Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны намрын ээлжит чуулганы Байгаль орчин, хїнс, хєдєє аж ахуйн байнгын хорооны  2008 оны 1-р сарын 9-ний єдєр /Лхагва гариг/-ийн хуралдаан 14 цаг 50 минутад Тєрийн ордны А танхимд эхлэв.

            Байнгын хорооны дарга, УИХ-ын гишїїн Я.Санжмятав ирц, хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав.

Хуралдаанд ирвэл зохих 17 гишїїнээс 10 гишїїн ирж, 58.8 хувийн ирцтэй байв. Їїнд:

**Чєлєєтэй:** Л.Гїндалай, Р.Нямсїрэн, Ц.Цэнгэл

**Євчтэй:**   Г.Адъяа

            Тасалсан А.Бакей, Б.Батбаяр, Х.Баттулга

**Нэг.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєсєл /анхны хэлэлцїїлэг/**

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчны сайд Г.Шийлэгдамба, дэд сайд Ц.Шийрэвдамба, газрын дарга Д.Банзрагч, УИХ-ын Тамгын газрын зєвлєх Х.Бат-Эрдэнэ, Байгаль орчны байнгын хорооны референт Д.Мягмарсїрэн, Д.Мяхдадаг нар байлцав.

Анхны хэлэлцїїлэгт бэлтгэсэн тухай УИХ-ын гишїїн, ажлын хэсгийн ахлагч Ч.Раднаа танилцуулга хийв.

Дараахь зарчмын зєрїїтэй саналын томъёоллоор санал хураалт явуулав:

**Я.Санжмятав**:-1.Тєслийн 1-р зїйлд \"3-р бїлэг. Байгаль орчны мэдээллийн сан\" гэснийг \"7-р бїлэг.Байгаль орчны мэдээллийн сан\" гэж єєрчлєх. Їїнтэй холбогдох зїйл, хэсэг заалтын дугаарыг єєрчлєх гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      8

Татгалзсан                   4

Бїгд                             12

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Тєслийн 2-р зїйлийг дараахь байдлаар єєрчлєн найруулах. Їїнд:  2-р зїйл.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 2-р бїлгийн гарчгийг \"Байгаль орчны їнэлгээ, судалгаа, шинжилгээ\", \"7-р бїлэг\" гэснийг \"8-р бїлэг\", 15-р зїйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтын дугаарыг \"14\", 33-аас 39-р зїйлийн дугаарыг \"45-аас 51\", 38-р зїйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалтын \"37-р\" гэснийг \"49-р\" гэж тус тус єєрчєх саналыг дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      8

Татгалзсан                   4

Бїгд                             12

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.

3.Тєслийн 16-р зїйлийн 6 дахь хэсэгт \"мэдээллийг\" гэсний дараа \"байгаль орчны асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв болон\" гэж нэмэх саналыг дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      8

Татгалзсан                   4

Бїгд                             12

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.

4.Тєслийн 38-р зїйлийн 5 дахь заалтанд \"албан тушаалтыг 1000-60000, хуулийн этгээдийг 50000-250000 тєгрєгєєр торгох\" гэснийг \"албан тушаалтныг 20000-60000 тєгрєг, хуулийн этгээдийг 100000-200000 тєгрєгєєр торгох\"  гэсэн УИХ-ын гишїїн Ч.Раднаа, Р.Буд нарын саналыг дэмжье гэсэн гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      8

Татгалзсан                   4

Бїгд                             12

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ.

5.Тєслийн 38-р зїйлийн 6 дахь заалтанд \"иргэнийг 100000-50000, албан тушаалтныг 1000-60000, хуулийн этгээдийг 50000-250000 тєгрєгєєр торгох\" гэснийг \"иргэнийг 20000-50000, албан тушаалтныг 30000-60000, хуулийн этгээдийг 15000-25000 тєгрєгєєр торгох\" гэж єєрчлєх саналыг дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      8

Татгалзсан                   4

Бїгд                             12

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ. УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд УИХ-ын гишїїн Ч.Раднаа танилцуулахаар тогтов.

**Уг асуудлыг 15 цаг 05 минутад хэлэлцэж дуусав**.

**Хоёр.Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєсєл /хэлэлцэх эсэх/**

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчны сайд Г.Шийлэгдамба, дэд сайд Ц.Шийрэвдамба, газрын дарга Д.Банзрагч, УИХ-ын Тамгын газрын зєвлєх Х.Бат-Эрдэнэ, Байгаль орчны байнгын хорооны референт Д.Мягмарсїрэн, Д.Мяхдадаг нар байлцав.

Хуулийн тєслийн талаарх тєсєл санаачлагчийн илтгэлийг Байгаль орчны сайд Г.Шийлэгдамба танилцуулав.

Танилцуулгатай холбогдуулан УИХ-ын гишїїдээс асуулт, санал гарсангїй.

**Я.Санжмятав**:-Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєслийг УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлэлцїїлье гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      9

Татгалзсан                   0

Бїгд                             9

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ. УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд УИХ-ын гишїїн Су.Батболд танилцуулахаар тогтов.

**Уг асуудлыг 15 цаг 10 минутад хэлэлцэж дуусав.**

**Гурав.Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын тєсєл /анхны хэлэлцїїлэг/**

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчны сайд Г.Шийлэгдамба, дэд сайд Ц.Шийрэвдамба, газрын дарга А.Намхай, Д.Банзрагч, УИХ-ын Тамгын газрын зєвлєх Х.Бат-Эрдэнэ, Байгаль орчны байнгын хорооны референт Д.Мягмарсїрэн, Д.Мяхдадаг нар байлцав.

**Я.Санжмятав**:-Зарчмын зєрїїтэй санал гараагїй учир Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай УИХ-ын тогтоолын тєслийг анхны хэлэлцїїлгээр нь баталъя гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      9

Татгалзсан                   0

Бїгд                             9

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ. УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд УИХ-ын гишїїн Г.Занданшатар танилцуулахаар тогтов.

**Уг асуудлыг 15 цаг 15 минутад хэлэлцэж дуусав.**

**Дєрєв.Богдхан уулын хилийн цэсийг тогтоох тухай УИХ-ын тогтоолын тєсєл /хэлэлцэх эсэх/**

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчны сайд Г.Шийлэгдамба, дэд сайд Ц.Шийрэвдамба, газрын дарга А.Намхай, Д.Банзрагч, УИХ-ын Тамгын газрын зєвлєх О.Баяраа, Байгаль орчны байнгын хорооны референт Д.Мягмарсїрэн, Д.Мяхдадаг нар байлцав.

Тогтоолын тєслийн талаарх тєсєл санаачлагчийн илтгэлийг УИХ-ын гишїїн Ж.Гїррагчаа танилцуулав.

Илтгэлтэй холбогдуулан УИХ-ын гишїїн Су.Батболд, Ч.Раднаа, Р.Буд, Ч.Содномцэрэн нарын асуусан асуултад УИХ-ын гишїїн Ж.Гїррагчаа, ажлын хэсгээс Г.Шийлэгдамба, Ц.Шийрэвдамба, А.Намхай нар хариулж, тайлбар хийв.

УИХ-ын гишїїн Ч.Содномцэрэн, Су.Батболд, Г.Занданшатар, Ч.Раднаа нар санал хэлэв.

**Я.Санжмятав**:-Богдхан уулын хилийн цэсийг тогтоох тухай УИХ-ын тогтоолын тєслийг УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хэлэлцїїлье гэсэн саналыг дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її.

Зєвшєєрсєн      9

Татгалзсан                   0

Бїгд                             9

Гишїїдийн олонхийн саналаар дэмжигдлээ. УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд УИХ-ын гишїїн Ч.Раднаа танилцуулахаар тогтов.

**Энэ єдрийн хуралдаан 16.00 цагт єндєрлєв.**

ТАНИЛЦСАН:

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЇНС,

ХЄДЄЄ АЖ АХУЙН БАЙНГЫН

ХОРООНЫ ДАРГА                                                                   Я.САНЖМЯТАВ

ТОВЧ ТЭМДЭГЛЭЛ ХЄТЄЛСЄН:

Хуралдааны нарийн

бичгийн дарга                                                               Ц.НАРАНТУЯА

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХЇНС, ХЄДЄЄ АЖ АХУЙН БАЙНГЫН**

**ХОРООНЫ 2008 ОНЫ 1 ДЇГЭЭР САРЫН 9-НИЙ ЄДРИЙН**

**ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГЇЙ ТЭМДЭГЛЭЛ**

**Я.Санжмятав**:-Манай байнгын хорооны Дамиран, Буд, Раднаа, Занданшатар, Санжмятав гээд 6 гишїїн ирсэн байна.  Цэрэнбалжир, Содномцэрэн, Бакей гишїїн одоо ороод ирнэ. Ирцэнд аваад ажлаа эхэлж байгаачээ гэж байгаа учраас  12 гишїїнтэй байна. Єнєєдрийнхєє хуралдааныг эхлэе гэсэн саналтай байна. Хурлаа эхлэх її? За эхлэе гэсэн саналтай байна. Ингээд хурлаа эхэлж байна.

Єнєєдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг та бїхэнд танилцуулъя. Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєсєл, хэлэлцэх эсэх,

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєсєл, анхны хэлэлцїїлэг

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай УИХ-ын тогтоолын тєсєл, анхны хэлэлцїїлэг

Бусад асуудлын хїрээнд Богд хаан уулын дархан цаазат газрын хилийн заагт єєрчлєлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолын тєсєл, УИХ-ын гишїїн Гїррагчаа єргєн барьсан, энийг хэлэлцэх эсэх асуудал байж байгаа, їндсэндээ 4 асуудал байна. Хэлэлцэх асуудал дээр єєр саналтай гишїїн байна уу? Алга байна. Тэгвэл хэлэлцэх асуудлаа хэлэлцье гэсэн саналтай байна.

Єнєєдрийн хуралдаанд Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєсєл, хэлэлцэх асуудал дээр Шийлэгдамба-Байгаль орчны сайд, Шийрэвдамба-тєрийн нарийн бичгийн дарга, Банзрагч-БОЯ-ны хїрээлэн буй орчин, байгалийн нєєцийн газрын дарга, Чингэл-БОЯ-ны ахлах мэргэжилтэн гэсэн ийм улсууд дээрх асуудалтай холбогдуулан ирсэн байна.

Хоёрдахь асуудалдаа орж байя. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєсєл, анхны хэлэлцїїлэг байгаа. Энэ асуудалдаа ороод явъя. Саналтай гишїїд саналаа хэлээд... Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж хууль санаачлагчдаас асууж тодруулга авах гишїїд байна уу? Асуулт байхгїй байна уу?нэлээн яригдсан даа энэ асуудлаар бас байнгын хорооны хїрээнд хуулийн зєвлєхїїдтэй, яамтай ажиллаад нэлээн хянаж тодруулах асуудлуудыг нь хийсэн байгаа.

