**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი**

**2024-2027 წლები**

ქობულეთი, 2023

[შესავალი 3](#_Toc154605738)

[1. სიტუაციური ანალიზი 7](#_Toc154605739)

[1.1. მუნიციპალიტეტის ძირითადი სოციალური და ეკონომიკური მონაცემები 7](#_Toc154605740)

[1.1.1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება 7](#_Toc154605741)

[1.1.2. წიაღისეული და სხვა ბუნებრივი რესურსები 8](#_Toc154605742)

[1.1.3. დემოგრაფია 13](#_Toc154605743)

[1.1.4. მუნიციპალიტეტის შრომითი რესურსები 18](#_Toc154605744)

[1.2. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა 23](#_Toc154605745)

[1.2.1. სოფლის მეურნეობა 23](#_Toc154605746)

[1.2.2. მრეწველობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა 31](#_Toc154605747)

[1.2.3. ტურიზმი 37](#_Toc154605748)

[1.3. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა 43](#_Toc154605749)

[1.4. ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა 48](#_Toc154605750)

[1.5. განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა, მეცნიერება 50](#_Toc154605751)

[1.6. გარემოს დაცვა 59](#_Toc154605752)

[1.7. მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა 59](#_Toc154605753)

[მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 60](#_Toc154605754)

[1.8. SWOT ანალიზი 62](#_Toc154605755)

[2. მუნიციპალიტეტის ხედვა, მიზნები ამოცანები 65](#_Toc154605756)

[2.1. მუნიციპალიტეტის ხედვა 65](#_Toc154605757)

[2.2. მუნიციპალიტეტის მიზანი და ამოცანები 65](#_Toc154605758)

[3. დოკუმენტის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება 74](#_Toc154605759)

[3.1. დოკუმენტის განხორციელება 74](#_Toc154605760)

[3.2. მონიტორინგი და შეფასება განვითარების დოკუმენტით 75](#_Toc154605761)

[4. დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი 78](#_Toc154605762)

[დანართები 79](#_Toc154605763)

# შესავალი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2024-2027 წწ.) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მიზნით მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ და დაინტერესებული მხარეების თანამონაწილეობით შემუშავებულ დოკუმენტს, რაც გამოიხატება არსებული საჭიროებების შესწავლაში და მათ მისაღწევად საჭირო ღონისძიებების შემუშავებასა და განხორციელებაში.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი წარმოადგენს ქობულეთის საშუალოვადიან სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითად გეგმას, რომელიც ასახავს ადგილობრივ ხედვას, მიზნებს, ამოცანებს და მათი მიღწევის კონკრეტულ მექანიზმებს.

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავების პროცესი ითვალისწინებდა მაღალ სამოქალაქო აქტივობას და ინტერესთა ყველა ჯგუფის შეხედულების გაანალიზებას. სწორედ, თანამონაწილეობით პრინციპს ეფუძნება დოკუმენტის შემუშავების პროცესი და წარმოადგენს კომპლექსურ მიდგომას გააერთიანოს სხვადასხვა მხარეების ინტერესები, მოსაზრებები, პრიორიტეტები და პრობლემების გადაჭრის ხედვა, განვითარებისა და პროგრესის საზიარო მიზნის მისაღწევად.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავების პროცესში ჩართული იყო სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე: მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები და სხვ.

სამუშაო შეხვედრებზე ერთობლივი მსჯელობის შედეგად შემუშავდა მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზი, რამაც გამოკვეთა მუნიციპალიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები. აღნიშნულის შედეგად, განისაზღვრა მუნიციპალიტეტის მიზნები და შესაბამისი ამოცანები.

წინამდებარე დოკუმენტში ასახულია დაინტერესებული მხარეების მიერ მოწოდებული უკუკავშირი და მოსაზრებები.

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შემუშავებული სტრატეგიის განხორციელებას უზრუნველყოფენ მერიის სტრუქტურული ერთეულები და მმართველობის სფეროში შემავალი სხვა დაწესებულებები.

####

#### დოკუმენტის შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის სამართლებრივ საფუძველს ქმნის საქართველოს კონსტიტუცია, რომლის მიხედვით მუნიციპალიტეტი საკუთარ უფლებამოსილებებს ახორციელებს დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით, ასევე, საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, რომლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ორგანოები მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა განხორციელებისას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეიმუშავებენ, ამტკიცებენ და ახორციელებენ შესაბამის პროგრამებს, სტრატეგიებს, სამოქმედო გეგმებსა და პროექტებს.

ამავე კოდექსის თანახმად, მერი უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების, სტრატეგიებისა და გეგმების მომზადებას, საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენასა და განხორციელებას. თავის მხრივ, მუნიციპალიტეტის საკრებულო განიხილავს და ამტკიცებს ადგილობრივი სტრატეგიებს, პროგრამებსა და გეგმებს, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. მუნიციპალიტეტის სტრატეგიის დოკუმენტის არსებობის მნიშვნელობა, ასევე ხაზგასმულია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული დეცენტრალიზაციის 2020-2025 წლების სტრატეგიაში.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის სამართლებრივ საფუძვლებს ასევე წარმოადგენს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები.

დოკუმენტი შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის #264 განკარგულების („მუნიციპალიტეტის განვითარების დაგეგმვის სახელმძღვანელოს; 2022 წლის 15 თებერვალი) საფუძველზე. დოკუმენტი ასევე, პასუხობს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს (SDG).

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი მოამზადა ქობულეთის მერის 2023 წლის 1 ივლისის ბრძანებით (ბ114. 114231826) შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა.

სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავებისას, ასევე, გათვალისწინებული იყო ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული ფისკალური ჩარჩო.

#### დოკუმენტის მიზნებისა და ამოცანების ჰარმონიზაცია და კავშირი სხვა ეროვნულ თუ მუნიციპალურ პოლიტიკის დოკუმენტებთან

მუნიციპალიტეტი თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და მისი კომპეტენციები გამიჯნულია ცენტრალური ხელისუფლებისგან, თუმცა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ, საკუთარი პოლიტიკის დაგეგმვისას, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შედგენისას, გასათვალისწინებელია ჰარმონიზაცია ეროვნული, სექტორული პოლიტიკის განმსაზღვრელ სტრატეგიული ან სამოქმედო სახის დოკუმენტებთან.

დოკუმენტის შედგენის პროცესში განხილულ და გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფოში მოქმედი შემდეგი პოლიტიკის დოკუმენტები:

* სამთავრობო პროგრამა 2021 – 2024 – „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“
* საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N678 დადგენილება „დეცენტრალიზაციის 2020-2025 წლების სტრატეგიისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“;
* საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებებების განვითარების 2019-2023 წლების სტრატეგია;
* საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 ნოემბრის N2328 განკარგულება „მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თაობაზე“;
* საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია 2021 – 2027
* საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2021-2025
* საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025;
* საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის დადგენილება №365 „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ;
* „პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესი“, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის #629 დადგენილება;
* 2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია;
* საქართველოს შრომისა და დასახლების პოლიტიკის 2019-2023 წლების ეროვნული სტრატეგია;
* საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020-2025 წლების ეროვნული სტრატეგია;
* ნარჩენების მართვის 2016 - 2030 წლების ეროვნული სტრატეგია.

# სიტუაციური ანალიზი

## მუნიციპალიტეტის ძირითადი სოციალური და ეკონომიკური მონაცემები

### ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ზოგადი დახასიათება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს სამხრეთ განედზე, კერძოდ, დედამიწის სუბტროპიკული ზონის ჩრდილო პერიფერიულ ნაწილში, სადაც ჩამოყალიბებულია ტენიანი სუბტროპიკული ჰავა, რომელიც ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარებას. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ- გეოგრაფიული მდებარეობის ძირითადი ნიშნებია: ­პირდაპირი გასასვლელი შავ ზღვაზე; ევროპისა და აზიის გზების გასაყარზე მდებარეობა; ­ქობულეთზე გადის ტრანსევრაზიის საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანსპორტო კომუნიკაციები; ­ ხელსაყრელი ეკონომიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობა ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აჭარის რეგიონის ჩრდილოეთ ნაწილში. იგი მოქცეულია შავ ზღვას, მდინარე ჩოლოქსა და მესხეთის ქედს შორის. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება ოზურგეთის (გურია), სამხრეთით – ხელვაჩაურისა და ქედის, აღმოსავლეთით - შუახევის მუნიციპალიტეტები, ხოლო დასავლეთით ეკვრის შავი ზღვა 17კმ-იანი სანაპირო ზოლით.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი გეომორფოლოგიურად მრავალფეროვანია. მის რელიეფში შერწყმულია დაბლობები, გორაკ-ბორცვები, ღრმა ხეობები, მთები და სხვ. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მთავარი ოროგრაფიული ერთეულებია: ქობულეთ-ჩაქვის ქედის ჩრდილოდასავლეთი კალთა, შავიზღვისპირა ვაკე დაბლობები და გორაკბორცვიანი ზოლი. ქობულეთი-ჩაქვის ტექტონიკის ეროზიული ქედის ჩრდილო–დასავლეთი კალთა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტის შუა და აღმოსავლეთ ნაწილებს, მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ვრცელდება მთა ყოროლისთავიდან (1302 მ) მთა ხინომდე (2599 მ), რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უმაღლესი ადგილია. მუნიციპალიტეტის მწვერვალები: მტირალა (1381მ), ჩაქვისმთა (1547მ), საგუდისთავი (1700მ) და პერანგა (2235მ). რელიეფი აგებულია ინტენსიურად დანაოჭებული, ძირითადად ეოცენური ვულკანური ქანებით: ანდეზიტურ განფენებიანი ტლანქშრეებრივი ტუფ-ბრექჩებით, ტუფ-ქვიშაქვებითა და ტუფკონგლომერატებით.

ქობულეთში გრავიტაციული პროცესები (ჩამოქცევა, მეწყერი, ჩამოშლა) უმეტესად ვითარდება ციცაბო რელიეფის პირობებში, რომლის დახრისკუთხე 250-ს აღემატება. ფერდობების მდგრადობისა და მეწყრული პროცესებისგან ვითარების უმთავრესი კრიტერიუმი აღმოჩნდა ფერდობების ამგები ქანების გაწყლიანება ჭარბი ატმოსფერული ნალექებით. ქანების გაწყლიანება მოხდა როგორც ზედაპირული წყლებით, ასევე გრუნტის წყლებით, რომელთა დონეები მნიშვნელოვნად შეივსო ჩანაჟონი წყლებით. ფერდობების ამგები ქანების გაწყლიანება-გადამძიმებამ გამოიწვია ისედაც სუსტი სტატისტიკური წონასწორობის დარღვევა და გრავიტაციული პროცესების განვითარება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჰავა ტენიანი სუბტროპიკულია. მთებში სიმაღლის მატების შესაბამისად ჰავა ჯერ ზომიერად ნოტიო ხდება, შემდეგ – გრილი. საშუალო წლიური ტემპერატურა ზღვის სანაპირო რაიონებში იცვლება 13,50C-დან -3 0C–მდე (მთა ხინო). აბსოლიტური მინიმალური ტემპერატურაა -170C, ხოლო აბსოლიტური მაქსიმალური ტემპერატურა +420C-ია. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საშუალო წლიური ნალექების რაოდენობა სანაპირო რაიონებში 2500-3000მმ-ია. სიმაღლის მატებასთან ერთად ნალექების საშუალო რაოდენობა თანდათანობით ეცემა. ვაკე-დაბლობ და გორაკ-ბორცვიან ნაწილებში იშვიათად იქმნება თოვლის მდგარი საფარი. მთებში თოვლის საბურველის სიგრძე ზოგჯერ 5–6 მეტრსაც აღწევს და 6–7 თვის განმავლობაში ჩერდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხშირია ნისლი. ზღვის სანაპირო რაიონებში ჰაერის ტენიანობა - საშუალოდ 80%-ია, ხოლო სიმაღლის მატებასთან ერთადტენიანობა 72%-მდე ეცემა. მაღალია ღრუბლიანობის კოეფიციენტი, რომელიც საშუალოდ 5,7-5,9 ბალია. მზიან დღეთა რაოდენობა სანაპიროზე 45-70 დღეა, ხოლო მთიანეთში – 70-85 დღე.

### წიაღისეული და სხვა ბუნებრივი რესურსები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტს გააჩნია როგორც მადნეული, ისე არამადნეული წიაღისეული. რკინის მადნის გარკვეული მარაგი მაგნეტიტური ქვიშაქვების სახით არის ქობულეთი-ჩოლოქის ზღვის სანაპირო ზონაში.

***სასარგებლო წიაღისეული***

მუნიციპალიტეტი მდიდარია სასარგებლო წიაღისეულით: ტორფი; ცეცხლგამძლე თიხები; მაგნეტიტური ქვიშები.

მუნიციპალიტეტში მოიპოვება: სამშენებლო ქვა; ­ქვიშა; ხრეში.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ხალა, ჩაისუბანი, ჩაქვისთავში) გვხდება ოქროს მადნების კვარც-ძარღვული მცირე სულფიდური ტიპის ხალასთავის ოქრო და ჩაქვისთავის ოქრო; ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ცნობილია სხვადასხვა სახის სამშენებლო-საყალიბე (ცეცხლგამძლე) თიხის რამდენიმე საბადო.

*ცხრილი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არსებული საბადოები და მათი მარაგები*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | საბადოს დასახელება | მარაგები (მლნ. მ 3 ) | შენიშვნები |
| 1 | დაგვის მიკრო ტუფობრექჩიების საბადო | 1,14 | საბადოს ტერიტორია დასახლებულია |
| 2 | ქობულეთის კერამზიტული, სააგურე და ცეცხლგამძლე თიხის საბადოები |  | მარაგები დღეისათვი ჩამოწერილია და ძიებიდან 35 წლიანი ვადის გასვლის გამო |
| ა. ოჩხამურის კერამზიტული თიხების საბადო | 2,02 | ნედლეული ვარგისია კერამზიტული ხრეშის წარმოებისათვის |
| ბ. ცეცხლაურის ცეცხლგამძლე თიხის საბადო | 1,8 | საბადოს მარაგები ჩამოწერილია |
| გ. ჯიხანჯურის სააგურე-საკრამიტე თიხის საბადო | 1,03 | საბადო არ მუშავდება. მარაგები ჩამოწერილია |
| 3 | ხალისთავი სგაბრო-დიორიტის საბადო | 1,8 |  |
| 4 | ხალისთავის ოქროს გამოვლინება |  | შესასწავლია |
| 5 | ჩაქვისთავის ოქროს გამოვლინება |  | შესასწავლია |
| 6 | კინკიშის ანდეზიტი, ბაზალტის საბადო | 8765,0 |  |

***ტყის რესურსები***

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია თავისი ბუნებრივი რესურსებით, მრავლად არის მდინარეები, ჩანჩქერები, ტყის მასივები, გამორჩეულია ფლორა და ფაუნა.

მუნიციპალიტეტის რელიეფის ძირითადი ნაწილი დაჭაობებულ ტერიტორიებს, ციცაბო მთებსა და ფერდობებს შეადგენს. დაცული ტერიტორიების ფართობი შეადგენს 30252 ჰექტარს, ანუ მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 42%-ს.

რელიეფის მრავალფეროვნება, კლიმატური პირობები, ნიადაგები, ანთროპოგენურ და სხვა ფაქტორთა კომპლექსები განაპირობებს მუნიციპალიტეტის მცენარეულობის მოზაიკურობას, რომელშიც კარგად ჩანს ვერტიკალური სარტყლიანობა და ექსპოზიციურობა. ზღვის სანაპიროდან სიმაღლის ზრდასთან ერთად ტყის ფორმაციებიც შესაბამისად იცვლება.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 4 სატყეო უბანია: ჩაქვის 3941 ჰა; თიკერის 837.4 ჰა; აჭი-გოგიეთის 11023 ჰა; ქობულეთის 7989.4 ჰა., სადაც წარმოდგენილია ჰიგროფილური, თერმოფილული შერეული ფოთლოვანი ტყები: წაბლნარები; წიფლნარები; შერეულფოთლოვანი ტყე;

***წყლის რესურსები***

მდინარეები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, როგორც მთლიანად აჭარის, შიგა წყლების და მათ შორის მდინარეების, მინერალურ და თერმული წყლების ხასიათი განპირობებულია რთული გეოლოგიური აგებულებით, რელიეფის და კლიმატის თავისებურებით. ზემოაღნიშნული პირობები გავლენას ახდენს ჩამონადენის სისწრაფეზე, ქიმიურ შემადგენლობასა და ჩამონადენის მოდულზე.

