ՆԱԽԱԳԻԾ

**Հայաստանի Հանրապետության կառավարության**

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

«\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2024 թվականի N\_\_\_\_Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԱԿԱՎԱՋՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՋՐԱՌ ՉԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 92-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հունիսի 29-ի «Արարատյան, Հրազդանի և Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում՝ 2023 թվականի սակավաջրության ազդեցությունը մեղմելու համար հրատապ աշխատանքները հաստատելու մասին» N1072-Ա որոշման 4-րդ կետը, ինչպես նաև հաջորդ տարիներին Սևանա լճից լրացուցիչ ջրառ չիրականացնելու նպատակով ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ***որոշում է.***

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սակավաջրության կանխարգելման ու հետևանքների մեղմացման երկարաժամկետ միջոցառումների և հաջորդ տարիներին Սևանա լճից լրացուցիչ ջրառ չիրականացնելու ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի։

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին՝ շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկել և ներկայացնել առաջարկություն Որոտան-Արփա ջրատար թունելով Սևանա լիճ ջրի տեղափոխման հնարավորության և դրա համար անհրաժեշտ նախապայմանների վերաբերյալ։

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի

«\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_» -ի N\_\_\_Լ որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԱԿԱՎԱՋՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՋՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՋՐԱՌ ՉԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող | Համակատարողներ | Կատարման ժամկետ | Ֆինանսավորման աղբյուրը և կանխատեսվող չափը |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1․ | Ոռոգման արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցության ծրագրերի շարունակականության ապահովում | Ոռոգման արդիական համակարգեր ունեցող տնտեսությունների ավելացում, ջրային ռեսուրսների խնայողություն ինչպես նաև ոռոգելի հողատարածություն­ների ավելացում | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024թ և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե |
| 2․ | Հիդրոլոգիական դիտակետերի արդիականացում, հեռահար զոնդավորման մոնիթորինգային համակարգի ներդրում |  Հիդրոլոգիական դիտակետերից ստացվող տեղեկատվության առժանահավատության բարձրացում, հաճախականացված տվյալների ստացում, սակավաջրության վախօրոք գնահատում  | Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2025-2027թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) 41.8 մլն դրամ |
| 3․ | Ջրամբարաշինության ոլորտում առկա հասանելի տեղեկատվության վերլուծություն և նոր ջրամբարների առաջնահերթության ծրագրերի ցանկի մշակում | Մակերևութային ջրերի ամբարման և կառավարման ծրագրերի շարունակական ապահովում | Ջրային կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024-2026թթ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4․ | Եղանակային պայմաններով պայմանավորված՝ ըստ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և գյուղատնտեսական գոտիականության ոռոգման առաջնահերթության սահմանման մասին իրավական ակտի մշակում | Բուսաբուծական արտադրության շարունակականության ապահովում և ոռոգման ջրի արդյունավետ օգտագործում։ Սակավաջրության պայմաններում հնարավոր սահմանափակումների կիրառման կանոնակարգում։ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2024թ (անհրաժեշտությամբ պայմանավորված յուրաքանչյուր տարի կլրամշակվի) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5․ |  Արարատյան հարթավայրի կոլեկտորադրենաժային համակարգերից (ցամաքուրդային), ինչպես նաև ձկնաբուծական տնտեսություններից հեռացվող ջրերի օգտագործման (վերօգտագործման) հնարավորությունների ուսումնասիրում և ծրագրի մշակում | Ոռոգման նպատակով հավելյալ ջրային ռեսուրսների օգտագործում այլ աղբյուրներից։ Ոռոգման ջրամատակարարման ծավալների շոշափելի ավելացում, Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրի ծավալների կրճատում  | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն  | Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2025-2027թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ100.0 մլն դրամ |
| 6․ | Գործող ոռոգման պոմպակայանների և մյուս մեխանիկական ջրարտադրության համակարգերի արդիականացման միջոցառումների նախապատրաստում և իրականացում, նախատեսելով արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում | Սակավաջրության պայմաններում հավելյալ մեխանիկական ջրարտադրության միջոցով անխափան ջրամատակարարման ապահովում, ոռոգման ջրի դեֆիցիտի լրացում` օգտագործելով արևային էներգիա | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե |  | 2026-2030թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7. | Փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններում ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորությունների գնահատում | Ելնելով փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններից՝ առաջարկվող գյուղատնտեսական մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության վերաբերյալ ուղեցույցների մշակում | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն |  Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024- 2026թթ | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ)Շուրջ 30.0 մլն դրամ |