Тодруулах зїйл байхгїй бол УИХ-ын гишїїдээс хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулаад зарчмын зєрїїтэй саналаар тайлбарлаж, бичгээр санал хураалгах ийм асуудлууд байж байгаа. Зарчмын зєрїїтэй саналын томъёоллыг УИХ-ын гишїїн Раднаа гуай танилцуулна.

**Ч.Раднаа**:-Байгаль орчны мэдээллийн сан гэсэн хэсгийг 3-р бїлэгт оруулчихаар хойшоогоо 4, 5 бїлгийн дугаарыг єєрчлєєд, бїх хуулийн дугаар єєрчлєгдєєд их хэцїї юм. Эсвэл штрих тавьчихдаг, 3 штрих гээд нэг явдаг, эсвэл тэр хойно аваачаад оруулчихдаг юмуу. Энийг хойно аваачаад оруулчих уу гэсэн ийм санал байгаа юм.

Хоёрдугаарт, гарчгийг нэг єєрчлєх юм байгаа, саналын томъёолол бичээд єгчихсєн байгаа.

Торгуулийн хэмжээ бас хэдэн интервалтай байгаа юм. Интервал нь 1000-аас 60000 гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ интервалтай болохоор гол авилгал, хээл хахууль авч болзошгїй юм чинь ерєєсєє л торгууль хариуцлага тооцдог интервал ихтэй байх. Тийм учраас интервалыг аль болохоор бага байлгах, ер нь нь л тодорхой тєгрєг байвал зїгээр байдаг л даа. Тийм учраас энэний интервалыг нь арай багасгаад, дээд хэмжээгий нь бас жаахан бууруулаад нэг ийм хэмжээтэй байвал яасан юм бэ гэсэн ийм санал оруулж байгаа юм. Энийг хурааж єгвєл сайн байна.

**Я.Санжмятав**:-Єєр санал байна уу? Байхгїй байна. Санал хураагаад явчихъя.

1.Тєслийн 1-р зїйлд 3-р бїлэг.Байгаль орчны мэдээллийн сан гэснийг 7-р бїлэг.Байгаль орчны мэдээллийн сан гэж єєрчлєх.Їїнтэй холбогдох зїйл, хэсэг заалтын дугаарыг єєрчлєх. Энийг дэмжье гэсэн саналтай гишїїд гараа єргєнє її.

2.Тєслийн 2-р зїйлийг дараахь байдлаар єєрчлєн найруулах. Їїнд: 2-р зїйл.Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 2-р бїлгийн гарчгийг Байгаль орчны їнэлгээ, судалгаа,шинжилгээ, 7-р бїлэг гэснийг 8-р бїлэг, 15-р зїйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтын дугаарыг 14, 33-аас 39-р зїйлийн дугаарыг 45-аас 51, 38-р зїйлийн 2 дахь хэсгийн 4 дэх заалтын 37-р гэснийг 49-р гэж тус тус єєрчилсїгэй. Энэ дээр дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її. 100 хувь байна.

3.Тєслийн16-р зїйлийн 6 дахь хэсэгт мэдээллийг гэсний дараа байгаль орчны асуудал эрхэлсэн тєрийн захиргааны тєв болон гэж нэмэх. Дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її. Санал нэгтэй байна.

4.Раднаа, Буд гишїїдийн санал. Тєслийн 38-р зїйлийн 5 дахь заалтанд албан тушаалтыг 1000-60000, хуулийн этгээдийг 50000-250000 тєгрєгєєр торгох гэснийг албан тушаалтныг 20000-60000 тєгрєг, хуулийн этгээдийг 100000-200000 тєгрєгєєр торгох гэж єєрчлєх гэж шатлалыг нь нэмэгдїїлсэн. Ойртуулаад нэмэгдїїлсэн санал байгаа. Энийг дэмжье гэсэн гишїїд гараа єргєнє її. Санал нэгтэй байна.

5.Тєслийн 38-р зїйлийн 6 дахь заалтанд иргэнийг 100000-50000, албан тушаалтныг 1000-60000, хуулийн этгээдийг 50000-250000 тєгрєгєєр торгох гэснийг иргэнийг 20000-50000, албан тушаалтныг 30000-60000, хуулийн этгээдийг 15000-25000 тєгрєгєєр торгох гэж єєрчлєх гэсэн ийм санал байна. Дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її. 100 хувийн саналаар зарчмын зєрїїтэй саналууд дэмжигдлээ.

Єєр санал байхгїй бол энэ хуулинд орж байгаа мэдээллийн сан байгуулахтай холбогдолтой нэг бїлэг заалт байгаа, энийг анхны хэлэлцїїлгээр нь батлая гэсэн ийм саналыг оруулж байна. Анхны хэлэлцїїлгээр нь батлая гэсэн гишїїд гараа єргєнє її. Баярлалаа. Анхны хэлэлцїїлгээр нь батлах саналыг оруулахаар шийдвэрлэлээ.

Раднаа гишїїн илтгэлийг танилцуулна.

Хэлэлцэх асуудлын 1 рїїгээ ороод явчихъя.  Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєслийг хэлэлцэх эсэх байгаа. Энэ илтгэлийг Засгийн газрын гишїїн, Байгаль орчны сайд Шийлэгдамба тавина.

**Г.Шийлэгдамба**:-Байнгын хорооны дарга, УИХ-ын эрхэм гишїїд ээ,

Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хїртэл боловсронгуй болгох їндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2005 оны 26-р тогтоолыг їндэслэн Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд єєрчлєлт оруулах тухай хуулийн тєслийг боловсрууллаа.

Сїїлийн жилїїдэд манай орны нутагт ургадаг ашигт чанар нь танигдсан эмийн болон хїнсний ургамлыг ард иргэд таньж мэдэн, тїїж бэлтгэж, хэрэгцээгээ хангах болсноос гадна тэдгээрийг ашиг олох зорилгоор гадаадад гаргах хандлага эрс нэмэгдэх боллоо.

Байгалийн ургамлыг их хэмжээгээр тїїж ашиглаж байгаа боловч ургамлын тєлбєрийн хэмжээ 1995 онд батлагдсан Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд зааснаар элбэг ургамал 50-300, ховор ургамал 150-500, нэн ховор ургамал 300-1000 тєгрєг буюу єєрчлєлт оролгїйгээр даруй 10 гаруй жил мєрдєгдєж байна.

Тєлбєрийн хэмжээг єєрчлєхдєє ургамлын нєєц, нєхєн сэргээх чадварыг нь харгалзан ангилсан ангилалтай нь уялдуулахаар зорьсон болно. Одоогийн мєрдєгдєж байгаа хуулиар ховор ургамлын тєлбєрийн доод хязгаар, элбэг ургамлын дээд хязгаараас бага, нэн ховор ургамлын доод хязгаар ховор ургамлын дээд хязгаараас бага, элбэг ургамлынхтай ижил хэмжээтэй байгааг єєрчилж, тэдгээрийн тєлбєрийн хэмжээг шатлалтайгаар нэмэгдїїлэх нь зїйтэй гэж їзлээ. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын байгалийн ургамал ашиглалтын байдлаас дїгнэлт хийсний їндсэн дээр нэн ховор ургамлын тєлбєрийн доод хязгаарыг 800 тєгрєгєєр, дээд хязгаарыг 300 тєгрєгєєр, ховор ургамлын доод хязгаарыг 650 тєгрєг, дээд хязгаарыг 500 тєгрєгєєр, элбэг ургамлын тєлбєрийг доод хязгаарыг 450 тєгрєг, дээд хязгаарыг 400 тєгрєгєєр тус тус нэмэгдїїлэхээр хуулийн тєсєлд тусгалаа.

Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуульд єєрчлєлт оруулах тухай хуульд оруулж байгаа нэг чухал єєрчлєлт нь байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тооцоог бэлэн бусаар хийх болсноор орон нутгийн тєсвийн бїрдїїлэлт чухал ач холбогдолтойн зэрэгцээ байгалийн нєєц ашигласны тєлбєрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нєєцийг нєхєн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хєрєнгийн хэмжээний тухай хуулийн заалтын дагуу байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн орлогын зохих хувийг ургамал хамгаалал,нєхєн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулахаар заасан заалтыг хэрэгжїїлэх бололцоо бїрдэнэ гэж їзэж байна. Хэлэлцэн шийдвэрлэж єгнє її. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Я.Санжмятав**:-Сайдад баярлалаа. Илтгэлтэй холбогдуулаад гишїїд илтгэгчээс асуух,танилцах зїйл байна уу? Алга байна. Гол асуудал бол шатлалыг л нэмэгдїїлж байгаа, зах зээлийн ханш, їнийн єсєлттэй холбогдуулаад. Тэгвэл тєслийг нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх эсэх асуудлаар санал хураалт явуулъя. Дэмжиж байгаа гишїїд гараа єргєнє її. Илтгэлийг Батболд сайд, манай байнгын хорооны гишїїн маань их завгїй байсан, бид их чєлєєлж байсан, одоо илтгэл уншуулна.

Эхний Байгалийн ургамал ашигласны тєлбєрийн тухай хуулийг анхны хэлэлцїїлгээр шийдвэрлэх боломжгїй юм байна. 12-р зїйл дээр нь єєрчлєлт оруулах учраас. Тийм учраас эцсийн хэлэлцїїлгээр заавал хэлэлцэх дэгтэй учраас энэ бас болохгїй юм байна шїї, тэрнийг бас тодруулаад хэлчихье.

Зарим нутгийг улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай УИХ-ын тогтоолын тєсєл байгаа,анхны хэлэлцїїлэг. Энэ хуультай холбогдуулаад Намхай гуай нэмэгдэж орж ирж байгаа, БОЯ-ны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлагын газрын дарга байгаа, Банзрагч гуай байна, Шийрэвдамба гуай байна, Шийлэгдамба сайд байна.

Гишїїдээс хууль санаачлагчаас асууж тодруулга авах зїйл байна уу, энэ ємнє нь бас нэлээн яригдаж байсан асуудал байгаа юм. Хаврын чуулганаар нэлээн яригдсан. Энэ дээр бас зарим гишїїд нэмэлт, єєрчлєлт оруулъя гэснээ одоо хїртэл хийгдээгїй учраас бид нар, манай байнгын хорооны ажил цагаан сараас ємнє бид тєлєвлєсєн хэд хэдэн хуулиудаа амжуулаад намрын чуулганаар батлуулчих бодолтой байгаа учраас оруулж ирж байгаа.

Байхгїй байна,тэгвэл зарчмын зєрїїтэй санал гишїїдэд байна уу? Манайхан нэлээн ажиллачихсан юмаа. Гол нь Их Хурал дээр нэмж юм орно гээд хойшлуулчихсан байна. Байхгїй байна. Тэгвэл энийг анхны хэлэлцїїлгээр нь батлая гэсэн томъёоллоор санал хураая. Баярлалаа гишїїд дэмжиж байна. Анхны хэлэлцїїлгээр нь батлая. Энийг илтгэгч нь Занданшатар гишїїн. Их чухал асуудал учраас бид хамгийн залуу гишїїндээ итгэл єгєєд энэ асуудлыг оруулъя, гаргаж байгаа асуудал дээр яахав Буд гуай бид нар оръё. Баярлалаа,энэ асуудлыг шийдвэрлэлээ.