ქობულეთში, ძირითადად, მთის ტიპის მდინარეებია. რელიეფის ძლიერი დანაწევრების გამო მდინარეების სიგრძე მოკლეა და მათ მიერ დაკავებული აუზის ფართობი მცირე. მუნიციპალიტეტის არცერთი მდინარე სათავეს არ იღებს მუდმივი მყინვარის და თოვლის ტერიტორიიდან. მდინარეები, უმეტესად, იკვებებიან მიწისქვეშა წყლების, წვიმის და თოვლის ნადნობი წყლებით, ამიტომაც მათ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე წყალდიდობები ახასიათებთ. მდინარეები ხასიათდება დიდი ვარდნით, ჩქარი დინებით, ზოგიერთ მონაკვეთზე ისინი მიედინება ვიწრო და ღრმა ხეობებში, ქმნის ჭორომებს და ჩანჩქერებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მნიშვნელოვანი მდინარე მდინარე: ჩაქვისწყალი (სიგრძე ხინოს წყლის სათავიდან 22 კმ-ია აუზის ფართობი 170 კვ.კმ); მდინარე აჭყვისწყალი (სიგრძე 5,8 კმ.); მდინარე დეხვა (სიგრძე 14 კმ, აუზის ფართობი 41კვ.კმ.); მდინარე კინტრიში (სიგრძე 45 კმ. აუზის ფართობი 291კვ.კმ. მდინარეს გააჩნია მრავალი შენაკადები: მათ შორის კინკიშა, ხეკნარა, ჭიხვარულა, აბშილაი, სამარცხები, უყვი, ძროხატყიღელე, კლდიკარი, ბეშლეთი, საჭინკე, ჩალხიღელე, საბადური, ჩერული, ფუტურო, ხორათი და სხვა ღელეები); მდინარე აჭყვა (სიგრძე 19 კმ.) მდინარე ჩოლოქი (საერთო სიგრძე შენკადებთან ერთად 321 კმ შეადგენს).

ტბები: კინტრიშის ნაკრძალში, ხინოს მთის მიდამოებში, ზღვის დონიდან 2050 მეტრზე განლაგებულია სარბიელის ტბა, მასთან ახლოსაა ასევე ტბიყელისა და სიძერძალის ტბები. ტბიყელის ტბა ზღვის დონიდან 1900-2000 მეტრზე მდებარეობს. ტბას გააჩნია ოვალური ფორმა, მისი მაქსიმალური სიღრმე 18-20 მეტრს აღწევს. ტბიყელის ტბა ატმოსფერული ნალექებით, გამდნარი თოვლითა და მიწისქვეშა წყლებით იკვებება. წყლის ტუტე-მჟავიანობა (pH) 7-ის ტოლია. ტბის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე მიწისქვეშა არხის გავლით ტბიდან გამოედინება 4 წყარო და მათგან იქმნება პატარა მდინარე. ტბაში მცირე რაოდენობით არის წყლის ფლორა და ფაუნა.

სოფელ ხინოწმინდაში (ძვ. სახ. ხინო) მდებარეობს შავი ტბა, რომლის ფართობი 21 648 კვადრატული მეტრია მაქსიმალური სიღრმე კი 7 მეტრი.

სამკურნალო მინერალური წყლები: ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიაზე არსებულ მინერალურ წყაროებს შორის სპეციალისტები განსაკუთრებით აღნიშნავენ ქობულეთისა და ჭახათის მინერალურ წყაროებს.

* სოფელი ხალა - სულფატურჰიდროკარბონატული, ნატრიუმიან-კალციუმიანი;
* სოფელი შუაღელე - გოგირდწყალბადიანი, ქლორიდულჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი;
* სოფელი კვირიკე - ლაფჩას აბანო - გოგირდწყალბადიანი;
* სოფელი ხუცუბანი - აბანოს ღელე - გოგირდწყალბადიანი; ქლორიდულჰიდროკარბონატული ნატრიუმიანი
* დაბა ჩაქვი - გოგირდწყალბადიანი, ქლორიდულ-ჰიდროკარბონატული, ნატრიუმიან-კალციუმიანი;
* სოფელი ცხემვანი - გოგირდწყალბადიანი,ქლორიდულჰიდროკარბონატული ნატრიუმიან-კალციუმიანი;
* ლეღვა - გოგირდწყალბადიანი, ქლორიდულჰიდროკარბონატული, ნატრიუმიან-კალციუმიანი;
* ახალსოფელი - ქობულეთის ბალნეოლოგიური სამკურნალო წყალი, მდებარეობს ქობულეთი-ოზურგეთის გზადკეცილზე, ახალსოფლის ტერიტორიაზე, სამკურნალო წლის ტერიტორია კერძო საკუთრებაა, ტერიტორიაზე მოწყობილი სამკურნალო აბანოები, რომელიც შეიცავს: სულფატურ, ჰიდროკარბონატულ, ნატიუმიანი იოდისა და ბრომის წყალი გამოიყენება იმუნიტეტის ასამაღლებლად, სახსრების სამკურნალოდ, ოსტეოხონდროზისა და კანის დაავადების პროფილაქტიკისთვის, წლის გამოყენების შემდეგ , ხშირია მხედველობის და სმენის გაუმჯობესების ფაქტები, წყალი გამოიყენება, როგორც შინაგანი, ასევე გარეგანი გამოყენებისთვის;
* კვირიკე-ლაფჩას წყალი - ბუნებრივად გამომდინარე გოგირდ-წყალბადიანი, ჰიდროკარბონატულ-ქლორიდული ნატრიუმიანი სამკურნალო წყალი, გამოიყენება, კუჭნაწლავის, ათეროსკლეროზის, მარილების და სახსრების სამკურნალოდ;
* სკურდას მთა - სკუდრას მთა მდებარეობს ზღვის დონიდან 1200 მ-ზე,მოცემული კურორტი გამოირჩევა უნიკალური ჰავით, რომელიც სხვადასხვა სახის სენის მქონე ადამიანებს საშუალებას აძლევს ჩაიტარონ პროფილაქტიკურ-გამაჯანსაღებელი თერაპია.

გარდა ამისა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გამოვლენილია პერსპექტიული თერუმლი წყლების ფართობი სოფელ ციხისძირის მიდამოებში, ჭაბურღილების პროგნოზირებული სიღრმე 3000-3500 მეტრია, წყლის მოსალოდნელი ტემპერატურა კი 80-90 გრადუსია.

* **ბუნებრივ რესურსების ლიცენზიები**

გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემულია ბუნებრივ რესურსების მოპავებასთან დაკავშირებული ლიცენზიები, მათი რაოდენობისა და დანიშნულების შესახებ ***იხ. დანართები: ცხრილი -1.***

### დემოგრაფია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში (ფართობი 711.8 კვ.კმ) 1 ქალაქი, 2 დაბა და 52 სოფელია, სადაც 74.8 ათასი მაცხოვრებელია. მოსახლეობის 97.1% ეთნიკურად ქართველია. მოსახლეობის 51,61% - ქალია, ხოლო 48.39% - კაცი. მუნიციპალიტეტის მოსახლოების 75% სოფლად ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 75% სოფლად ცხოვრობს.

დიაგრამა 1.

წყარო: საქსტატი[[1]](#footnote-1)

ქვემოთ დეტალურადაა მოცემული ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რიცხოვნობის თაობაზე საქსტატის მონაცემებით.

ცხრილი 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, ქალაქი, დაბა* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| სულ | საქალაქო დასახლება | სასოფლო დასახლება | სულ | საქალაქო დასახლება | სასოფლო დასახლება | სულ | საქალაქო დასახლება | სასოფლო დასახლება | სულ | საქალაქო დასახლება | სასოფლო დასახლება |
| **საქართველო** | **3,716.9** | **2,194.5** | **1,522.4** | **3,728.6** | **2,215.6** | **1,512.9** | **3,688.6** | **2,201.2** | **1,487.5** | **3,736.4** | **2,255.7** | **1,480.6** |
| **აჭარის არ** | **351.9** | **200.6** | **151.3** | **354.9** | **203.5** | **151.4** | **355.5** | **204.9** | **150.6** | **361.4** | **210.4** | **151.0** |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 72.2 | 28.5 | 43.6 | 71.8 | 28.6 | 43.3 | 70.7 | 28.3 | 42.4 | 70.4 | 28.5 | 41.9 |
|  ქ. ქობულეთი | 17.2 | 17.2 |   | 17.3 | 17.3 |   | 17.2 | 17.2 |   | 17.4 | 17.4 |   |
| დაბა ოჩხამური  | 3.7 | 3.7 |   | 3.7 | 3.7 |   | 3.6 | 3.6 |   | 3.4 | 3.4 |   |
| დაბა ჩაქვი | 7.6 | 7.6 |   | 7.6 | 7.6 |   | 7.5 | 7.5 |   | 7.6 | 7.6 |   |

მოსახლეობის სიმჭიდროვე მუნიციპალიტეტში 1კვ.კმ.-ზე -105.2 კაცია.

დიაგრამა 2.

წყარო: საქსტატი

სკოლამდელი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის მონაცემებით შეადგენს 2600.

ასაკობრივ ჯგუფებს შორის ყველაზე მაღალი ხვედრითი წილი 25-29 წლის მოსახლეობაზე მოდის. მაღალია ასევე 20-24 წლის მოსახლეობის ხვედრითი წილი.

დიაგრამა 3.

წყარო: საქსტატი

ცხრილი 3.

|  |
| --- |
| **ქობულეთის მოსახლეობის შრომისუნარიანი მოსახლეობის** |
|  **ასაკობრივი სტრუქტურა გენდერის მიხედვით (15დან -60 წლის)** |
| ასაკი | 15-18წ | 19-25 წ | 26-30 წ | 31-40 წ  | 41-50 წ | 51-60 წ | 15-60 წ |
| ქალი | 2 133 | 4 966 | 3 713 | 6 453 | 6 437 | 5 592 | 29 294  |
| კაცი | 2 298 | 5 300 | 3 884 | 6 930 | 6 618 | 5 065 | 30 095 |
| სულ | 4431 | 10 266 | 7 597 | 13 383 | 13 055 | 10 657 | 59 389 |
| **%მოსახლეობის საერთო რაოდენობის** | **5%** | **11,6%** | **8,6%** | **15%** | **14,8%** | **12,1%** | **67,6%** |

წყარო: საქსტატი

ბოლო ათწლეულის განმავლობში შობადობის მაჩვენებელიც მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, თუმცა შეიმჩნევა კლების ტენდენცია.

დიაგრამა 4.

 წყარი: საქსტატი

დიაგრამა 5.

წყარო: საქსტატი

2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საშუალო ასაკი 36,5 წელია, საქართველოს მოსახლეობის საშუალო ასაკი - 38,1 წელი.

დიაგრამა 6.

წყარო: საქსტატი

დღესდღეობით შეუძლებელია განისაზღვროს და შეფასდეს მიგრაციის ზუსტი პროცესები ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჭრილში, რადგან მუნიციპალურ დონეზე არ მიმდინარეობს მიგრაციული პროცესების მონიტორინგი.

პენსიის მიმღებთა რაოდენობა მოცემული დროის მონაკვეთში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მასშტაბით პენსიონერთა საერთო რაოდენობის 23%-ია.

დიაგრამა 7.

 წყარო: საქსტატი

### მუნიციპალიტეტის შრომითი რესურსები

მუნიციპალიტეტში დასაქმება მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. მოსახლეობის დიდი წილი თვითდასაქმებულია.

მუნიციპალიტეტში სამუშაო ძალის, უმუშევრობის და დასაქმების დონის მაჩვენებლების ანალიზის და შესაბამისი დაშვების მიზნით, გამოყენებული იქნა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები რეგიონალურ ჭრილში. კერძოდ, სამუშაო ჯგუფის მიერ გაანალიზდა შემდეგი მაჩვენებლები, როგორიცაა: რეგიონის მოსახლეობა და 15+ ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა, სამუშაო ძალა, დასაქმებული და უმუშევარი რეგიონში. აღნიშნულის საფუძველზე გაკეთდა დაშვება, თუ როგორია მუნიციპალიტეტის წილი აღნიშნულ მაჩვენებლებში. ძირითადი შეფასება ეფუძნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობას და მის წილს რეგიონის ჭრილში.

დიაგრამა 8.

წყარო: საქსტატი

2022 წლის მონაცემებით, აჭარაში რეგიონში უმუშავრობის დონე 12% შეადგენს, მაშინ როცა 2021 წელს 17%-ს შეადგენდა. რეგიონული ჭრილის გათვალისწინებით გაკეთებული შეფასებით ქობულეთში დასაქმების მაჩვენებელი 2022 წელს მაჩვენებელი 9,4 ათასი შეადგენდა, ხოლო უმუშევრობა 1,4 ათასი.

დიაგრამა 9.

 წყარო: საქსტატი

ქვეყნის მასშტაბით დასაქმება ეკონომიკური საქმიანობის სახეებისა და სქესის მიხედვით იძლევა ზოგად სურათს, თუ რომელი დარგებშია დასაქმების უფრო მაღალი მაჩვენებელი. აღნიშნული მონაცემები არ არსებობს რეგიონის და მით უფრო მუნიციპალიტეტის მასშტაბით და შესაბამისად, ქვეყნის სტატისტიკის გათვალისწინებით შესაძლებელია ამ მაჩვენებლის მუნიციპალიტეტზე განზოგადება. ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მეტი ადამიანი დასაქმებულია სოფლის მეურნეობის სფეროში 229 ათასი, აქედან ქალი 84 ათასი ქალი, ხოლო კაცი 145 ათასი. აღსანიშნავია, რომ ქალების დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი არის განათლების სფეროში, ხოლო კაცების დასაქმები მაღალი მაჩვენებელი მშენებლობის სფეროში.

დიაგრამა 10.

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტში აღურიცხავია შრომითი მიგრანტების რაოდენობა. შრომითი მიგრაცია ძირითადად ხდება დიდი ქალაქების მიმართულებით და სეზონურად თურქეთის და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელი ასევე განაპირობა მუნიციპალიტეტში არსებულმა გეოლოგიურმა პროცესებმა, მეწყერებმა და სხვადასხვა სახის სტიქიურმა უბედურებებმა.

მუნიციპალიტეტის შინამეურნეობების შემოსავლების სტატისტიკა ცნობილი არ არის, ამიტომ ქვემოთ წარმოდგენილია აჭარის რეგიონის მონაცემები.

დიაგრამა 11.

წყარო: საქსტატი

რეგიონის მოსახლეობის ფულადი შემოსავლები ძირითადად 49% დაქირავებულ შრომაზე მოდის, 18% კი - პენსიაზე, სტიპენდიებსა და დახმარებებზე მოდის.

|  |  |
| --- | --- |
| დიაგრამა 12.   | წყარი: საქსტატი |

რეგიონის მოსახლეობის ხარჯებში ყველაზე დიდი წილი სამომხმარებლო ხარჯებს უჭირავს.

დიაგრამა 13.

წყარო: საქსტატი

მთელი რეგიონის მოსახლეობის სამომხმარებლო ფულადი ხარჯების 39% სურსათზე, სასმელსა და თამბაქოს ნაწარმზე მოდის, 10,9% ჯანმრთელობის დაცვაზე, ხოლო 3,2% კი - განათლებაზე. ერთი შინა მეურნეობის საშუალო თვიური ხარჯი სურსათზე 403,4 ლარია.

დიაგრამა 14.

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

წყარო: საქსტატი

##

## მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა

### 1.2.1. სოფლის მეურნეობა

ბოლო წლების მონაცემებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აგრარული სექტორი ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი მიმართულებაა. გასულ წლებთან შედარებით რეგიონის სამომხმარებლო ბაზარზე ფართოდ არის წარმოდგენილი ქობულეთის აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული პროდუქცია. გაზრდილია საექსპორტო ბაზრების არეალი, მცირე და საშუალო სიმძლავრის გადამამუშავებელი საწარმოების რიცხვი. გაზრდილია დარგში განხორციელებული უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მოცულობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ორი სამექანიზაციო ცენტრი ამხანაგობა „ხინო“ და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მექანიზატორი“, რომელთა მფლობელობაშიც თანამედროვე ტიპის ტრაქტორი და სხვადასხვა ტიპის საწარმოო მოწყობილობა შედის.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატი საშუალებას იძლევა მეციტრუსეობის, მეჩაიეობის, ხურმის, თხილის, აქტინიდიის, ფეიხოას და სხვა სუბტროპიკული კულტურების განვითარებისათვის. მათთან ერთად მოსახლეობა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში აწარმოებს ერთწლიან კულტურებსაც - (სიმინდი, ლობიო, პომიდორი, კიტრი და სხვა), მისდევს მეფუტკრეობას და მესაქონლეობას. მოსახლეობის 75 % სოფლად ცხოვრობს და აგრარულ სექტორშია დასაქმებული.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო მიწების საერთო რაოდენობა შეადგენს 19 552 ჰა-ს. მათ შორის მრავალწლიანი კულტურებისთვის 8635 ჰა, სახნავი 2229 ჰა, სათიბი 302 ჰა, 6650 ჰა საძოვარი და ნასვენი 1736 ჰა.

|  |
| --- |
| ცხრილი 4. აჭარის ა/რ-ში მეურნეობების რაოდენობა სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწით მიწათსარგებლობის ფორმების მიხედვით (ათასი ერთეული)2021 |
|   | მეურნეობების რაოდენობა სასოფლო-სამეურნეო მიწით | მეურნეობების რაოდენობა სასოფლო-სამეურნეო მიწით, დაუმუშავებელი მიწის გარდა | მათ შორის | დაუმუშავებელი მიწა |
| ერთწლიანი კულტურებით ნათესი მიწა | ერთწლიანი ბალახებით ნათესი მიწა | მრავალწლოვანი ნარგავებით დაკავებული მიწა | სათიბ- საძოვარი |  |
| საქართველო | **546,6** | **494,1** | **413,3** | **5,8** | **263,6** | **77,8** | **310,3** |
| აჭარის არ | 42,7 | 42,4 | 21,0 | 0,0 | 33,9 | 7,9 | 4,7 |

|  |
| --- |
| ცხრილი 5. აჭარის ა/რ-ში მეურნეობების სარგებლობაში არსებული მიწის ფართობი მიწათსარგებლობის ფორმების მიხედვით (ათასი ჰა) 2021 |
|   | სასოფლო-სამეურნეო მიწა | მათ შორის | არასასოფლო-სამეურნეო მიწა |
| ერთწლიანი კულტურებით ნათესი მიწა | ერთწლიანი ბალახებით ნათესი მიწა | მრავალწლ. ნარგავებით დაკავებული მიწა | სათიბ-საძოვარი | დაუმუშავ.მიწა | შენობა ნაგებობეთ და ეზოებით დაკავებული მიწა | სხვა არასასოფლო-სამეურნეო მიწა |
|
| საქართველო | **676,1** | **200,1** | **3,7** | **134,9** | **214,8** | **122,6** | **56,7** | **8,5** |
| აჭარის არ | 21,5 | 3,6 | 0,0 | 12,2 | 4,8 | 0,9 | 1,6 | 0,6 |

*მეციტრუსეობა.* მისი საერთო ფართობი მუნიციპალიტეტში 3760 ჰექტარია, რომელთაგან 3250 ჰა, მანდარინია, 400ჰა. ფორთოხალი და 110ჰა. ლიმონია. იგი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. ამ დარგის შენარჩუნება, განვითარებასა და მოვლა-მოყვანისა და შენახვა-გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას ხელს უწყობს საერთაშორისო ორგანიზაციების, განსაკუთრებით გაეროს, ევროკავშირის, USAID-ისა და სხვათა მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება. დღეისათვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულია 13800 ფერმერი.

