%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.7%, აზოტოვანი სასუქები 3.9% და ა.შ.

მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 23.9%-ია. თურქეთის 17.4%. შემდეგ მოდიან რუსეთი 10.5%, აზერბაიჯანი 9.2%, ჩინეთი 9.1% და აშშ 6.0%.

იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.5%, ნავთობის აირები 6.8%, სპილენძის მადნები და კონცეტრატები 5.6%, სამკურნალო საშუალებები 3.6% და სხვა.

***ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში***

ექსპორტის 15.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (23.8%-იანი კლება), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (80.1%-იანი კლება), ტურბორეაქტიულმა ძრავებმა (100.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და ძვირფასი ლითონების კონცენტრატებმა (16.4 მლნ აშშ დოლარი 2020 წლის I კვარტალში, ხოლო გასული წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი არ დაფიქსირებულა), კაკალმა (94.1%-იანი ზრდა), ნარჩენებმა და ძვირფასი ლითონების ჯართმა (118.6%-იანი ზრდა).

იმპორტის 3.5%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტება (12.4%-იანი კლება), მანქანები და მექანიზმებმა გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის (76.1%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ტრაქტორებმა და უნაგირა საწევარებმა (64.1%-იანი ზრდა), გემის დერიკ-ამწეებმა (1 175.7%-იანი ზრდა), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (87.6%-იანი ზრდა).

***თურქეთთან ვაჭრობაში***

ექსპორტის 5.8%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (100.0%-იანი კლება), ნახშირბადიანი ფოლადის ნახევარფაბრიკატებმა (64.4%-იანი კლება), ციანიდებმა (100.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (75.1%-იანი ზრდა), ხორცისა და თევზის გრანულებმა (116.9%-იანი ზრდა), მსუბუქმა ავტომობილებმა (1 569.9%-იანი ზრდა).

იმპორტის 8.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნახშირბადიანი ფოლადის პროფილებმა (157.7%-იანი ზრდა), ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (72.9%-იანი ზრდა), სატვირთო ავტომობილებმა (206.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა სამკურნალო საშუალებებმა (35.8%-იანი კლება), მსუბუქმა ავტომობილებმა (57.1%-იანი კლება), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (75.7%-იანი კლება).

***რუსეთთან ვაჭრობაში***

ექსპორტის 32.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (37.6%-იანი კლება), ცენტრიფუგებმა (100.0%-იანი კლება), სამკურნალო საშუალებებმა (89.3%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (137.8%-იანი ზრდა), ციტრუსებმა (81.9%-იანი ზრდა), წყლებმა (24.8%-იანი ზრდა).

იმპორტის 9.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობის აირებმა (141.9%-იანი ზრდა), ელექტროენერგიამ (856.9%-იანი ზრდა), ხორბალმა და მესლინმა (18.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ქვანახშირმა (53.0%-იანი კლება), ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (8.0%-იანი კლება), მაცივრებმა და საყინულე მოწყობილობებმა (87.1%-იანი კლება).

**ტურიზმი**

2020 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 333 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 618 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 17.6 პროცენტით ნაკლებია (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია).

ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:

* აზერბაიჯანი (262.2 ათასი კაცი, 10.5%-იანი კლება);
* სომხეთი (181.7 ათასი კაცი, 21.8%-იანი კლება);
* თურქეთი (180.1 ათასი კაცი, 10.5%-იანი კლება);
* რუსეთი (172.1 ათასი კაცი, 32.3%-იანი კლება);
* ევროკავშირი (58.9 ათასი კაცი, 10.4%-იანი ზრდა);
* უკრაინა (32.2 ათასი კაცი, 4.3%-იანი კლება);

ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 427.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 26.1 პროცენტით (150.7 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები) ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი).

**ფულადი გზავნილები**

2020 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.1 პროცენტით გაიზარდა და 328.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (0.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი).

წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:

* რუსეთის ფედერაცია (59.8 მლნ აშშ დოლარი, 22.2%-იანი კლება);
* თურქეთი (13.7 მლნ აშშ დოლარი, 16.1%-იანი კლება);
* იტალია (59.0 მლნ აშშ დოლარი, 11.3%-იანი ზრდა);
* საბერძნეთი (45.0 მლნ აშშ დოლარი, 9.0%-იანი ზრდა);
* აშშ (41.8 მლნ აშშ დოლარი, 8.1%-იანი ზრდა);
* ისრაელი (38.3 მლნ აშშ დოლარი, 2.8%-იანი ზრდა).

**ნაერთი ბიუჯეტი**

2020 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 034 077.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 233 485.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%.

* **გადასახადების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 801 100.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 982 873.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.5%.
* **გრანტების** მაჩვენებელი განისაზღვრა 34 172.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 30 529.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 89.3%.
* **სხვა შემოსავლების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 198 805.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 220 081.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 110.7%.

**2020 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები**

*ათასი ლარი*

| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** |  **+/-**  | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლები** | **3,034,077.0** | **3,233,485.0** | **199,408.0** | **106.6** |
|  **გადასახადები** | **2,801,100.0** | **2,982,873.8** | **181,773.8** | **106.5** |
| საშემოსავლო გადასახადი | 882,000.0 | 987,904.3 | 105,904.3 | 112.0 |
| მოგების გადასახადი | 342,000.0 | 442,090.1 | 100,090.1 | 129.3 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადი | 1,126,000.0 | 1,216,445.6 | 90,445.6 | 108.0 |
| აქციზი | 236,300.0 | 224,558.1 | -11,741.9 | 95.0 |
| იმპორტის გადასახადი | 18,500.0 | 20,341.1 | 1,841.1 | 110.0 |
| ქონების გადასახადი | 4,300.0 | 1,724.4 | -2,575.6 | 40.1 |
| სხვა გადასახადი | 192,000.0 | 89,810.2 | -102,189.8 | 46.8 |
| **გრანტები** | **34,172.0** | **30,529.8** | **-3,642.2** | **89.3** |
| **სხვა შემოსავლები** | **198,805.0** | **220,081.4** | **21,276.4** | **110.7** |

**არაფინანსური აქტივების** კლებიდან მობილიზებულ იქნა 63 118.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (43 500.0 ათასი ლარი) 145.1%-ია.

**ფინანსური აქტივების** კლებიდან მობილიზებულ იქნა 24 128.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (30 500.0 ათასი ლარი) 79.1%-ია.

**ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი**

2020 წლის სახელმწიფოს ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.4%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 316.7 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.6 %-ია.

**„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან**

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2020 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.5%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 262.3 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.49 %-ია.

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულმა საქართველოს მთავრობის ვალმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 42.2%.[[1]](#footnote-1) ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.3%-ით[[2]](#footnote-2), ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 43.5%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).

**სახელმწიფო ვალი**

2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 23 190.5 მლნ ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 4 507.4 მლნ ლარს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი - 18 683.1 მლნ ლარს.

**ინფორმაცია საქართველოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ**

2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 635 817.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 839 478.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.7%.

**2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები**

*ათასი ლარი*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** |  **+/-**  | **%** |
|  **შემოსავლები** | **2,635,817.0** | **2,839,478.2** | **203,661.2** | **107.7** |
| გადასახადები | 2,512,860.0 | 2,673,040.3 | 160,180.3 | 106.4 |
| გრანტები | 24,172.0 | 30,065.1 | 5,893.1 | 124.4 |
| სხვა შემოსავლები | 98,785.0 | 136,372.9 | 37,587.9 | 138.1 |

**გადასახადების**  საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 512 860.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 673 040.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.4%.

**გრანტების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 24 172.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 30 065.1 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 13 554.7 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 124.4%.

**სხვა შემოსავლების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 98 785.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 136 372.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 138.1%.

**არაფინანსური აქტივების** კლებიდან მობილიზებულ იქნა 44 153.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (23 000.0 ათასი ლარი) 192.0%-ია.