Дараагийн асуудал. Их хурлын гишїїн Гїррагчаа гишїїний єргєн барьсан асуудал байгаа. Богд уулын дархан цаазат газрын хилийн заагт єєрчлєлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолын тєсєл єргєн баригдсан байсан. Энэ асуудлыг бусад асуудлын хїрээнд орж хэлэлцїїлье гэсэн юм. Ингээд энэ асуудлаа хэлэлцэж эхлэе. Танилцуулгыг Богд уулын дархан цаазат газрын хилийн заагт єєрчлєлт оруулах тухай УИХ-ын тогтоолын тєслийн талаарх танилцуулгыг УИХ-ын гишїїн Гїррагчаа хийнэ.

**Ж.Гїррагчаа**:-Байнгын хорооны гишїїдийн амар амгаланг айлтгая. Энэ нэг жижигхэн газар байгаа юм. Богд уулын  тусгай хамгаалалттай хэсгийн хилийн зааг тємєр замын дагуу тємєр замаар явчихсан юм. Тэгээд Баянзїрхийн товчооны цаахна Туул зєрлєг гээд зєрлєг байгаа. Энэ зєрлєгт 1950-иад оноос хойш тємєр замчид суурьшиж замынхаа хоёр талд амьдарч байсан. Замынхаа дээд талд байгаа хэсэг нь болохоор дархан цаазтай газрын бїсэд орчихсон, доод талын хэсэг нь зїгээр бадаг. Ингээд дээд талын хэсэг нь газар эзэмших эрх нь хангагдаж чадахгїй байгаад байгаа юм. Энийг їндэслээд ийм Их Хурлын тогтоол бэлтгэж оруулъя гэдгийг їндсэн чиглэлд оруулаад батлуулчихсан юм.Ингээд їндсэн чиглэл баталсан 2005 оны 26-р тогтоолыг їндэслээд энэ УИХ-ын тогтоолын тєслийг боловсруулсан юм. Энэ бол нийтдээ 24-хєн га газар байгаа юм. Энд 78 єрхийн 500 орчим хїн суурьшиж байгаа. Сїїлийн хэдэн жил бол ерєєсєє тэнд хїн нэмж суурьшуулахгїй гэж зааг хилийг нь заагаад єгчихсєн учраас хїн нэмж суурьшаагїй, цаашдаа ч хїн нэмж суурьшихгїй юм.

Ингээд 4 талд нь 4 цэг аваад энэ жаахан газрыг тємєр замаас нь авахуулаад дээд талын 2 цэгийг нь дайруулаад энэ жижигхэн газрыг Богд уулын хамгаалалтын бїсээс гаргачихъя гэж ийм л утга санаатай тєсєл байгаа юм. Ингээд энэ тєслийг хэлэлцэж шийдвэрлэж єгєхийг хїсье. Энэ цэг тогтоосон энэ юмнуудыг мэргэжлийн байгууллагуудаар хийлгїїлж хяналт гаргаж тавьсан байгаа. Баярлалаа.

**Я.Санжмятав**:-Батболд, Раднаа, Буд гишїїд асуулт асууя.

**Су.Батболд**:-Хоёр зїйл асуух гэсэн юм. Нэгдїгээрт, Богд хан уулын тусгай хамгаалалттай газар нутагт сїїлийн їед байшин барилга бариад янз бїрийн чиглэлээр нэлээн ашиглаад байгаа л даа. Тэгээд буцаад хамгаалалтанд авсан чинь, тэр айлуудыг нїїлгэсэн ч утгагїй болж байх шиг байна. Энэ нэлээн олон хїний эрх ашиг байгаа байх л даа. Яг энэ айлууд хэзээ суурьшсан айлууд юм бол? Їнэхээр урд нь тємєр замд ажилладаг ажилчдын гэр хороолол байсан уу, эсвэл сїїлийн їеийн замбараагїй їед нїїж ирээд шилжиж суурьшаад хашаа хатгаад хїрээгээ тэлчихсэн її гэдгийг би хууль санаачлагчаас асууж байгаа юм, бас Байгаль орчны яамныхан энийг очиж їзсэн її, тэр хїмїїсийн харьяалал нь хаанахынх юм бэ? Засаг захиргааны харьяалал нь їнэн байсан уу? Суурьшил нь хэдийнээс хэдэн хїн яаж суурьшсан юм гэдэг асуудлыг судалж їзсэн її?

**Ж.Гїррагчаа**:-Энд ерєєсєє 1950-иад оноос эхэлж суурьшсан. Сїїлийн їед газрын тухай хууль гарснаас хойш энэ газар нутаг нэлээн маргаантай. Тийм учраас ер нь дїїрэг ч ялгаагїй, байгаль орчны энэ дархан цаазат газар ч ялгаагїй, Байгаль орчны яам ч гэсэн анхаарсан юм билээ. Хїн нэмж суурьшуулахгїй гэдэг талаар их анхаарсан, нэмж улс амьтан хашаа хатгаж суурьшаад ингэсэн юм бараг байхгїй. Тийм учраас энэ бол их олон жил суурьшсан ийм хїмїїс байгаа. Тэр байтугай тэнд орон сууцны байшин, чєлєєлєх гэж байгаа юун дотор орон сууцны байшин байгаа юм. Тийм учраас энэ сїїлийн жилїїдэд суурьшсан ийм юм биш, их олон жилїїдийн ємнєєс суурьшиж эхэлсэн айлууд байгаа. Байгаль орчны яамтай бид харьцаж ажилласан.Намхай дарга энийг нэлээн сайн ойлголттой байгаа байхаа гэж бодож байна.

**А.Намхай**:-Бид нар уг нь энэ Туул зєрлєгийн асуудал бол манай Богдхан уулын хязгаарлалтын бїсийн хилийн заагт ордог учраас нэлээн анхааралтай ажиглаж байдаг юм. Ер нь 1995 оны Засгийн газрын 165-р тогтоолоор энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэглэмийг тодорхойлсон байдаг юм. Энэ дэглэмийн онцгой дэглэм дотор тємєр зам явдаг учраас тэр онцгой дэглэмийг тємєр замын явуулдаг їйл ажиллагаатай нь уялдуулан зохицуулах ёстой гэсэн тэр онцгой дэглэмд энэ бас тусгагдчихсан байдаг. 2000 он хїртэл 480-аад айл байсан юм. Сїїлийн 2001-2003 он хїртэл хэдэн айл нїїж ирээд хамгаалалтын захиргаанаас хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, байцаагчдыг явуулж тэр дахиж суурьшихгїй болгох тэр арга хэмжээг авсан. Сїїлийн 4 жил ерєєсєє нэмэгдсэн айл байхгїй. Улсын тусгай хамгаалалтанд Богдхан уулыг шилжїїлж авсан 1996 оны 26-р тогтоол гарахад энэ айлууд байж байсан учраас тэгээд 2005 онд иргэнд газар ємчлєх хууль гарахад бас тэр айлууд байж байсан учраас бид нар газар ємчлєх,эзэмших эрхээ хангуулна гэдэг асуудлыг тавьдаг.

Ганцхан энэ Богд уулын юун дээр ч им юм байхгїй, жишээлбэл, Ханх дээр бас тийм проблем гарч байгаа, Дадал суман дээр ийм юм бичиж байна шїї дээ. Хатгал суманд бас ийм юм гарч байгаа. Ийм 4 суманд ийм юм гараад байдаг. Ер нь улсын тусгай хамгаалалтад авахаас ємнє тэнд оршин сууж байсан айлууд газар ємчлєлийн хууль гарсантай холбогдуулаад бид нар тэр оршин сууж байгаа газраа хуулийн дагуу ємчилж авъя,эзэмшье гэхээр зэрэг тусгай хэрэгцээний газрыг ємчилж болохгїй гэсэн Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хуультай зєрчилдєєд байгаа учраас ийм нэг жаахан зєрчилтэй юм гардаг юм.

Нєгєє талаар Засгийн газраар оруулахад нь Байгаль орчны яам ерєнхийдєє эсрэг байр суурьтай байсан.

**Ч.Раднаа**:-Ганц хоёр залруулах юм байна, Байгаль орчны яамнаас л тодруулах юм байна даа. Нэгдїгээрт байнгын хорооноос тодруулмаар байх юм. Засгийн газраас бас Богд хан уулын хилийн цэсийг єєрчлєх тухай бас нэг тогтоолын тєсєл орж ирсэн байсан шїї дээ. Тэр яагаад хэлэлцэгдэхгїй байгаа юм бол. Энэнээс хойш орж ирсэн нь хэлэлцэгдээд байх юм. Тэр яасан юм бол? Бидэн дээр материал нь ирчихээд байгаад байх юм, хэлэлцэхгїй байгаад байх юм, би бас хэлэлцвэл юм ярих гээд хїлээгээд байдаг. Тэр яагаад хойшлогдоод байна вэ?

Хоёрдугаарт, эдгээрийг тїрїїнийх ч гэсэн Засгийн газраас оруулж ирсэн, энэ дээр Засгийн газар дэмжээд санал єгсєн юм байна,одоогийн Гїррагчаагийн оруулж ирж байгааг Засгийн газар дэмжиж байна гэсэн санал єгчээ. Та бїхэн ядаж баланслуулах юм бодож болоогїй юмуу, хасч байгаагийнхаа хэмжээгээр нэмэх юм оруулж болоогїй юмуу? Тусгай хамгаалалттай газрын талбайг бууруулмааргїй байгаа юм л даа. Дадал сум бол сумын тєвийн хэсэг айл орчихоод хєєцєлдєєд байдаг чаддаггїй, тэр газрын мухарт байгаа Дадал сум нь болдоггїй, Улаанбаатарынхаа дэргэдэхийг нь Богд уулнаасаа аваад байдаг. Дадал сум нь авах газар нь энэ байна, нэмээд баланслуулаад нэмж оруулах газар нь энэ байна гээд ингээд материалаа бїрдїїлээд ирчихээд байгаа юм шиг байна лээ. Энийг оруулахгїй яагаад байгаа юм бэ?Дадал сум яагаад оруулж болохгїй байна вэ, Байгаль орчны яамнаас зїгээс.

Бїхэл бїхлээр нь байгаа Ханх, Хатгал сумыг хэцїї байдаг байх, Дадал сумын малчны хороолол нь орчихоод буриадууд их суурьшсан худагтай, устай, гахайтай, тахиатай, ногоотой гээд жигтэйхэн нїїж болохгїй юм ярьдаг. Тэгээд яахав энэ хэсэгхэн газрыг нь тусгай хамгаалалтаас гаргаад оронд нь эндээс нэмэгдэл газар оруулаад ингээд баланслуулъя, ингээд 100 га-г аваад 100 га-г нэмье гэсэн юм ирчихээд байхад тэрнийг оруулаад ирж болохгїй байгаа юмуу?