*მეჩაიეობა.* დღეისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ფოთოლსაკრეფ მდგომარეობაშია დახლოებით 350 ჰა-მდე ჩაის პლანტაცია. 2013 წელს წარმოებული იქნა 123 ტონა ლაო ჩაისა და 902 ტონა ხარისხოვანი ჩაის ფოთოლი, რომელთა ძირითადი ნაწილი ექსპორტირდება შუა აზიის ქვეყნებსა და მონღოლეთის რესპუბლიკაში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მიწის ბალანსით ირიცხება 2000 ჰა ჩაის პლანტაცია, საიდანაც რეაბილიტაციას ექვემდებარება 400 ჰა. დარჩენილი ჩაის პლანტაციის უმეტესობა მიგდებული და ეკალ-ბარდითაა დაფარული.

*თხილის კულტურა.* თხილის კულტურას დღეისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების - 3719 ჰა ფართობი უჭირავს. საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა 0,9- დან 1,4 ტონამდე მერყეობს. დასავლეთ საქართველოში და მათ შორის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს თხილის მოსავლის 60-70% დაზიანდა მავნებელ-დაავადებების უარყოფითი ზემოქმედების შედეგად. კერძოდ თხილის სოკოვანმა და ბაქტერიულმა დაავადებებმა, ასევე აზიური ფაროსანას უარყოფითმა ზემოქმედებამ გამოიწვია მოსავლის მნიშვნელოვანი დანაკარგები და ფერმერთა ეკონომიკური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბოლო წლებში ახორციელებს ექსტენციის (სწავლება-კონსულტურება) უფასო სერვისების მოწოდებას საველე პირობებში მათ შორის მეთხილე ფერმერებისთვის. ყოველივე ამასთან ერთად ამ დარგის განვითარების მასტიმულირებელია ბოლო წლებში და განსაკუთრებით მიმდინარე წლისათვის თხილის შესასყიდი ფასების ზრდა, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ფერმერთა დაინტერესებას ამ დარგით და შესაბამისად თხილის კულტურის ფართობებს.

|  |
| --- |
| ცხრილი 6. მეურნეობების რაოდენობა ხეხილის ბაღებით, ხეხილის ბაღების ფართობი და ძირების რაოდენობა რეგიონის მიხედვით 2021 |
|   | მეურნეობების რაოდენობა, ხეხილის ბაღებით(ათასი ერთეული) | ხეხილის ბაღების ფართობი(ათასი ჰა) | მრავალწლოვან ნარგავებში ხეხილის ძირების რაოდენობა სულ(ათასი ერთეული) | ხეხილის ბაღებში ხეხილის ძირების რაოდენობა სულ(ათასი ერთეული) |
| საქართველო | **146,7** | **77,4** | **41 336,3** | **34 408,0** |
| აჭარის ა/რ | 14,6 | 4,5 | 4 261,5 | 2 210,4 |

*მოცვი.* ბოლო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დონორი ორგანიზაციების, საქართველოსა და აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროების ხელშეწყობითა და მხარდაჭერით დაიწყო მოცვის სასოფლო-სამეურნეო ჯიშების გაშენება მოყვანა. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში 7 ჰა-მდე მოცვის სამრეწველო პლანტაცია არსებობს, რომელთაგან 6 ჰა უკვე მოსავლიანია, ხოლო 1 ჰა-მდე ახალი ნარგაობაა. მოსავლიანი მოცვის პლანტაცია 6 წლის წინ გააშენა სოფელ ცეცხლაურში 6 ჰა ფართობზე ს.ს. „საქართველოს სოფლის მეურნეობის კორპორაცია“. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით კოოპერატივ „გიოს“ 2014 წელს გაუშენეს 0.5 ჰა მოცვის პლანტაცია, ანუ 1650 ძირი მოცვის ნერგი. ასევე -არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „აგროსერვის ცენტრის“ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გაშენებულია 3000 კვ.მეტრი მოცვის პლანტაცია, სადაც ფერმერებს შეუძლიათ გაეცნონ და დაეუფლონ მოცვის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ აჭარის არ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე ეტაპზე მოცვის ბაღის გაშენება ფინანსდება სრულად.თანდათან მოცვის კულტურა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სულ უფრო მისაღები ხდება, რაც სამომავლოდ ამ კულტურის კიდევ უფრო ფართოდ გავრცელებას და საწარმოო პროცესში ჩართვას შეუწყობს ხელს.

*მეფუტკრეობა.* დღევანდელი მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში 8507 ფუტკრის ოჯახია და 400 მეფუტკრე ფერმერი. თაფლის წარმოება შეადგენს საშუალოდ 120000 კგ, რაც მუნიციპალიტეტის მოთხოვნილებისათვისაც არ არის საკმარისი. ბოლო წლებში მეფუტკრეობის ხელშეწყობის და განვითარების მიზნით აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებული მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში მეფუტკრეებს თანადაფინანსების პრინციპით გადაეცათ 650 ცალი დადაბლანტის ტიპის პოლისტიროლის მასალისგან დამზადებული სკები, რომელიც თავისი აღჭურვილობითა და მუშაობის პრინციპით მსოფლიო სტანდარტებთან შესაბამისობაშია. გარდა ამისა მეფუტკრე ფერმერებს მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ 7 ცალი თაფლის სახდელი ციბრუტი. აღნიშნულმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ფუტკრის გამოზამთრების ხარისხი და გაზარდა ღალიანობის გამოსავლიანობა.

„აგროდაზღვევის პროგრამის“ ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თანადაფინანსებული დამზღვევების/ბენეფიციარების მონაცემები 2014 წლიდან 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| მუნიციპალიტეტი / კულტურა | სადაზღვევო კომპანიების მიერ გაცემული პოლისების რაოდენობა | დამზღვევების / ბენეფიციარების რაოდენობა | დაზღვეული მოსავლის ღირებულება (ლარი) | ხელშეკრულებით განსაზღვრული სააგენტოს თანადაფინანსება (სააგენტოს პრემიის წილი), ლარი | დაზღვეული ფართობი (ჰა) |
| *ქობულეთი* | ***11 798*** | ***7 516*** | ***34 086 734*** | ***2 478 871*** | ***4 646,88*** |
| თეთრი ვაზი | 1 | 1 | 4 446 | 189 | 0,56 |
| თხილი | 1 050 | 859 | 3 323 617 | 157 917 | 593,08 |
| კაკალი | 33 | 33 | 122 080 | 5 158 | 8,88 |
| კარტოფილი | 2 | 2 | 3 404 | 203 | 0,25 |
| კივი | 1 | 1 | 1 000 | 75 | 0,20 |
| ლიმონი | 67 | 61 | 120 796 | 8 726 | 32,91 |
| მანდარინი | 10 654 | 6 979 | 30 472 515 | 2 304 197 | 3 998,44 |
| სიმინდი | 13 | 12 | 16 808 | 765 | 7,47 |
| სუბტროპიკული ხურმა, კარალიოკი | 16 | 16 | 21 320 | 1 597 | 4,40 |
| ქერი | 1 | 1 | 750 | 45 | 0,70 |

წყარო: სოფლის განვითარების სააგენტო

მეთევზეობა

‑ სულ საქართველოში 748677 ბიზნეს სუბიექტია რეგისტრირებული ‑ აჭარაში - 66 336 ‑ ქობულეთში 10270.

მესაქონლეობა

მსხვილფეხა პირუტყვის რაოდენობა შეადგენს 18100, ცხვარი და თხა -100 სული, ღორი - 785, ქათამი 57178 ფრთა, ფუტკრის 8500 მდე ოჯახი, საკალმახე 10 ერთეული.

მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის რიგი ხელისშემშლელი ფაქტორები არსებობს, რაც საფრთხეს უქმნის მეურნეობების ფუნქციონირებას.

|  |
| --- |
| ცხრილი 7. მეურნეობის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორები რეგიონის მიხედვით, % 2021 |
|   | მეურნეობების წილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ვერ განვითარდებიან /შეწყვეტენ ფუნქციონ. მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში  | მათ შორის |
| სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან ხელმისაწვდომობა | წყალთან ხელმისაწვდომობა | ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკასა და დანადგარებთან ხელმისაწვდომობა | სამუშაო ძალაზე ხელმისაწვდომობა | სხვა სოფლის მეურნეობის საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა | არასაკმარისი მოთხოვნა მეურნეობაში წარმოებულ პროდუქციაზე | დაბალი ფასები მეურნეობაში წარმოებულ პროდუქციაზე | ნიადაგის ნაყოფიერების შემცირება | ბუნებრივი კატასტროფები | უსაფრთხოების ნაკლებობა | ტრანსპორტირება ან/და ინფრასტრუქტურა | სხვა |
| საქართველო | **20** | **19** | **29** | **68** | **13** | **21** | **7** | **6** | **18** | **17** | **6** | **1** | **4** | **5** |
| აჭარის ა/რ | 32 | 2 | 9 | 67 | 12 | 22 | 11 | 32 | 48 | 35 | 8 | 1 | 2 | 1 |

წყარო: სოფლის განვითარების სააგენტო

სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი სახელმწიფო პროგრამები.

|  |
| --- |
| *ცხრილი 8. სახელმწიფო პროგრამის ,,დანერგე მომავალი" ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული/თანადაფინანსებული ბენეფიციარების მონაცემები 2015 წლიდან 2023 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით* |
| კომპონენტი / მუნიციპალიტეტი / კულტურა | **ხელშეკრულებების რაოდენობა** | **ბენეფიციარების რაოდენობა** | **ფართობი (ჰა)** | **ხელშეკრულებით განსაზღვრული სააგენტოს თანადაფინანსება /დაფინანსება (ლარი)** | **ინვესტიციის ოდენობა (ლარი)** |
| ქობულეთი | **26** | **20** | **98,63** | **1 353 647** | **2 513 513** |
| ლურჯი მოცვი | 25 | 19 | 97,82 | 1 348 187 | 2 505 713 |
| საღვინე ვაზი წითელყურძნიანი | 1 | 1 | 0,81 | 5 460 | 7 800 |
| *ჭის /ჭაბურღილის მოწყობის კომპონენტი* | ***10*** | ***10*** | ***55,15*** | ***162 538*** | ***347 367*** |
| ქობულეთი | **1** | **1** | **0,75** | **11 813** | **23 627** |
| ლურჯი მოცვი | 1 | 1 | 0,75 | 11 813 | 23 627 |

წყარო: სოფლის განვითარების სააგენტო

|  |
| --- |
| *ცხრილი 9. „სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მოქნილობის (AMMAR)“ თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თანადაფინანსებული ბენეფიციარების მონაცემები 2016 წლიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით* |
| მუნიციპალიტეტი /ჯგუფი/ მიზნობრიობა | **ხელშეკრულებების რაოდენობა** | **ბენეფიციარების რაოდენობა** | **ხელშეკრულებით განსაზღვრული სააგენტოს თანადაფინანსება (ლარი)** | **ინვესტიციის ოდენობა (ლარი)** |
| *ქობულეთი* | ***1*** | ***1*** | ***320*** | ***800*** |
| პირველადი წარმოების კომპონენტი | **1** | **1** | **320** | **800** |
| სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა | 1 | 1 | 320 | 800 |

წყარო: სოფლის განვითარების სააგენტო

|  |
| --- |
| *ცხრილი 10. ,,სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში ქობულეთისმუნიციპალიტეტში 2021-2022 წლებში თანადაფინანსებული ბენეფიციარების მონაცემები* |
| მუნიციპალიტეტი /ტექნიკის ტიპი | **ხელშეკრულებების რაოდენობა** | **ბენეფიციარების რაოდენობა** | **ტექნიკების რაოდენობა** | **ხელშეკრულებით განსაზღვრული სააგენტოს თანადაფინანსება (ლარი)** | **ინვესტიციის ოდენობა (ლარი)** |
| *ქობულეთი* | ***3*** | ***3*** | ***6*** | ***39 981*** | ***117 798*** |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტრაქტორი | 2 | 2 | 2 | 17 120 | 52 480 |
| ტრაქტორზე მისაბმელი (იმპლემენტი) | 2 | 2 | 4 | 22 861 | 65 318 |

### მრეწველობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა

მუნიციპალიტეტში განვითარებული მცირე და საშუალო ბიზნესი. საქსტატის მონაცემებით 1580 მოქმედი ბიზნეს სუბიექტია. მათ შორის 1127 ინდ.მეწარმეა.

დიაგრამა 15.

საქსტატის მონაცემებით 1580 მოქმედი ბიზნეს სუბიექტია. მათ შორის 1127 ინდ.მეწარმეა.

საქსტატის მონაცემებით, 2021 წელს გაზრდილია ბიზნეს სექტორის ბრუნვა და 656,2 მლნ. ლარს შეადგენს.

დიაგრამა 16.

წყარო: საქსტატი

ამასთან, საქსტატის მონაცემებით 2021 წელს 2020 წელთან შედარებით გაზრდილია ქობულეთის ბიზნეს სექტორის გამოშვების მაჩვენებელი ლარებში, 2021 წლისთვის 532 მლნ. ლარია, ამასთან გაზრდილია წილი აჭარის რეგიონში ბიზნეს სექტორის გამოშვებაში.

დიაგრამა 17.

წყარო: საქსტატი

ქობულეთში ბიზნეს სექტორში დასაქმების წილი რეგიონთან მიმართებაში 11,9%-ია 2021 წელს.

დიაგრამა 18.

წყარო: საქსტატი

ცხრილი 11. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა განაწილება მუნიციპალიტეტების მიხედვით

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| აჭარა | **54 655** | **57 555** | **66 597** | **70 087** | **70 292** | **74 804** |
| ქ. ბათუმი | 45 742 | 47 078 | 54 637 | 58 153 | 58 591 | 62 449 |
| ქედის მუნიციპალიტეტი | 292 | 494 | 561 | 705 | 873 | 909 |
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 4 484 | 5 221 | 5 785 | 7 088 | 6 929 | 6 956 |
| შუახევის მუნიციპალიტეტი | 772 | 1 634 | 1 804 | 621 | 537 | 955 |
| ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 2 717 | 2 777 | 3 387 | 2 971 | 2 687 | 2 719 |
| ხულოს მუნიციპალიტეტი | 648 | 350 | 424 | 549 |  |  |

წყარო: საქსტატი

მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით არ არის, ამიტომ სამუშაო ჯგუფის მიერ გაანალიზდა რეგიონულ ჭრილში მაჩვენებლები და მის საფუძველზე გაკეთდა დაშვება, თუ როგორია მუნიციპალიტეტის წილი აღნიშნულ მაჩვენებლებში. ძირითადი შეფასება ეფუძნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობას და მის წილს რეგიონის ჭრილში.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ცხრილი 12. | ქალი | კაცი | სულ |
| აჭარა |  **31 157**  |  **41 816**  |  **72 973**  |
|  მსხვილი  |  8 275  |  6 690  |  14 965  |
|  საშუალო  |  6 162  |  7 795  |  13 958  |
|  მცირე  |  16 720  |  27 331  |  44 051  |

 წყარო:საქსტატი

 დიაგრამა 19.

 წყარო: სამუშაო ჯგუფის შეფასება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა რიცხვი 2020 და 2021 წელს წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია.

დიაგრამა 20.

წყარო: საქსტატი

აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს წინა წლებთან შედარებით თითქმის არ არის გაზრდილი შრომის საშუალო ანაზღაურება და 867 ლარს შეადგენს, მაშინ როცა ქვეყნის მასშტაბით ეს მონაცემი 1348 ლარია.

დიაგრამა 21.