**ფინანსური აქტივების** კლებიდან მობილიზებულ იქნა 30 309.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30 500.0 ათასი ლარი) 99.4%-ია.

**სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა**

ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 822 563.5 ათასი ლარი, მათ შორის:

* 358 156.1 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;
* 271 507.4 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;
* 192 900.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები

**ვალის მომსახურება და დაფარვა**

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 418.8 მლნ ლარი, მათ შორის:

* საგარეო ვალდებულებები - 299.7 მლნ ლარი
	+ მომსახურება - 59.9 მლნ ლარი;
	+ დაფარვა - 239.8 მლნ ლარი;
* საშინაო ვალდებულები - 119.1 მლნ ლარი;
	+ მომსახურება - 109.1 მლნ ლარი;
	+ დაფარვა - 10.0 მლნ ლარი;

**საგარეო ვალის აღება**

 *ათას ლარებში*

| **დასახელება** | **საანგარიშო პერიოდის ფაქტი** |
| --- | --- |
| **ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები** | **192,900.0** |
| KfW | 192,900.0 |
| **საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები** | **271,507.4** |
|  WB | 24,161.4 |
|  IFAD | 2,058.8 |
|  EIB | 42,267.8 |
|  EBRD | 1,182.5 |
|  CEB | 62.9 |
|  AIIB | 10,871.5 |
|  ADB | 182,716.5 |
|  კუვეიტი | 224.1 |
|  იაპონია | 101.3 |
|  გერმანია | 7,860.7 |
| **სულ კრედიტები** | **464,407.4** |

**საშინაო ფასიანი ქაღალდები**

2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 740 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 480 000.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე.წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 509 998.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია:

* 14.9% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები;
* 20.3% - 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები;
* 28.4% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები;
* 32.4% - 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები;
* 4.1% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.

საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 725 899.8 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 367 743.7 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 358 156.1 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დაგეგმილ მაჩვენებელთან შედარებით 99.5%-ია.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 14 432 865.7 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 698 702.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 462 783.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.6%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 24.0%-ია.

**საქართველოს 2011-2020 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური,
კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები**

*(ათას ლარებში)*

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები**

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 10 846 529.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 949 407.3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2 750 152.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 25.4%-ია.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა**

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 221 365.5 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 435 991.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 413 765.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.9%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 18.6%-ია.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა**

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 342 240.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 59 373.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 46 891.7 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 79.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 13.7%-ია.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება**

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 022 731.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 253 929.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 251 974.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 24.6%-ია.

**2020 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა**

*(საკასო შესრულება)*

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

**2020 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა**

*(საკასო შესრულება)*

**„შრომის ანაზღაურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 385 133.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 371 589.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.5%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.7%-ს შეადგენს.

 **„საქონელი და მომსახურების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 396 597.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 292 576.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 73.8%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 8.4%-ს შეადგენს.

**„პროცენტის”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 173 031.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 169 025.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.9%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 59 869.4 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 109 125.4 ათასი ლარი.

**„სუბსიდიების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 134 180.1 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 125 563.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.6%-ს შეადგენს.

**„გრანტების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 179 216.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 132 904.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 74.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.8%-ს შეადგენს.

**„სოციალური უზრუნველყოფის”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 284 726.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 292 385.4 ათასი ლარი) 99.4 %-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 37.1%-ს შეადგენს.

**„სხვა ხარჯების”** მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 388 863.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 373 765.5 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 96.1%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.8%-ს შეადგენს.

**ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები**

***საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი***

საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 11 523.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 7 192.8 ათასი ლარი.

***საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი***

 საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 37 000.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 35 086.5 ათასი ლარი.

**ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ**

*მლნ ლარი*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება**  | **01.01.2020** | **01.04.2020** |
| **სულ** | **2,578.9** | **2,479.3** |
|  ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი | 443.7 | 717.4 |
|  ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში  | 518.5 | 296.5 |
|  სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი  | 616.5 | 419.5 |
|  მიზნობრივი გრანტები  | 26.4 | 31.4 |
|  ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი  | 37.3 | 40.7 |
| ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები | 491.2 | 453.4 |
|  ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული სსიპ-ების და ააიპ-ების ნაშთი | 445.4 | 520.3 |

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით**

*ათასი ლარი*

| **დასახელება** | **2020 წლის დამტკიცებული გეგმა** | **2020 წლის 3 თვისდაზუსტებულიგეგმა** | **2020 წლის 3 თვის ფაქტი** | **შესრულება წლიურ გეგმასთან** | **შესრულება კვარტალურ გეგმასთან** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **სულ ჯამი** | **14,432,865.7** | **3,698,702.0** | **3,462,783.7** | **24.0%** | **93.6%** |
| **სამინისტროები** | **10,944,145.0** | **2,896,230.0** | **2,767,171.4** | **25.3%** | **95.5%** |
| საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 93,000.0 | 26,698.0 | 18,613.0 | 20.0% | 69.7% |
| საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო | 364,000.0 | 121,951.9 | 101,890.1 | 28.0% | 83.5% |
| საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 2,071,600.0 | 408,078.0 | 433,900.4 | 20.9% | 106.3% |
| საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | 224,000.0 | 58,679.5 | 46,341.0 | 20.7% | 79.0% |
| საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 4,363,000.0 | 1,338,957.5 | 1,288,654.6 | 29.5% | 96.2% |
| საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 159,000.0 | 47,027.2 | 41,738.2 | 26.3% | 88.8% |
| საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 880,000.0 | 206,711.0 | 184,157.4 | 20.9% | 89.1% |
| საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 770,000.0 | 182,351.0 | 170,768.2 | 22.2% | 93.6% |
| საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 353,000.0 | 77,258.5 | 60,932.1 | 17.3% | 78.9% |
| საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 1,666,545.0 | 428,517.5 | 420,176.4 | 25.2% | 98.1% |
| **სხვა უწყებები** | **721,920.7** | **182,575.1** | **154,067.2** | **21.3%** | **84.4%** |
| საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები | 64,736.0 | 15,659.2 | 13,392.8 | 20.7% | 85.5% |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 7,000.0 | 2,330.0 | 1,359.5 | 19.4% | 58.3% |
| საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი | 700.0 | 178.8 | 157.0 | 22.4% | 87.8% |
| საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია | 16,500.0 | 5,521.1 | 4,469.6 | 27.1% | 81.0% |
| სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 16,455.0 | 4,764.0 | 3,133.9 | 19.0% | 65.8% |
| საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 72,569.7 | 8,410.2 | 6,052.0 | 8.3% | 72.0% |
| საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო | 4,250.0 | 1,090.5 | 897.7 | 21.1% | 82.3% |
| საქართველოს უზენაესი სასამართლო | 12,000.0 | 2,975.0 | 2,589.6 | 21.6% | 87.0% |
| საერთო სასამართლოები | 84,380.0 | 18,559.0 | 16,490.0 | 19.5% | 88.9% |
| საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 6,620.0 | 1,640.0 | 1,163.2 | 17.6% | 70.9% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში | 890.0 | 226.5 | 211.2 | 23.7% | 93.2% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში | 680.0 | 160.0 | 143.9 | 21.2% | 89.9% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში | 790.0 | 209.6 | 200.3 | 25.4% | 95.6% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში | 760.0 | 186.0 | 165.3 | 21.7% | 88.9% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში | 650.0 | 171.0 | 146.8 | 22.6% | 85.8% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში | 640.0 | 175.1 | 143.0 | 22.3% | 81.7% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში | 650.0 | 165.0 | 149.7 | 23.0% | 90.7% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში | 880.0 | 237.8 | 197.8 | 22.5% | 83.2% |
| სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში | 660.0 | 173.0 | 148.2 | 22.5% | 85.7% |
| საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 137,500.0 | 37,210.0 | 30,562.9 | 22.2% | 82.1% |
|  სსიპ - საპენსიო სააგენტო | 5,000.0 | 1,382.5 | 892.7 | 17.9% | 64.6% |
| შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 2,950.0 | 862.8 | 613.9 | 20.8% | 71.2% |
| საქართველოს პროკურატურა | 41,300.0 | 9,095.0 | 8,118.7 | 19.7% | 89.3% |
| საქართველოს დაზვერვის სამსახური | 13,500.0 | 4,000.0 | 3,167.5 | 23.5% | 79.2% |
| სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო | 1,600.0 | 400.1 | 373.8 | 23.4% | 93.4% |
| სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური | 6,800.0 | 2,108.0 | 1,520.7 | 22.4% | 72.1% |
| სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 8,300.0 | 2,136.5 | 1,370.1 | 16.5% | 64.1% |
| სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 2,150.0 | 559.0 | 484.6 | 22.5% | 86.7% |
| ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი | 260.0 | 66.0 | 56.5 | 21.7% | 85.5% |
| საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 58,500.0 | 15,404.0 | 13,066.3 | 22.3% | 84.8% |
| საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | 8,000.0 | 2,293.0 | 1,715.5 | 21.4% | 74.8% |
| სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი | 68,700.0 | 23,323.0 | 23,380.7 | 34.0% | 100.2% |
| სსიპ – კონკურენციის სააგენტო | 2,200.0 | 582.0 | 471.1 | 21.4% | 81.0% |
| ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 2,460.0 | 685.0 | 642.2 | 26.1% | 93.7% |
| საქართველოს საპატრიარქო | 25,000.0 | 8,133.5 | 7,397.6 | 29.6% | 91.0% |
| სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 7,000.0 | 1,630.0 | 1,300.0 | 18.6% | 79.8% |
| სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი | 10,580.0 | 2,633.4 | 2,242.0 | 21.2% | 85.1% |
| სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 4,250.0 | 1,098.0 | 1,004.3 | 23.6% | 91.5% |
| საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა | 1,530.0 | 403.0 | 353.7 | 23.1% | 87.8% |
| სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 5,330.0 | 1,460.5 | 1,337.3 | 25.1% | 91.6% |
| სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 8,000.0 | 2,250.0 | 1,156.2 | 14.5% | 51.4% |
| სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 500.0 | 125.5 | 107.5 | 21.5% | 85.6% |
| სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო | 500.0 | 135.5 | 63.6 | 12.7% | 46.9% |
| სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო | 5,000.0 | 887.9 | 643.4 | 12.9% | 72.5% |
| ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი | 3,200.0 | 879.2 | 445.9 | 13.9% | 50.7% |
| სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი | 0.0 | 0.0 | 358.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები** | **2,766,800.0** | **619,896.9** | **541,545.0** | **19.6%** | **87.4%** |
| *საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა* | 1,350,000.0 | 302,800.0 | 299,714.6 | 22.2% | 99.0% |
| *საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა* | 416,000.0 | 122,000.0 | 119,125.4 | 28.6% | 97.6% |
| *ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები* | 131,000.0 | 59,624.9 | 56,126.6 | 42.8% | 94.1% |
| *დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები* | 205,900.0 | 35,128.8 | 8,276.5 | 4.0% | 23.6% |
| *სხვა დანარჩენი ხარჯები* | 663,900.0 | 100,343.2 | 58,301.9 | 8.8% | 58.1% |