Ер нь Ханх,Хатгалыг цаашид яах юм бэ? Ингээд юм болгон дээр ярих юм Ханх, Хатгалынхан чинь. Бид газрын тухай хуулиар монгол улсын иргэнд газар ємчлїїлэх тухай хуулийг эдэлж хэрэглэж чадахгїй эрх ашиг маань зєрчигдєж байна гэж яриад байх юм. Энэ дээр нэг юм бодоод тэр хэсэг газрыг нь гаргаад єєр авах юм байдаг юм бол аваад ингээд нэг мєр зохицуулаад тавьчихаж болохгїй байна уу?

Хилийн зэрэгтээ ярьж байгаад Алтанбулаг, Замын-Їїд хоёрыг бас ємчлєх эрхийг нь єгвєл болдоггїй юмуу, энэ нэг газар ємчлєх эрх нь 4, 5 газар зєрчигдєєд байна шїї дээ. Алтанбулаг, Замын-Їїд, Ханх,Хатгал энэ 4 дээр нэг юм бодвол яасан юм бэ?

5 дахь асуулт, Туул зєрлєгийн энийг би дэмжиж байна. Гаргавал гаргаж байдаг юм байгаа биз, цувраад хурдан хурдан зохицуулж байгаа биз. Харин баланслуулаагїй юм байна,уг нь 24 га газар нэг газраас оруулчихгїй яасан юм бол?

Дээр нь инженерийн шугам сїлжээ. Газрын тухай хуулиар дулаан, цахилгаан, цэвэр, бохир ус, тємєр замын дагуух газрыг чинь нийтийн эзэмшлийн газар Газрын тухай хуулиар хуульчилчихсан байгаа шїї дээ.Энэ тємєр замын тэрэнд нийтийн эзэмшлийн юмны бїсэд ороод байгаа юм биш биз дээ. Ингээд тусгай хамгаалалтанд гаргачихлаа гэхэд дараа нь Газрын хууль дээр очиж зєрчилдєєд ємчилж авах эрх нь бас л їїсэхгїй байгаад байх юм биш биз дээ, тэрнийг Гїррагчаа гишїїн хэлэх байх л даа. Та энэнээс гаргаад аваад ємчлїїлье гээд сонгогчиддоо очоод хэлсэн чинь инженерийн шугам сїлжээ, тємєр замын дэргэд байгаа газар чинь бас нийтийн эзэмшлийнх гээд Газрын тухай хуулин дээр хуульчилчихсан байгаа юм. Тэрэнд хамрагдаад дахиад ємчлїїлэх гэсэн юм нь бїтэхгїй бас дахиад нэг даваа їїсэх юм биш биз дээ гэсэн ийм асуултууд байна.

**Г.Шийлэгдамба**:-Раднаа гишїїний тавьж байгаа асуудал бол зєв зїйтэй асуудал гэж їзэж байгаа. Одоо энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийг авах тухай хуулийн єєрчлєлт нь ч гэсэн бид тусгай хамгаалалттай газрыг цаашид нэмэгдїїлэх талын энэ чиглэл дээр ажиллах энэ хїрээнд бодлого байгаа. Яг энэ ярилцаж байгаа асуудлын хувьд баланслуулах боломж байгаа гэж їзэж байгаа. Їнэхээр тусгай хамгаалалтаас гаргаж байгаа бол бас тэр хэмжээний газрыг буцааж авах ийм Богд уулын асуудал дээр ийм боломж байгаа гэж манай мэргэжлийн хїмїїс хэлж байгаа. Цаашдаа сая таны хэлсэнчлэн газрууд дээр шийдвэрлэх, шийдвэрлэхдээ тусгай хамгаалалттай газарт баланслуулж, цогцоор нь шийдвэрлэх энэ тал руу анхаарч ажиллая гэж бодож байна.

**А.Намхай**:-Би нэмээд 2 зїйл хэлье гэж бодсон юм. Раднаа гишїїн тїрїїнд єєр нэг хуулийн тєсєл явж байгаа, тэр яагаад явахгїй байгаа юм бэ? Байгаль орчны яам юу гэж їзэж  байна вэ? гэж байх шиг байна. Тэр болохоор зэрэг Монгол улсын Барилга хот байгуулалтын яамнаас санаачлаад  яармаг хавьд 40 мянган орон сууц барина гээд тусгай хамгаалалттай газар нутгаас 800 га газрыг гаргана гэсэн ийм хїсэлтийг Засгийн газар оруулж ирсэн, яамдаас санал авсан.Тэгээд тэр їед Байгаль орчны яам асуудлыг судалж їзээд ємнє нь суурьшилд автсан, хуучин дээр їед наадам болж байсан яармагийн сургууль эмнэлэг зэрэг газрыг оролцуулаад 400 орчим га газрыг тийм зориулалтаар гаргах эрхийг УИХ-д тавья гэдэг асуудлыг л дэмжсэн. Тэгээд Засгийн газраа ороод 400-гаараа яагаагїй, 800-гаараа гараад ингээд Их Хуралд єргєн баригдах шатандаа явж байгаа. Байгаль орчны яамны тэр їед байсан байр суурь бол бас хэтэрхий Богдхан уулын модны хил рїї хамгийн их хязгаарлалтын бїсийн хилийг ойртуулах нь байгаль хамгаалах сан, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгалийн дэглэмийг сахиулах талаасаа зохисгїй юмаа гэсэн байр суурь баримталж байсан.

Хоёрдугаарт, тусгай хамгаалалтанд авахаас ємнє иргэд оршин сууж байсан газар нутаг, тухайлбал, Хатгал, Ханх, Дадал сум. Эдгээрийг зарчмын хувьд улсын тусгай хамгаалалттай газраас жаахан газар гаргалаа ч гэсэн баланслуулах журмаар гаргаж байх нь зїйтэй юмаа гээд. Энэ Дадал сум бол бїр тов тодорхой саналыг ирїїлсэн байгаа. Эхлээд зєвхєн гаргах санал тавьдаг байсан. Єнгєрсєн жил дахиад бїр манай мэргэжлийн улсуудаас бас мэргэжлийн туслалцаа аваад тєслийнхєн ч бас тусалсан. Ингээд зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд яг тэр авсан газраараа нэмж оруулаад зєвхєн нэг тэр эзэмшилд хэрэгтэй байгаа тэр газраа гаргая гэсэн саналыг сїїлийн їед яаманд ирїїлсэн. Яг энэнтэй нь авч їзээд Ханх,Хатгалын газрыг яг баланслах ийм аргаар газрыг шийдэх боломжтой юм болов уу гэж бодож байгаа. Энэ газрууд нь нэг их газар биш л дээ. Хатгалынх гэхэд 5, 6 зуун га байдаг юм, Ханхынх гэхэд 200-гаад га байдаг, Дадалынх бараг 100 хїрэхгїй жаахан газар байгаа байхгїй юу. Тэгээд 26-тай нийлэхээр сайндаа л мянга хэдэн зуун га байна.

Гэхдээ энийг баланслуулж л гаргахгїй бол яваандаа ийм байдалд хїрчих юм бол аан ингээд гаргаад байдаг гэсэн жишиг олон нийтийн дунд тогтчих вий дээ Байгаль орчны сайдын зєвлєл дээр яриад нэг удаа хойшлуулсан тал байгаа юм.

**Ж.Гїррагчаа**:-Би сїїлчийн асуултанд хариулъя. Тємєр замын энэ юу хуучин баримталж байсан зарчим бол єнєєгийн хуулинд суусан байгаа, тємєр замаасаа ямар хэмжээтэй зайтай, хїн амьдрах орчин, газар олголтын юмнууд яг тэр журмаараа хуучин явагдаж байсан юм байна лээ. Тэр замаараа энэ хашаа байшингууд хатгагдаж хийгдсэн байгаа. Энэ зурган дээрээс харахад ч гэсэн тємєр замаасаа зайтай байгаа. Тийм учраас тэр хууль зєрчигдєхгїй, тємєр замын зоноос гаргаад холбогдсон ийм хашаанууд юм билээ.

**Я.Санжмятав**:-Би Раднаа гишїїний асуултанд хариулъя. Ялангуяа Засгийн газраас єргєн баригдсан 846 га газрын асуудал дээр нэлээд хїндрэлтэй зїйлїїд байгаа юм. Тэрэн дээр їндсэндээ Богд уулын хилийн цэсийг бїхэлд нь єєрчлєх тухай гэсэн ийм асуудал орж ирж байгаа. Энэнтэй холбогдуулаад нэлээн тодруулга хийх, эргэж яамыг газрыг ажиллуулах энэ чиглэл дээр нь улсууд ажиллаж байна.

Хоёрдугаарт, давхар ємнє нь єгєгдчихсєн Зайсан толгой гээд маш их хєрєнгє оруулалт хийсэн барилгууд бол бас гарсан юм байхгїй байгаа шїї дээ. Тийм учраас энэ асуудлыг бїхэлд нь нэлээн нарийвчилж, нягталж їзэж байж энэ асуудлыг оруулах нь зїйтэй гэсэн нэг ийм саналын їїднээс байзнуулж байгаа.

Гуравдугаарт, Засгийн газар тэр їед ажиллаж байсан Засгийн газар єнєєдєр энэ байгаа барилга, хот байгуулалтын яам, тэр дундаа шинэ Засгийн газар энэ асуудлаа явуулах хїрээндээ ємнєх Засгийн газрынхаа асуудлыг їргэлжлїїлээд энэ хилийн цэсийг єєрчлєх маягаар хийх її эсвэл єєр газар дээр зохицуулалт хийх її гэдэг ийм асуудал бас яригдах байхаа гэж ингэж бодож байгаа юм.

Дараагийн асуудал, Гїррагчаа гишїїний хувьд би бас энэ асуудалтай багцлаад бєєнєєр нь оруулах,нэмж тусгай хамгаалалттай газар нутгийг нэмэгдїїлэх чиглэлээр гишїїдээс тавьсан саналуудтай нэгтгээд оруулъя гэж бас нэлээд хугацаагаар хойшлуулсан,гишїїнтэй хэд хэдэн удаагийн уулзалтууд хийсэн. Би Их Хурлын гишїїний бїрэн эрхийн хїрээндээ єргєн барьсан асуудлуудаа ямар нэгэн удаашралтай байгаа ажлуудтай уялдуулаад хойшлуулаад баймааргїй байна гэдэг саналыг надад хэд хэдэн удаа тавьсан учраас гишїїний бїрэн эрхийн хїрээнд єєрийнх нь сонгогдсон тойргийн сонгогчид, хэвлэл мэдээллээр ярьж хєєрєх юм, єєрийг нь очих болгонд энэ асуудлыг тавьж байх юм. Энэ асуудал нь ямар нэгэн байдлаар шинээр барилга байшин барих, аялал жуулчлал хєгжїїлэх ийм чиглэлийн асуудал биш бїхэлдээ 50-иад оноос хойш суурьшсан иргэдийн тухай бас нэлээн тогтсон ийм юм. Энэ хїрээнд нь энэ асуудлыг хэлэлцэх їїднээсээ оруулаад їзье гэж байгаа юм. Энэ асуудал бол гишїїдийн олонхиороо шийдэх ийм зїйл байгаа юм.

