

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԱՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ – ՓՈՒԼ 2» ԾՐԱԳԻՐ

«Նոր զբոսաշրջային երթուղի» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող

«ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 2024-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ»

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վեդու համայնքապետարանի հետ համատեղ իրականացված հետազոտություն

|  |  |
| --- | --- |
| Այս հաշվետվությունն իրականացվել է «Ժողովրդավարական զարգացում, ապակենտրոնացում և լավ կառավարում Հայաստանում – Փուլ 2» ծրագրի շրջանակում: Սույն հաշվետվության մեջ տեղ գտած տվյալները, դատողությունները և առաջարկություններն արտահայտում են հետազոտության փորձագետների (Հակոբյան Դ․, Հովհաննիսյան Հ․, Ոսկանյան Ա.) և աշխատանքային թիմի կարծիքը, և չեն դիտարկվում որպես Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի պաշտոնական տեսակետ։ | ՎԵԴԻ  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2024 |

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Նախաբան ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 4 |
| Գծապատկերների և Աղյուսակների ցանկ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 5 |
| 1. Գործադիր ամփոփագիր ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 6 |
| 2. Ներածություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 7 |
| 3. Զբոսաշրջության ներուժի վերլուծություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 9 |
|  | 3.1 Զբոսաշրջության ներկա վիճակը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 9 | |
|  | 3.2 Զբոսաշրջային տեսարժան վայրեր ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 12 | |
|  | 3.3 Այցելուների ժողովրդագրություն և միտումներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 17 | |
|  | 3.4 Մրցակցային առավելություններ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 20 | |
| 4. Տնտեսական վերլուծություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 22 |
|  | 4.1 Զբոսաշրջության տնտեսական ազդեցությունը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 22 | |
|  | 4.2 Ներդրումային հնարավորություններ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 23 | |
|  | 4.3 Տնտեսական մարտահրավերներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 24 | |
| 5. Բնապահպանական համագործակցություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 25 |
|  | 5.1 Կենսաբազմազանության պահպանություն և բնական ռեսուրսների կառավարում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 25 | |
|  | 5.2 Կլիմայական գործողություններ և աղետների ռիսկի նվազեցում․․․․․․․․․․ | | 25 | |
|  | 5.3 Ռեսուրսների արդյունավետություն և աղտոտման կանխարգելում․․․․․․․․ | | 26 | |
|  | 5.4 Ռիսկերի կառավարման մոտեցում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 26 | |
|  | 5.5 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 27 | |
|  | 5.6 Պահպանության նախաձեռնություններ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 28 | |
|  | 5.7 Կայուն զբոսաշրջության պրակտիկա ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 28 | |
| 6. Համայնքային զարգացում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 29 |
| 7․ Համայնքային ներգրավվածությունը զբոսաշրջության զարգացման գործընթացներում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 31 |
|  | 7․1 Որոշումների կայացման և զարգացման մեջ ներգրավվածություն ․․․․․․․․ | | 31 | |
|  | 7․2 Կրթական և կարողությունների զարգացման գործունեություն ․․․․․․․․․․․ | | 31 | |
|  | 7․3 Բիզնես նախաձեռնությունների աջակցություն և ձեռներեցության խթանում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 32 | |
|  | 7․4 Շարունակական աջակցություն և համայնքային զբոսաշրջության նախաձեռնություններ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 33 | |
| 8. Մարքեթինգ և առաջխաղացում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 33 |
|  | 8.1 Բրենդինգ և դիրքավորում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 34 | |
|  | 8.2 Թիրախային շուկաներ և սեգմենտացիա ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 34 | |
|  | 8.3 Խթանման ռազմավարություններ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 34 | |
|  | 8.4 Շուկայավարման նյութեր և ալիքներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 36 | |
| 9. Ենթակառուցվածքների զարգացում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 36 |
|  | 9.1 Տրանսպորտ և մատչելիություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 36 | |
|  | 9.2 Տեղավորում և հյուրընկալություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 36 | |
|  | 9.3 Այցելուների հարմարավետություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 37 | |
| 10. Իրականացման ծրագրեր ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 38 |
|  | 10.1 Փուլային իրականացման ռազմավարություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 38 | |
|  | 10.2 Կատարողականի հիմնական ցուցիչներ (KPI) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 41 | |
|  | 10.3 Ժամանակացույց և նշաձողեր ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 42 | |
|  | 10.4 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 43 | |
| 11. Մոնիտորինգ և գնահատում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 43 |
|  | 11.1 Գնահատման շրջանակ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 43 | |
|  | 11.2 Հետադարձ կապի մեխանիզմներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 44 | |
|  | 11.3 Շարունակական բարելավում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 44 | |
| Եզրակացություն ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 45 |
| Հավելվածներ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | | 46 |
|  | Հավելված 1 – Վեդիի մշակութային և արկածային երթուղի ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 46 | |
|  | Հավելված 2 – Վեդիի արկածային երթուղի ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 50 | |
|  | Հավելված 3 – Վեդիի էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի երթուղի ․․․․․․․․․․․․․․․ | | 53 | |
|  | Հավելված 4 – Արարատի մարզի գործարանների ցանկ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ | | 57 | |
|  | Հավելված 5 – Բնապահպանական և սոցիալական լավ պրակտիկաներ․․․․․․ | | 59 | |
| Հավելված 6 – «Կանաչ» օրակարգի աջակցության ծրագրերի ցուցակ․․․․․․․ | | 62 | | |