* **საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემიისათვის მზაობისა და არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში:**
* საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ასაკით პენსიონერთათვის მარტში განხორციელდა აპრილის პენსიის წინსწრებად და განსხვავებული წესით გაცემა. ამასთან, განსახორციელებელი საკომპენსაციო ზომების ფარგლებში, შესაბამის სამიზნე ჯგუფებს არ შეუჩერდათ და უწყვეტად გაუგრძელდათ სახელმწიფო გასაცემლების მიღება, მიუხედავად კანონმდებლობით დადგენილი შეჩერების საფუძვლ(ებ)ის წარმოშობისა.
* ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთი ღონისძიებებისა და აღნიშნული ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის  ეროვნულ ცენტრსა და  ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის   მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები (შესყიდული და სხვადასხვა უწყებებში გადაცემულ იქნა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები, დეფიბრილატორები, სუნთქვის აპარატები, პაციენტის დაკვირვების მონიტორები, უკონტაქტო ელექტრო თერმომეტრები, თხევადი სამედიცინო ჟანგბადები და სხვა. გარდა ამისა, გაწეულ იქნა ხარჯი საკარანტინო ზონების მოწყობისათვის). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 4.6 მლნ ლარი;
* ქვეყანაში პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების მარაგების შექმნის მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 5 000 ტონა შაქრის, 500 ტონა მაკარონის ნაწარმისა და 1 500 000 ლიტრი მზესუმზირის ზეთის სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე. აღნიშნული მიზნით უნდა მიიმართოს 16.0 მლნ ლარი;
* საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ იქნა „პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა“, რომლის მიზანია პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასების შენარჩუნება სავალუტო კურსის ცვალებადობის მიუხედავად. აღნიშნული მიზნით უნდა მიიმართოს 10.0 მლნ ლარი;
* სსიპ - ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ განახორციელა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონად ნომინირებული არეებიდან შემოსული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. საანგარიშო პერიოდში ამ მიზნით გაფორმებულ იქნა 121 ხელშეკრულება 28 მლნ ლარის ფარგლებში;
* კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 21 მარტიდან სრულად შეწყდა რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა საქართველოდან და საქართველოს მიმართულებით. ხორციელდება მხოლოდ სატვირთო რეისები, აგრეთვე ის ფრენები, რომლებიც ემსახურება საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნებას. კერძოდ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაწესებული პროტოკოლით, განხორციელდა ავიარეისები ჩინეთიდან, ირანიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, საბერძნეთიდან, ნიდერლანდებიდან და ავსტრიიდან. საბჭოს გადაწყვეტილებით და პრემიერ-მინისტრის მითითებით, საბჭოს მიერ განსაზღვრულ ავიარეისებზე სამგზავრო ბილეთის ფასი არ აღემატებოდა 199 ევროს;
* საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილ საზღვაო პორტებში/სარკინიგზო სადგურებში, აეროპორტებსა და სახმელეთო საბაჟო კონტროლის ზონებში, შემოსავლების სამსახურის ექიმი-ეპიდემიოლოგები ახორციელებდნენ სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლს 24 საათიან რეჟიმში. განხორციელდა საიზოლაციო სივრცის (კარვები) მოწყობა/განთავსება, თავდაპირველად აეროპორტებში (თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი), ხოლო შემდგომ სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე (,,ლაგოდეხი“, ,,წითელი ხიდი“, ,,სადახლო-საავტომობილო“, ,,ნინოწმინდა“, ,,კარწახი“, ,,ვალე“, ,,სარფი“და ,,ყაზბეგი“). დამონტაჟდა თერმოსკანერები 9 სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. გადაადგილებულ ყველა მგზავრს/საავტომობილო საშუალების მძღოლს (მათ შორის ტრანზიტულს) უტარდება თერმოსკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში ივსება მგზავრის სააღრიცხვო ბარათიც;