Цаашдаа бид тусгай хамгаалалтнаас гаргах тухай асуудал бидний бєгєєд манай тєрийн бодлого биш ээ. Аль болохоор авах чиглэлийн асуудлыг хямгадах, хадгалах чиглэлийн асуудлуудаар нэлээн анхаарч ажиллана гэж хэлэх байна. Цаашдаа энэ асуудлаар анхааръя.

Магадгїй 40 мянган айлын орон сууцыг ашиглах хїрээндээ 400 га-г гаргая гэж Байгаль орчны яамны санал, мэргэжлийн байгууллагын яамны санал орж ирээд Засгийн газар дээр шууд 800 болж байгаа энэ асуудал бол бас миний хувьд, Байнгын хорооны даргын хувьд бас бодлого ямар хэмжээгээр хийгдсэн юм бол гэдэг зїйл дээр бас эргэж анхаарч їзэх ёстой гэж боддог.

Хоёрдугаарт, заавал дархан цаазтай газраасаа 800 хэдийг авах биш, бусад 300 ч байдаг юмуу, 100 га-г бусад газруудаас гаргах ийм хот орчимд бас нэлээн тийм газар нутгийн нєєцїїд байгаад байдаг. Ийм зїйлийг ч гэсэн дотоодын ойрхон байгаа нєєцїїдээ анхаарвал яасан юм бэ гэсэн ийм бодлын їїднээс байж байгаа. Би ийм асуудлын їїднээс байж байгаа. Би хэлэлцэх асуудал дээр ялангуяа энийг тєрийн ажил болгох, аль болохоор улс тєр болгочихгїйн їїднээсээ сонгуультай нэг их ойртуулахгїй, тэр дундаа наана нь эрх барьж байгаа нам, бусад намуудтай зєвшилцєх хэлбэрээр ярилцаж байгаад монгол тєрийн орон сууцжуулах бодлогыг хэрэгжїїлэх їїднээсээ шийдэх нь зїйтэй болов уу гэдэг їїднээс байзнуулж байгаа. Тїїхий ч юмуу жаахан дутуу оруулаад ирэх юм бол ажил бїтэх гэхээсээ илїї хэн нэгэн улсууд руугаа хаясан цацсан ийм зїйл болчих болов уу гэдгээ жаахан болгоомжлоод байж байгаа. Раднаа гишїїний энэ асуудал дээр тантай эргээд уулзаад зєвлєгєє юм авъя. Ажил хэрэг болгоё гэж бодож байна. Баярлалаа.

**Р.Буд**:-Асуултууд зарим нь давхцаж байна. Жишээлбэл, Богд уулын наад аманд баахан аялал жуулчлалын баазууд, хаусууд, том том орон сууцнууд баригдчихсан байгаа шїї дээ.Тэгэхээр ємнє нь энэ барилга байгууламжуудад олгосон газрыг УИХ-ын тогтоолоор єєрчлєлт оруулж олгосон уу?

Хоёрдугаарт, олгосон бол хэдэн га газар олгочихоод байгаа вэ? Энэ байгуулсан байгууламжууд тусгай хамгаалалттай газрын чинь хилийн цэсийн дотор байна уу, гадаа нь байна уу?

Гуравдугаарт, хэрвээ ингээд хилийн цэсээс ийм маягаар гаргаад эхлэх юм бол энэний чинь хойноос цувж эхлэнэ шїї дээ. Маргааш нєгєєдєр орон сууц барьсан нєхдїїд, нєгєєдєр аялал жуулчлалынхан ороод ирвэл бид нар яах юм бэ? Бїгдийг нь гаргаад байх юм уу?

Ер нь цаашдаа бид нар чинь хаана ч билээ, НЇБ-ын чуулганы ємнє ч билїї їїрэг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тоо хэмжээг тєдєд хїргэнэ, нийт нутаг дэвсгэрийн хэдэн хувьд ч билээ хїргэнэ гээд ингээд тооцчихсон ийм юм ємнєх жилїїдэд манай байнгын хороон дээр бас яригдаж байсан л даа. Тэгэхээр энд нэг юм би зїгээр Байгаль орчны яамнаас сонирхох гээд байна. Хїнс, хєдєє аж ахуйн яам ч тодорхой хэмжээгээр оролцох, мал чинь 40 сая хїрээд ирлээ. Малын бэлчээр туйлын хомсдолтой боллоо, ингээд малын бэлчээр энээ тэрээ газруудыг нь тусгай хамгаалалттай газар юу гэдэг юм янз бїрийн зориулалтаар хамгаалаад хязгаарлаад байхаар энэ мал хаанаа амьдрах болох юм бэ, яах ёстой юм бэ, манай Байгаль орчны яам юу гэж їзэж байгаа юм? Тэр їїргээ биелїїлнэ гээд бїгдийг нь тусгай хамгаалалттай юу билээ бусад нь хэд хэдэн ангилал бий шїї дээ. Энийг Байгаль орчны яам маань цаашдаа юу гэж їзэж байна вэ?

**А.Намхай**:-Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд дархан цаазат газар болоод байгалийн цогцолборт газрын зєвшєєрєгдсєн бїсэд аялал жуулчлалын зориулалтаар їйл ажиллагаа явуулж болно гээд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 36.1-д заачихсан байдаг. Энэ заалтын дагуу Богдхан уулын зарим амуудад, уг нь 1996 оноос хойш газар зєвхєн ашиглуулах зорилгоор газар олгож байсан.

Зах зээлд шилжээд 3, 4 жил болсны дараа аялал жуулчлал нэлээн хїчтэй хєгжиж эхлэнгїїт иргэн,аж ахуйн нэгж байгууллагууд олноор хїсэлт тавьж ийм зєвшєєрлийг авдаг болсон. Ер нь зєвхєн аялал жуулчлалын їйл ажиллагаа явуулахаар л зєвшєєрєл олгож байгаа. Їнэн чанартаа бол Зайсангийн ам гэхэд 10 гаруй пїїс, компани, байгууллагууд зориулалт єєрчилж орон сууцны барилга барьсан байгаа. Энийг Улсын мэргэжлийн хяналтын газар,УИХ-аас томилсон ажлын хэсэг шалгаж арга хэмжээ ав гэсэн ийм юу байгаа. Шинээр бол нэг ч орон сууц зориулалтаар тийм юм єгєєгїй. Иргэн, аж ахуйн нэгж єєрсдєє дураараа зориулалтаа яачихдаг талууд байгаад байгаа юм.

Хоёрдугаарт,Монгол улс даяар УИХ-аар 1998 онд батлагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн їндэсний хєтєлбєрт Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг 30 хувьд хїргэж болох юмаа гэсэн 1998 онд баталсан їндэсний хєтєлбєр байдаг. Тэр юуг нэлээн Байгаль орчны яам бодлогынхоо чиглэл болгож ингэж явж байгаа. Сїїлийн 4 жилийн хугацаанд єнєєдрийн энэ ярьж байгааг тооцох юм бол сая орчим га газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд авч байна.

Малын тоо толгой ихсээд бэлчээр хомсдолтой холбогдоод,дээр нь улсын тусгай хамгаалалтанд аваад байхаар мал хаа амьдрах вэ гэдэг асуудал байна, энэ бодож їзїїштэй асуудал. Гэхдээ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд уламжлалт аргаар мал аж ахуй эрхлэхийг зєвшєєрнє гээд байж байдаг учраас мал маллагаа явуулах, мал бэлчээх нь хуульд тєдийлєн айхтар зєрчилдєхгїй. Зарим онцгой юмуу онгон бїсэд малыг бэлчээх нь зєрчилдєнє, гэхдээ Монгол улсын хуулийн дагуу хэрвээ ган, зуд болсон, байгалийн гамшиг тохиолдсон їед тэр малыг тэр бїс рїї оруулах байдлыг тусгай судалгааны їндсэн дээр тєрийн захиргааны тєв байгууллага шийдэж болно гэж хуулин дээр заалт байдаг учраас жил болгоны намар, євлийн бэлтгэлийн ажил ярих їед Хїнс, хєдєє аж ахуйн яам, Байгаль орчны яам хамтарч судалгаа хийгээд хаана ямар хэмжээтэй малыг хэдий хугацаагаар хэдэн єрхтэйгээр шилжїїлж болох вэ, хаварнь цаг сайхан болоход буцааж гаргадаг уламжлал бий, энэ бол нэг их айхтар хууль зєрчиж байгаа юм байхгїй.

**Г.Шийлэгдамба**:-Эхний асуултанд би нэмж тайлбар хариулахад гишїїдийн оруулж ирж байгаа энэ асуудал бол тїрїїнд хэлсэн. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт тооцож аваагїй байх їед суурьшиж амьдарсан хїмїїсийн л асуудал байгаа юм л даа. Тэгэхээр хэрвээ сая хуулинд заасан заалтын дагуу тусгай хамгаалалтай болон байгалийн цогцолборт газар ашиглах тэр зориулалтын їйл ажиллагааг зєрчсєн аж ахуйн нэгжїїдтэй хамааралтай асуудлаар ийм асуудал їїснэ гэж асуудлыг авч їзнэ гэж огт байхгїй л дээ.Харин тэр зориулалтынх нь дагуу эсвэл газар ашиглах, эсвэл одоо барьж байгуулчихсан юмыг яах юм гэдэг асуудлыг л хууль хяналтын байгууллагатай ярих асуудал байгаа.

Тийм учраас тусгай хамгаалалттай газар нутагт хилийн цэс яах гэдэг юмуу, ингэж єєрчлєх тухай асуудал яг л тїрїїний хэлдэг л шалтгаантай асуудлын хїрээнд л хєндєгдєж байгаа болохоос биш єєрєєр хєндєгдєх ийм асуудал байхгїй юмаа гэсэн нэмэлт тайлбар хэлэх байна.

**Р.Буд**:-Богд уулын аманд хэдэн га газар олгочихоод байна гэдэг юмуу, эсвэл сайн дураараа очоод хашаа байшин барьчихаад байна уу гэдгийг асуугаад байна.

Хоёрдугаарт, Богдхан уулын хилийн цэс нь яг хаагуур байдаг юм, жишээлбэл, Айдсын даваа даваад Морин нуур, казиногийн тєв гээд талын чинээ газрыг хичнээн юмыг л хашчихсан байна шїї дээ. Тэр чинь хилийнхээ цэсэд орчихсон байгаа юу, ороогїй байгаа юу? Бид нар чинь хэнд ямар юмаа хариуцуулаад байна вэ? Байгаль орчны яамыг бид сїїлийн їед гайхаад байгаа шїї. Тэр хэрвээ дотор нь байгаа бол танай яам ерєєсєє ажиллаагїй яам. Юу хийж байнав, байдаг юмаа алдчихаад, хажуудаа байгаа Богд уулыг хамгаалж чадахгїй байгаа яам чинь цаашдаа шал худлаа шїї дээ.Тийм учраас тэр байна уу, їгїй юу, хэдэн га газар єгчихєєд байна, тэр Морин нуурын асуудал хаанаас газрын зєвшєєрлєє авсан байнав, тэр Богд уулын хилийн цэсэд багтаж байна уу?