წყარო: საქსტატი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შექმნილი დამატებული ღირებულება 2021 წელს 171 მილიონი ლარია, რაც რეგიონში შექმნილი დამატებული ღირებულების 7,3%-ია. 2019 წელთან შედარებით გაზრდილია.

დიაგრამა 22.

წყარო: საქსტატი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის 2019 და 2020 წლებთან შედარებით შრომითი დანახარჯები გაზრდილია.

დიაგრამა 23.

წყარო: საქსტატი

ბოლო წლების ანალიზიდან ნათლად ჩანს, რომ ინვესტიციების რაოდენობა გაზრდილია ფიქსირებულ აქტივებში.

დიაგრამა 24.

წყარო: საქსტატი

### ტურიზმი

ყოველწლიური სტატისტიკური მონაცემებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ტურისტთა უმრავლესობა ჭარბობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, დამსვენებელთა ნაკადი ძირითადად ჭარბობს მეზობელი ქვეყნებიდან: სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ბელორუსიიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან. რაც შეეხება ევროპელი ტურისტების შემოსვლას ძირითადათ ბალტიისპირეთისგან ჩამოსული სტუმრები სტუმრობს ქობულეთს. ქობულეთი,როგორც საკურორტო ზონა, საჭიროებს მარკეტინგული ხასიათის კვლევებს და მონიტორინგს სასტუმროებსა და რესტორნებში, რაც საწყის ეტაპებს გადის.

**ძირითადი განთავსების საშუალებები:**

* სასტუმრო
* საოჯახო სასტუმრო

მიუხედავად ტურიზმის სხვა სახეთა მრავალფეროვნებისა, ქობულეთში დომინირებს ზღვაზე დასვენების ტურიზმი. ქობულეთში სიახლისა და საკრუიზო ტურისტების მოზიდვის მიზნით, სასურველია სანაპიროზე ნავსაყუდელი ადგილის გამოყოფა, რაც განაპირობებს მცირე ტიპის საკრუიზო გემების შემოსვლას, რაც საშუალებას შექმნის ეფექტური სახმელეთო-საზღვაო საექვსკურსიო მომსახურება დაინერგოს, რაც მნიშვნელოვანია საზღვაო ქალაქისთვის.

ეკო-ტურიზმის და კულტურულ შემეცნებითი ტურების მოყვარულებისთვის დიდი პოპულარობით სარგებლობს მდინარე კინტრიშის ხეობა, ხეობის ისტორიული, ბუნებრივი და კულტურული შესაძლებლობები გარდა ამ ტურიზმის სახეობებისა, საშუალებას იძლევა მოძიებული და შესწავლილი იქნას ტერიტორია, სადაც გაიმართება ჯომარდობა.

რაც შეეხება ტურიზმის სხვა სახეობებს, გარდა საზღვაო ტურიზმისა, აქტივობები უნდა დაიგეგმოს სოციალური, ეკოლოგიური, აგრარული, რელიგიური, გამაჯანსაღებელი, შემეცნებითი, სამეცნიერო, სპორტული, სათავგადასავლო (ფოტო მოყვარულთა ტური, სალაშქრო ტური, ექსტრემალური ტური, სპეციფიური მიმართულების ტურიზმის მოყვარულთათვის ფრინველებზე დაკვირვება, საცხენოსნო და არქეოლოგია), რაც უფრო მრავაფეროვანს ხდის ქობულეთის მიერ შეთავაზებულ ტურისტულ პროდუქტს.

**ტურიზმის სახეობები**

1. ეკო-ტურიზმი
2. საზღვაო ტურიზმი
3. კულტურული ტურიზმი
4. სოციალური ტურიზმი
5. შემეცნებითი ტურიზმი
6. სამეცნიერო ტურიზმი
7. სათავგადასავლო ტურიზმი
8. რელიგიური ტურიზმი
9. რეკრეაციულ-გამაჯანსარებელი ტურიზმი
10. ექსტრემალური ტურიზმი

ტურისტული ცენტრების, სასტუმროების, დაცული ტერიტორიების და ნაკრძალების საფუძველზე მოკვლევით დავადგინეთ, რომ უცხოელ ტურისტთა უმრავლესობა ქობულეთში ეკო - ტურიზმის სფეროთი ინტერესდება. (გერმანია, ინგლისი, ესტონეთი, პოლონეთი, უკრაინა) ეკოტურიზმის ინტერესის სფეროა ველური ბუნება, დაცული ტერიტორიები, ნაკრძალები, არქეოლოგიური და მეცნიერული დაკვირვებები, რისი რესურსიც ქობულეთს ბუნებრივად გააჩნია. ქობულეთში ეკოტურისტებად ძირითადად გვევლინებიან ისეთი ადამიანები, როგორებიც არიან: მეცნიერები, მკლევარები, საგანმანათლებლო ტურების ორგანიზატორები, ასევე ადამიანები, რომლებსაც სურთ გაეცნონ ჩვენი ქალაქის ბუნებრივ და კულტურულ გარემოსა და ისტორიას.

ქობულეთი გამოირჩევა ისტორიული ძეგლების, ტრადიციების, დასასვენებელი ადგილებისა და სხვა რესურსების სიუხვით. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი თავისი ადგილმდებარეობით, კლიმატით, სამკურნალო თვისებებითა და ტურისტული პოტენციალით ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია შავიზღვისპირეთში. სამწუხაროდ, დღეისათვის მხოლოდ საზაფხულო კურორტად აღიქმება, სადაც სეზონი 2-2.5 თვე გრძელდება, ხოლო წელიწადის სხვა დროს ტურისტული აქტივობა ბევრად უფრო დაბალია. სეზონის გასახანგრძლივებლად მუნიციპალიტეტში რამდენიმე მსხვილი პროექტი განხორციელდა, მათ შორის აღსანიშნავია მტირალას ეროვნულ პარკში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.

ტურიზმის სხვადასხვა დარგების განვითარება მნიშვნელოვნად გაზრდის, როგორც სეზონის პერიოდს, ასევე ტურისტების ნაკადს. ამ მხრივ, შეინიშნება ზრდის ტენდენცია. ვიზიტორთა რაოდენობა ქობულეთის ეკო და სოფლად ტურიზმის მიმართულებებზე 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით გაიზარდა 86%-ით. მნიშვნელოვანია დაცული ტერიტორიების განვითარება, რომლებიც არაერთ ტურისტს მასპინძლობს. 2018 წელს ქობულეთის დაცული ტერიტორია (ისპანის ტორფნარი) 14 325 ვიზიტორმა მოინახულა, 6 554 ვიზიტორმა მოინახულა კინტრიშის დაცული ტერიტორიები, ხოლო 57 770 ვიზიტორმა დაცული ტერიტორია - მტირალას ეროვნული პარკი. საერთო ჯამში დაცული ტერიტორიებზე ვიზიტორების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 78%-ით გაიზარდა.

დიაგრამა 25.

წყარო: საქსტატი

დიაგრამა 26.

წყარო: საქსტატი

აღსანიშნავია ჩაისუბანში და სახალვაშოში ბერდვოჩინგის განვითარება. ეკოტურიზმის ერთ-ერთ გამორჩეულ მიმართულებად ქცეული ფრინველებზე დაკვირვების ტურიზმი ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ უდიდეს პოტენციალს ფლობს, ის მსოფლიოში ფრინველთა მიგრაციის ერთ-ერთ უდიდეს კორიდორად ითვლება და მსოფლიოს ოთხეულში შედის. 2011 წლიდან ტრადიციულად იმართება ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალი, რომელიც უამრავ სტუმარს მასპინძლობს.

მნიშვნელოვანია, საკურორტო ქალაქში არსებობდეს ევროპულ სტადარტებთან მიახლოვებული მაღალი სერვისის სასტუმროები. ჯერ კიდევ 2008 წელს პირველი ქართული ბრენდის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო „ჯორჯია პალასი“ ქობულეთში სანატორიუმ „საქართველოს“ ტერიტორიაზე გაიხსნა. 157 ნომრიანმა სასტუმრო „ჯორჯია პალასმა“, რომელსაც საშუალოდ დასაქმებული ყავს 290 თანამშრომელი, 2010 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით 400 000 სტუმარს უმასპინძლა.

სოფელ ციხისძირში, ტროპიკულ ნაწილში, ზღვის სანაპიროზე, კლდოვან ადგილას ფუნქციონირებს 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო „კასტელო მარე“, 110 ნომრითა და 175 დასაქმებული პერსონალით. სასტუმრომ 2016 წლიდან 70 000-მდე ტურისტს უმასპინძლა.

ჩაქვში მდებარე სასტუმრო “ოაზისი“ სრულად ასახავს კომპლექსში შექმნილ გარემოებას. იგი წარმოადგენს ყველაზე დიდ კომპლექს შავი ზღვის სანაპიროზე ტერიტორიით და შეთავაზებული სერვისებით. სასტუმრო კომპლექსი აერთიანებს “Dream Land oasis” -ის სასტუმროს, კერძო აპარტამენტებს და საკუთარი ინფრასტრუქტურის 40-ზე მეტ ობიექტს. „Dream land Oasis“ უზრუნველყოფს დასასვენებლად სუფთა და კომფორტულ 500 მეტრიან სანაპირო ზოლს და გამწვანებულ ბულვარს მთელი კომპლექსის ტერიტორიაზე. აქ დასაქმებულთა რაოდენობა 500-მდე ადამიანს აღწევს.

მიმდინარე წელს აჭარის მთავრობასა და კომპანია „გრინ რეზორთს“ შორის საინვესტიციო შეთანხმება გაფორმდა, რომლის თანახმადაც ქობულეთში 180 ჰექტარზე მწვანე ქალაქი გაშენდება. პროექტის საინვესტიციო ღრებულება 500 მილიონი (ლარია (156,25 მილიონი ევრო). მშენებლობასა და შემდგომ ოპერირების დროს 500 ადამიანი დასაქმდება. პროექტით გათვალისწინებულია გოლფის მოედნის, საფეხბურთო მოედნის, საჩოგბურთო კორტების, სხვადასხვა ზომის საცურაო აუზის, რეკრეაციული ზონების, ველო ბილიკების, სარბენი ბილიკების, დასასვენებლი ზონებისა და სათამაშო მოედნების მოწყობა, ასევე 250 ნომრიანი მაღალი კლასის სასტუმრო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სპა ცენტრით ევროპაში. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ „გრინ რეზორტი“ ენერგო ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალებით აშენდება, ტეიროტრია აღიჭურვება ისეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, როგორიცაა ელექტრომობილების დასამუხტი სადგურები და მზის ენერგიის პანელები.

აღსანიშნავია ქობულეთში თავისუფალი ტურისტული ზონის არსებობა, რომელიც 12 ჰექტარზე მდებარეობს, ზღვიდან 140 მეტრში. აღნიშნული ზონა ინვესტორებს სთავაზობს გარკვეული პირობებით მიწის ნაკვეთებს სიმბოლურ ფასად. აღნიშნული ტერიტორიაზე გარკვეული ვადით ვრცელდება საგადასახადო შეღავათები. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2011 წლიდან აღნიშნულ ზონაში მხოლოდ ერთი სასტუმრო ფუნქციონირებს, რაც გამოწვეულია რიგი ბიუროკრატიული ბარიერებით. კომისია მოქმედებს ცენტრალურად, ჩართული არ არიან ადგილობრივი თვითმართველობისა და ადგილობრივი რეგიონის წარმომადგენლები, რაც თავისმხრივ აფერხებს აღნიშნული ზონის განვითარებას.

მნიშვნელოვანია დამეგობრებულ ქალაქებს შორის სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ემსახურება

საზოგადოებაში ცოდნის ამაღლებას, იმის შესახებ თუ რა სტანდარტები და მოთხოვნებია თანამედროვე ტურიზმის ინდუსტრიაში, როგორია ტენდენციები და სამომავლო პერსპექტივები, როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ტურისტების მომსახურება. კერძო პირები, რომლებიც ფლობენ საოჯახო ტიპის თუ დიდ სასტუმროებს ან განკარგავენ სხვადასხვა ტიპის ტურისტულ სააგენტოებს, უნდა იცოდნენ ამ მხრივ კულტურული ასპექტები, რათა გააუმჯობესონ მომსახურება და ზუსტად განსაზღვრონ ის მიმართულებები, რაც უფრო ეფექტურს გახდის მათ ბიზნესს, ამ მიზნით შესაძლებელია დამეგობრებულ ქალაქებს შორის თანამშრომლობა და მათი ქყვეყნის კონსულტანტებისა და ექსპერტების მოწვევა. აღსანიშნავია, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია შიდა ტურიზმის განვითარება რეგიონისთვის და ქობულეთისთვის, რასაც ახლავს სერიოზული კულტურული და სოციალური სარგებელი. მოსახლეობას საშუალება ეძლევა ვიდრე საზღვარგარეთ წასვლას გადაწყვეტდეს გაეცნოს ჩვენი კუთხის ველურ ბუნებას, ადგილობრივ წესჩვეულებას, კულტურას, ინახულოს მთები, მდინარეები, ტყეები რაც საშუალებას იძლევა უკეთ დაინახონ ადგილობრივი რეკრეაციული ღირებულები საკუთარ ქვეყანაში და დახარჯოს იმ თანხის ნაწილი,რაც მნიშვლეოვანია ქვეყნის ბიუჯეტის გაზრდისთვის.

## მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა

ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით აღსანიშნავია რამოდენიმე მიმართულება - გაზიფიცირება, რომელიც ბოლო წლებია აქტიურად მიმდინარეობს და მოიცვა თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ლოკაცია, რამაც ხელი შეუწყო საწარმოო ხარჯების შემცირებას და შესაბამისად ხელსაყრელი პირობები შეუქმნა მეწარმეებს. ასევე აღსანიშნავია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომელიც განსაკუთრებით ხელს უწყობს ფერმერული მეურნეობების განვითარებას. 2019 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასა და მოვლა-შენახვაში დაიხარჯა 13 000 000 ლარამდე, რის ფარგლებშიც დაიგო 20 კილომეტრამდე გზა, მოეწყო 8 ახალი ხიდი და 45 დამცავი ნაგებობა.

**მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებია**

* ­ ბულვარი - 7 კილომეტრიანი მონაკვეთი (დასრულებულია)
* ­ ახალი ბულვარის მშენებლობა ­ (დასრულებულია
* ქობულეთის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (მიმდინარე)

**არქიტექტურა**

ქობულეთის არქიტექტურული სახის ჩამოყალიბებაზე გავლენა იქონია ადგილობრივმა ლანდშაფტმა. ისტორიული წყაროები ქალაქი არსებულ ნაგებობებზე უაღრესად მწირია. ვახუტი ბატონიშვილი აქ მოიხსენიებს მცირე ნავსადგურს. უფრო ადრე კი ქრისტოფორე დონ კასტელის ჩანახატში ვხვდებით ნავსადგურს საიდანაც ტყვეები გაჰყავდათ. ამ ნახატზე მოჩანს ერთსართულიანი ხის შენეობები. ეს რომ

სინამდვილეს შეესაბამება დიმიტრი ბაქარაძის ჩანაწერებითაც დგინდება, რომელიც ქობულეთში ხის სახლებსა და 25-მდე დუქანს აღწერს. ყველაზე ძველი შენობები, რომლებიც ქობულეთში დღემდე შემორჩა რუსეთ-ოსმალეთის ომის შემდგომია, როცა ქალაქის განაპირას ზღვისპირა დიუნაზე რუსეთის იმპერიის სამხედრო არისტოკრატიამ სააგარაკე ნაკვეთები მიიღო და საზაფხულო რეზიდენციების მშენებლობები წამოიწყო.

ეს ქვის შენობები არქიტექტურულად საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესო ნაგებობები გახლდათ და იმდროინდელი მსოფლიოს სამშენებლო ესთეტიკის მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებდა. ასეთ სახლებს ხშირად ამშვენებდა ბრწყინვალე ბაღები, რომლებიც სუბტროპიკული მცენარეულობით იწონებდა თავს. ქობულეთის დღევანდელი სახე XX საუკუნეში ჩამოყალიბდა, როცა ქალაქი ცნობილი კურორტი იყო და აქ მრავალი დასასვენებელი სახლი თუ პიონერთა ბანაკი მდებარეობდა. იმდროინდელი ნაგებობები თითქმის აღარ შემორჩა, მაგრამ თავის დროის დაღი ასვია გამგეობის შენობასა და ზღვისპირა პარკს.

 **ტურისტული ინფრასტრუქტურა**

იქედან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტს გააჩნია დიდი ტურისტული პოტენციალი, ძირითადი მოთხოვნა წარმოიშობა ისეთ მიწასა და შენობა-ნაგებობზე, სადაც შესაძლებელია განთავსდეს ტურისტული ტიპის ობიექტი.

არსებული ტურისტული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, არასახარბიელო მდგომარეობაა ტურისტული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ წელს ამ მიმართულებით იხარჯება საკმაოდ დიდი სახსრები და ხორციელდება არაერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, არ არის საკმარისი ქობულეთის სწრაფი ტურისტული განვითარებისთვის.

ასევე, საგულისხმოა, რომ გაძლიერდა მოთხოვნა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, რასაც ბოლო წლებში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განხორციელებული პროგრამები უწყობს ხელს.

