# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

2019 թվականին ՀՀ տնտեսությունը շարունակեց աճել նախորդ տարվա նկատմամբ ավելի արագ տեմպերով և գրանցվեց բարձր՝ 7.6% տնտեսական աճ, որը պայմանավորված էր հիմնականում ծառայությունների և արդյունաբերության ճյուղերի բարձր աճով: Գրանցված տնտեսական աճն ուղեկցվել է հիմնականում ներքին պահանջարկի աճով:

2019 թվականին ընթացիկ հաշվի պակասուրդը նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել է՝ կազմելով ՀՆԱ-ի 8.2%-ը: Ընթացիկ հաշվի բարելավումը հիմնականում պայմանավորված է եղել ապրանքների և ծառայությունների բացասական հաշվեկշռի կրճատմամբ՝ ներմուծման համեմատ արտահանման առաջանցիկ աճի հաշվին:

2019 թվականին 12-ամսյա գնաճը կազմել է 0.7%, իսկ միջին գնաճը՝ 1.4%: Ելնելով ցածր գնաճային զարգացումներից՝ ՀՀ ԿԲ-ն իրականացրել է խթանող դրամավարկային քաղաքականություն՝ տարվա ընթացքում երկու անգամ իջեցնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը (սահմանելով 5.5%)։ Առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի ծավալները և ներգրավված ավանդները 2019 թվականին շարունակել են աճել բարձր տեմպերով, իսկ ՀՀ դրամով վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքները նվազման միտումներ են դրսևորել:

2019 թվականին տնտեսական աճի բարձր տեմպերի պայմաններում հարկաբյուջետային և պարտքի կայունության պահպանման նպատակով հարկաբյուջետային քաղաքականության զսպող ուղղությունը պահպանվել է: Արդյունքում պետական բյուջեի պակասուրդը նվազել է՝ կազմելով ՀՆԱ‑ի 1%-ը: Նվազել է նաև ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը՝ կազմելով 50%:

2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումը համապատասխանել է հարկաբյուջետային կանոններով սահմանված չափանիշներին։ Պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը գերազանցել են պետական բյուջեի պակասուրդի մեծությունը, իսկ ընթացիկ առաջնային ծախսերի աճի տեմպը ցածր է եղել անվանական ՀՆԱ-ի աճի պատմական միտումների հիման վրա հաշվարկված ցուցանիշից։

## Համախառն առաջարկ

2019 թվականին տնտեսության զարգացումն ընթացել է նախորդ տարվա համեմատ ավելի արագ տեմպերով: Գրանցվել է իրական ՀՆԱ-ի 7.6% աճ, ինչը 2.4 տոկոսային կետով բարձր է նախորդ տարվա ցուցանիշից: Ընդ որում՝ ՀՆԱ-ի աճին դրական են նպաստել ծառայությունների (5.2 տոկոսային կետ), արդյունաբերության (1.9 տոկոսային կետ) և շինարարության (0.3 տոկոսային կետ) ճյուղերը՝ աճելով համապատասխանաբար 10.3%-ով, 10.2%-ով և 4.2%-ով, իսկ գյուղատնտեսությունը տնտեսական աճի վրա ունեցել է բացասական ազդեցություն (0.5 տոկոսային կետ)՝ նվազելով 4%-ով:

1. 2018-2019 թվականներին ավելացված արժեքների նպաստումները ՀՆԱ‑ի իրական աճին, տոկոսային կետ

2019 թվականին արդյունաբերությունն[[1]](#footnote-1) աճել է 9%-ով՝ պայմանավորված և՛ արտաքին, և՛ ներքին պահանջարկի աճով: Արդյունաբերության աճին նպաստել են մշակող արդյունաբերությունը՝ 5 տոկոսային կետով (աճը՝ 7.6%), և հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում ենթաճյուղը՝ 4.1 տոկոսային կետով (աճը՝ 23.9%)։

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում ենթաճյուղի աճը պայմանավորված է եղել մետաղական հանքաքարի արդյունահանման 24.9% աճով:

Մշակող արդյունաբերության աճին էական նպաստում են ունեցել այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրա­տեսակների արտադրությունը` 2.2 տոկոսային կետով (աճը՝ 41.2%), խմիչքների արտադրությունը՝ 2 տոկոսային կետով (աճը՝ 15.4%), սննդամթերքի արտադրությունը՝ 1.1 տոկոսային կետով (աճը՝ 4.1%), և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը` 1 տոկոսային կետով (աճը՝ 6.8%):

2019 թվականին գյուղատնտեսության և ձկնորսության համախառն արտադրանքը իրական արտահայտությամբ նվազել է 3.8%-ով: Գյուղատնտեսության նվազմանը հիմնականում նպաստել է բուսաբուծությունը՝ 3.5 տոկոսային կետով (նվազումը՝ 7.7%): Բուսաբուծության նվազումը պայմանավորված է եղել հացահատիկի 41.2%, պտուղ, հատապտուղների՝ 15.6%, կարտոֆիլի բերքի` 2.6%, բանջարեղենի 1.1% նվազմամբ: Միևնույն ժամանակ խաղողի համախառն բերքն աճել է 21%‑ով, իսկ բոստանինը՝ 0.9%-ով:

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի նվազմանը նպաստել է նաև անասնաբուծությունը՝ 0.6 տոկոսային կետով (նվազումը՝ 1.2%): Անասնաբուծության նվազումը պայմանավորված է եղել մսի և կաթի արտադրության համապատասխանաբար 0.8% և 4.3% նվազմամբ: Ձվի արտադրությունը նույնպես բացասաբար է ազդել՝ նվազելով 0.9%-ով:

2019 թվականին շինարարության ճյուղի տարեսկզբից արձանագրված աճի բարձր տեմպը աստիճանաբար դանդաղել է: Ճյուղում գրանցվել է 4.6% աճ, որին 2.5 տոկոսային կետով նպաստել է պետական բյուջեի միջոցներով (աճը՝ 8.9%, չնայած միջազգային վարկերի հաշվին իրականացվող շինարարությունը նվազել է 4.4%-ով՝ շինարարության աճին հակազդելով 0.9 տոկոսային կետով)[[2]](#footnote-2) և 1.5 տոկոսային կետով՝ բնակչության միջոցներով (աճը՝ 6.1%) իրականացված շինարարությունը: Շինարարության աճին բացասաբար է ազդել նաև մարդասիրական օգնության միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալների նվազումը (նպաստումը՝ 0.7 տոկոսային կետ, նվազումը՝ 39.8%):

Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների` շինարարությանը նպաստել են հիմնականում էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում ենթաճյուղը՝ 8.1 տոկոսային կետով (աճը՝ 51.1%), մշակող արդյունաբերությունը՝ 2 տոկոսային կետով (աճը՝ 52.7%), ինչպես նաև անշարժ գույքի հետ կապված գործունեությունը՝ 1.3 տոկոսային կետով (աճը՝ 4.8%): Շինարարության աճին հիմնականում բացասաբար են ազդել կրթության ենթաճյուղը՝ 3.1 տոկոսային կետով (նվազումը՝ 57.4%) ու մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում ենթաճյուղը՝ 1 տոկոսային կետով (նվազումը՝ 23.5%):

Շինարարության աճն ուղեկցվել է շինարարության ոլորտում վարկավորման (հիփոթեքային վարկավորման) ծավալների զգալի աճով:

2019 թվականին ծառայությունների և առևտրի ճյուղերում գրանցվել է բարձր աճ: Ծառայություններն աճել են 15%-ով, ինչին հիմնականում նպաստել են մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ ենթաճյուղը՝ 5 տոկոսային կետով (աճը՝ 22.3%), ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությունը՝ 3.4 տոկոսային կետով (աճը՝ 16.5%), ինչպես նաև կացության և հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտը՝ 2.2 տոկոսային կետով (աճը՝ 26.1%)։

Առևտրի շրջանառությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել է 8.9%‑ով, ինչին նպաստել են մեծածախ առևտուրը՝ 5.5 տոկոսային կետով (աճը՝ 11.5%) և մանրածախ առևտուրը՝ 3.7 տոկոսային կետով (աճը՝ 7.7%): Ավտոմեքենաների առևտուրը բացասաբար է ազդել առևտրի շրջանառությանը՝ 0.3 տոկոսային կետով (նվազումը՝ 7.3%)[[3]](#footnote-3):

Առևտրի և ծառայությունների աճի հիմնական գործոններն են եղել վարկավորման ծավալների բարձր, ինչպես նաև բնակչության տնօրինվող եկամտի աճերը:

2019 թվականին ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտով բեռնափոխադրումների ծավալները նվազել են, իսկ ուղևորափոխադրումներինը՝ աճել: Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտով բեռնափոխադրումների ծավալը նվազել է 49.6%-ով, ինչին 50.9 տոկոսային կետով բացասաբար է ազդել ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնափոխադրումները (նվազումը` 60.6%), որն էլ իր հերթին պայմանավորված է եղել ներհանրապետական բեռնափոխադրումների[[4]](#footnote-4) 73% նվազումով (նպաստումը՝ 53.4 տոկոսային կետ): Երկաթուղային, մայրուղային խողովակաշարային և օդային բեռնափոխադրումների ծավալներն աճել են համապատասխանաբար 11.5%, 4.1% և 14.4%‑ով` հակազդելով բեռնափոխադրումների ընդհանուր ծավալի նվազմանը (նպաստումները՝ համապատասխանաբար՝ 1.1, 0.2 և 0.01 տոկոսային կետեր)։

Ուղևորափոխադրումների ծավալն աճել է 4.4%-ով` պայմանավորված ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներով իրականացված ուղևորափոխադրումների 3.6% աճով (նպաստումը՝ 3.1 տոկոսային կետ): Ուղևորափոխադրումներին դրական են նպաստել նաև էլեկտրական տրանսպորտով (0.9 տոկոսային կետով), օդային տրանսպորտով (0.4 տոկոսային կետով) և երկաթուղային տրանսպորտով (0.02 տոկոսային կետով) իրականացված ուղևորափոխադրումները (աճերը համապատասխանաբար՝ 6.8%, 25.9% և 11.1%):

Կապի ծառայությունները նախորդ տարվա համեմատ աճել են: Կապի ծառայությունների 0.5% աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել հեռուստածրագրերի կազմման և հեռարձակման 64.4% աճով (նպաստումը՝ 2.9 տոկոսային կետ)։ Կապի ծառայություններին բացասաբար է ազդել հեռահաղորդակցության 2.9% նվազումը (նպաստումը՝ 2.4 տոկոսային կետ), որին հիմնականում նպաստել են բջջային (3.1 տոկոսային կետով) և լարային (1.5 տոկոսային կետով) հեռախոսային ծառայությունների նվազումները (համապատասխանաբար` 7.4% և 20.2%): Իսկ ինտերնետ հասանելիության 4.5% աճը հակազդել է հեռահաղորդակցության նվազմանը՝ 1.7 տոկոսային կետով։

## Աշխատանքի շուկա

2019 թվականին տնտեսական աճն ուղեկցվել է գործազրկության մակարդակի նվազմամբ և միջին ամսական աշխատավարձի աճով:

Գործազրկության մակարդակը 2019 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է 1.6 տոկոսային կետով՝ կազմելով 18.9%: Զբաղվածների թիվը նույն ժամանակաշրջանում աճել է 4.3%‑ով՝ կազմելով 946.8 հազար մարդ, իսկ գործազուրկների թիվը նվազել է 5.8%-ով՝ կազմելով 220.5 հազար մարդ[[5]](#footnote-5):

2019 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ միջին ամսական անվանական աշխատավարձն աճել է 5.8%-ով՝ կազմելով 182,673 ՀՀ դրամ, իսկ իրական աշխատավարձը՝ 4.3%-ով: Պետական հատվածում միջին ամսական անվանական աշխատավարձն աճել է 8.4%-ով՝ կազմելով 161,669 ՀՀ դրամ, իսկ մասնավոր հատվածում՝ 3.8%-ով, կազմելով 193,244 ՀՀ դրամ[[6]](#footnote-6):

## Համախառն պահանջարկ

2019 թվականին տնտեսական աճը պայմանավորված է եղել ներքին պահանջարկի աճով:

Վերջնական սպառման աճը պայմանավորված է եղել հիմնականում մասնավոր սպառման աճով: Սպառումն իրական արտահայտությամբ աճել է 11.2%-ով, ինչը պայմանավորված է եղել տնօրինվող եկամտի և վարկավորման ծավալների աճերով: Մասնավոր սպառումն աճել է 12.8%-ով (նպաստումը տնտեսական աճին` 10.2 տոկոսային կետ): Պետական սպառումը նույնպես աճել է՝ կազմելով 1.5% (տնտեսական աճին նպաստումը՝ 0.2 տոկոսային կետ):