* მიმდინარეობდა ბიზნეს სექტორისა და მოქალაქეების უკეთ ინფორმირება ახალი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გათვალისწინებით საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე მგზავრების, სატრანსპორტო საშუალებების და ტვირთების მიმართ განსახორციელებელ პროცედურებზე, ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებულ საკანონმდებლო შეღავათებზე, გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში საქონლის გაფორმების დისტანციურ ელექტრონულ სერვისებზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე; განხორციელდა გადამხდელთა ინფორმირება მიმდინარე ეპიდსიტუაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა რეკომენდაციებზე ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით (სატელეფონო სმს შეტყობინებები, ვებ-პორტალზე ავტორიზებული მომხმარებლების შეტყობინებები, სატელეფონო ზარები). შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სერვისებთან წვდომის მიზნით გამარტივდა ფიზიკური პირებისთვის ვიდეოზარით აქტივაციის პროცედურები (2 299 299) და აღნიშნული სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცათ ასევე იურიდიულ პირებსაც;
* საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, დაწესდა საგადასახადო შეღავათები, კერძოდ: გადასახადის გადამხდელთა იმ კატეგორიისთვის, რომლებიც საქმიანობენ ტურისტულ სექტორში, ასევე იმ ბიზნეს სუბიექტებისთვის, რომელთაც შეჩერებული აქვთ საქმიანობა შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე. აღნიშნულ კატეგორიებს შესაძლებლობა ეძლევათ 4 თვის ვადით, მიმდინარე წლის 1 ნოემბრამდე, გადაივადონ დეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებები საშემოსავლო და ქონების გადასახადის ნაწილში; ავტოიმპორტიორებს, 2020 წლის 1 აპრილამდე შემოყვანილ ავტომობილებზე, განბაჟებისთვის დაწესებული 90-დღიანი ვადა გადაუვადდათ პირველ სექტემბრამდე (შეღავათი შეეხება დაახლოებით 38 ათასამდე მანქანის მფლობელს და გადავადებული გადასახადების ოდენობა შეადგენს 50 მილიონ ლარს); მარტის და აპრილის საანგარიშო პერიოდებზე კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლდა პირი, რომელიც ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას ახორციელებს სილამაზის სალონში; 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდა სამკურნალო/სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების საქონლის მიწოდება ან/და იმპორტი და სხვა;
* შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი ქვედანაყოფების თანამშრომლები ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებენ კონტროლს იმ მეწარმე სუბიექტების გამოვლენის მიზნით, რომლებსაც საგანგებო მდგომარეობის ვადით შეჩერებული აქვთ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ამასთან, მონიტორინგს ექვემდებარებიან ის მეწარმე სუბიექტები, რომლებსაც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში არ ეკრძალებათ ეკონომიკური საქმიანობა, მაგრამ თავიანთი საქმიანობა უნდა განახორციელონ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად;
* საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 ბრძანების, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით და ასევე, სხვა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი შეზღუდვების აღსრულების პროცესში. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული მოსამსახურეებისათვის საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა ვირუსისგან დამცავი სხვადასხვა საშუალებები (ნიღბები, ხალათები, ანტიბაქტერიული საშუალებები, ხელის სადეზინფექციო ხსნარები, სამედიცინო სათვალეები და სხვა) და განხორციელდა მათი კვებით უზრუნველყოფა. ასევე, სამინისტროს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში საველე ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფაში. კერძოდ, საკარანტინო ზონაში, ქალაქ მარნეულში, „ჯეო ჰოსპიტალის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიშალა 100 პაციენტზე გათვლილი საველე ჰოსპიტალი;
* საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის ფარგლებში, საგუშაგოებზე მობილური სამედიცინო პუნქტების მეშვეობით სამოქალაქო პირების თერმოსკრინინგს და ქალაქებში შემომავალ ავტომობილებზე დეზინფექციას ატარებდნენ. სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ მუდმივად ხორციელდება ქვედანაყოფების ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის და სამედიცინო მარაგების მონიტორინგი და კონტროლი, ქვედანაყოფები საკუთარი ძალებით ახორციელებენ სადეზინფექციო და ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. ასევე, ადგილზე არსებული მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღებისა და ვირუსის პრევენციისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, სამინისტროს სამხედრო მართვის ცენტრიდან ხორციელდება ვიდეოკონფერენციები ავღანეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიაში მყოფ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებთან;