მუნიციპალიტეტში შენობებისა და მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეებად გვევლინება: მუნიციპალიტეტი, აჭარის მთავრობა, სახელმწიფო და კერძო სექტორი. ასევე გხვდება დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთები, რომლებიც კანონმდებლობით ითვლება სახელმწიფო საკუთრებაში.

**სატრანსპორტო, აავტომობილო და სარკინიგზო გზების ინფრასტრუქტურის შეფასება და მდგომარეობის აღწერა, საერთაშორისო მნიშვნელობის გზების აღწერა:**

ქ. ქობულეთისთვის, როგორც საკურორტო და ტურისტულ-სარეკრეაციო ცენტრის მდგრადი განვითარებისათვის და, ამასთანავე, საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის ძალზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობას. მან ფაქტობრივად გამორიცხა ტრანზიტული მოძრაობა ქალაქის ცენტრალურ მაგისტრალზე, რაც დადებითად აისახა როგორც ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე (გამონაბოლქვი, ხმაური, ვიბრაცია), ასევე მოძრაობის უსაფრთხოებასა და მის განტვირთვაზე ტრანზიტული ნაკადებისაგან. ქ. ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობამ მნიშვნელოვანი იმპულსები შესძინა როგორც მთლიანად მუნიციპალიტეტის, ისე ქ. ქობულეთის სამომავლო განვითარებას. ქალაქზე გამავალი, განსაკუთრებით მაღალი ინტენსივობით გამორჩეული E-70 ავტომაგისტრალი წლების მანძილზე დისკომფორტს უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს. აღნიშნული გზის მშენებლობის შედეგად, ქობულეთის ზღვისპირა ზოლიდან ავტოტრანსპორტის სატრანზიტო მოძრაობა ახალ გზაზე გადაირთო, რაც კურორტის ეკოლოგიურად გაჯანსაღებას და ტურიზმის სრულფასოვან განვითარებას შეუწყო ხელი. ამასთან, ეს ტრანზიტული ავტობანი იძლევა ქალაქ ქობულეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ახალი ვექტორების განსაზღვრის საშუალებას.

 მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ძირითადი ნაწილი განთავისუფლდა ტრანზიტისგან, ქობულეთის რკინიგზის ცენტრალური სადგურის მიმდებარე ტერიტორია კვლავაც წარმოადგენს ყველაზე მეტად გადატვირთულ მონაკვეთს. დაკარგა რა აღმაშენებლის ქუჩამ ტრანზიტული ფუნქცია, ეს უკანასკნელი ადგილობრივი მომსახურების ძირითად ღერძად გარდაიქმნა, თუმცა ჩამოყალიბდა როგორც მაგისტრალი, სადაც უპირატესობა ფეხმავალს ეთმობა. ქ. ქობულეთისთვის, მისი ხაზობრივ-ზოლოვანი გეგმარებითი სტრუქტურიდან გამომდინარე, ანუ გრძივი განვითარების ფონზე, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია განივი კავშირების გამართული უზრუნველყოფა. აღმაშენებელისა და რუსთაველის ქუჩებს შორის ქალაქის მთელ სიგრძეზე მოწყობილია 15 გასასვლელი, რაც 7 კმიანი მონაკვეთისთვის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია (კვარტალის სიგრძე საშუალოდ 100-200 მეტრს უნდა შეადგენდეს). განივი კავშირების სიმცირე იწვევს გადარბენებს, რაც ზედმეტად ტვირთავს სატრანსპორტო ქსელს

**მგზავრთა გადამყვანი სამრშრუტო ხაზები და მიმართულებები და სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **მიმართულება** | **ტრანსპორტი ტიპი**  | **ტრანსპორტის მდგომარეობა** |
| ჟვანიას ხიდი- ბათუმი | ლურჯი ავტობუსი | ახალი |
| დაგვა - ქობულეთი | ყვითელი ავტობუსი | შესაცვლელია |
| ჩოლოქის მეურნეობა-ქობულეთი-ბათუმი | ლურჯი ავტობუსი | ახალი |
| აჭყვისთავი-ქობულეთი- ბათუმი | ლურჯი ავტობუსი | ახალი |
| ჯიხანჯური-ქობულეთი -ბათუმი | ყვითელი ავტობუსი | შესაცვლელია |
| ქობულეთი-კვირიკე | ლურჯი ავტობუსი | ახალი |
| ქობულეთი-ჭახათი | ლურჯი ავტობუსი | ახალი |
| ქობულეთი ზედა ხუცუბანი | ყვითელი ავტობუსი | შესაცვლელია |
| ქობულეთი-ზენითი | ყვითელი ავტობუსი | შესაცვლელია |
| სადგური-ჩოლოქი | ლურჯი ავტობუსი | ახალი |
| სადგური-რუსთაველის ქუჩა |  2 ლურჯი ავტობუსი | ახალი |

ცხ. შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირები მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმართულებები

**შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები**

ქ. ქობულეთზე გადის საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. საერთაშორისო მნიშვნელობისაა „სენაკი-ფოთი სარფის“ საავტომობილო გზა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მისი სიგრძე შეადგენს 26 კმ.

 შიდასახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზებიდან ქობულეთში გადის: „საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის“ საავტომობილო გზა (19 კმ);

 „ქობულეთი-ჭახათი-დიდვაკის“ საავტომობილო გზა (გზის სიგრძე 42 კმ).

 ქ. ქობულეთის სატრანსპორტო ქსელი მარტივ მოდელს წარმოადგენს და ხაზოვან სისტემაზეა აგებული. 2 ძირითადი მაგისტრალი, აღმაშენებლის გამზირი და რუსთაველის ქუჩა უზრუნველყოფს ქალაქის ძირითად სატრანსპორტო მომსახურებას. აღმაშენებლის გამზირი, თავის მხრივ, წარმოადგენს საერთაშორისო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალს (E-70), რომელიც E-60-თანე რთად ქვეყნის დასავლეთ და აღმოსავლეთ, ბათუმი-ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდი, ნაწილს აერთიანებს და ამავდროულად, წარმოადგენს ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ სატრანსპორტოსატრანზიტო დერეფანს

**რკინიგზა**

ქ. ქობულეთში მდებარეობს რკინიგზის 1 (ქ. ქობულეთის) სადგური თბილისი–მახინჯაურისა და სამტრედია ბათუმის სარკინიგზო ხაზზე. რკინიგზის მაგისტრალი აღმოსავლეთიდან უვლის ქალაქს. არსებული სარკინიგზო ხაზი მთელი წლის განმავლობაში ემსახურება მგზავრთა გადაყვანას. მგზავრთა გადაყვანა ხორციელდება არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში, არამედ სეზონურად მოთღხოვნის შესაბამისად სომხეთის მიმართულებითაც. ყველა ზემოაღნიშნული სარკინიგზო მიმოსვლა ხორციელდება ყოველდღიურად. სამტრედია-ბათუმის სარკინიგზო უბნის სიგრძე შეადგენს 104 კმ-ს, აქედან საქართველოს რკინიგზის ქობულეთის მუნიციპალიტეტზე ტერიტორიაზე, ანუ, ჩოლოქიდან მახინჯაურამდე, სარკინიგზო ხაზის სიგრძე 34 კმ-ია. სადგურების სალიანდაგო განვითარება შეადგენს 35,7 კილომეტრს.ეს მონაკვეთი საქართველოს მთავარ სარკინიგზო არტერიას წარმოადგენს, სადაც სამგზავრო მატარებლებთან ერთად ინტენსიურად მოძრაობს ნავთობპროდუქტებით დატვირთული მძიმე წონის შემადგენლობები. უბანი მთლიანად ერთლიანდაგიანია. მაქსიმალური ქანობი არ აღემატება 10%-ს. რკინიგზითთბილისამდე-329 კილომეტრია, ხოლო ბათუმამდე- 32 კმ. რკინიგზის საშუალო ტექნიკური სიჩქარეები ბოლო სამი წლის განმავლობაში გაიზარდა 80-100კმ-ზე (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სარკინიგზო უბანს ეს ცვლილებები ჯერ არ შეხებია). 2006 წელს მოდერნიზება ჩაუტარდა ქობულეთის რკინიგზის სადგურს. დღეისმდგომარეობით სადგური ისევ საჭიროებს თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებას და რეაბილიტაციას, სამგზავრო გადაყვანები ხორციელდება ძირითადათ ქვეყნის შიგნით, თუმცა, ვინაიდან ტურისტთა დიდი ნაკადი სომხეთის რესპუბლიკაზე მოდის, საქართველოს რკინიგზის მიერ 2007 წლიდან დაინიშნა სეზონური მარშრუტი ერევანი-მახინჯაურის მიმართულებით.

## ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარეობა

ჯანმრთელობის დაცვა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები.

მუნიციპალიტეტში ორი მრავალპროფილური კლინიკაა:

 სს „ვიანი“ ქობულეთის ჰოსპიტალი და სს „ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი“, მუნიციპალიტეტში არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრია, 13 ამბულატორია, სადაც დასაქმებულია 32 ექიმი და 33 ექთანი, გამოცხადებულია ერთი ვაკანსია ექიმის პოზიციაზე.

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 70 400 კაცს, მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებში მათთვის 144 საწოლია გათვალისწინებული.

სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულ ექიმთა რაოდენობას წარმოდგენილია დანართებში - ცხრილი 2-ის შესაბამისად.

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ქობულეთის ფილიალში განთავსებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 5 მორიგე ბრიგადა, აქედან 2 ბიგადა ოპერირებს დაბა ჩაქვში. ამჟამად დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობაა 56 (ექიმი/პარამედიკოსი -17, ექთანი -19 და მძღოლი - 20).

სოციალური უზრუნველყოფა

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდობით მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღები 14 ომის მონაწილეა. მუნიციპალიტეტში 1197 იძულებით გადაადგილებული პირია, მუნიციპალიტეტში 350–მდე მარტოხელა მშობელია, სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებულია 2 134 შეზღუდული შესაძებლობის მქონე პირი.

მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს თავშესაფარი და დღის ცენტრი.

ცხრილი 13.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| საარსებო შემწეობის მიმღები | 1 916 ოჯახი (9 233 პირი);  | 2 341 ოჯახი (11 261 პირი);  |  3 483 ოჯახი ( 16 932 პირი)  | 3 268 ოჯახი (15 552 პირი)  | 2 785 ოჯახი ( 13 137 პირი) |
| საზოგადოებრივი დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ოჯახების / მიმღებ პირთა რაოდენობა, რომლებსაც 4 წლის განმავლობაში გარანტირებულად შეუნარჩუნდებათ სოციალურად დაუცველის სტატუსი  |   |   |   | 338 ოჯახი (1 772 პირი)  | 661 ოჯახია (3 401 პირი) |

წყარო: მუნიციპალიტეტის მერია

## განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა, მეცნიერება

**­ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სულ 46 სკოლაა:**

* ­ ქალაქში - 5 საჯარო სკოლა
* ­ სოფლად -41საჯარო სკოლა ­
* 3-კერძო სკოლა ქალაქის ტერიტორიაზე ­
* პროფესიული სასწავლებელი, საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“
* ­ ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების კვლევითი ინსტიტუტი
* ­ დღევანდელი მდგომარეობით კოლეჯი ავტორიზირებულია 52 საგანმანათლებლო პროგრამაზე, (მათ შორის 9 დუალური) და 2264 პროფესიულ სტუდენტზე. კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და აღჭურვილობა პასუხობს თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნებს. კოლეჯს გააჩნია ადაპტირებული გარემო შშმ პირებისათვის, საერთო საცხოვრებელი, სასტუმრო. საბიუჯეტო, გრძელვადიან პროგრამებთან ერთად კოლეჯი ახორციელებს კერძო პირების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების დაკვეთით მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების კურსებს. ­ კოლეჯი მუდმივად ზრუნავს ხარისხის ამაღლებისათვის. ჩართულია საქართველოში განხორციელბულ ყველა მნიშვნელოვან პროექტში. 2016 წელს კოლეჯმა ერთერთმა პირველმა ქვეყანაში გაიარა ხარისხის მართვის/მენეჯმენტის ევროპული მოდელი EFQM-ის (გზა სრულყოფისაკენ) ვალიდაცია. ­ კოლეჯში დასაქმებულია 105 მაღალკვალიფიციური პედაგოგი, რომლთა უმრავლესობა მოწვეულია შესაბამისი ბიზნესიდან, მათი გადამზადება განხორციელდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში და უცხოელი პარტნიორების დახმარებით. ­ კოლეჯი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა პროფესიული განათლების დაწესებულებებთან, როგორც ქვეყნის შეგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აღსანიშნავია მჭიდრო თანამშრომლობა ესტონეთის ქ. ვალგას პროფესიულ სასწვლებელთან და გერმანიის ქ. ბერლინის ბრილატ სავალინის კოლეჯთან. მათთან ხორციელდება გაცვლითი პროგრამები პედაგოგებისა და სტუდენტებისათვის.
* ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების კვლევითი ინსტიტუტი 1959 წელს დაარსდა. ­ ცენტრში ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის კვლევები ხორციელდება მცენარეთა დაცვისა და სურსათუვნებლობის მიმართულებით.

***კულტურის დაწესებულებები***

*ცხრილი 14.*

|  |  |
| --- | --- |
| N | **ქობულეთს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრების და სასოფლო კლუბების ჩამონათვალი**  |
| 1 | ქობულეთის კულტურის სახლი |
| 2 | სოფელ დაგვას კულტურის სახლი |
| 3 | სოფელ ხუცუბნის კულტურის სახლი |
| 4 | სოფელ ქაქუთის კულტურის სახლი |
| 5 | სოფელ ციხისძირის კულტურის სახლი |
| 6 | სოფელ ხალას კულტურის სახლი |
| 7 | სოფელ ბობოყვათის კულტურის სახლი |
| 8 | სოფელ ცეცხლაურის კულტურის სახლი |
| 9 | სოფელ აჭის სასოფლო კლუბი |
| 10 | სოფელ ლეღვას სასოფლო კლუბი |
| 11 | სოფელ ჭახათის სასოფლო კლუბი |
| 12 | სოფელ გვარას სასოფლო კლუბი |
| 13 | სოფელ საჩინოს სასოფლო კლუბი |
| 14 | სოფელ ზედა აჭყვას სასოფლო კლუბი |
| 15 | სოფელ ალამბრის სასოფლო კლუბი |
| 16 | სოფელ აწყვისთავის სასოფლო კლუბი |
| 17 | ჩოლოქის სასოფლო კლუბი |
| 18 | სოფელ ქობულეთის სასოფლო კლუბი |
| 19 | ჩაისუბნის სასოფლო კლუბი |

წყარო: მუნიციპალიტეტის მერია

***მუზეუმები:***

ა(ი)იპ ქობულეთის მუზეუმი დაფუძნდა 2012 წელს. ქობულეთის კულტურის ცენტრის სამუზეუმო განყოფილების ბაზაზე. მუზეუმი განთავსებულია ქალაქის ერთ-ერთ პრესტიჟულ უბანში არსებულ საბჭოთა არქიტექტურულ შენობაში, წარმოდგენილი ნაგებობა 1954 წელს აიგო როგორც კინოთეატრი. 2011 წლიდან დაიწყო საპროექტო მუშოაბა ფუნქციური და შინაარსობრივი ცვლილებების განსახორციელებლად. შენობა ორ სართულიანი, მაღლაი და მშრალი სარდაფის რეაბილიტაციის შედეგად 2014 -2015 წწ ნაგებობას, სარდაფის ხარჯზე 2,8მ დაემატა დიდი საექსპოზიციო დარბაზის ეთნოლოგიური განყოფილებისათვის.

შენობა თავისი მონუმენტური შნაარსიტ, დიდი დარბაზებისა და კიბის უჯრედების გამო, მოცემულ დრომდე არ არის ადაპტირებული. შშმ პირებისთვის პანდუსით ადაპტირება მოხდა მხოლოდ ნაგებობის პირველი სართულის ჰოლის და პერიოდული გამოფენების დარბაზში.

 შენობის პირველ სართულზე განლაგებულია დიდი საექსპოზიციო დარბაზები:

* არქეოლოგიური
* ფლორა და ფაუნა
* იარაღების ექსპოზიცია

აღნიშნული სივრცეები ადაპტირება არ მომხდარა, ამავე სართულზე 2.6მ ნიშნულზე განთავსებულია საპირფარეშო, ისიც არა ადაპტირებული შშმ პირებისთვის. რაც გამოწვეულია ვიწრო დაგეგმარების გამო. სამომავლოდ დაგეგმილია საფონდო და სარესტავრაციო სივრცეების გამოთავისუფლების ხარჯზე მუზეუმში მოეწყოს თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნებით გათვალისწინებული საპირფარეშო და სველი წერტილების ადაპტირებული სივრცე. ასევე გასათვალისწინებელია საგარდერობო სივრცის არსებობა შენობაში, რაც ამ დრომდე არ არსებობს.

მუზეუმის მეორე სართულს ფუნქციური დატვირთვით შედარებით მრავალმხრივი ფუნქცია აქვს შეთავსებული. კიბის უჯრედები გამოყენებულია საექსპოზიციო სივრცედ. მე-2 სართულზე განლაგებულია კინო დოკუმენტალისტიკის დარბაზი, 70 მაყურებელზე გათვლილი, დარბაზი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, სკამები კედლები, ტექნიკა ადრეული 2000-იანი წლებისაა და ვერ უძლებს თანამედროვე მოთხოვნათა გამოწვევებს.