Կապիտալ ներդրումների[[7]](#footnote-7) աճը պայմանավորված է եղել հիմնականում պետական ներդրումների աճով: 2019 թվականին կապիտալ ներդրումները նախորդ տարվա նկատմամբ իրական արտահայտությամբ աճել են 4.7%-ով: Ներդրումներին դրական են նպաստել հիմնականում արդյունաբերության և ծառայությունների որոշ ենթաճյուղերում (մասնավորապես` էլեկտրականություն, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման, մշակող արդյունաբերության, ինչպես նաև անշարժ գույքի հետ կապված գործունեության ոլորտներում) կատարված ներդրումների աճը[[8]](#footnote-8):

Զուտ արտահանման բացասական նպաստումը ՀՆԱ-ի աճին զգալիորեն նվազել է: 2019 թվականին ապրանքների և ծառայությունների արտահանման իրական ծավալներն աճել են 10.3%‑ով՝ նախորդ տարվա համեմատ արագանալով 7.4 տոկոսային կետով` հիմնականում պայմանավորված տնտեսության արտահանելի հատվածի աճով: Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման ծավալները 2019 թվականին աճել են 9.1%-ով՝ նախորդ տարվա համեմատ դանդաղելով 3.7 տոկոսային կետով: Արդյունքում, չնայած անվանական արտահայտությամբ զուտ արտահանման վատթարացմանը, դրա բացասական ազդեցությունը ՀՆԱ-ի աճին զգալիորեն նվազել է:

## Գներ և սակագներ

2019 թվականին ՀՀ սպառողական շուկայում ցածր գնաճային միջավայրը պահպանվել է: 12 ամսյա գնաճը կազմել է 0.7% հիմնականում պայմանավորված ներմուծվող մի շարք ապրանքների ցածր գնաճով, ինչպես նաև որոշ գյուղմթերքային ապրանքների գների նվազմամբ:

Միջին գնաճը կազմել է 1.4%, որին առավելապես նպաստել է «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ» ապրանքախմբում արձանագրված 1.9% գների աճը (դրական նպաստումը գնաճին` 0.8 տոկոսային կետ), ինչի վրա իր անմիջական ազդեցությունն է թողել հիմնականում հացի, թռչնամսի, ձվի, բանջարեղենի գների աճերը: Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ խմբում արձանագրվել է 4.3% գնաճ (դրական նպաստումը գնաճին` 0.2 տոկոսային կետ)։ Ոչ պարենային ապրանքների խմբում արձանագրվել է 1.5% գնաճ (դրական նպաստումը գնաճին` 0.3 տոկոսային կետ), ինչը հիմնականում պայմանավորվել է կոշիկի և հագուստի գների աճով։ Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների գծով արձանագրվել է 0.5% գնաճ (դրական նպաստումը գնաճին` 0.1 տոկոսային կետ), որին հիմնականում նպաստել է ամբուլատոր ծառայությունների, հիվանդանոցների ծառայություններ գների աճը։

Ելնելով ցածր գնաճային զարգացումներից՝ ՀՀ ԿԲ-ն իրականացրել է խթանող դրամավարկային քաղաքականություն՝ տարվա ընթացքում երկու անգամ իջեցնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը և սահմանելով այն 5.5%։

1. 2019 թվականի դեկտեմբերի միջին և 12-ամսյա գնաճի նպաստումները

խոշոր ապրանքախմբերով, տոկոսային կետ

## Արտաքին հատված

2019 թվականին ընթացիկ հաշվի պակասուրդը, նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել է՝ կազմելով ՀՆԱ-ի 8.2%-ը և շեղված մնալով իր երկարաժամկետ հավասարակշիռ մակարդակից: Ընթացիկ հաշվի բարելավումը պայմանավորված է եղել ապրանքների և ծառայությունների բացասական հաշվեկշռի կրճատմամբ՝ հիմնականում ծառայությունների հաշվեկշռի բարելավման հաշվին, ինչպես նաև սկզբնական և երկրորդային եկամուտների աճով:

Դոլարային արտահայտությամբ ապրանքների և ծառայությունների բացասական հաշվեկշիռը կազմել է ՀՆԱ-ի 14.5%-ը` նախորդ տարվա համեմատ բարելավվելով 1.2 տոկոսային կետով, ինչը պայմանավորված է եղել արտահանման առաջանցիկ աճով ներմուծման աճի համեմատ (համապատասխանաբար 12.2% և 9%[[9]](#footnote-9))՝ մասնավորապես, ծառայությունների արտահանման երկնիշ՝ 16% աճով, ներմուծման 4.2% աճի դիմաց: Տնտեսություն ներհոսող դրամական փոխանցումները 2019 թվականին աճել են 1.9%-ով` հիմնականում պայմանավորված ՌԴ տնտեսական զարգացումներով: Ընթացիկ հաշվի պակասուրդի բարելավմանը նպաստել է նաև զուտ ներդրումային եկամուտների բացասական մնացորդի կրճատումը: Նշված զարգացումների արդյունքում 2019 թվականին` նախորդ տարվա համեմատ, ընթացիկ հաշվի պակասուրդը բարելավվել է ՀՆԱ-ի 1.2 տոկոսային կետի չափով:

1. Ընթացիկ հաշվի և դրա բաղադրատարրերի դինամիկան,

% ՀՆԱ-ի նկատմամբ

Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման կշիռը ՀՆԱ-ում 2019 թվականին կազմել է 38.7%` նախորդ տարվա համեմատ բարելավվելով 0.9 տոկոսային կետով: Իսկ ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման մասնաբաժինը նվազել է 0.4 տոկոսային կետով և կազմել է ՀՆԱ-ի 53.1%-ը: Դրամական փոխանցումների զուտ ներհոսքը տարվա արդյունքներով կազմել է ՀՆԱ-ի 8.5%-ը՝ նախորդ տարվա 9.1%-ի դիմաց:

Ներմուծման և արտահանման աճերով պայմանավորված` 2019 թվականին ընթացքում ընդլայնվել է արտաքին առևտրաշրջանառությունը, իսկ առևտրային հաշվեկշիռը ցուցաբերել է վատթարացման միտում, որը պայմանավորվել է ապրանքների ներմուծման առաջանցիկ աճով[[10]](#footnote-10): Դոլարային արտահայտությամբ ապրանքների արտաքին առևտրի բացասական մնացորդը (2873.5 մլն ԱՄՆ դոլար) նախորդ տարվա նկատմամբ ավելացել է 12.1%-ով:

1. Առևտրային հաշվեկշռի դինամիկան (մլն ԱՄՆ դոլար)

Արտաքին ապրանքաշրջանառությունը (8154.1 մլն ԱՄՆ դոլար) նախորդ տարվա համեմատ աճել է 10.4%-ով: Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել դոլարային արտահայտությամբ արտահանման և ներմուծման ծավալների աճ. արտահանումն աճել է 9.4%-ով` կազմելով 2640.3 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծումը` 10.8%-ով` կազմելով 5513.8 մլն ԱՄՆ դոլար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել է ներմուծման աճ՝ հիմնականում պայմանավորված տնտեսական ակտիվությամբ, ներքին պահանջարկով, ինչպես նաև մեծ քանակով ավտոմեքենաների ներկրմամբ: Ներմուծման 10.8% աճի 7.8 տոկոսային կետը ապահովվել է «Վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներ» ապրանքախմբի հաշվին, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր 2020 թվականի հունվարի 1-ից ավտոմեքենաների ներկրման մաքսատուրքերի բարձրացման սպասումներով: Ներմուծման աճին նշանակալի նպաստել են նաև «Հանքահումքային արտադրանք» և «Քիմիայի և դրա հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի արտադրանք» ապրանքախմբերը (համապատասխանաբար` 1.9 և 1.5 տոկոսային կետերով):

Ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման[[11]](#footnote-11) բացի «Մարդատար ավտոմեքենաներ»-ի (6.4 տոկոսային կետ) տարվա ընթացքում ներմուծման աճին ամենամեծ դրական նպաստումն են ունեցել «Վերջնական սպառման ապրանքներ»-ը (2.2 տոկոսային կետով) և «Միջանկյալ սպառման ապրանքներ»-ը (1.9 տոկոսային կետով, այդ թվում՝ արդյունաբերական մատակարարումները՝ 0.9 տոկոսային կետով):

2019 թվականին արտահանումն աճել է 9.4%-ով՝ հիմնականում պայմանավորված տնտեսության արտահանելի հատվածի, մասնավորապես՝ մշակող և հանքագործական արդյունաբերության աճով։ Արտահանման աճին ամենամեծ դրական նպաստումն է ունեցել «Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր» ապրանքախումբը՝ 4.4 տոկոսային կետով: Աճին դրական են նպաստել նաև «Հանքահումքային արտադրանք» (հիմնականում պայմանավորված Թեղուտի հանքավայրի վերաբացմամբ), «Պատրաստի սննդի արտադրանք» և «Սարքեր և ապարատներ» ապրանքախմբերը (համապատասխանաբար` 4.1, 3.6 և 1.8 տոկոսային կետերով):

Արտահանման աճը հիմնականում զսպել է «Մանածագործական իրեր» (2.4 տոկոսային կետով) ապրանքախումբը:

**Ներմուծման ծածկման գործակիցը:** Հիմնականում պայմանավորված ապրանքների և ծառայությունների արտահանման առաջանցիկ աճով` ներմուծման ծածկման գործակիցը նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել է. 2019 թվականին արտահանման հաշվին ֆինանսավորվել է ներմուծման շուրջ 73%-ը։

1. Ներմուծման ծածկման գործակիցը, տոկոսներով

2019 թվականին ՀՀ արտաքին առևտրի աշխարհագրական կառուցվածքը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե չի փոփոխվել: 2019 թվականի արտաքին առևտրաշրջանառության 30.6%-ը բաժին է ընկել ԱՊՀ (որից 28.1%-ը՝ ԵԱՏՄ), 21.3%-ը` ԵՄ և 48.1%-ը` այլ երկրներին: ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության 10.4% աճին ամենամեծ դրական նպաստումն են ունեցել այլ երկրները` 8 տոկոսային կետով (հիմնականում՝ Չինաստան արտահանման մոտ 81% աճի հաշվին):

2019 թվականին ՀՀ խոշոր առևտրային գործընկերների շրջանակում ընդգրկված էին. ԱՊՀ երկրներից՝ Ռուսաստանը (առևտրաշրջանառության 27.1%, նախորդ տարվա 26.1%-ի դիմաց) և Ուկրաինան (համապատասխանաբար՝ 2.1% և 2.3%), իսկ ԵՄ և այլ երկրներից. Չինաստանը (առևտրաշրջանառության 11.6%, նախորդ տարվա 10.4%-ի դիմաց), Շվեյցարիան (6.3% և 6.3%), Գերմանիան (5.5% և 5.9%), Իրանը (5% և 4.9%), ԱՄՆ-ն (4.1% և 3.1%), Թուրքիան (3.3% և 3.5%), Իտալիան (3.2% և 3.2%) և Բուլղարիան (2.9% և 3.5%): Հանրապետության թվով 40 հիմնական գործընկեր երկրները մեծամասամբ (շուրջ 83%-ով) հանդիսանում են ԱՀԿ անդամ պետություններ:

**Երկկողմանի փոխարժեք:** ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի միջին փոխարժեքը 2019 թվականին կազմել է 480.4 դրամ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց` նախորդ տարվա միջին փոխարժեքի (483) նկատմամբ արժևորվելով 0.5%-ով:

Եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի փոխարժեքի նախորդ տարվա արժեզրկման տեմպի դանդաղմանը տարեսկզբից հաջորդել է ՀՀ դրամի փոխարժեքի արժևորումը, որը պահպանվել է ամբողջ տարվա ընթացքում։ Արդյունքում նախորդ տարվա համեմատությամբ միջին արժեքով ՀՀ դրամը Եվրոյի նկատմամբ արժևորվել է 6.1%-ով:

ՀՀ դրամը ՌԴ ռուբլու նկատմամբ նույնպես արժևորվել է. 2019 թվականին ՀՀ դրամի միջին փոխարժեքը ՌԴ ռուբլու նկատմամբ նախորդ տարվա համեմատությամբ արժևորվել է 4%-ով:

## Դրամավարկային հատված և ֆինանսական շուկա[[12]](#footnote-12)

2019 թվականին փողի բազան ընդլայնվել է մեծամասամբ զուտ միջազգային պահուստների հաշվին: 2019 թվականի փողի բազան կազմել է շուրջ 1322.2 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ աճելով 8.8%-ով: Ընդ որում, զուտ միջազգային պահուստներն աճել են 39.4%-ով, իսկ զուտ ներքին ակտիվները նվազել են 43.4%-ով:

Փողի բազայի աճին հիմնականում նպաստել է ՀՀ ԿԲ-ում արտարժույթով թղթակցային հաշիվների աճը: Այսպես, փողի բազայում ԿԲ-ից դուրս կանխիկն աճել է 7.1%‑ով (նպաստումը փողի բազայի աճին կազմել է 3.3 տոկոսային կետ), արտարժույթով պահուստներն աճել են 50.9%, իսկ դրամով պահուստները` նվազել 13.4%-ով (նպաստումը փողի բազայի աճին կազմել է, համապատասխանաբար՝ 10.3 և -3.9 տոկոսային կետ):

Փողի զանգվածի աճը պայմանավորվել է հիմնականում դրամային դեպոզիտների աճով: 2019 թվականին փողի զանգվածը կազմել է 3085.5 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 11.2%-ով։ Ընդ որում, զուտ արտաքին ակտիվներն աճել են 6%-ով, իսկ զուտ ներքին ակտիվներն աճել են 10.7%-ով:

Փողի զանգվածի աճին բանկային համակարգից դուրս կանխիկը ունեցել է 0.9 տոկոսային կետով դրական նպաստում, դրամային ավանդները՝ 11.2 տոկոսային կետով, իսկ արտարժույթով ավանդները ունեցել են բացասական նպաստում 0.9 տոկոսային կետով։

1. 2019 թվականին փողի բազայի և փողի զանգվածի աճին նպաստումները, տոկոսային կետ

2019 թվականին դոլարայնացման մակարդակը նվազել է: Ռեզիդենտների արտարժութային ավանդներ/ընդամենը ավանդներ հարաբերակցությունը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 7.5 տոկոսային կետով՝ կազմելով 45.2%, իսկ ռեզիդենտների վարկավորման ընդհանուր կառուցվածքում արտարժույթով վարկերի կշիռը նվազել է 4.6 տոկոսային կետով՝ կազմելով 49.3%։

2019 թվականին ավանդների ծավալները նախորդ տարվա համեմատ աճել են բարձր տեմպերով: Առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներից ներգրավված ավանդներն աճել են 12.2%-ով, որին 14.1 տոկոսային կետով դրական նպաստել են դրամային ավանդների աճը, իսկ արտարժութային ավանդներն ունեցել են բացասական նպաստում 1.9 տոկոսային կետով:

2019 թվականին վարկերի ծավալները նախորդ տարվա համեմատ շարունակել են աճել բարձր տեմպերով: Առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի ծավալների աճը կազմել է 18%[[13]](#footnote-13)՝ 2018 թվականի 16.6%-ի համեմատ: Վարկերի աճին 13.7 տոկոսային կետով նպաստել է դրամային վարկերի աճը, իսկ 4.3 տոկոսային կետով՝ արտարժութայինը: Վարկերի աճին հիմնականում նպաստել են սպառողական (7.7 տոկոսային կետ), հիպոտեքային (3.7 տոկոսային կետ) և առևտրի ոլորտին տրամադրված (2.4 տոկոսային կետ) վարկերի աճերը։

1. Ռեզիդենտների վարկերի և ավանդների ծավալների աճը (նախորդ տարվա նկատմամբ, %)

**Տոկոսադրույքներ:** Ֆինանսական շուկայում արտարժույթով և դրամով միջին կշռված մինչև 1 տարի ժամկետով տոկոսադրույքների միջև սպրեդը 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին նախորդ տարվա նկատմամբ գրեթե չի փոփոխվել` կազմելով շուրջ 4.8 տոկոսային կետ: Ընդ որում՝ դրամով վարկերի և ավանդների միջև տոկոսադրույքների սպրեդը նվազել է 0.5 տոկոսային կետով` կազմելով 3.7, իսկ արտարժույթով սպրեդը մնացել է անփոփոխ` կազմելով 5.1 տոկոսային կետ:

ՀՀ դրամով վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքները նվազման միտում են դրսևորել: 2019 թվականին ՀՀ դրամով վարկավորման (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տարեկան տոկոսադրույքը կազմել է 12.1%՝ նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելով 0.7 տոկոսային կետով: Իսկ ՀՀ դրամային ավանդների (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տոկոսադրույքը կազմել է 8.5%՝ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 0.2 տոկոսային կետով:

Արտարժույթով վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքների միտումների պատկերն այլ է: Արտարժույթով ավանդների (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տարեկան տոկոսադրույքը 2019 թվականին կազմել է 3%՝ նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 0.2 տոկոսային կետով: Իսկ արտարժույթով վարկավորման (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տարեկան տոկոսադրույքը կազմել է 8.1%՝ աճելով 0.2 տոկոսային կետով:

**ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկա:** ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայում ՊՊ տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերությունը, չնայած պարտատոմսերի տոկոսադրույքների նվազման միտումներին, մնացել է գրեթե նույնը՝ պայմանավորված ըստ ժամկետայնությունների կառուցվածքի փոփոխությամբ: Եթե 2018 թվականի ընթացքում տեղաբաշխված պետական պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը կազմել էր 8.85%, ապա 2019 թվականի այն կազմել է 8.97%՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով շուրջ 0.12 տոկոսային կետով: Սակայն, միևնույն ժամանակ, տեղաբաշխված պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերությունը նվազել է 0.2, միջնաժամկետ պարտատոմսերինը՝ 0.28, իսկ երկարաժամկետ պարտատոմսերինը՝ 0.53 տոկոսային կետով՝ ի հաշիվ ժամկետայնության աճի։ Նույն ժամանակահատվածում տեղաբաշխված պետական պարտատոմսերի ծավալը կազմել է 206.5 մլրդ դրամ՝ 2018 թվականի 154 մլրդ դրամի դիմաց, իսկ տեղաբաշխման միջին կշռված ժամկետայնությունը` 4188 օր, 2018 թվականի 4145-ի համեմատ:

2019 թվականին պետական (շուկայական) պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկը գերազանցել է թողարկման ցուցանիշը 2.05 անգամ (2018 թվականին՝ 1.62 անգամ), իսկ տեղաբաշխում/թողարկում հարաբերակցության միջին մեծությունը կազմել է 0.99 (2018 թվականին` 0.86):

ՀՀ եվրապարտատոմսերի երկրորդային շուկայում և՛ 2013 թվականին, և՛ 2015 թվականին թողարկված արժեթղթերի եկամտաբերությունները զգալիորեն նվազել են: Միջազգային կապիտալի շուկայում 2013 թվականին 6.25% եկամտաբերությամբ թողարկված պետական արտարժութային պարտատոմսերի եկամտաբերությունը 2018 թվականին արձանագրված 4.69%-ի դիմաց 2019 թվականին միջինում կազմել է 3.64%՝ նվազելով 1.05 տոկոսային կետով: Իսկ 2015 թվականին 7.5% եկամտաբերությամբ թողարկված պետական արտարժութային պարտատոմսերի եկամտաբերությունը 2018 թվականին արձանագրված 5.72%-ի դիմաց 2019 թվականին միջինում կազմել է 4.42%՝ նվազելով 1.32 տոկոսային կետով: Պետք է նշել, որ ՀՀ եվրապարտատոմսերի եկամտաբերությունների նվազումը տեղի է ունեցել միջազգային ֆինանսական շուկայում տոկոսադրույքների նվազման միտումների պայմաններում։ Այսպես, ԱՄՆ 10 տարի ժամկետայնության պետական պարտատոմսերի միջին եկամտաբերությունը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է 0.8 տոկոսային կետով՝ կազմելով 2.1%։ Սակայն տոկոսադրույքների նվազումը ավելի փոքր է եղել եկամտաբերության կորի կարճաժամկետ հատվածում (օրինակ՝ 1 տարի ժամկետայնությամբ տոկոսադրույքների եկամտաբերությունը նվազել է 0.3 տոկոսային կետով), ինչը բնութագրական է նաև ՀՀ եվրապարտատոմսերի երկրորդային շուկայի համար։

2019 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունը երրորդ անգամ մուտք է գործել միջազգային կապիտալի շուկա՝ միաժամանակ իրականացնելով 10 տարի մարման ժամկետով 500 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով պետական արտարժութային պարտատոմսերի թողարկում և 2013 թվականին թողարկված եվրապարտատոմսերի հետգնում: Այս գործարքի նպատակը 2020թ. մարվող եվրապարտատոմսերի վերաֆինանսավորումն էր:

Նոր թողարկված եվրապարտատոմսերի տեղաբաշխման եկամտաբերությունը կազմել է 4.2%, արժեկտրոնի եկամտաբերությունը՝ 3.95%: Հիշեցնենք, որ նույն՝ 10 տարի մարման ժամկետով 2015 թվականին թողարկված ՀՀ եվրապարտատոմսերի թողարկման եկամտաբերությունը կազմել էր 7.50%, իսկ արժեկտրոնի եկամտաբերությունը՝ 7.15%: Տարբերությունը պայմանավորված է ոչ միայն ԱՄՆ նույն ժամկետայնությամբ ուղենիշային պարտատոմսերի եկամտաբերության նվազմամբ (2015 թվականին՝ 1.98%, իսկ 2019 թվականին՝ 1.77%), այլ նաև եվրապարտատոմսերի եկամտաբերության ձևավորման մեջ առկա երկրի ռիսկի բաղադրիչի նվազմամբ, որը 2015 թվականին գնահատվել էր 5.51 տոկոսային կետ, իսկ 2019 թվականին` 2.42 տոկոսային կետ: Պետք է նշել, որ այս արդյունքի վրա դրական ազդեցություն է ունեցել մինչև թողարկումը (2019 թվականի օգոստոսին) միջազգային վարկանշավորող «Մուդիս» կազմակերպության կողմից ՀՀ սուվերեն վարկանիշի բարձրացումը «B1» նիշից «Ba3»-ի։ 2019 թվականի նոյեմբերին ՀՀ սուվերեն վարկանիշը մեկ նիշով բարձրացրել է նաև «Ֆիտչ» վարկանշավորող կազմակերպությունը՝ «B+»-ից դեպի «BB-»: Ընդհանուր առմամբ, այս զարգացումները արտացոլում են միջազգային ֆինանսական շուկաներում Հայաստանի Հանրապետության բարելավված ընկալումը:

Միաժամանակ, թողարկմանը զուգահեռ, իրականացվել է 2013թ. թողարկված 6% արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ եվրապարտատոմսերի հետգնում 103.375 գնով: Արդյունքում հետգնվեց շրջանառության մեջ առկա 500,072,000 ԱՄՆ դոլար ծավալով եվրապարտատոմսերի ավելի քան 80%-ը (402,415,000 ԱՄՆ դոլար):

Նշենք, որ տեղաբաշխումից հետո այս պարտատոմսերի եկամտաբերությունը ևս նվազել է` 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին հասնելով 4.05%-ի։

## Հարկաբյուջետային հատված

2019 թվականի ընթացքում հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղությունը պահպանվել է. տնտեսական աճի բարձր տեմպերի պայմաններում հարկաբյուջետային և պարտքի կայունության պահպանման նպատակով նպատակադրվել և իրականացվել է զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականություն:

2019 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմել են ՀՆԱ-ի 23.9%-ը՝ նախորդ տարվա 22.3%-ի դիմաց, իսկ հարկեր և տուրքերը՝ ՀՆԱ-ի 22.35%-ը նախորդ տարվա 20.95%-ի դիմաց: Ընդ որում, հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի վերջին տարիներին աննախադեպ էական բարելավումը պայմանավորվել է ՀՀ կառավարության ստվերի դեմ իրականացվող պայքարով, հարկային վարչարարության բարելավմամբ և ավտոմեքենաների ներմուծման ծավալների աճով։

2019 թվականի արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմել են 1565.5 մլրդ դրամ, իսկ հարկեր և տուրքերը կազմել են 1464.3 մլրդ դրամ[[14]](#footnote-14):

Պետական բյուջեի ծախսերի կշիռը ՀՆԱ-ում աճել է 0.8 տոկոսային կետով, որում ընթացիկ ծախսերի կշիռն աճել է 0.3 տոկոսային կետով, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների կշիռը՝ 0.5 տոկոսային կետով: 2019 թվականին պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են ՀՆԱ-ի 24.9%-ը, որից ընթացիկ ծախսերը կազմել են ՀՆԱ-ի 21.9%-ը, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունները՝ 2.9%-ը (որից 0.5%-ը ՌԴ-ից ստացված ռազմական վարկի հաշվարկային գումարն է):