| 8. |  Ստորերկրյա ջրերի եկրորդային օգտագործման հնարավորությունների ուսումնասիրում և համապատասխան ծրագրերի իրականացում | Ստորերկրյա ջրերի արդյունավետ օգտագործում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատման հնարավորությունների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե |  2025թ և շարունակական |  Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուեջով վարկային և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման միջոցներ և օրենքով չարգելված աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Մխչյանի և Ռանչպարի պոմպակայանների վերանորոգում, վերականգնում, վերազինում։ Արևային ֆոտովոլտային վահանակների տեղադրում՝ Մխչյան I 100մx20մ II 60մx17մՌանչպար I 48մx12մ II 35մx12մ | Մխչյանի և Ռանչպարի դոտացիոն պոմպակայանների շահագործման հուսալիության բարձրացում։ Էլեկտրական էներգիայի խնայողություն։ | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2030թթ  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուեջով վարկային և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման միջոցներ913.0 մլն դրամ |
| 9․1 | Մխչյանի I-ի աստիճանի պոմպակայանի (l=16.38կմ, d=1840մմ) և II-րդ աստիճանի (l=3.5 կմ , d=1840մմ տրամագծով) մղման խողովակաշարերի փոխարինում։ Շահագործվում է 1967 թ-ից։ Խարսխային և միջանկյալ բետոնյա հենարանների, կոմպրեսատորների, օդահան սարքերի հիմնանորոգում կամ փոխարինում։ | Պոմպակայանների ճնշումային խողովակաշարերի վթարների վերացում, կորուստների նվազում դրվածքային հզորությունների չափով ջրամատակարարում, (ջրաքանակի ավելացում)։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի նվազեցում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2030թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուեջով վարկային և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման միջոցներՄխչյանի I6,814.0 մլն դրամՄխչյանի II1,456.0 մլն դրամ |
| 9․2 | Ռանչպարի I-ի աստիճանի (l=10,000 մ, d=1800մմ, l=500 մ, d=2000մմ, l=10,500 մ, d=1220մմ, տրամագծով) և II-րդ աստիճանի (l =3,36 կմ, d=1420մմ տրամագծով)մղման խողովակաշարերի փոխարինում։Խարսխային և միջանկյալ բետոնյա հենարանների, կոմպրեսատորների, օդահան սարքերի հիմնանորոգում կամ փոխարինում։ | Պոմպակայանների ճնշումային խողովակաշարերի վթարների վերացում, կորուստների նվազում դրվածքային հզորությունների չափով ջրամատակարարում, ջրաքանակի ավելացում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի նվազեցում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2030թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով վարկային և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման միջոցներ Ռանչպարի I7,367.0 մլն դրամՌանչպարի II1,137․0 մլն դրամ |
| 10. | Սևան-Հրազդան դերիվացիոն ջրանցքի, դերիվացիոն ջրանցքների գլխամասերի, դրանից սկիզբ առնող ոռոգման ջրանցքների դիտակետերի վերազինում ջրաչափական շուրջօրյա գրանցող օնլայն հաղորդող սարքավորումներով (հոսքաչափ, առցանց հաղորդող ջրաչափեր) | Համակարգի ամենօրյա ջրային հաշվեկշռի կազմման միջոցով որոշել համակարգից կորուստները։ Այն պետք է կազմվի Գեղամավանի ջրաչափական դիտակետից մինչև ԱՇ ջրանցքի և Հրազդան գետի հունում գտնվող /Երևան ՀԷԿ-ից հետո/ Արտաշատի ջրանցքի գլխամասային հանգույցը՝ ընդգրկելով Ստորին Հրազդանի և Արտաշատի ջրանցքների գլխամասային ջրաչափական դիտակետերը (ջրի հաշվառումն իրականացնել բացառապես ծավալով, մ3)։ Սևան-Հրազդան դերիվացիոն և ոռոգման համակարգերում հոսակորուստների կրճատում, շահագործման արդյունավետության բարձրացում, ջրի լիարժեք կառավարում ողջ կասկադում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2024-2026թթ | Շահագործող ընկերության միջոցներով15․0 մլն դրամ |
| 11. | Սևան-Հրազդան դերիվացիոն համակարգի ջրի ելքերի կորուստների, դրանց ՕԳԳ-ների և ջրանցքի հիդրավլիկական տարրերի փաստացի չափորոշիչների համակարգված հետազոտություն | Փաստացի չափորոշիչների համակարգված հետազոտության արդյունքում ջրահոսքի հիդրավլիկական բնութագրերի ձեռք բերում, ջրի կորուստների կրճատում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրի արդյունավետ օգտագործում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,Ջրային կոմիտե,«Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026թ և շարունակական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 12. | Ապարանի ջրամբարում հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների իրականացում | Ջրամբարից շուրջ 15-18 մլն մ3-ով ջրի կորուստի նվազում, կուտակված ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատման հնարավորությունների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026 -2030թթ  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ208.0 մլն դրամ |
| 12.1 | Գեղարոտի հեղեղատահունի ջրերը Ապարանի ջրամբար տեղափոխող 8 կմ ջրանցքի վերականգնում-վերակառուցում, արդիականացում | Ջրամբարում տարեկան շուրջ 16-18 մլն խմ հավելյալ ջրաքանակի կուտակում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատման հնարավորությունների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2030թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ1,440.0 մլն դրամ |
