

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔ*** | **Գյումրի** |
| ***ՄԱՐԶ*** | **Շիրակ** |

## 

**1.ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ**

|  |
| --- |
| Գյումրին բնակավայր է եղել դեռ անհիշելի ժամանակներից։ Տարածքում հայտնաբերվել են հնագիտական (մ.թ.ա. III հազարամյակից մինչև ուշ միջնադար) հուշարձաններ։ Պեղված իրերից են 1875 թ. շինարարական աշխատանքների ընթացքում, այսպես կոչված, «Մարտիկի գերեզմանից» գտնված մ.թ.ա. II հազարամյակի բրոնզե իրերը, ինչպես նաև 1908 թ. գտնված մ.թ.ա. X-IX դդ. Երկաթե ապարանջաններն ու դանակները։ 1929 թ. Լենինականում պատահաբար գտնված կավե և բրոնզե իրերը պատկանում են հիմնականում մ.թ.ա. XI-IX դդ։ 1939 թ. մսի կոմբինատի տարածքում եղած հնագույն բնակատեղիից պեղվել են ուշ բրոնզի և վաղ երկաթի դարերի աշխատանքային գործիքներ ու զենքեր (բրոնզե և երկաթե դանակներ, նետասլաքներ ու նիզակների ծայրեր):  Հնում ստացած Կումայրի անվանումը որոշ պատմաբաններ կապում են կիմերների հետ։ Կումայրի բնակավայրի մասին տեղեկություններ է հայտնում նաև Քսենոֆոնն իր «Անաբասիս» ստեղծագործությունում։ Հայ մատենագիրներից առաջինը Կումայրու մասին տեղեկություներ է հայտնում Ղևոնդ պատմիչը՝ նկարագրելով 773-775 թվականներին արաբ զավթիչների դեմ Արտավազդ Մամիկոնյանի գլխավորած ժողովրդական հուզումները։  Այնուհետև, դարեր շարունակ Կումայրի-Գյումրին նշանակալի առաջադիմություն չի ունենում։ Մինչև XIX դարի սկիզբը Գյումրին ընկել է մերթ Պարսկաստանի, մերթ Թուրքիայի տիրապետության տակ, ինչի պատճառով բազմիցս թալանվել է ու ավերվել։ Գյումրու զարգացման ամենանշանակալի շրջանը դարձավ XIX դարը, երբ 1804 թ.՝ ռուս-պարսկական առաջին պատերազմի ժամանակ, այն հարակից տարածքներով հանդերձ մտավ Ռուսաստանի կազմի մեջ, այսինքն՝ շատ ավելի վաղ, քան ողջ Արևելյան Հայաստանը:  Պատմական տարբեր ժամանակներում բնակավայրը կրել է տարբեր անուններ։ Ամենահին աղբյուրը, որ թվագրված է Ք.Ա. VIII դարով, այն հիշատակում է Կումայրի անունով։ Այդպես է անվանվել նաև մ.թ. VIII դարում, ինչպես վերը նշեցինք, Ղևոնդ պատմիչի ձեռագրում։ Փաստորեն շուրջ 16 դար բնակավայրը հայտնի է եղել այս անվանումով։ Հետո երկար ժամանակ տեղեկություններ չկան, որից հետո սկսում է հիշատակվել «Գումիրի», «Գումրի», «Գյումրի» և այլ տարբերակներով, մինչև 1837 թվականը, երբ վերանվանվեց Ալեքսանդրապոլ՝ ի պատիվ Ռուսաց ցար Նիկոլայ Ա-ի կնոջ՝ Ալեքսանդրիայի։ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից մի քանի տարի հետո՝ 1924 թվականին քաղաքը կոչվեց Լենինական՝ Վ.Ի Լենինի անունով։ Հայաստանի անկախացումից հետո 1991 թվականին շատ կարճ ժամանակով վերականգնվեց քաղաքի հնագույն Կումայրի անունը, որից հետո 1992-ին կրկին հաստատվեց միջին դարերից հայտնի Գյումրի տարբերակը։ |