**А.Намхай**:-Богд уулын хилийн цэс бол УИХ-ын 1996 оны 26-р тогтоолоор тогтоосон байгаа. Уг нь 1957 онд анх Богд уулыг хамгаалалтанд авсан. Дараа нь 1995 онд Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хууль гарангуут хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоогоод тэгээд єндєрлєгїїдээр нь тогтоосон байгаа. Айдсын даваанаас наашаа яваад Нїхт рїї салдаг замын тэнд манай 1-р шон байдаг юм,тэрнээс наашаа голоороо Богд уулын хязгаарлалтын бїс яваад тэгээд Богд уулаа ороогоод урдуур нь тойроод эргээд ирдэг ийм хилийн цэс байгаа юм.

Одоогийн байдлаар 180-аад га газар 1998 оноос хойш газар ашиглалтын зориулалтаар компани, пїїс, иргэдэд єгсєн байгаа.Єнгєрсєн жил Байгаль орчны сайдын тушаал гарч Монгол улсын газрын тухай хуулиар 2 жил газраа ашиглаагїй, дээр нь улсад тєлєх газар ашиглалтын тєлбєрєє тєлдєггїй 51 аж ахуйн нэгж байгууллагыг газар ашиглах, аялал жуулчлалын зориулалтаар газар ашиглах эрхийг нь цуцалсан. Цаашдаа ийм їйл ажиллагааг бас авч хэрэгжїїлнэ гэж ингэж бодож байгаа.

Морин нуурын хувьд тэр Богд уулын хилийн цэсийн гадна байгаа. Тєв аймгийн Сэргэлэн суманд жаахан нь ороод наад талдаа нийслэл хотын Хан-Уул дїїргийн газарт ордог тэр газар байгаа. Анх эхлээд нэг тогтоол шийдвэр гаргахдаа Байгаль орчны яамны газар шиг тийм юм гарсан юм байна лээ, тэрнийг нь Байгаль орчны сайдын тушаал гараад нэгэнт байгаль орчны яамны харьяалах тусгай хамгаалалттай хилийн цэст ороогїй газар байсан учраас тэр шийдвэрийг хїчингїй болгосон юм. Тэр бол хамгаалалтын хил давсан газар биш.

**Ч.Содномцэрэн**:-Гїррагчаа гишїїний санаачилсан Богдхан уулын дархан цаазат газрын хилийн заагт єєрчлєлт оруулах тухай энэ тогтоолын тєслийг би їндсэндээ дэмжиж байгаа юм. ХААИС Зайсангийн аманд байдаг, анх л 1995 оноос хойш л энэ асуудлыг тавьсан.Яагаад тавьсан гэхээр хотод байдаг их сургуулиуд болохоор газрын тєлбєрийг 3 дахин бага єгдєг. ХААИС тїїний харьяа хїрээлэнгїїд болохоор зэрэг тєлбєрийг 3 дахин их єгдєг байхгїй юу. 1995 оноос хойш энэ асуудлыг тавьсан юм. Тэгээд энэ бол ерєєсєє биелэгдэхгїй л яваад байсан юм. Багабанди гуайг Их Хурлын дарга байхад хїртэл сургууль дээрээ аваачиж байгаад учир юугаа тайлбарлаад тусгай хамгаалалттай газар байдаг гээд тєлбєр их гараад байдаг. Энэ асуудлыг одоо санаачлаад оруулж ирж байгаа нь би бас зєв гэж бодож байгаа юм. Ер нь энэ хуулинд єєрчлєлт оруулж болно,нэмж болно, хасч болно. Хасахдаа бас энэ тодорхой їндэслэлїїдийг нь сайн гаргаад ингээд яах юм бол би болно гэж байгаа юм.

Харин хассаныхаа дагуу єєр газруудыг тусгай хамгаалалтанд байхгїй байгаа, авах шаардлагатай байгаа ийм газруудыг судалж даруйхан оруулж ирж байх ёстой гэж бодож байгаа юм. Єнгєрсєн жилийн хурал дээр би бас Завханд ийм ийм газрууд байна гэж хэлж байсан. Авбал зохих ийм ийм газрууд байна. Тїймэрт автагдаад байна. Хулгайн мод тэндээс огтлоод байна, хамгаалалтанд авмаар байна гэж ингэж хэлж байсан. Энийг цаашдаа Байгаль орчны яам бас анхаарах нь зїйтэй байх гэж бодож байна.

Єєр нэг юм би Барсболд сайдыг байхад нэг асуудал тавиад байсан юм. Тусгай хамгаалалттай газар шорон байж болдог юмуу, энийгээ зайлуулж єгєєчээ. Олон удаа хїсэлт тавьсан, Барсболд сайд энийг судалж їзье, энэ ер нь их буруу юм байгаа юм, тантай санал нэг байна гээд байсан. Тэгээд єєрєє ч бас яваад єгсєн. Одоо шинэ сайд энэ асуудлыг анхаарч їзээчээ. Богд уул, дархан цаазтай газар, тэгээд хєшєєн дээр гадна, дотныхон гараад харахаар зэрэг энэ урдахь чинь єргєст торон хашаатай чинь юу юм бэ гэхээр шорон гэж хэлэхээс єєр арга байхгїй л дээ.Харваас яг шоронгийн дїр тєрхтэй байдаг.

Энийг зайлуулаад ер нь тэнд аялал жуулчлал, шинжлэх ухаан, их сургуулиудын тийм цогцолбор баймаар байгаа юм. Цаашдаа тусгай хамгаалалтаас гарсан ч гэсэн  энэ дээр Байгаль орчны яам ямар бодолтой байнав, би тэр шоронг л байнга ярьдаг байсан,ерєєсєє зайлуулж єгєхгїй байсаар байгаад. Єнгєрсєн жил єршєєлийн хууль гараад тэр шорон бїр суларсан шїї дээ. Тэр їед нь би бас хэлж байсан. Энэ шоронг нэгэнт суларсан дээр нь даруйхан шиг єєрчлєєд энийг нь Их сургуулиудын оюутны байр болгодог юмуу, эсвэл нэгдсэн байр болгодог юмуу, ийм байдлаар шилжїїлж єгєєч гэж хїсэлт тавьж байсан,ерєєсєє биелэгдэхгїй байгаад байдаг. Одоо шинэ сайд байна, залуу хїн байна, энэ дээр бас эрчтэйхэн шиг ажиллаад энэ асуудлыг шийдэж єгєх бололцоо байна уу, їгїй юу. Шорон гэдэг чинь... тэнд бас сайхан цэцэрлэгтэй болчихсон шїї дээ, орой їдэшгїй манай хотынхон салхинд гарч очдог, утаанаас жаахан ангид очдог тийм газар цаана нь шорон байж байдаг эвгїй байхгїй юу. Энийг манай Байгаль орчны яам, шинэ удирдлагууд нэг анхааралдаа аваад тэгээд цаашдаа энэ асуудлыг шийдэж єгєх тал дээр ямар бодол санал байна вэ?

**Ц.Шийрэвдамба**:-1995 онд батлагдсан Газрын тєлбєрийн тухай хуульд нэмэлт, єєрчлєлт оруулах асуудлыг боловсруулаад одоо удахгїй 2 сарын эхээр Засгийн газрын хуралдаанд орох гэж байгаа, энїїгээр асуудал нэг мєр болно гэж ингэж ойлгож болно.

Шоронгийн асуудлын хувьд 2002 онд шиг санаж байна. Дэд бїтцийн хєгжлийн сайд, Боловсрол,соёл, шинжлэх ухааны сайд, Байгаль орчны сайд хамтраад тушаал гаргасан бадаг юм. Зайсанг амралт, аялал жуулчлалын бїс байна гэж. Тэгэхээр энэнтэй уялдуулаад шорон цаашаа нїїгдэх ёстой. Энд байх нь туйлын зохимжгїй. Тэр тушаалаар зєвхєн миний саяны хэлдэг чиглэлээр л їйл ажиллагаа явуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ажиллах ёстой юм. Шорон бол цаашдаа нїїгдэх ёстой.

**Ч.Содномцэрэн**:-Ёстой гэдгийг бол хїмїїс яриад байдаг. Гэхдээ яг албан ёсоор та нар Засгийн газарт оруулах уу, эсвэл манай Байнгын хороонд оруулж ирэх її, энэ асуудлыг, яаж шийдвэл зїгээр вэ? Барсболд сайд бол ёстой ёстой гэсээр байгаад яваад єгсєн байхгїй юу.

**Ц.Шийрэвдамба**:-Холбогдох байгууллага нь хєрєнгє, мєнгєний асуудал л нэхдэг юм л даа.

**Ч.Содномцэрэн**:-Засгийн газарт оруулаад тєсєв хэлэлцэх їед оруулаад ир л дээ, бид нар тэрнийг чинь шийдэж єгье.

**Ц.Шийрэвдамба**:-Бас л баахан шоронг шинээр бариад энд тэнд яваад байгаа шїї дээ, энэ шорон бол удахгїй нїїх ёстой байх. Улсын энэ жилийн тєсєвт бол яг Зайсанд байгаа шоронг нїїлгэх асуудал тусгагдаагїй. Бид бас холбогдох газартай нь ярьсан. Хойтонгоос бид нар оруулах ийм л чиглэлтэй байгаа юм байна лээ.

**Ч.Содномцэрэн**:-Тєсєвт оруулаад ир л дээ, тэгвэл энийг шоронгоос арай єєр юм болгоё л доо. Оюутны хотхон болгож болно шїї дээ.

**Я.Санжмятав**:-Одоо асуулт тодруулга дууслаа. Санал хэлэх гишїїд байна уу?

**Ч.Содномцэрэн**:-Гїррагчаа гишїїний боловсруулсан энэ тогтоолын тєслийг би дэмжиж байгаа юм, тїрїїнд бас їндэслэлийг нь хэлсэн. Зайсанд Их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг гээд тэрнээс гадна аялал жуулчлалын байгууллагууд оршин тогтнож ирсэн. Цаашдаа ч бас энэ чиглэлээр хєгжих байх гэж ингэж боддог юм. Тийм учраас энэ хилийн цэсийг єєрчлєх шаардлагатай. Яг аялал жуулчлал, эрдэм шинжилгээний их сургуулийн тэр чиглэлээр нь хєгжїїлэхэд бас энэ дархан цаазтай бїс гэдгээрээ їйл ажиллагаа явуулахад хязгаарлаад байдаг. Одоо ХААИС оюутны байр барья гэхээр болохгїй байгаа байхгїй юу. Багш нарын байр сургуулийнхаа хажууд барья гэхээр хуулинд байхгїй, болохгїй гэдэг байхгїй юу. Яагаад гэхээр энд орон сууц барьж болохгїй, оюутны байр барьж болохгїй. Ийм асуудал гарч ирээд байдаг. Тэр эрдэм шинжилгээний хїрээлэнгїїд ажилчдынхаа байрыг барья гэхээр бас болдоггїй. Яагаад гэхээр хуулинд болохгїй гээд заачихсан.