მეორე სივრცე, რომელიც მე-2 სართულზე მდებაროებს არის საკონფერენციო-საბიბლიოთეკო- სარესტავრაციო სივრცე, რომელიც ძირითადად საექსპოზიციო სივრცეების ნაკლებობის გამო, როგორც საგამოფენო დარბაზი. მუზეუმის რეაბილიტაციის პირობებში, შესაძლებელია ქობულეთის მუზეუმში დაცული მასალებით მოეწყოს ერთსროულად 4 ახალი მუდმივმოქმედი საექსპოზიციო სივრცე:

* შუა საუკუნეების ხელოვნება და ქობულეთური ხელნაწერები
* სოც-რეალიზმი , ფერწერული და მემორიალური ნივთების გამოფენა
* თანამედროვე ხელოვნები საგამოფენო სივრცე -ქობულეთელი ფერმწერი მოქანდაკეები
* ქობულეთთან დამეგობრებული ქალაქების და ზოგადად ქართული სახელწიფოს სტრატეგიული პარტნიორებისა და მეგობარი ქვეყნების საექსპოზიციო სივრცე სადაც გალაგდება სხვადასხვა ხასიათის სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთები, რომელიც მეტყველებს ჩვენს მეგობრობასა და უდიდეს სიტორიულ კულტურაზე.

მუზეუმის სარდაფში ასათვისებელი არის 100-120კვ.მ ფართი სადაც შესაძლებელია განტავსდეს ეთნო სივრცე მასტერკლასებისა და ცოცხალი გამოფენებისთვის, სადაც წლის ნებისმიერ დროს შესაძლებელი იქნება გავუწიოტ პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტში გადარჩენილ და შემონახულ მსოფლიო მნიშვნელობის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას.

***ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმი:***

 ქობულეთის მუზეუმის ქოლგის ქვეშ ფუნქციონირებს დიდი ქართველი პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმი სოფელ გორგაძეებში. მუზეუმის შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2020 წელს, სახლ-მუზეუმს არამხოლოდ მუზეუმის არამედ ლუკტურულ შემეცნებიტი და საგანმანათლებლო სამცნიერო მიმართულებების ფუნქციური დატვირთაც გააჩნია. შენობა არ არის ადაპტირებული შშმ პირებისთვის. უნდა აღინიშნოს , რომ შშმ პირებისათვის ადაპტირებულია მუზეუმის ეზოში არსებული არტ სივრცე შესაბამისი პანდუსის მოწყობით და საპირფარეშოთი.

ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მხარდაჭერით ქობულეთის მუზეუმების ქოლგის ქვეშ ფუნქციონირებს, არის არქეოლოგიური და არქიტექტურული ძეგლების მდგომარეობის შესწავლა, მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა, მოძიება და შეგროვება. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დატვირთვის პარალელურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულმა ძეგლებმა შეიძინოს კულტურულ-შემეცნებითი და ტურისტული ხასიათი, მოეწყოს ინფრასტრუქტურა, მისასვლელი გზები, საინფორმაციო დაფები, მოსასვენებელი და გასართობი ატრაქციები. წარმოდგენილი მიმართულებით, მუზეუმმა მოიკვლია და დაასურათა, ნაწილობრივ მეცნიერულ დონეზე შეისწავლა 80-ზე მეტი არქეოლოგიური, არქიტექტურული, საკულტო და ყოფითი სამეურნეო ხასიათის ძეგლი.

***ქობულეთის ცენტრალური პარკი***

ქობულეთის ცენტრალური პარკი საბჭოთა პროპაგანდისტული არქიტექტურის პრინციპებითაა გაშენებული და მასში 80-იანი წლების ფუტურისტული ელემენტებიცაა ჩართული, რომელიც ზურაბ წერეთლის მოზაიკურ ნამუშევრებში აისახება, პარკის ტერიტორიაზე განთავსებულია 500 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრი, რომელიც სარეაბილიტაციოა, ასევე სტატიკური შადრევანი, და ე. წ ტბა შადრევანი, პარკის ტერიტორიაზე განთავსებულია საბავშვო ატრაქციები, სამხატრვო სახლი, რომელსაც ამ დრომდე არ აქვს სრული დატვირთვა, საკმაოდ ხმაურიანს ხდის პარკშ არსებული რესტორნების შენობა ნაგებობები ამ ტერიტორია.

პარკი სრულად საჭიროებს რეაბილიტაციას და განახლებას.

**ბულვარი**

2021-2022 წლებში განახლდა და მნიშვნელოვნად კეთილმოეწყო ქობულეთის ბულვარი. მისი სიგრძე რვა კილომეტრს შეადგენს და მწვანე საფარსა და ნარგავებთან ერთად მოიცავს საფეხმავლო და ველობილიკებს. ბულვარში შიგადაშიგ ჩართულია საბავშვო გასართობი ატრაქციონები თუ სხვა სახის რეკრეაციული სივრცეები. ქობულეთის ბულვარი ტურისტთა ერთ-ერთი საინტერესო და მიმზიდველი ადგილია. იგი ზღვის სანაპირო ზოლს გასდევს, რაც უფრო მეტად მიმზიდველს ქმნის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ტურისტებისათვისაც.

**ახალი ბულვარი**

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით პროგრამა „განახლებული რეგიონების„ ფარგლებში, ქობულეთში ახალი ბულვარის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობის სამუშაოები დასრულდა 2020 წელს.

პროგრამა „განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში, ქობულეთში სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები 2021 წლის ზაფხულში დაიწყო. სამუშაოების ღირებულებამ 8,100,000 ლარი შეადგინა.

პროექტის მიხედვით, მდინარე აჭყვადან მდინარე კინტრიშამდე მდებარე 1 კმ-მდე სიგრძის სანაპირო ზოლზე მოეწყო ბულვარი. ბულვარის მთელ სიგრძეზე აშენდა გამყოფი კედელი, ველო ბილიკი და საფეხმავლო ბილიკი. საფეხმავლო ბილიკის მიმდებარედ მოეწყო რეკრეაციული და კომერციული ზონები. საბავშვო-გასართობ სივრცეებში დაიდგა ატრაქციონები, ხოლო სპორტულ ზონაში მოეწყო ქვიშის ფრენბურთისა და ქვიშის ფეხბურთის მოედნები.

ახალ ბულვარში აშენდა ადაპტირებული სანიტარული კვანძები, ძველ ბულვართან დასაკავშირებლად კი, აშენდა საფეხმავლო ხიდი.

განახლებული, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად კეთილმოწყობილი ბულვარით უკვე ისარგებლებენ როგორც მის მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობა, ისე კურორტის სტუმრები

**ფიჭვნარის არქეოლოგიური ნაქალაქარი**

ფიჭვნარის არქეოლოგიური ნაქალაქარი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია საქართველოში, დათვალიერება უმჯობესია ზაფხულობით, როცა აქ არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს და ეს პროცესი დამატებით უფრო მეტ ეფექტს იძლევა. შესაძლებელია უშუალოდ არქეოლოგების ჩართვაც და მათი შეფასებების მოსმენა. დამთვალიერებელს საშუალება ეძლევა უშუალოდ დააკვირდეს გათხრების პროცესს.

დაახლოებით 2500 წლის წინათ, ანუ ძვ.წ. აღ. VI ს. დღევანდელი ქობულეთის მიდამოებში წარმოქმნილა ძველი კოლხეთის და საერთოდ, აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქალაქო ცენტრი, რომლის

ადგილობრივი კოლხური მოსახლეობა უპირატესად მდინარე ჩოლოქ-ოჩხამურის შესართავთან და ჩოლოქის მარჯვენა სანაპიროზე სახლობდა. მათი საქმიანობის ძირითადი დარგი მიწათმოქმედება იყო. ნაქალაქარის კულტურულ ფენებში ხშირად ჩნდება ხელსაფქვავები, მარცვლეულის შესანახი თიხის ჭურჭლები, ბრინჯაოს თოხები, უძველესი კაჟის ნამგლის პირები და ა.შ. მეტად დაწინაურებული ჩანს მევენახეობა მეღვინეობა, მდიდრულად ორნამეტირებულ კოლხურ ქვევრებთან ერთად ყურადღებას იქცევს ადგილობრივი და უცხოური საღვინე თასების სიმრავლე. ასევე ითქმის საფეიქრო ხელოსნობის შესახებაც. ხშირად ჩნდება კვირისთავები, ვერტიკალური საქსოვი დაზგის ძაფების დასაჭიმავად გამოყენებული თიხის პირამიდული საწაფები

და თვით ქსოვილის ნაშთებიც. ეს იყო დღევანდელი ფიჭვნარი - საქართველოს ზღვისპირეთის ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო არქეოლოგიური ძეგლი. იგი ანტიკური ხანის ნაქალაქარია და მდებარეობს ქალაქ ქობულეთის ჩრდილოეთით, მდინარეების -ჩოლოქისა და ოჩხამურის შესართავთან.

ფიჭვნარის ნაქალაქარმა მკვლევართა ყურადღება 1948 და 1952 წლებში შემთხვევით აღმოჩენილი განძებით მიიქცია. 1953 და 1956 წლებში აქ მცირე მასშტაბის საველე სადაზვერვო ექსპედიცია მოაწყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტმა ნინო ხოშტარიას ხელმძღვანელობით. 1960 წლიდან ფიჭვნარში საველე სამუშაოები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითმა ინსტიტუტმა განახორციელა. ნაქალაქარის შესწავლა დღემდე გრელდება და მასში უცხოელი

არქეოლოგებიც არიან ჩაბმული. აქ ძველ საბერძნეთთან ადგილობრივი კოლხი მოსახლეობის ურთიერთობის ამსახველი არაერთი არტეფაქტია აღმოჩენილი. მათ შორისაა: ღვინის ჭურჭელი ოინოხოა, ლაკრომარი, ბრინჯაოს  და ვერცხლის სამაჯურები, მინის, ოქროსა და სარდიონის მძივები, ანტიკური ჭურჭელი, კანთარისი, იხთია, სხვადასხვა ფორმისა და სილამაზის ამფორები,  ფიჭვნარული ჭურჭელი, მონეტები, კოლხური თეთრი და ასე შემდეგ. აღმოჩენებს შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას ფიჭვნარული დოქები იპყრობს, რომლებიც სხვა ისტორიულ ადგილებში არ გვხვდება.

ფიჭვნარის ნაქალაქარზე წლების მანძილზე აღმოჩენილი ნივთიერი კულტურის ძეგლები წარმოადგენს ძვირფას ისტორიულ წყაროს, ძველი კოლხეთის საქალაქო ცხოვრებისა და ანტიკურ სამყაროსთან სავაჭრო ეკონომიკურ თუ კულტურულ ურთიერთობათა შესწავლისათვის. ამ და სხვა აღმოჩენებს შეუძლიათ დროებით დაგვაბრუნონ ელინისტური ხანაში და ქართულ-ბერძნული ურთიერთობის საინტერესო ისტორიები მოგვიყვნენ. ფიჭვნარის აღმოჩენებმა მნიშვნელოვნად გაამდიდრა ჩვენი ცოდნა ძველ კოლხეთსა და ანტიკურ სამყაროს შორის სავაჭრო–ეკონომიკურ და კულტურულ ურთიერთობათა შესახებ. ამ თვალსაზრისით ყველაზე მდიდარ მასალებს, კლასიკური ხანისათვის მაინც სწორედ ფიჭვნარის არქეოლოგიური გათხრები იძლევა. ამ მონაცემების მიხედვით

დასტურდება, რომ ლეგენდარულ კოლხეთსა და ბერძნული ცივილიზაციის ადრინდელ ცენტრებს შორის ურთიერთობას სისტემატური, რეგულარული ხასიათი ჰქონია ძვ.წ.აღ. მე-6-ე საუკუნის მეორე ნახევრიდან.

ფიჭვნართან, ისე როგორც საერთოდ კოლხეთთან, სავაჭრო ურთიერთობის ინიციატორებად პირველ ხანებში საბერძნეთის იონური ცენტრები გამოდიოდა. ძვ.წ.აღ.VI ს. ბოლოდან იონურ ნაწარმს თანდათანობით ზღუდავს, კონკურენციას უწევს საბერძნეთის მატერიკული ცენტრი ათენი. მთელი კლასიკური ხანის მანძილზე ფიჭვნარს ინტენსიური ურთიერთობა აქვს მსოფლიო ცივილიზაციის ამ უმნიშვნელოვანეს ცენტრთან. ანტიკურ ხანში საქალაქო მცხოვრებისა და სავაჭრო ეკონომიკური საქმიანობების საინტერესო სურათის აღდგენის შესაძლებლობას იძლევა აქ აღმოჩენილი სხადასხვა საწარმო ცენტრის კერამიკული ტარის - ამფორების შესწავლა. ფიჭვნარში წარმოდგენილია ეგეოსური სამყაროს (ქალაქების: ქიოსი, სამოსი, ლესბოსი, თაზოსი და სხვა), სამხრეთ და ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთის ნაწარმი. ასევე ითქმის უძველესი მონეტების შესახებ. ფულად მიმოქცევაში წამყვანი ჩანს ადგილობრივი მონეტები, ე.წ კოლხური თეთრები. ფიჭვნარში ფულის ამგვარი ინტენსიური მიმოქცევა ნათელს ხდის

ვაჭართა ფენის არსებობას. ფიჭვნარელთა სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტურისა და რელიგიური მსოფლმხედველობის გასარკვევად კიდევ უფრო ფერადი და საინტერესო მასალა აღმოჩნდა ფიჭვნარის ანტიკური ხანის ვრცელ სამაროვანზე. მსგავსი ძეგლები აღმოსავლეთ შავი ზღვისპირეთისათვის ჯერჯერობით უცნობია. XX საუკუნის 60-70\_იან წლებში ფიჭვნარში შეისწავლებოდა ადგილობრივი კოლხური მოსახლეობის ძვ.წ. აღ-ის V ს. სამაროვანი, გაითხარა 150-მდე სამარხი, რომლებშიც აღმოჩნდა მეტად საინტერესო მასალები: მაღალი ოსტატობით შესრულებული და მდიდრულად ორნამენტირებული ადგილობრივი კერამიკული ნაწარმი, ნაირნაირი სამკაულები,

მინის, ვერცხლის, ოქროსა და ქარვის მძივები, რკინის და ვერცხლის სამკაულები,ოქროსა და ვერცხლის ყურსაკიდები, ბეჭდები, ზარაკები, კოლხური ფულები, უცხოური ფუფუნების საგნები და ა.შ. ამ მასალებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ დასავლურ-ქართული კოლხური კულტურის შესწავლისათვის. ძველი კოლხეთის და ანტიკური სამყაროს ურთიერთობათა ხასიათის გარკვევისათვის უძვირფასესი მასალის მომცემია ძვ.წ. აღ-ის V-IV საუკუნეების ბერძენ

მოახალშენეთა სამარონის გათხრები. სულ შესწავლილია 75 სამარხი. ელინთა სამაროვანი პირველად აღმოჩნდა საქართველოში, ამდენად აქ მოპოვებული მასალები ხშირ შემთხვევაში უნიკალურია. სამარხებსა და სააღაპო მოედნებზე დიდი რაოდენობით იყო წარმოდგენილი: სადა ზოლებიანი იონური კერამიკა, ატიკური შავლაკიანი და მოხატული ლარნაკები, ქიოსური, თაზოსური და ჰერაკლეის ამფორები, ვერცხლისა და ბრინჯაოს თასები, დოქები, ჩამჩა, საწური, სარკე და ა.შ. ოქრო ვერცხლის სამკაულები: მაღალმხატვრული ყურსაკიდები, ფარაკიანი ბეჭდები, კილიტები, მძივები, სამაჯურები, უცხოური მონეტები და სხვა. ამ მონაპოვართაგან განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ატიკური (საბერძნეთის ისტორიული მხარე) წითელფიგურიანი კარატერი, რომელიც ანტიკური ხელოვნების ერთ-ერთ ბრწყინვალე ნიმუშს წარმოადგენს. ეს მონაცემები, სხვა მრავალმრიცხოვან ნივთიერი კულტურის ძეგლებთან ერთად, ადასტურებენ, რომ  ძვ.წ. აღ-ის V ს. მეორე მეოთხედიდან ფიჭვნარში ადგილობრივი კოლხური დასახლების გვერდით ჩნდება ბერძნული, ატიკური დასახლება, რომელიც მჭიდრო ურთიერთობას ამყარებს განვითარების მაღალ საფეხურზე მდგომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ნაქალაქარის კულტურულ ფენებსა და სამაროვანზე აღმოჩენილი მასალები გვიჩვენებენ, რომ ადრეელინისტურ ხანაშიაც ფიჭვნარი ინარჩუნებდა ადრინდელ ძლიერებას, აფართოებდა ურთიერთობას შავიზღვისპირეთის სხვა ქვეყნებთან, განსაკუთრებით კი ზღვისპირეთის  სამხრეთ და ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთთან. კიდევ უფრო გაფართოვდა ქალაქის საზღვრები. ფიჭვნარში გვიანელინისტური ხანიდან იწყება საქალაქო ცხოვრების დაქვეითება, თუმცა აქ რომაული ხანის მასალები ჯერჯერობით არ არის მიკვლეული.