**2.ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆՆԿԱՐԱԳԻՐ**

|  |
| --- |
| Գյումրին Հայաստանի՝ մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Գտնվում է Երևանից 126 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ Շիրակի  բարձրավանդակի կենտրոնական մասում, ծովի մակարդակից 1550 մետր բարձրություն ունեցող հարթավայրում, Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում, Ախուրյան գետի ձախ ափին։ Շիրակի բարձրավանդակի տափարակ մասի երկարությունը կազմում է մոտ 35, իսկ լայնությունը՝ 25 կիլոմետր, սահմանակից է Փամբակի արևմտյան, Արագածի հրաբխային զանգվածի հյուսիսային ու արևմտյան լեռներին և նախալեռներին։  Քաղաքն ունի աշխարհագրական հարմար դիրք, որն ակոսվում է Չերքեզի, Ջաջուռի և այլ ձորերով։ Ռելիեֆը հարթավայրային է, ծածկված լճագետային և հրաբխային շուրջ 350 մ հզորության նստվածքներով։ Ուղիղ գծով Գյումրիից Սև ծով  196 կմ է, իսկ երկաթուղով մինչև Մոսկվա՝ 2760 կիլոմետր։ Գյումրու օդը կազդուրիչ է ու առողջարար, բուսականությունը տափաստանային է, գետահովիտներում աճում են ակացիա, թխկենի, հացենի և այլ ծառատեսակներ։ |

**3.ՀԱՄԱՅՆՔԻԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆՀԱՄԱՌՈՏԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը (մմ) | 500 |
| Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին(0C) | −9, 7 |
| Օդի միջին ջերմաստիճանը հուլիսին(0C) | +19,5 |

**4.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Համայնքում ընդգրկված բնակավայրերը և դրանց հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից  1.1)  1.2)  1.3) | - | |
| 2.Նախկին(ՀԽՍՀ) վարչական շրջանի անվանումը | Լենինական | |
| 3.Համայնքի հեռավորությունը՝ |  | |
| 3.1) մայրաքաղաքից (կմ) | 126 | |
| 3.2) մարզկենտրոնից (կմ) | - | |
| 3.3) պետական սահմանից ուղիղ գծով (կմ) | - | |
| 3.4) նախկին շրջկենտրոնից (կմ) | - | |
| 3.5) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից (կմ) | - | |
| 3.6) երկաթուղայի նկայարանից(առկայության դեպքում) (կմ) | - | |
| 4.Համայնքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից (մ) | 1550 | |
| 5.Համայնքի վարչական տարածքը (քառ. կմ/հա) | 4429,5 հա |  |
| 6․Սահմանակից համայնքների անվանումները | Առափի,Ախուրյան,Ազատան  Ղարիբջանյան,Մարմաշեն | |
| 7.Համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեն | [Gyumri@Gyumri.am](mailto:Gyumri@Gyumri.am) | |
| 8. Համացանցային պաշտոնական կայքի հասցեն | [www.gyumricity.am](http://www.gyumricity.am) | |
| 9.Համայնքի ղեկավարի հեռախոսահամարը | 3-26-06 | |
| 10. Համայնքապետարանի հեռախոսահամարը | 2-22-20 | |
| 11․Համայնքի հեռախոսային կոդը | 0312 | |
| 12․Համայնքում փոստային բաժանմունքի առկայությունը(այո, ոչ) | Այո | |
| 13.Համայնքապետարանի փոստային դասիչը | 3104 | |
| 14.Հաստատված գլխավոր հատակագծի առկայությունը (այո, ոչ) | Այո | |
| 15. Քաղաքացիներիսպասարկմանգրասենյակիառկայությունը(այո, ոչ) |  | |

**5.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2018թ.** |
| 1. Մշտական բնակչության թվաքանակը | 158826 |
| 2. Գրանցված ծնունդների քանակը | 1306 |
| 2.Մահացության դեպքերի քանակը | 1302 |
| 3.Ամուսնությունների քանակը | 461 |
| 4. Ամուսնալուծությունների քանակը | 145 |
| 5. Տնային տնտեսությունների թիվը | - |
| 6. Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների քանակը | 10539 |
| 7. Կենսաթոշակառուների քանակը | 26682 |
| 8. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց քանակը | 9477 |

**6.ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2018թ.** |
| 1. Գրադարանների քանակը | 5 |
| 2. Արվեստի դպրոցների քանակը | 3 |
| 3. Երաժշտական դպրոցների քանակը | 6 |
| 4. Նախադպրոցական հիմնարկների քանակը | 24 |
| 5. Հանրակրթականդպրոցների քանակը | 41 |
| 6. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների քանակը | 3 |
| 7. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քանակը | 5 |
| 8. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների քանակը | 9 |
| 9. Մարզադպրոցների քանակը | 15 |

**7.ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՆԴ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2018թ.** |
| 1. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը(մ2) | 16500 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր թիվը | 830 |
| 1. Բնակելի տների (առանձնատների) ընդհանուր թիվը | 14700 |