**Ն Ա Խ Ա Բ Ա Ն**

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի զարգացման տեսլականը զբոսաշրջության խթանման միջոցով 2024-2028 թվականներին» հետազոտությունն իրականացավել է Եվրոպայի խորհրդի «Ժողովրդավարական զարգացում, ապակենտրոնացում և լավ կառավարում Հայաստանում – Փուլ 2» ծրագրի շրջանակում։

«Ժողովրդավարական զարգացում, ապակենտրոնացում և լավ կառավարում Հայաստանում – Փուլ 2» ծրագիրը նպատակ ունի աջակցելու եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տեղական ինքնակառավարման վերանայված օրենսդրության ընդունմանը, որը կարտացոլի Հայաստանի նոր տարածքային-վարչական քարտեզը, ինչպես նաև զարգացնելու համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները` ապահովելով նրանց կողմից նոր պարտականությունների և իրավասությունների ստանձնումը։ Այն նաև միտված է լավ կառավարման սկզբունքների մասին իրազեկության բարձրացմանը, ինչպես նաև անդրսահմանային համագործակցության (այսուհետ՝ ԱՍՀ), միջհամայնքային համագործակցության (այսուհետ՝ ՄՀՀ) և տեղական մակարդակում տնտեսական զարգացման խթանմանը:

Համաձայն Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Մաքսիմ Լոնգանի և Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանի միջև կնքված պայմանագրի սահմանված կարգի՝ վերոնշյալ ծրագրով իրականացվող «Նոր զբոսաշրջային երթուղի» ծրագրի շրջանակներում 2024թ․ օգոստոսին մեկնարկել է «ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի զարգացման տեսլականը զբոսաշրջության խթանման միջոցով 2024-2028 թվականներին» հետազոտությունը։

Հետազոտության նպատակն է դիտարկել Վեդի համայնքի բնական, մշակութային ներուժը՝ որպես տնտեսության այլընտրանքային զարգացման միջոց, ինչը կենսակայուն միջավայր կձևավորի համայնքի և հարակից բնակավայրերի համար։

Հետազոտության նպատակի, խնդիրների, դրանց լուծումների ձևավորման նպատակով տեղի են ունեցել հանդիպումներ համայնքապետարանի և համայնքի ոլորտային տնտեսվարողների ներկայացուցիչների հետ։