2019 թվականի արդյունքներով պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 1629.4 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 12.6%-ով: Ընդ որում, ընթացիկ ծախսերը կազմել են շուրջ 1437.1 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով` 10.6%-ով, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը կազմել են 193 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 27%-ով։ Իսկ առանց ՌԴ-ից ստացված ռազմական վարկի հաշվարկային գումարի ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի աճը կազմում է 6.3%:

Արդյունքում, զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականության պայմաններում պետական բյուջեի պակասուրդը նվազել է: Պետական բյուջեի պակասուրդը 2019 թվականին կազմել է 63.9 մլրդ դրամ` նախորդ տարի ձևավորված 105.4 մլրդ դրամի համեմատ: ՀՆԱ-ի նկատմամբ, պետական բյուջեի պակասուրդը կազմել է 1%՝ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 0.8 տոկոսային կետով: Առանց 2019 թվականի ՌԴ-ից ստացված ռազմական վարկը հաշվի առնելու, պետական բյուջեի պակասուրդը կազմում է ՀՆԱ-ի 0.5%-ը` նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելով 1.26 տոկոսային կետով:

Պակասուրդի ֆինանսավորումը արտաքին աղբյուրներից ներգրավվող միջոցների հաշվին իրականացվել է 77.3 մլրդ դրամի չափով, որի պայմաններում 2019 թվականին ՀՀ կառավարության արտաքին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը կազմել է 38.8%՝ նախորդ տարվա 40.2%-ի համեմատ նվազելով 1.4 տոկոսային կետով: Արդյունքում ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը կազմել է 50%, նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելով 1.3 տոկոսային կետով:

**Հարկաբյուջետային ազդակը:** Համախառն պահանջարկի վրա հարկաբյուջետային քաղաքականությունը 2019 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ ունեցել է 0.9 զսպող ազդեցություն` պայմանավորված ծախսերի ընդլայնող (+0.5) և եկամուտների[[15]](#footnote-15) զսպող (-1.5) ազդեցություններով:

1. Հարկաբյուջետային ազդակը 2012 թվականից

2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումը համապատասխանել է հարկաբյուջետային կանոններով սահմանված չափանիշներին։ Պետական բյուջեի ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը (կապիտալ ծախսերը) գերազանցել են պետական բյուջեի պակասուրդի մեծությանը, իսկ ընթացիկ առաջնային ծախսերի աճի տեմպը ցածր է եղել անվանական ՀՆԱ աճի պատմական միտումների հիման վրա հաշվարկված ցուցանիշից։ Քանի որ կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը ցածր է եղել 60% շեմից, պետական բյուջեի ընթացիկ ծախսերի ծավալի սահմանափակման դրույթը չի գործել (տե՛ս Աղյուսակ 1 և Ներդիր 1)։

1. 2019 թվականի բյուջեի կատարման համապատասխանությունը հարկաբյուջետային կանոններին

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Կանոնը** | **Ուղենիշային ցուցանիշ** | **Ուղենիշային ցուցանիշի արժեքը** | **2019թ. փաստացի ցուցանիշ, մլրդ դրամ** |
| **Պետական բյուջեի** ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը (**կապիտալ ծախսերը) պետք է լինեն պակասուրդից ոչ պակաս** | Պետական բյուջեի պակասուրդ, մլրդ դրամ | 63.9 | 193.0 |
| **Պետական բյուջեի ընթացիկ առաջնային ծախսերի աճի տեմպը պետք է համապատասխանի ՀՆԱ-ի նախորդ տարիների երկարաժամկետ աճերին** | Նախորդ 7 տարիների անվանական ՀՆԱ աճի միջին տեմպ, % | 6.1 | 5.9\* |
| **Պետական բյուջեի ընթացիկ ծախսերը չպետք է գերազանցեն հարկերի և պետական տուրքերի ընդհանուր գումարը\*\*** | Հարկային եկամուտների և տուրքերի ծավալ, մլրդ դրամ | - | 1437.1 |