 საინტერესოა, რომ ინგლისელმა მოგზაურმა ტიმ სევერინმა, როდესაც მოინახულა ქობულეთ-ფიჭვნარში გამოვლენილი არქეოლოგიური ძეგლები და გაეცნო მის მნიშვნელობას, ასე აღიქვა იგი: „წუთები, რომელიც მე გავატარე ატალახებულ არქეოლოგიურ თხრილში ქობულეთის მახლობლად ჩემთვის ძიების დასრულებას ნიშნავდა. ალბათ, ისეთივე გრძნობა დაეუფლა იაზონს, რომელმაც თავისი ძიებანი 33 საუკუნის წინ დაასრულა“.

## გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთმნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. მთელი წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „ ქობულეთის სანდასუფთავება მუნიციპალურ ტერიტორიის, 22 სოფლის დაგვა და სუფთავებას ასვე მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებლო ნარჩენების გატანას. სანდასუფთავების სამსახური ემსახურება 98090, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმოქალაქეს, დასუფთავების ღონისძიებები;

მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება (კონტეინერების შეძენა) მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ძირითადად ქალები არიან ჩართული საოჯახო საქმეებში და მათი არაანაზღაურებადი შრომის ნაწილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებზე ზრუნვა.

## მუნიციპალური სერვისები და მმართველობა

ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა მუნიციპალიტეტის საკრებულო. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 33წევრისგან. მათგან 15 არჩეულია პროპორციული, ხოლო 18 მაჟორიტარული სისტემით. წარმომადგენლობით ორგანოს ხელმზღვანელობს საკრებულოს წევრების მიერ არჩეული თავმჯდომარე, რომელსაც ჰყავს ერთი მოადგილე. საკრებულოში შექმნილია და მუშაობს 5 კომისია, ესენია: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია; საკრებულოს აგრარულ საკითხთა კომისია; საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია; საკრებულოს იურდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია და საკრებულოს განათლების, მეცნიერები, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისა. ქობულეტის მუნიციპალიტეტსი ისევე როგორც საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტსი არმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს პირდაპირი წესიტ არცეული მერი. მუნიციპალიტეტის მერი არმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულის (სამსახური) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო არა კომერციული იურდიული პირებისა (ააიპ) და მუნიციპალური შპს -ს მეშვეობით

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 21 ადმინისტრაციულ ერთეულსი - ტერიტორიულ თემშია თავმოყრილი, საიდანაც ერთი ქალაქია (ქალაქი ქობულეთი), ორი სადაბო (ჩაქვი და ოჩხამური) და 18 სასოფლო თემი, (ალამბარი, აჭყვისთავი, ბობოყვათი, გვარა, დაგვა, ზენითი კვირიკე, ლეღვა, მუხაესტატე, საჩინო, ქაქუთი, სოფელი ქობულეთი, ჩაისუბანი, ციხისძირი, წყავროკა, ჭახათი, ხალა, ხუცუბანი).

### მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ყოველწლიურად მტკიცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) მიერ.

 დიაგრამა 27.

 წყარო: მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული) და 2024 წლის პროექტი.

აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელა 2024 წლის განმავლობაში გაიზრდება.

ქვემოთ მოცემულია დიაგრამა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების გადასახდელების მაჩვენებელის შესახებ.

დიაგრამა 28.

 წყარო: მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი და 2024 წლის პროექტი

 დიაგრამა 30.

 წყარო: მუნიციპალიტეტის მერია; 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

## SWOT ანალიზი

|  |  |
| --- | --- |
| ძლიერი მხარეები | სუსტი მხარეები |
| * გეოგრაფიული მდებარეობა
* აქვს პირდაპირი გასასვლელი შავ ზღვაზე
* ­მდებარეობს ევროპისა და აზიის გზების გასაყარზე
* ქობულეთზე გადის ტრანსევრაზიის საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანსპორტო კომუნიკაციები
* 14კმ.სუფთა სანაპირო/პლაჟი
* ხელსაყრელი კლიმატური პირობები
* ტურისტული ობიექტების სიმრავლე
* ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიულ ღირშესანიშნაობათა სიმრავლე
* მოწესრიგებული ძირითადი საგზაო ინფრასტრუქტურა
* სოფლის მეურნეობისთვის ხელსაყრელი გარემო
* საზოგადოებრივი პროფესიული კოლეჯის არსებობა
* სიახლოვე საერთაშორისო აეროპორტთან და პორტებთან, ახალი ავტობანი
* 18 საერთაშორისო დამეგობრებული ქალაქი
* თავისუფალი ტურისტული ზონის არსებობა
* სამკურნალო კლიმატი და ჰავა
* სამკურნალო წყლები
* განაშენებიანების განვითარების გეგმა
* იუნესკოს დაცვის ქვეშ მყოფი სამი დაცული ტერიტორიის არსებობა მუნიციპალიტეტში
* უნიკალური ფლორა და ფაუნა
 | * ტურისტული სეზონის მოკლევადიანი პერიოდი (სეზონურობა)
* მომსახურების სფეროში კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა;
* სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სიმრავლე
* მუნიციპალიტეტის ცნობადობის დაბალი დონე
* ფინანსური ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა
* მუნიციპალურ დონეზე მიგრაციული პროცესის მონიტორინგის არარსებობა
* მოუწესრიგებელი და არაადაპტირებული აგრარული ბაზარი
* სახელმწიფოს მხრიდან არასაკმარისი საინფორმაციო მხარდაჭერა და არასაკამრისი პიარი
* არასრულად ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა
* ინოვაციური და თანამედროვე ტურისტული ინფრასტრუქტურის არარსებობა
* ინტერაქტიული ტურისტული რუკის არ არსებობა
* მსხვილი სავაჭრო ცენტრის არარსებობა
* საზღვაო ქალაქში აკვარიუმის და დიდი გასართობი ცენტრის არარსებობა
* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთები არ წარმოადგენს მუნიციპალურ საკუთრებას
* თანამედროვე სპორტული კომპლექსის არარსებობა
* სარეაბილიტაციო შენობა ნაგებობები:მუზეუმი, დაგვის თეატრი ძველი გენერლის აგარკები
* კინოთეათრის და თეატრის არარსებობა
* ტურისტული ზონისთვის მცირე ბიუჯეტი
* საზღვაო ქალაქში საზღვაო სერვისის იახტ-კლუბის არარსებობა
* ხმაურის რეგულაცია
* ცენტრალური პარკის და ბულვარის ტერიტორიაზე უსახური და ხმაურის გამომწვევი ობიექტების არსებობა
* ავტოპარკინგების არარსებობა
 |
| შესაძლებლობები | **საფრთხეები** |
| * სახელმწიფო პოლიტიკა ტურიზმის სხვადასხვა დარგის განვითარების მიმართულებით
* კვალიფიციური კადრების მოზიდვა
* სეზონის ხანგრძლივობის გაზრდა სხვადასხვა აქტივობებისა და ატრაქციების შექმნის ხარჯზე
* რეგიონის ხელისუფლების ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტები
* სახელმწიფო პოლიტიკა ქვეყნის ცნობადობის ასამაღლებლად
* რეგიონული პროგრამები სოფლის მეურნეობის დარგში
* მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობი საგადასახადო პოლიტიკა
* დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი გრანტები
* ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცე
* სამკურნალო კლიმატი , თერმული წყალი
* თავისუფალი ტურისტული ზონა
* ეთნო სოფელის შექმნა სოფელ ცხრაფონაში და მუზეუმის დაარსება
* საგამოფენო სივრცის შექმნა (ტურისტული გამოფენებისთვის)
* ახალი ამფითეატრის აშენება (რომელიც იქნება არქიტექტურული ნიმუში)
* სამხატვრო გალერეას არსებობა
* სახალხო თეატრის დასის აღდგენა
* სამეცნიერო/საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემეცნებითი პროგრამების სტიმულირება
* წყლის სპორტული სახეობების განვითარება (ნაოსნობა, წყალშ ხტომა, წყალბურთი და ა.შ)
 | * კონკურენცია რეგიონის შიგნით და რეგიონის გარეთ
* სოფლის მეურნეობის დარგში სხვადასხვა მავნებელი მწერებისა და დაავადებების არსებობა
* მიგრაციის დონე
* ეროვნული ვალუტის კურსის არასტაბილურობა
* ამინდის ცვალებადობა
* გარე პოლიტიკური ფაქტორები
* ეკონომიკური არასტაბილურობა
* მეზობელ ქვეყნებში საომარი და არასტაბილური მდგომარეობა
* ახალი პანდემიები
* საკურორტო ზონიდან 4 კმ-ში მდებარე ნაგავსაყრელი
* სოფლიდან ქალაქში ოჯახების მიგრაცია
* ქალაქის ტერიტორიაზე ძველი იერსახის შენარჩნების პრობლემა
* სანაპირო ზოლში მაღალსართულიანი კორპუსებზე მოთხოვნა
* კლიმატური ცვლილებებისგან გამოწვეული საფრთხეები (მეწყერი, მდინარეების დაშრობა, წყალმოვარდნა)
* ზღვის დაბინძურების საფრთხე
* სეზოზონური სესხების არასტაბილური და მაღალი პროცენტობა
 |

# მუნიციპალიტეტის ხედვა, მიზნები ამოცანები

## 2.1. მუნიციპალიტეტის ხედვა

შავიზღვისპირეთში ქობულეთის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ეკოლოგიურად სუფთა, მიმზიდველი და ინფრასტრუქტურულად განვითარებული ტურისტული ზონა, ელიტარული დასასვენებელი ადგილია, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასამქებულია და გაუმჯობესებულია ეკონომიკური პირობები და საცხოვრებელი გარემო. ბიზნესის კეთების მხრივ, მოწესრიგებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, სეზონი გახანგრძლივებულია ოთხივე სეზონზე.

## მუნიციპალიტეტის მიზანი და ამოცანები

**მიზანი 1. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა**

ამოცანა 1.1. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

ამოცანა 1.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია

ამოცანა 1.3. ზღვის სანაპირო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ამოცანა 1.4. საზღვაო, სანაოსნო ინფრასტრუქტურის განვითარება

**მიზანი 1. ინფრასტრუქტურისა და ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება**

ამოცანა 2.1. ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და კეთილმოწყობა

ამოცანა 2.2. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ამოცანა 2..3. მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ამოცანა 2.4. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება

ამოცანა 2.5. წყალმომარაგებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ამოცანა 2.6. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

**მიზანი 3. ჯანდაცვა და სოციალური გარემოს გაუმჯობესება**

ამოცანა 3.1. ჯანდაცვისა პროგრამების გაუმჯობესება

ამოცანა 3.2. სოციალური პროგრამების გაუმჯობესება

**მიზანი 4. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა**

ამოცანა 4.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

ამოცანა 4.2. განათლების ხელშეწყობა და წახალისება

ამოცანა 4.3. კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძებების ხელშეწყობა და საერთაშორისო ურთერთობების განვითარება

**მიზანი 5. მცირე და საშუალო ბიზნესისა და ფერმერთა ხელშეწყობა**

ამოცანა 5.1. სოფლის მეურნეობის განვითარება

ამოცანა 5.2. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

**მიზანი 6. ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობა**

ამოცანა 6.1. ელექტრონული მმართველობის განვითარება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

ამოცანა 6.2. მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

## ლოგიკური ჩარჩო

|  |  |
| --- | --- |
| **ხედვა** | შავიზღვისპირეთში ქობულეთის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ეკოლოგიურად სუფთა, მიმზიდველი და ინფრასტრუქტურულად განვითარებული ტურისტული ზონა, ელიტარული დასასვენებელი ადგილია, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასამქებულია და გაუმჯობესებულია ეკონომიკური პირობები და საცხოვრებელი გარემო. ბიზნესის კეთების მხრივ, მოწესრიგებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, სეზონი გახანგრძლივებულია ოთხივე სეზონზე. |
| **მიზანი 1:** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
| **გავლენის ინდიკატორი** **1.1:** | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა პროექტების რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge> <https://www.geostat.ge> |
| **მაჩვენებელი** | 6 პროექტი | 12 პროექტი | 15 პროექტი |
| **ამოცანა 1.1:** | ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1:** | ტურისტული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge><http://adjara.gov.ge> |
| **მაჩვენებელი** | 3 | 4 | 5 |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **ამოცანა 1.2:** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1:** | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 1 | 3 | 4 |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **ამოცანა 1.3:** | ზღვის სანაპირო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1:** | საპლაჟო ინფრასტრუქტურის ახალი ობიექტების რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 20 ობიექტი | 30 ობიექტი | 40 ობიექტი |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **ამოცანა 1.4:** | საზღვაო, სანაოსნო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1:** | სანაოსნო ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსების ოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge><http://adjara.gov.ge>აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 0 | 100 000 | 200 000 |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **მიზანი 2:** | **ინფრასტრუქტურისა და ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება** | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი**  | მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარიამიზანი 8. ღირსეული სამუშაო ეკონომიკური ზრდამიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურამიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
| **გავლენის ინდიკატორი** **2.1:** | ინფრასტრუქტურისა და ნარჩენების მართვის სისტემის დაფინანსების წილი მუნიციპალიტეტის მთლიან ბიუჯეტში |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 52% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **ამოცანა 2.1:** | ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და კეთილმოწყობა |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1:** | კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობის ზრდა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 7 566.9 ათასი ლარი | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **ამოცანა 2.2:** | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1:** | მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურის წილი |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 70% | 80% | 90% |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **ამოცანა 2.3:** | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.3.1:** | თვის  განმავლობაში მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ გადაყვანილი მგზავრების საშუალო რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 22 400 მგზავრი | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა |
| **ამოცანა 2.4:** | მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.4.1:** | 2023-2027 წლებისათვის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის განახლება და გაუმჯობესება |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი | ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულების მაჩვენებელის გაუმჯობესება | ნარჩენების მართვის გეგმის შესრულების მაჩვენებელის გაუმჯობესება |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა;  |
| **ამოცანა 2.5:** | წყალმომარაგებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.5.1:** | ადმინისტრაციული ერთეულების რაოდენობა, სადაც ხელმისაწვდომია წყალმომარაგება |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 80% | 90% | 95% |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **ამოცანა 2.6:** | გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.6.1:** | 1 სანათის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge> მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 700 000 ლარი ელ. ხარჯი 8183 სანათზე - ერთ სანათზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი 85 ლარი;  |  1 სანათზე ხარჯის შემცირება | 1 სანათზე ხარჯის შემცირება |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამუშაო ჩაბარების ვადების დაგვიანება |
| **მიზანი 3:** | ჯანდაცვა და სოციალური გარემოს გაუმჯობესება  | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | მიზანი1. არ სიღარიბეს მიზანი 2. შიმშილის აღმოფხვრამიზანი 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა |
| **გავლენის ინდიკატორი** **3.1:** | ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების დაფინანსების წილის ზრდა მთლიან ბიუჯეტში |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 19% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **ამოცანა 3.1:** | ჯანდაცვისა პროგრამების გაუმჯობესება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1.1:** | ჯანდაცვის სერვისების დაფინანსების წილი მთლიან ბიუჯეტში |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 9% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამიზნე აუდიტორიის დაბალი ჩართულობა |
| **ამოცანა 3.2:** | სოციალური პროგრამების გაუმჯობესება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2.1:** | სოციალური პროგრამების დაფინანსების წილი მთლიან ბიუჯეტში |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 10% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამიზნე აუდიტორიის დაბალი ჩართულობა |
| **მიზანი 4:** | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | მიზანი 4. ხარისხიანი განათლებამიზანი 5. გენდერული თანასწორობამიზანი 10. შემცირებული უთანასწორობა |
| **გავლენის ინდიკატორი** 4**.1:** | განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის დაფინანსების წილის ზრდა მთლიან ბიუჯეტში |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 20% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
| **ამოცანა 4.1:** | სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.1.1:** | სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 3030 აღსაზრდელი | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამიზნე აუდიტორიის დაბალი ჩართულობა |
| **ამოცანა 4.2:** | განათლების ხელშეწყობა და წახალისება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.2.1:** | განათლების ხელშემწყობი პროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა  |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 |  |
| **მაჩვენებელი** | 300 სტუდენტი | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამიზნე აუდიტორიის დაბალი ჩართულობა |
| **ამოცანა 4.3:** | კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძებების ხელშეწყობა და საერთაშორისო ურთერთობების განვითარება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.3.1:** | ჩატარებული სპორტული და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 |  |
| **მაჩვენებელი** | 55 | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის გაზრდა |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამიზნე აუდიტორიის დაბალი ჩართულობა |
| **მიზანი 5:** | მცირე და საშუალო ბიზნესისა და ფერმერთა ხელშეწყობა | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი**  | მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
| **გავლენის ინდიკატორი** **5.1:** | მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამების რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 12 პროგრამა | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება |
| **ამოცანა 5.1:** | სოფლის მეურნეობის განვითარება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.1.1:** | გაუმჯობესებული სოფლის მეურნეობა / ფერმერთა ხელშეწყობი პროგრამების რაოდენობა |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge> <http://adjara.gov.ge> მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** | 10 | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება | საბაზისო მაჩვენებლის გაუმჯობესება |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამიზნე აუდიტორიის დაბალი ჩართულობა |
| **ამოცანა 5.2:** | ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.2.1:** | დამწყები, მიკრო, მცირე და საშუალო ქალი მეწარმეების ხელშეწყობა და განვითარება  |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge>მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი |
| **მაჩვენებელი** |  |  |  |
| **რისკი** | ფინანსური რესურსების ნაკლებობა; სამიზნე აუდიტორიის დაბალი ჩართულობა |
| **მიზანი 6:** | ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობა  | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | მიზანი 5. გენდერული თანასწორობამიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდამიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები |
| **გავლენის ინდიკატორი 6.1:** | LSG ინდექსში მუნიციპალიტეტის პოზიციის გაუმჯობესება |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <http://www.lsgindex.org>  |
| **მაჩვენებელი** | 29%; 32 ადგილი  | პოზიციის და შედეგის გაუმჯობესება | პოზიციის და შედეგის გაუმჯობესება |
| **ამოცანა 6.1:** | ელექტრონული მმართველობის განვითარება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 6.1.1:** | LSG ინდექსში ელექტორნული მმართველობის (EG) ინდექსის გაუმჯობესება  |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <http://www.lsgindex.org> <https://kobuleti.gov.ge> |
| **მაჩვენებელი** | 25%  | შედეგის გაუმჯობესება | შედეგის გაუმჯობესება |
| **რისკი** | ფინანსური და ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |
| **ამოცანა 6.2:** | მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში  |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 6.2.1:** | მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება (PA ინდექსი) ინდექსის გაუმჯობესება |  | **საბაზისო** | **სამიზნე** | **დადასტურების წყარო** |
| **შუალედური** | **საბოლოო** |
| **წელი** | 2023 | 2025 | 2027 | <https://kobuleti.gov.ge><http://www.lsgindex.org> |
| **მაჩვენებელი** | 20%;  | შედეგის გაუმჯობესება | შედეგის გაუმჯობესება |
| **რისკი** | ფინანსური და ადამიანური რესურსების ნაკლებობა |

# დოკუმენტის განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება

მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით დანერგილია მდგრადი ინსტიტუციური, სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საკითხებსა და სპორტის სფეროში, ასევე სოციალურ სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას.