**8.ՀՈՂԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2018թ. |
| 1.Հողեր, ընդամենը (հա) | 4400 |
| 2.Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա) | 413 |
| 3.Բնակավայրերի ընդհանուրտարածքը(հա) | 2700 |
| 4.Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը | 1773 |
| 6. Մանր եղջերավոր անասունների (ոչխար և այծ) գլխաքանակը | 375 |
| 7. Խոզերի գլխաքանակը | 733 |
| 8. Գյուղատնտեսական տեխնիկա | - |
| 8.1տրակտորներ (քանակը) | - |
| 8.2կոմբայններ (քանակը) | - |
| 9. Գյուղացիական տնտեսությունների թիվը | - |

**9.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Էլեկտրական ենթակայանների քանակը |  |
| 2.Համայնքում գազաֆիկացման առկայությունը (այո, ոչ) | այո |
| 3.Համայնքում աղբավայրի առկայությունը (այո, ոչ) | այո |
| 4. Գերեզմանատան առկայությունը համայնքում (այո, ոչ) | այո |
| 5. Համայնքային ենթակայության ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը (կմ) | 181 |
| 6. Կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի առկայությունը |  |
| 6.1 Ինքնաթափ բեռնատար մեքենաների քանակը | 9 |
| 6.2 Էքսկավատորների քանակը | - |
| 6.3 Թրթուրավոր տրակտորների քանակը | 1 |
| 6.4 Գրեյդերների քանակը | 3 |
| 6.5 քանակը | - |
| 6.6 Աղբատար մեքենաների քանակը | 16 |
| 6.7Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենաների քանակը | 1 |
| 6.8Վակուումային փոշեկուլ մեքենաների քանակը | 1 |
| 6.9Ավտոաշտարակների քանակը | 1 |
| 7. Համայնքի տարածքով անցնող միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը (կմ) | 27 |
| 8. Համայնքի տարածքում գործող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի առկայությունը (այո, ոչ) և դրանց քանակը | 18 |
| 9. Ներհամայնքային երթուղիների առկայությունը (այո, ոչ) | այո |

**10.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ**

***Համայնքի վարչական բյուջեի եկամուտներ (հազ. դրամ)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ընդունված բյուջե** | **Փաստացի** |
| 1.Ընդամենը եկամուտներ | 3470265.2 | 3443436.1 |
| 1. Հարկային եկամուտներ, ընդամենը   Այդ թվում` | 586973.6 | 557566.1 |
| 2.1 հողի հարկ | 47949.4 | 46458.9 |
| * 1. գույքահարկ | 539024.2 | 511107.2 |
| 1. Պաշտոնական տրանսֆերտներ, ընդամենը | 2066639.9 | 2065110.8 |
| 3.1 դոտացիա | 1968669.1 | 1968669.1 |
| 3.2 սուբվենցիա | 97970.8 | 96441.7 |
| 4.Մուտքեր հողի օտարումից | 105006.8 | 128777.9 |

***Համայնքի վարչական բյուջեի ծախսեր(հազ. դրամ)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ընդունված բյուջե** | **Փաստացի** |
| 1. Ընդամենը ծախսեր | 3595013.2 | 3228939.2 |

***Համայնքի ֆոնդային բյուջեի եկամուտները(հազ. դրամ)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ընդունված բյուջե** | **Փաստացի** |
| 1. Ընդամենը ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ | 113106.8 | 138034.6 |

***Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր(հազ. դրամ)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ընդունված բյուջե** | **Փաստացի** |
| 1. Ընդամենը ծախսեր | 530535.0 | 440734.7 |

**11.ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Համայնքապետարանի աշխատողների թվաքանակը, մարդ  որից՝   * 1. համայնքային ծառայողներ | 214 |
| 167 |
| 2. Ապարատի պահպանման ծախսերը, ընդամենը (հազ. դրամ) | 437344.6 |
| 3. Ավագանու անդամների թվաքանակը | 33 |

**12. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Հիմնախնդիրը** | **Ակնկալվող լուծումը** |
| ***Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը*** | Օտարերկրյա ներդրողների համար գրավչության բարձրացումը,այդ թվում ճանապարհների բարեկարգումը |
| ***Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման բարելավում*** | Մանկապարտեզների և արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում, գույքի ձեռքբերում |
| ***Մարզական կյանքի ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի պատշաճ կազմակերպում*** | Մարզադպրոցների շենքային պայմանների բարելավում, նոր գույքի ձեռքբերում, միջազգային մրցումների անցկացման համար համապատասխան մարզադահլիճների կառուցում |