Бэлчээр тэжээлийн эрдэм шинжилгээний хїрээлэн гээд байгуулагдаад энд Оросын тусламжтайгаар 15 давхар сайхан лаборатори байгуулж єгєєд, хажууд нь ажилчдынх нь байрыг барих гэсэн бас болоогїй. Энд хуулиараа ерєєсєє орон сууц юу барьж болдоггїй, ийм гацаа їїсчихдэг юм байна лээ. Нэгэнт энэ аялал жуулчлал эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагууд тєвлєрєх юм бол тэнд хїн оршин суух, хїн амьдрах заавал тийм байр сууц баригдаж таарах гээд байгаа юм. Тїрїїчээсээ баригдаад эхэлчихсэн. Энийг бид нар ингэж цаашдаа зєвхєн энэ хуулиар яаж болохгїй гэж ингэж бодож байгаа. Ийм хуулийг оруулж ирэхийг нь би дэмжиж байгаа юм. Цаашдаа яахав гэхээр зэрэг одоо энэ хасагдсан хэмжээгээр манай Байгаль орчны яам єєр газруудыг оруулж ирэх ёстой гэж бодож байгаа. Ноднингийн Байгаль орчин,хїнс, хєдєє аж ахуйн байнгын хорооны хурал дээр би бас саналаа хэлж байсан. Ийм газрууд байна. Дархан цаазат газрын ангилалд оруулахаар тусгай хамгаалалтанд оруулахаар ийм газрууд байна, очероо хїлээгээд байж байна.

Энийг даруйхан оруулж ирмээр байна. Тухайлбал, Завханы хэд хэдэн газар байгааг би ноднин бас Намхай даргад хэлж танилцуулж байсан. Энэ газруудыг даруйхан оруулж ирмээр байна. Тэгэхгїй бол тэнд чинь бас хулгайн мод огтлолт, хулгайн ан, тэгээд хамгаалалтгїй байснаас болоод тїймэр, гал усны аюул ийм юманд нэрвэгдээд болохгїй байна. Бїхэл бїтэн ой мод шатаад болохгїй байна гэдгийг манай сонгогчид бас хэлж байсан. Энэ бол нэг хоёр хїний цалингийн асуудал биш юм билээ. Тэр нэг хоёр хїний цалингийн асуудлаас болоод цаана чинь єчнєєн ой мод сїйдэж байгаа ийм юмнууд гараад байна гэдгийг сонгогчид хэлээд байгаа юм. Ийм учраас энэ тогтоолыг би дэмжиж байгаа. Энэнийхээ дагуу еще нэмж энэ дархан цаазтай тусгай хамгаалалтанд оруулах ийм газруудаа оруулж ирээчээ гэдэг ийм л саналыг хэлмээр байна.

Хоёрдугаарт, манай байнгын хороотой хамтарч байгаад Байгаль орчны яам Зайсангаас тэр шоронг гаргаж, нїїлгэмээр байна. Хотын захад чинь балгас болчихсон, хуучин ашиглалтгїй байгаа, хот хєдєєд чинь тийм барилгууд зєндєє байна шїї дээ. Хуучин Оросын цэргийн анги байж байгаад нїїгээд явчихсан газрууд ч гэсэн зєндєє л байна. Тийм газруудыг нєхєн сэргээгээд засварлаад юмуу, хашаа хороогий нь бариад улсын тєєвт мєнгийг нь суулгаж єгєєд ингээд яаж болж байна. Ийм газруудыг судалж байгаад Байгаль орчны яам бол энэ шоронг Зайсангаас холдуулах ийм арга хэмжээ авах нь зїйтэй байхаа. Энэ ондоо энийг даруйхан судлаад Байнгын хороонд оруулж ирээчээ. Байнгын хороонд оруулахгїй Засгийн газар тэрїїгээрээ шийдээд болдог бол тэрїїгээрээ шийдчихмээр байна. Энийг та нар яаман дээрээ яриач гэсэн ийм саналтай байна.

**Су.Батболд**:-Ганц хоёр санал хэлэх гэсэн юм. Энэ тогтоол гарах юм шиг байна л даа. Тэгэхдээ энэний араас дахиад л цувраад тэнд нэг нїїгээд оччихсон айлын тєлєє тусгай хамгаалалттай газар нутгаас юм аваад байх ийм нїх сїв гарчих вий гэдэг дээр болгоомжлох хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Байгаль орчны яамныхан байгаа дээр Богдхан уултай холбоотой асуудлаар хэдэн санал хэлэх гэсэн юм. Богд уулын модыг хотын талаас харахад л Их тэнгэрийн ам, Бага тэнгэрийн ам гээд ингээд хоёр гурван жил ургасангїй шїї дээ.Энэ дээр судалгаа, шинжилгээ хийгээд ургахгїй байгаа модыг нь огтлоод тэрний оронд ойжуулалт хийх хэрэгтэй шїї дээ. Бид нар нийт нутаг дэвсгэр дээр байгаа хорхойд идэгдсэн ойгоо чаддаггїй юмаа гэхэд ядаж Улаанбаатарын хажууд байгаа Богд уулын модыг нь огтлоод, гутал хог тїлээд байгаа айлууддаа хямдхан їнээр єгєх ажлыг Байгаль орчны яам, Батлан хамгаалах яам ч байдаг юмуу, энэ ажилгїй олон залуучуудыг дайчлаад зохион байгуулж болдоггїй юмуу? Би бас Засгийн газрын гишїїн байхдаа хэлж байсан Байгаль орчны яаманд хандаж хэлж байсан. Тэгээд ингээд байгаад байдаг, ой їхээд байдаг, 3, 4 жил ургасангїй шїї дээ. Дахин ургана гэж найдахгїй байгаа. Энийгээ сийрїїлээд тэртээ тэргїй хєгширсєн модтой байдаг юм гэсэн Богдхан уул. Тэгэхээр тэрнийгээ залуу модоор солих талын тодорхой арга хэмжээ авч болохгїй юу гэж нэгдїгээрт би хэлмээр байна.

Хоёрдугаарт, Улаанбаатар хот маань ерєнхийдєє хїн очиж амрах тийм цэцэрлэгт хїрээлэн энээ тэрээ юм байхгїй болчихжээ. Богдхан уулын талаар явуулж байгаа тєрийн бодлого чинь зєв юмуу, буруу юмуу, хїн хїрч болохгїй яаж ч болохгїй гээд тусгаарлачихаад яаж болохгїй, тэгсэн хэрнээ хамгийн эзэнгїй газар. Орон гэргїйчїїд, хулгайчид, модны огтлогчид, тїймэрт шатаад байдаг, очиж шатаагаад байдаг, тэгсэн хэрнээ хэн ч хїрч болдоггїй. Улаанбаатарчууд очоод амрая, зугаалъя гэхээр нэг ч эрїїл хєрстэй, эрїїл агаартай газар байхгїй. Богд уулын тодорхой хэсэг газрыг нь зугаа цэнгэлийн зориулалтаар їндэсний парк маягаар, тэгээд дїїжин канатан зам ч байдаг юмуу ингэж тавиад тодорхой хэсгийг нь ашиглавал яасан юм бэ? тэртээ тэргїй Богд ууланд буга байхгїй болчихсон, єєр ямар ан амьтан байдаг юм мэдэхгїй. Сїїлийн їед гахай жаахан єсч байгаа гэж сонсогдож байсан. Ийм болчихсон юм бол энийг нь Улаанбаатарчуудын, Монгол улсын хїн амын тал нь амьдарч байгаа энэ хотынхны очиж амардаг, аялж, зугаалдаг тийм юм болгож єєрчилбєл яасан юм бэ? тэгж жаахан єєрчилж,бодлогын шинж чанартай єєрчлєлт гаргахгїй бол зїгээр хараад л шатаагаад, хорхойгоод идїїлээд суугаад байдаг,нэг єдєр юу ч їгїй болно шїї.

Гуравдугаарт, єєр газраас нь дахиад тусгай хамгаалалтанд ав гээд манай гишїїд их олноор яриад байна л даа, хаанаас авах юм,урд талаас нь авах юм байна л даа, урд талд нь Тєв аймгийнхан гээд хїмїїс оршин суудаг юм шїї дээ. Хотынхоо талаас хойноос нь ойтой газраа єгєєд, урагшаа урд талаас нь буцааж аваад байх ч юмуу тиймэрхїї юм байж болохгїй гэдгийг манай Байгаль орчны яамныхан эрх биш мэдэж байгаа байлгїй гэж би бодож байна. Ийм байдлаар ажиллаачээ гэж хэлэх байна даа.

**Г.Занданшатар**:-Тусгай хамгаалалтанд байгаа газар нутгийн... Гїррагчаа гишїїний саналыг дэмжиж байна л даа, тэгэхдээ туусгай хамгаалалтанд авахаас ємнє байсан иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал бол чухал, хїний эрхийн талаас ч гэсэн тэр, тїгээмэл тунхаглалд ч бїгд заачихсан тийм зїйлїїд байдаг юм байна лээ. Хїний эрх ашгийг дандаа эхэнд нь тавина гээд. Ер нь энэ тусгай хамгаалалтын талаар тєрийн бодлогыг бас нэг эргэж хармаар болчихсон цаг їе болчихсон юм байна лээ. Тусгай хамгаалалтанд аваад байдаг, яг авч байгаа газар нутгаа бїрэн дїїрэн хамгаалж чадаж байна уу, їгїй юу. Би энэ зун хойд талын ууланд гарч їзсэн. Їнэхээр хотыг тойрсон ой бол самар тїїх гээд хугачаад хаячихсан, хот орчим маань бол їндсэндээ модтой,ойтой харьцаж байгаа харьцаа бол хичнээн тусгай хамгаалалтанд аваад аваад тайраад хаячихсан. Урд талын Богд уул хамгаалалтанд байдаг Хийморийн овоо орчмын модыг гэхэд л хєрєєдєєд аваад явчихсан. Тусгай хамгаалалтанд аваад байдаг тэр ой байгаль маань яг тусгай хамгаалагдаж байна уу гэхээр їгїй байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энийг бид шинэ хуулийн концепц гаргасан Шийрэвдамба сайд сайн мэдэж байгаа. Хїнд эзэмшїїлж хамгаалуулах, ашиглуулж хамгаалуулах, эзэнтэй болгох, харьяалалтай болгох яадаг юм хариуцуулдаг юмуу, ийм нэг тусгай хамгаалалтын нэг шинэ концепц гаргахгїй бол тусгай хамгаалагдаж байгаа гэж бодоод том хууль гаргаад суугаад байдаг, їнэн хэрэг дээрээ тусгай хамгаалагдаж чадахгїй байна.