* შემუშავდა, განთავსდა და მხარდაჭერილია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ოთხენოვანი ვებგვერდი https://stopcov.ge/;
* საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გამოწვეულ მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზი - 144 ამოქმედდა, რომლის ტექნიკური მხარდაჭერა, კადრების აყვანა და პროგრამული უზრუნველყოფა მთლიანად განახორციელა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრმა „112“-მა;
* საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფებოდა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აგრეთვე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი გამხდარიყო საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება ვირუსის გავრცელების წანააღმდეგ ბრძოლაში;
* კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, 2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით, საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს 1140 მოქალაქეს გაეწია სხვადასხვა სახის დახმარება, კერძოდ: საცხოვრებლითა და საკვებით უზრუნველყოფილ იქნა 91 მოქალაქე; მხოლოდ საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ იქნა 79 მოქალაქე; საკვებით უზრუნველყოფილ იქნა 492 მოქალაქე; ტრანსპორტირებაში დახმარება გაეწია 283 მოქალაქეს; სხვადასხვა სახის სამართლებრივი და ტექნიკური დახმარება გაეწია 195 მოქალაქეს;
* ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით, დისტანციური სწავლების ფორმაზე გადასვლიდან გამომდინარე, მომზადდა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეწოდათ რეკომენდაციები სასწავლო პროცესის მაქსიმალურად ეფექტიანად წარმართვასთან დაკავშირებით. ასევე, დაიწყო მუშაობა პროექტზე „ტელე-სკოლა“. პროექტის ფარგლებში, მედიაპლატფორმა, მეორე არხის, ვებპორტალი 1tv.ge, საქართველოს პირველი არხის youtube და ფეისბუქ გვერდების საშუალებით, I-XII კლასების მოსწავლეებს (მათ შორის აბიტურიენტებს) შესთავაზებს ტელეგაკვეთილებს და გასართობ-შემეცნებით გადაცემებს;
* საჯარო სკოლებში განსახორციელებელ სადენზიფექციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ხელშეკრულების ფარგლებში 1 299 საჯარო სკოლისთვის შეძენილია 5 000 ცალი დისპენსერი და 80 ტონა სადეზინფექციო ხსნარი. დარიგდა 3 775 ცალი დისპენსერი და 48 ტონა სადენზიფექციო ხსნარი;
* საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, საქვეუწყებო დაწესებულებისა და სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გატარდა გარკვეული ღონისძიებები, კერძოდ: დეზინფექცია ჩაუტარდა სისტემაში არსებულ შენობებს, თანამშრომელთა და მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა უსაფრთხოებისათვის შესყიდულ იქნა სადეზინფექციო ხსნარები, ერთჯერადი პირბადეები, ერთჯერადი ხალათები, ხელთათმანები, ერთჯერადი ქუდები, სახის დამცავი ფარები, სპეციალური სათვალეები, დეზობარიერების სადეზინფექციო ხალიჩები და ბახილები. ამასთან, მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანია და მომხმარებელთა ინფორმირება არსებული სერვისების ელექტრონული გზით მიღების შესახებ;
* საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ აქტიური მოლაპარაკებები დაიწყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და მსოფლიო ბანკთან დონორული დაფინანსების მობილიზების მიზნით.
* საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარგლებში, დაიწყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვირტუალური მისია პროგრამის მეექვსე მიმოხილვის მიზნით. მისიასთან მოლაპარაკეტების ფარგლებში აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროგნოზებისა და ფისკალური პარამეტრების კორექტირებასთან დაკავშირებით, COVID-19-ით გამოწვეული გლობალური გამოწვევებიდან გამომდინარე.
1. არ მოიცავს „*ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია.* ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით PPP ვალდებულებების მონაცემის განახლება და მათი ასახვა საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში მოხდება შესაბამისი სუბიექტების მიერ 2019 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე აუდიტის დასრულებისთანავე. აღსანიშნავია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, სუბიექტები აუდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენენ საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა. [↑](#footnote-ref-2)