## 3.1. დოკუმენტის განხორციელება

მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება დოკუმენტით წარმოდგენილი გეგმებისა და ხედვების განხორციელებისას გაითვალისწინებს შემდეგ პრინციპებს:

* **გამართული კოორდინაცია სხვადასხვა მხარეებთან** - პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების შედეგიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ყველა საჯარო უწყების ეფექტურ კოორდინაციაზე. განსაკუთრებული როლი უჭირავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის კოორდინაციას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. იმისთვის რომ ადგილობრივ დონეზე განხორციელებული პროექტები იყოს ხარჯეფექტიანი მმართველობის ორ დონეზე დაგეგმილი ღონისძიებები ერთმანეთს უნდა ავსებდეს, არ ხდებოდეს აქტივობების გამეორება და იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია ორივე მხარეს შორის. შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოხდება ცენტრალური ხელისუფლების გეგმებისა და ხედვების გათვალისწინება ადგილობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისას, მჭიდრო იქნება ცენტრალურ სახელისუფლებო უწყებებთან კოორდინაცია;
* **პარტნიორობა** - პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული შედეგების ეფექტურად მიღწევისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს პარტნიორობა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. პარტნიორობა გათვალისწინებული არის როგორც დოკუმენტის შემუშავების ეტაპზე, ისე მისი განხორციელების ეტაპზე. თითოეულ მხარეს, ეს იქნება თავად ადგილობრივი ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს სექტორი თუ სხვა, აქვს საკუთარი როლი და პასუხისმგებლობა ერთიანი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. შესაბამისად, პარტნიორობის პრინციპი იქნება ერთ-ერთი ფუძე დოკუმენტში წარმოდგენილი მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისთვის აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელებისას;
* **კანონიერების პრინციპი** - ფინანსური სახსრების ხარჯვა მოხდება ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. ფუნქციები მმართველობის სხვადასხვა დონეზე მკაფიოდ იქნება გამიჯნული და გადანაწილებული. ფინანსური პასუხისმგებლობა დაეკისრება აქტივობის დამფინანსებელ ორგანიზაციას.

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა მოიცავს მიზნების, ამოცანების, აქტივობების, აქტივობის შედეგის ინდიკატორის, განხორციელების პერიოდის, შესაბამისი ბიუჯეტის, დაფინანსების წყაროსა და განმახორციელებელი უწყების შესახებ კონსოლიდირებულ ინფორმაციას.

სამოქმედო გეგმის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს.

2 წლის შემდეგ განხორციელდება არსებულის მონიტორინგი და შეფასება, რაც საფუძველი იქნება მომდევნო 2 წლიანი პერიოდის მეტად ეფექტურად და ხარჯეფექტიანად დასაგეგმად.

მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება აქცენტს გააკეთებს მომდევნო პერიოდში ყველა მიზნისა და ამოცანის მოცვაზე, და ამისთვის აქტიურად იმუშავებს დამატებითი ფონდების მოძიების თუ საკუთარი ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფის კუთხით.

## მონიტორინგი და შეფასება განვითარების დოკუმენტით

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა მოიცავს მიზნების, ამოცანების, აქტივობების, აქტივობის შედეგის ინდიკატორის, განხორციელების პერიოდის, შესაბამისი ბიუჯეტის, დაფინანსების წყაროსა და განმახორციელებელი უწყების შესახებ კონსოლიდირებულ ინფორმაციას.

გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისკენ სვლის შესაფასებლად პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე მნიშვნელოვანია მონიტორინგისა და შეფასების კომპონენტის გათვალისწინება. გეგმის მონიტორინგი განხორცილდება სისტემატურად, რაც გულისხმობს მონიტორინგის და შეფასების გეგმის მიხედვით გაწერილი საქმიანობების განხორციელებას, აქტივობების და პროექტების შესრულების მეთვალყურეობას დროულად ხარვეზების, შეფერხებისა თუ წარმატების შემთხვევების გამოვლენის მიზნით.

მონიტორინგის მონაცემების რეგულარული გაანალიზება ადგილობრივ ხელისუფლებას შესაძლებლობას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს შესაბამისი პროგრამული ცვლილებები სამოქმედო გეგმის საერთო განხორციელებისა და მიზნის მიღწევის პროცესიის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, საჭიროების შემთხვევაში.

მონიტორინგის ანგარიშები მომზადდება შემდეგი პრინციპებისა და ტექნიკური სტანდარტების დაცვით:

**დროულობა** - ანგარიშები მომზადდება დროულად, პერიოდის შერჩევა მოხდება საბიუჯეტო პროცესისა და კალენდრის გათვალისწინებით.

**ფოკუსირებული** - ანგარიშებში წარმოდგენილი იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგალითად, კონკრეტულ პრიორიტეტებსა და აქტივობებთან დაკავშირებული მიღწევები, შესაბამისი ინდიკატორებითა და მაჩვენებლებით.

**მკითხველზე ორიენტირებული** - ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება მომხმარებლისთვის გასაგებ და ადვილად აღქმადი ინსტრუმენტებით, დოკუმენტი იქნება მარტივად კითხვადი და აღსაქმელი.

**რელევანტური** - ანგარიშგება მოხდება მხოლოდ რელევანტურ და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. დოკუმენტისთვის არარელევანტური იქნება ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხასიათის ინფორმაციისა და აქტივობების შესახებ დეტალების აღწერა/წარმოდგენა, რაც არ სძენს დოკუმენტს დამატებით ღირებულებას, და ნაკლებად საინტერესოა საზოგადოებისათვის.

მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილში ადგილობრივი ხელისუფლება მიესალმება საზოგადოების ორგანიზაციების, მოქალაქეებისა და ბიზნეს სექტორის ჩართულობას, რაც მეტად ეფექტიანს გახდის ამ პროცესს.

მონიტორინგი და შეფასება, რაც დაკავშირებულია სამოქმედო გეგმის განახლებასთან, დაგეგმილია 2 წელიწადში ერთხელ. გამომდინარე იქიდან, რომ 1 მარტამდე მზადდება ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რასთან ერთად განხორციელდება მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილიც, პირველი წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის გათვალისწინებით. შედეგების საფუძველზე კი მოხდება სამოქმედო გეგმის განახლება უკვე შემდეგი ორი წლისათვის.

შედეგად განხორციელდება:

* შედეგებისა და გავლენის შეფასება მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად საშუალო და გრძელვადიანი პერიოდზე;
* გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავება;
* ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის დონის ამაღლება;
* რესურსების ეფექტიანი განაწილების ხელშეწყობა მიზნებსა თუ მიზნობრივ პროგრამებს შორის.

მონიტორინგისა და შეფასების შედეგად გამოვლინდება:

* რამდენად წარმატებით მოხდა იმ სასურველი შედეგის დადგომა რაც მიზნებსა და ამოცანებში არის ასახული; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით;
* რამდენად წარმატებით მოხდა იმ პრობლემებისა და მათი გამომწვევი ფაქტორების გადაწყვეტა რაც მიზნებსა და ამოცანებში იყო წარმოდგენილი; ან რამდენად არის პროგრესი მათი გადაწყვეტის მიმართულებით.

# დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის შემუშავების მიზნით რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც დოკუმენტის სამუშაო ჯგუფის წევრები, ასევე სხვადასხვა დაინტერესებული პირები.

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა შეხვედრების დროს განიხილეს შემდეგი საკითხები: მუნიციპალიტეტის სიტუაციის ანალიზი, ზოგადი მახასიათებელი, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვის, კულტურის განათლებისა და სპორტის ჭრილში. ჯგუფის წევრებმა ერთობლივი მსჯელობის შედეგად განსაზღვრეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ამოცანები და მიზნები, შეიმუშავეს მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზი, რამაც გამოკვეთა მუნიციპალიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები.

დაინტერესებულ მხარეებთან გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, სადაც განიხილეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024-2025 წლებში განსახორციელებელი აქტივობების სამოქმედო გეგმა და ლოგიკური ჩარჩო.

შეხვედრები ასევე გაიმართა ფოკუს ჯგუფებთან კერძოდ, მუნიციპალიტეტში მოქმედი საბჭოების წევრებთან, სადაც გამოიკვეთა და გამოვლინდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის სამომავლო მიზნები და ამოცანები, მათ მისაღწევად განსაზღვრული აქტივობები და ინდიკატორები.

# დანართები

ცხრილი 1.

|  |
| --- |
| **ლიცენზირებული არამეტალები**    |
| **რესურსის დასახელება** | **ობიექტი** | **ლიც #** | **მომპოვებელი** | **ლიც. გაც. თარიღი** | **ლიც. ვადა** | **ჯამური მოპოვება** | **მარაგების განზ. ერთეული** |
| გაბრო-დიორიტი | ხალასთავის გამოვლ | 29 | შ.პ.ს. როუდ სერვისი | 04.02.2014 | 10 | 1515000 | მ3 |
| ანდეზიტ-ბაზალტი | კინკიშის გამოვლინ | 57 | შ.პ.ს. ჯორჯტრანს | 20.01.2015 | 0 | 25000 | მ3 |
| ტუფობრექჩია | კვირიკეს საბადო | 10001598 | შპს ,,ფორვარდ მაინი | 10.08.2020 | 17 | 887000 | მ3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ლიცენზირებული წყალი**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| რესურსი | ობიექტის დასახელება | ლიც. # | მომპოვებელი | ლიც. გაც. თარიღი | ლიც. ვადა | მარაგები | მარაგების განზ. ერთ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | გვარა | 268 | შპს "აჭარა ავტოგაზ | 12.04.2019 | 5 | 1825 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ქობულეთი | 279 | შპს ,,PAღK GIDA" | 23.05.2019 | 5 | 15 | მ3/დღ.ღ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ქობულეთი | 283 | შპს ,,ჯორჯტრანს" | 01.07.2019 | 5 | 20000 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ქობულეთი | 292 | შპს ,,Gეოგიან Iნდუას | 09.08.2019 | 5 | 174200 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | წყაროვკა | 294 | ა(ა) იპ ,,ქობულეთის ს | 15.08.2019 | 10 | 1200000 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ქობულეთი | 415 | შპს ქარაფი | 28.12.2020 | 5 | 12960 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ციხისძირი | 436 | შპს ''ქარაფი'' | 20.08.2021 | 5 | 4380 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | სოფ ხუცუბანი | 442 | შპს ლეგი | 24.08.2021 | 5 | 85000 | მ3/დღ.ღ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | დაბა ჩაქვი ბათუმის ქ N16 | 445 | შპს ''დრიმლენდ ოაზი | 31.08.2021 | 5 | 328500 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ქობულეთი | 446 | შ.პ.ს. კოკა-კოლა ბოთ | 06.09.2021 | 5 | 80000 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ციხისძირი | 460 | შპს ,,ქარაფი" | 08.11.2021 | 5 | 12000 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ქობულეთი | 476 | შპს "ნომა" | 04.07.2022 | 5 | 5000 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ხუცუბანის მიწისქვ | 526 | ფ/პ  | 18.05.2023 | 5 | 4500 | მ3/წ |
| მიწისქვეშა მტკნარი წყალი | ალამბრის მიწისქვე | 537 | შპს ,,აგრო გრინ" | 21.06.2023 | 5 | 5000 | მ3/წ |

ცხრილი 2.

|  |  |
| --- | --- |
|  | სს „ვიანის“ქობულეთის ჰოსპიტალი |
| № |   | რაოდენობა |
|   | ექიმი | 70 |
|   | მათ შორის: | 4 |
| 1 | რეამინატოლოგი  | 4 |
| 2 | ანესთეზიოლოგი  | 3 |
| 3 |  ტრასფუზიოლოგი | 4 |
| 4 | გადაუდებელი მედიცინის (ER) ექიმი | 3 |
| 5 |  ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინის (PER) ექიმი | 1 |
| 6 | ბავშვთა კარდიო–რევმატოლოგი  | 1 |
| 7 | ბავშვთა კარდიო ექოსკოპისტი  | 1 |
| 8 | ბავშვთა ნევროლოგი  | 1 |
| 9 | ბავშვთა ქირურგი  | 1 |
| 10 | დერმატო–ვენეროლოგი | 1 |
| 11 | ენდოკრინოლოგი  | 1 |
| 12 | ზოგადი ქირურგი  | 6 |
| 13 | რაბიოლოგი | 1 |
| 14 |  ონკოლოგი  | 2 |
| 15 | პროქტოლოგი | 1 |
| 16 | ენდოკრინოლოგი  | 1 |
| 17 | თერაპევტი  | 4 |
| 18 | ოჯახის ექიმი (თერაპევტი)  | 3 |
| 19 | ოჯახის ექიმი (პედიატრი)  | 3 |
| 20 | კარდიოლოგი  | 4 |
| 21 | ექოკარდიოსკოპისტი  | 2 |
| 22 | მეან–გინეკოლოგი  | 6 |
| 23 | ექოსკოპისტი  | 1 |
| 24 | ნევროლოგი მოზრდილთა  | 3 |
| 25 | ნეონატოლოგი | 3 |
| 26 |  ოტორინოლარინგოლოგი  | 1 |
| 27 | ოფთალმოლოგი  | 1 |
| 28 | რადიოლოგი (KT)  | 12 |
| 29 | ტრავმატოლოგი–ორთოპედი  | 2 |
| 30 | რენდგენოლოგი  | 1 |
| 31 | უროლოგი  | 1 |
| 32 | ფტიზიატრი  | 1 |
| 33 | პულმონოლოგი  | 1 |
| 34 | ბრონქოსკოპისტი  | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი |
| № |   | რაოდენობა |
|   | ექიმი სპეციალისი | 59 |
|   | უმცროსი ექიმი  | 6 |
|   | მათ შორის: |   |
| 1 | რეანიმატოლოგი  | 5 |
| 2 | ანესთეზიოლოგი  | 5 |
| 3 |  ქირურგი  | 6 |
| 4 | დერმატოლოგი | 1 |
| 5 | თერაპევტი  | 5 |
| 6 | ოჯახის ექიმი  | 3 |
| 7 | პედიატრი | 5 |
| 8 | კარდიოლოგი  | 2 |
| 9 | გინეკოლოგი  | 2 |
| 10 | ნევროლოგი  | 3 |
| 11 |  ოტორინოლარინგოლოგი  | 2 |
| 12 | ოფთალმოლოგი  | 2 |
| 13 | რადიოლოგი  | 3 |
| 14 | უროლოგი  | 1 |
| 15 | ნეფროლოგი | 2 |
| 16 | ჰემატოლოგი | 1 |
| 17 | ტრავმატოლოგი | 2 |
| 18 | ექიმი ლაბორანტი | 5 |
| 19 | ემერჯენსოლოგი | 5 |
| 20 | ინფექციონისტი | 1 |
| 21 | რევმატოლოგი | 1 |
| 22 | ბავშვთა ქირურგი | 1 |
| 23 | ტრანსფუზიოლოგი | 1 |

1. მოსახლეობის რიცხოვნობა წარმოდგენილია საშუალო წლიური მაჩვენებლით; ასევე საქსტატის ყველა მონაცემი წარმოდგენილია საშუალო წლიური მაჩვენებლით. [↑](#footnote-ref-1)