Хєрсєн доорх ашигт малтмалын лиценз олгох асуудал л хаагдаж байгаа болохоос биш яг тэр гол горхи, уул ус, ой мод хамгаалагдаж чадахгїй, ойн хортонтой тэмцэх асуудал нь хаягдчихсан, ан амьтан ч гэсэн ямар байдалтай байгаа билээ, Богд уулын буга ямар байгаа билээ, ингэж нэг цогцоор нь авч їзэж хандмаар байгаа юм байна лээ. Зєвхєн хадгалаад хав дараад бай гэсэн їг биш, тусгай хамгаалдаг арга хэрэгслийг нь бас шинэ маягаар хандах хандлагатайгаа нийцїїлээчээ гэж хэлмээр байгаа юм.

Содномцэрэн гишїїний  урд байгаа хїїхдийн колонийг шилжїїлэх асуудал чухал юм билээ. Агаарын урсгал талаасаа ч гэсэн Улаанбаатар луу  орж ирдэг энергийн урсгал дээрээ хїїхдийн колони тавьчихаад наашаа салхин дороо ч юмуу шоронгоо байрлуулдаг олон улсын жишиг байхад бид нар бас толгой дээрээ байрлуулчихаад суугаад байхад одоо орчин їеийн судлагдаад байгаа энергийн шинжлэх ухаан талаасаа ч гэсэн бас маш оновчгїй юм шиг байгаа юм. Тэр сайн урсгал орж ирдэг тэр л чиглэлдээ байх нь зїйтэй байх гэж бодож байна. Цаашдаа хэсэг хэсгээр нь янз бїрийн шалтгаанаар ємчлєєд байх биш, тусгай хамгаалалтаа жинхэнэ байдлаар нь хамгаалдаг байдалд орохгїй бол хот орчим, Гачуурт гэхэд бас яаж ярьж байгаад явлаа, Богд уул одоо ямар болчихсон байгаа вэ, хойшоо Чингэлтэй, хойд талын уулууд ямар болж байгаа вэ, ингээд тойроод їзэхээр Улаанбаатар хот орчим нь ийм байгаа юм чинь улс монгол маань яаж байгаа бол гэж аргагїй л энэ цєлжилт эд нар бодогдоод байгаа шїї. Энэ дээр цоо шинэ чиг хандлагаар хандах цаг болсон байна гэж хэлмээр байна.

Тэгээд колони эд нарын асуудал шийдэхэд нэг яам шийдэж чадахгїй байгаа учраас Байнгын хороонд оруулж ирээд тєсвийн тодотголоор шинэ шорон байгуулах зардал тєсвийнх нь асуудлыг шийдээд ингээд нэг цогцоор нь шийдэхгїй бол яам бас санал гаргаад тийм ёстой гээд суугаад байдаг, Засгийн газар нь бас тэндээ тийм ёстой гээд суугаад байдаг байж магадгїй. Тийм учраас тєсвийн тодотголтой нь цэгцээр нь Байнгын хороон дээрээ тогтоол гаргаад авч їзье гэсэн саналтай байна.

**Я.Санжмятав**:-Сая манай Их Хурлын гишїїд хэлэлцэж байгаа хуулиудтай холбогдуулаад нэлээн ажил хэрэгч саналууд гарлаа, тийм учраас Байгаль орчны яам єнєєдрийн гишїїдээс гарсан саналуудыг нэгтгээд ажил болгох чиглэлээр нэлээн анхаарах хэрэгтэй байна. Ялангуяа дархан цаазат болон тусгай хамгаалалттай газарт нэмж газруудыг авах чиглэлээр УИХ-ын гишїїд их олон санал гаргадаг, энэ дотор Раднаа, Содномцэрэн гишїїн хоёрын гаргаж байгаа санал дээр Их Хурал дээр Баярцогт, Гїндалай гишїїд Хєвсгєл, Сэлэнгэтэй холбоотой асуудлаар саналууд орж ирээчээ их гэж Их Хурал дээр нэлээд ярьдаг. Гэсэн хэдий ч яг газар нутаг дээр нь ажиллаж байгаа засаг захиргааны байгууллагууд, Иргэдийн хурал, Засаг даргаас саналууд нь яамд руугаа ирдэг юм нэлээн бага байна. Тийм учраас тэднийг зєвхєн хїлээж суух биш, манай Байгаль орчны яамнаас энэ чиглэлээр тодорхой бичиг тоот явуулаад, энэ чиглэлээр цаашдаа аль газруудыг дархан цаазтай болон хамгаалалтанд авах чиглэлээр ямар саналууд байдаг юм, энийг нэг нэгтгээчээ гэсэн ийм зїйлийг хэлэх байна.

Хаврын чуулганаар нэлээд олон газруудыг бас хамгаалалтанд авах чиглэлийн асуудал дээр бид бас анхааръя гэсэн ийм санал байна.

Хоёрдугаар асуудал, тусгай хамгаалалттай газар нутгийг зєвхєн хайрлаж байна, хамгаалж байна гээд хоёр гурван  байцаагч аваад байх биш, эзэмшїїлэх чиглэлийн асуудал бол бас шинэ эргэлтэнд оруулах, хамгаалах, ашиглах чиглэлийн бас нэг том шинэ санаа орж ирж байна, Занданшатар гишїїний. Энийг бас та бїхэн бодолцож ямар чиглэлийн саналууд байнав бас бодолцооч. Колонийн асуудал их удаа яригдаж байгаа шїї. Тийм учраас сая энэ цогцоороо яригдсан манай Их Хурлын гишїїдээс гарсан саналуудыг Байнгын хорооны хуралдааны протокол, тэмдэглэл гэдэг байдлаар їзээд та бїхэн єнєєдрийн дархан цаазат газрыг гаргах, хамгаалах, авах, ашиглахтай холбогдсон асуудлаар нэлээн тийм бодлогын чанартай асуудал оруулж ирж, байнгын хороонд мэдээлээчээ, хїргїїлээчээ гэсэн зїйлийг хэлмээр байна.

Хоёрдугаарт, манай байнгын хорооны гишїїдэд, ялангуяа Богд уул болон дархан цаазат газруудаас ашиглуулж байгаа ийм газрууд нэлээд хэмжээгээр байгаа юм байна. Тийм учраас энэ хамгаалалтанд байгаа газруудын хилийн цэс, газруудын зураглалыг хаана хаана ямар газруудыг єгсєн, хэдэн онд єгсєн байна гэсэн тийм мэдээллийг манай Байнгын хорооны гишїїдэд хїргїїлэхийг би бас яамны удирдлагуудаас хїсч байна. Раднаа гишїїн санал хэлээд саналаа хураая.

**Ч.Раднаа**:-Сайн судалж байж хийж байгаа байхаа гэж бодож байна. Тєрхурхын аманд Хонхор хавиар нутагладаг, бас энэ тусгай хамгаалалтанд авахаас ємнє Туул зєрлєг шиг байгаа айлууд, тэгээд Хан Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын нутаг дэвсгэр дээр Тэрэлжийн амралт хавиар байгаа тусгай хамгаалалтанд Хан Хэнтийг авахаас ємнє нутагласан айлууд эд нар бол цуваад цуваад орж ирэх нь болох нь байна шїї дээ.Тэгэхээр сайн л бодож зохицуулаарай. Тэрнээсээ тэгэхгїй яахав одоо ингээд л цувна шїї дээ, Отгонбаяр би Налайхынхаа тэнд оруулж ирнэ гээд, Тєрхурхын тэр хавиар орж ирнэ шїї дээ, Хан Хэнтий орж ирнэ шїї дээ. Тэрэлжийн амралтын айлууд чинь бїгд л орж ирнэ шїї дээ.Гишїїд нь бариад л цуваад л гїйчихнэ шїї дээ. Туулыг гаргачихсан байна гээд. Тэгэхээр тэр эд нарыг та нар єєрсдєє сайн бодоорой гэдгийг л хэлье.

**Я.Санжмятав**:-Энэ бас их ярвигтай л асуудал л даа. Манай  Гїррагчаа Их Хурлын гишїїний бїрэн эрхийн хїрээндээ санаачилж байгаа тогтоол. Бид хэлэлцээд шийдэх эсэх асуудал тэгээд л олонхиороо шийдэгдээд явах асуудал. Ер нь их зовлонтой, ярвигтай, бас шинэ зам нээгдчих вий гэдэг дээр эмзэглэж л байна, хааяагїй. Тийм учраас хэлэлцэх явцад энэ асуудлыг ямар байдлаар шийдэгдэх нь вэ, гишїїд саналаа хэлж дууслаа. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан саналаа хэлж дууссан учраас нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцїїлэх эсэх асуудлаар саналаа хураая.

Манай єнєєдрийн чуулган дээр хэлэгдсэн бїх асуудлуудыг нэгтгээд, тэр дундаа манай Батболд гишїїний чухлын чухал асуудлыг анхаарч манай яам анхаарах хэрэгтэй шїї. Бїгдээрэнгий нь тооцож чадсангїй,ер нь нэлээн чухал асуудлуудыг ярьчихлаа шїї дээ. Тийм учраас 2 асуудал. Нэгдїгээрт саяны гишїїдийн хэлсэн асуудлыг Байнгын хорооны протоколоор бид хїргїїлье. Та нар энэ дээр аваад ямар ажлуудыг зохион байгуулах вэ гэдгийг яаман дээрээ ярь. Энэнтэй холбогдуулаад аймгууд руу анхаарч хандаж асуудлуудаа нэгтгэж авъя. Хаврын чуулганаар бас нэмж тусгай хамгаалалтанд авах газруудын асуудлаараа ярья гэсэн нэг, ийм зїйл.

Гуравдугаарт, саяны асуудлаар хэлэлцэх эсэх асуудал шийдэгдсэний дараа бас энэ хуулийн хїрээндээ Гїррагчаа гишїїнтэй уулзаж бид ярилцах, манай яам зєвлєх барих янз бїрийн юмнууд байгаа байх, ялангуяа энэ асуудал хэлэлцэхтэй холбогдуулаад баахан айл нїїж нэмэгдээд буучих вий дээ, бас зовлонтой зїйлїїд гарна, энд л нэг юм яах нь. Манай компаниуд чинь бид энд амьсгалж байхад тэнд очоод ажлаа хийж байдаг л улсууд шїї дээ. Тийм учраас магадгїй энэ бас зовлонтой ярвигтай асуудал байгаа. Тэгэхдээ энэ нь ямар нэгэн байдлаар санал хураалтанд нєлєєлєх гэж хэлсэн їг биш шїї гэдгийг хэлье. Ингээд саналаа хураая. Энэ асуудлыг нэгдсэн хуралдаанд оруулъя гэсэн гишїїд гараа єргєнє її. Дэмжиж байна. Энэ асуудлыг хэлэлцье гэсэн саналтай байна. Байнгын хорооны санал дїгнэлтийг илтгэх гишїїн хэн байхав? Раднаа гуай ч олон юмыг авч гардаг, энэ асуудал дээр. Ер нь чухал їед зєвхєн шонхорууд л нисдэг учраас Раднаа гуайгаа томилчихъё. Баярлалаа.

Хэлэлцэх асуудал дууслаа, та бїхэнд баярлалаа.

Соронзон хальснаас хянаж буулгасан:

Хуралдааны нарийн

бичгийн дарга                                                               Ц.НАРАНТУЯА