| 12.2 | Խաչաձորի հեղեղատահունի հեղեղային ջրերի տեղափոխում Ապարանի ջրամբար։ Պահանջվում է հեղեղատահունի և նոր կառուցվելիք շուրջ 2,1 կմ երկարությամբ ջրատարի և 23 հեղեղատների ուղեծրի հատման կետերում իրականացնել ջրառում ու տեղափոխում Գեղարոտ գետի ջրերի Ապարանի ջրամբարի տեղափոխող ջրանցքի գլխամասային ջրառման հանգույց և այնուհետև՝ ջրամբար։ | Ջրամբարում տարեկան շուրջ 5.0 մլն խմ հավելյալ ջրաքանակի կուտակում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատման հնարավորությունների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2030թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ830.0 մլն դրամ |
| 12.3 | Քասախի ոռոգման համակարգի մայր ջրանցքի չերեսարկված թունելային 2.6 կմ երկարությամբ հատվածի ջրի կորուստների նվազեցման միջոցառումների մշակում և իրականացում | Կորուստների նվազեցման հաշվին Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի տարեկան 4-5 մլն խմջրի պահանջարկի պակասեցում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2030թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ200.0 մլն դրամ |
| 13. | Հրազդան, Արգել, Արզնի, Քանաքեռ ՀԷԿ-երի ուղղաթեքերից սնվող վերգետնյա և ստորգետնյա խողովակային ջրառների խմբավորում /ըստ ուղղաթեք ջրանցքների/ | Ջրաչափություն իրականացնելու հնարավորություն և ջրառի ամբողջական ծավալի հաշվառում։ Կորուստների նվազեցման հաշվին Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի տարեկան շուրջ 6 մլն խմջրի պահանջարկի պակասեցում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2030թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ2,000.0 մլն դրամ  |
| 14. | Եղվարդի տարածքում Արզնի-Շամիրամ ջրանցքից սնվող վերգետնյա և ստորգետնյա խողովակային ջրառների խմբավորում։ | Ջրաչափություն իրականացնելու հնարավորություն և ջրառի ամբողջական ծավալի հաշվառում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2026-2029թթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ490.0 մլն դրամ |
| 15.  | Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի վարչական սահմաններում Սևան-Հրազդանյան դերիվացիոն ջրանցքից ոռոգման կարիքների համար իրականցվող ջրառի կանոնակարգում  | Ջրաչափություն իրականացնելու հնարավորություն և տվյալ տարածքում ջրառի ամբողջական ծավալի հաշվառում։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատում  | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Ջրառ» ՓԲԸ |  | 2025-2027թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 16. | Սևան-Հրազդան ոռոգման համակարգում իրականացնել ջրակորուստների նվազեցման և ապօրինի ջրառը բացառելու ուղղությամբ միջոցառումներ  | Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրի արդյունավետ օգտագործում, ջրաքանակի պահանջարկի կրճատման հնարավորությունների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե,«Ջրառ», «ՄԷԿ» ՓԲ ընկերություններ | Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին | 2025թ. և շարունակական | Համակարգերը շահագործող ընկերությունների միջոցների հաշվին |
| 17. | Ոռոգման ներտնտեսային ցանցերի արդիականացում, սուբվենցիոն ծրագրերի լայնածավալ իրականացում՝ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրի ծավալների կրճատմանը նպատակային ուղղվածությամբ  | Ներտնտեսային ոռոգման ցանցերում ջրամատակարարման բարելավում, ջրակորուստների կրճատում, ոռոգելի հողատարածքների աճ։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի արդյունավետ օգտագործում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե |  | 2024թ. և շարունակական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով վարկային և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորման միջոցներ և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, սուբվենցիոն ծրագրեր |
| 18. | Կոտայքի ջրանցքի հիմնանորոգում /ջրանցքի 1000մմ տրամագծով 4 կմ երկարությամբ դյուկերային հատվածի փոխարինում, 13 կմ երկարությամբ բետոնային հատվածների հիմնանորոգում | Կոտայքի ջրանցքի դյուկերային հատվածի հիմնանորոգումը հնարավորություն կտա ոռոգելի հողատարաքներն ավելացնել շուրջ 2500 հեկտարով, միաժամանակ կապահովվի ջրանցքի անվտանգ շահագործումը /բնակավայրերի տարածքով անցնող որոշ հատվածների մաշվածությունը 70-80 է, որը վթարի դեպքում կարող է մեծ կորուստների պատճառ դառնալ/։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատման հնարավորությունների ստեղծում  | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Կոտայք» ջրօգտագործողների ընկերություն |  | 2026 -2030թթ․ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 19. | Արգել բնակավայրի սիֆոնային համակարգի փոխարինում /200մմ տրամագծով 1,5 կմ երկարությամբ ջրագծերի կառուցում/ | Ջրագծում ջրի կորուստի կրճատում շուրջ 20-ով։ Սևանա լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրաքանակի կրճատման հնարավորությունների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Ջրային կոմիտե, «Կոտայք» ջրօգտագործողների ընկերություն |  | 2026-2027թթ․ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ50.0 մլն դրամ |