*\*Հաշվարկված է որպես 2017 թվականի նկատմամբ 2019 թվականին արձանագրված աճի կես*

*\*\*Պետական պարտքի առկա չափի դեպքում կիրառելի չէ*

|  |
| --- |
| **Ներդիր 1**  **Հայաստանի Հանրապետության հարկաբյուջետային կանոնները**  ՀՀ հարկաբյուջետային նոր, արդիականացված կանոնների համակարգը գործարկվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին և Պետական պարտքի մասին ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ և լրացումն­եր կատարող օրենքների նախագծերի ընդունմամբ, որոնք ուժի մեջ են մտել 2018 թվականի հունվարի 27-ից: Հարկաբյուջետային նոր կանոններն իրենց արտացոլումն են գտել Բյուջե­տային համակարգի մասին ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 8.2, 8.3 և 8.4 մասերում, ինչպես նաև Պետա­կան պարտքի մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերում: Հարկաբյուջետային կանոններն ամբողջացվել են 2018 թվականի օգոստոսի 23-ին՝ ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշման ընդունմամբ (ՀՀ վարչապետի կողմից ստորագրվել է 2018 թվականի օգոստոսի 29-ին):  Կանոնների արդիականացված համակարգն ուղղված է արդյունավետ հակացիկլիկ հարկաբյուջետային քաղաքականության համար հիմքերի ստեղծմանը, պետական պարտքի կայունացմանը և առավել ճկուն ուղենիշներ է պարունակում երկարաժամկետ տնտեսական աճը խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականության համար:  Կանոնների համակարգի հիմնական բաղադրիչներն են.   * Երբ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը գերազանցում է 40%-ը, պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը չպետք է փոքր լինեն բյուջեի պակասուրդից: * Կառավարության պարտք/ՀՆԱ 50-60% միջակայքում ընթացիկ առաջնային ծախսերի աճի տեմպը սահմանափակվում է նախորդ 7 տարիների ՀՆԱ-ների միջին աճով, ինչպես նաև հաջորդ տարում կազմվող պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում կառավարությունը ներկայացնում է միջոցառումների ծրագիր՝ համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ կառավարության պարտքի մակարդակի կանխատեսվող հետագիծը 5 տարիների ընթացքում 50 տոկոսից նվազեցնելու համար: * Երբ Կառավարության պարտքը գերազանցում է ՀՆԱ 60%-ը, ընթացիկ առաջնային ծախսերի աճի տեմպը սահմանափակվում է նախորդ 7 տարիների ՀՆԱ-ների միջին աճից 0.5 տոկոսային կետով նվազեցված ցուցանիշով, ընթացիկ ծախսերը սահմանափակվում են հարկերի և տուրքերի մեծությամբ, ինչպես նաև Կառավարությունը Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային ու տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովների քննարկմանը ներկայացնում է միջոցառումների ծրագիր՝ ՀՆԱ նկատմամբ կառավարության պարտքի մակարդակի կանխատեսվող հետագիծը 5 տարիների ընթացքում 60 տոկոսից նվազեցնելու համար: * Ներկայացված սահմանափակումները չեն գործում կառավարության որոշմամբ սահմանված բացառիկ դեպքերում՝ ելնելով խոշորածավալ տարերային և տեխնածին աղետների, պատերազմական գործողությունների, տնտեսությունը խաղաղ ժամանակաշրջանից պատերազմական ժամանակաշրջանի փոխադրման, տնտեսական ցնցման հանգամանքներով պայմանավորված բացասական տնտեսական զարգացումների առկայությամբ:   2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կազմել էր 53.7% (գերազանցել էր ՀՆԱ 50%-ը), ինչը հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության պարտքի նվազեցման 2019-2023թթ. ծրագրի մշակման և ՀՀ 2019-2021թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմում դրա ներկայացման համար: Ըստ ծրագրի, նախատեսվում էր մինչև 2023 թվականը ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը նվազեցնել 50 տոկոսից՝ 2023 թվականին հասցնելով 49.8 տոկոսի:  2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը նախորդ տարվա նկատմամբ զգալիորեն նվազել էր, կազմելով արդեն 51.3%: Այս պայմաններում մշակվեց և 2020-2022թթ․ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմում ներկայացվեց ՀՀ կառավարության պարտքի նվազեցման 2019-2023թթ. վերանայված ծրագիրը, որը նախանշում է 49.7% ցուցանիշ 2023 թվականի համար։ |

1. Այսուհետ ներկայացված են ճյուղերի համախառն թողարկումների ցուցանիշները: [↑](#footnote-ref-1)
2. Պետական բյուջեից կատարված կապիտալ ծախսերի աճը գերազանցում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացված շինարարության ծավալների աճը, ինչը պայմանավորված է շինարարության իրականացման և պետական բյուջեից ֆինանսավորման ժամկետների տարբերությամբ։ [↑](#footnote-ref-2)
3. Ցուցանիշը ներառում է միայն մասնագիտացված խանութների միջոցով իրականացված ավտոմեքենաների, դրանց մասերի և պարագաների վաճառքը, ինչպես նաև դրանց տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը: Այդ իսկ պատճառով ավտոմեքենաների ներմուծման բարձր աճի տեմպերը ցուցանիշում չեն արտացոլվում: [↑](#footnote-ref-3)
4. Ըստ ՀՀ ՎԿ-ի պաշտոնական տվյալների բեռնափոխադրումների ծավալը արտահայտող ցուցանիշները ներառում են միայն վարձակալված մեքենաներով իրականացված փոխադրումների տվյալները: Արդյունաբերության ճյուղում գործող ընկերությունների մեծ մասը բեռնափոխադրումներն իրականացնում են սեփական տրանսպորտային միջոցներով, ինչը արտացոլվում է միայն տարեկան զեկույցներում: [↑](#footnote-ref-4)
5. 2019 թվականի զբաղվածության և գործազրկության ցուցանիշները դեռևս նախնական են: [↑](#footnote-ref-5)
6. Աշխատավարձի ցուցանիշները ներկայացված են 1 և ավելի աշխատող ունեցող կազմակերպությունների տվյալներով: [↑](#footnote-ref-6)
7. Կապիտալ ներդրումներում ներառված չէ պաշարների փոփոխությունը, ներկայացված են միայն հիմնական միջոցներում կատարված կապիտալ ներդրումները, քանի որ 2019թ.-ից ՀՀ ՎԿ կողմից պաշարների փոփոխությունը հաշվառվում է որպես հաշվեկշռող գործոն կամ այլ կերպ՝ վիճակագրական սխալները ներառվում են դրա մեջ: [↑](#footnote-ref-7)
8. Ներդրումների ճյուղային կառուցվածքի ցուցանիշները վերաբերում են ներդրումների կապիտալ շինարարությանն ուղղվող մասին: Ավելի մանրամասն տե՛ս Շինարարություն հատվածում: [↑](#footnote-ref-8)
9. Այս հատվածում ներկայացվում են դոլարային աճերը (անվանական) ըստ ՀՀ վճարային հաշվեկշռի տվյալների, իսկ Համախառն պահանջարկի բաժնում՝ իրական աճերն ըստ Ազգային հաշիվների: [↑](#footnote-ref-9)
10. Այսուհետ ներկայացված է արտաքին առևտրի վիճակագրությունը ըստ բեռնամաքսային հայտարարագրերի (ներմուծում՝ ՍԻՖ գներով): [↑](#footnote-ref-10)
11. Ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգմամբ (BEC) 2019թ․ պաշտոնական տվյալները կհրապարակվեն ընթացիկ տարվա վերջին, ուստի այս հատվածում ներկայացված են ՀՀ ՖՆ գնահատականները: [↑](#footnote-ref-11)
12. Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ [↑](#footnote-ref-12)
13. Ընդգրկված չեն կուտակված տոկոսները: Վարկերի մեջ ներառված են նաև ֆակտորինգային, լիզինգային գործառնությունները և ռեպո համաձայնագրերը: [↑](#footnote-ref-13)
14. Առավել մանրամասն տե՛ս «Պետական բյուջեի եկամուտներ» բաժնում: [↑](#footnote-ref-14)
15. Եկամտային ազդակի հաշվարկներում ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներին ավելացվել են հարկերի միասնական հաշվի զուտ մուտքերը, որոնք համարվում են հարկ վճարողների կողմից փաստացի վճարված գումարներ (առավել մանրամասն տե՛ս «Պետական բյուջեի եկամուտներ» բաժնում): [↑](#footnote-ref-15)