Հետազոտության մեջ առավել ուշադրություն է դարձվել Վեդի համայնքի էկոզբոսաշրջության, արկածային, պատմամշակությաին, գաստրո-զբոսաշրջության և ագրոզբոսաշրջության ներուժին, դրանց հեռանկարային զարգացման, զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացման հնարավորություններին։ Մշակված առաջարկները փոխլրացնող են Վեդի համայնքի զարգացման ընդհանուր տեսլականին, և դրանք ուղենիշ են հանդիսանում հաջորդ տարիների զարգացման ծրագրերի ձևավորման համար։

|  |  |
| --- | --- |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ | |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1․ | Վեդիի ներուժին բնորոշ զբոսաշրջության զարգացման հնարավոր ուղղություններ |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2․ | Վեդիում զբոսաշրջային ծառայությունների և հյուրընկալման զարգացման խոչընդոտները |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3․ | Զբոսաշրջության հնարավոր բացասական ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4․ | Կայուն զբոսաշրջության իրականացման համար անհրաժեշտ բաղադրիչներ |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5․ | Համայնքի զբոսաշրջության ոլորտի խթանման հիմնական գործիքները |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6․ | Համայնքում այցելուների հարմարավետության հիմնկան երաշխիքները |
| ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7․ | Նախատեսվող միջոցառումների փուլային իրականացման ռազմավարություն |
| ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ | | |
| ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1․ | Արարատի մարզի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ | |
| ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2․ | Վեդիում հիմնական այցելվող պատմամշակութային զբոսաշրջային վայրեր | |
| ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3․ | Վեդիում հիմնական այցելվող բնության հետ կապված զբոսաշրջային վայրեր | |
| ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4․ | Վեդի համայնքի զբոսաշրջության ոլորտի SWOT վերլուծություն | |
| ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5․ | Զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված առանցքային գործողությունների ժամանակացույց | |

|  |
| --- |
| **1․ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ** |

**Ծրագրի նպատակների և խնդիրների ակնարկ.**

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի զարգացման տեսլականը զբոսաշրջության խթանման միջոցով 2024-2028թթ.» հետազոտությունը նպատակ ունի կապիտալացնել համայնքի բնության ու պատմական հուշարձանների ռեսուրսները՝ ստեղծելով կայուն տնտեսական հնարավորություններ համայնքի բնակավայրերի համար և համայնքը դարձնել էկոզբոսաշրջության, արկածային, մշակութային, գաստրո զբոսաշրջության և ագրոզբոսաշրջության նախընտրելի վայր:

Հետազոտության արդյունքում ձևավորված առաջարկները ուրվագծում են Վեդի համայնքի զբոսաշրջային գրավչության, ինչպես նաև ներքին և ներգնա զբոսաշրջության հոսքերի ակտիվացման և զբոսաշրջիկների թվի ավելացման ճանապարհային քարտեզը՝ կենտրոնանալով տնտեսական աճի, շրջակա միջավայրի պահպանության, կայունության և մշակութային արժեքների պահպանման ու հանրայնացման վրա:

**Հիմնական բացահայտումներ և առաջարկությունների շրջանակ.**

* **Զբոսաշրջային ներուժ.** Վեդի համայնքի բնական և մշակութային արժեքների յուրահատուկ համադրությունը զբոսաշրջության զարգացման զգալի հնարավորություններ ունի: Ներկայիս հիմնական առաջարկները ներառում են Խոր Վիրապ վանական համալիրը, Տափի բերդը կամ Գևորգ Մարզպետունու ամրոցը, Հովհաննես Կարապետ վանական համալիրը և շուրջ 1700 տարվա վաղեմությամբ հարուստ կենսաբազմազանությամբ և մշակութային շերտեր ունեցող Խոսրովի անտառ պետական արգելոցը, Հրեշտակների ձորը և այլ այցելավայրեր: Այս տեսարժան վայրերը տարբերվող և բազմազան հանգստի առաջարկներ, փորձառություններ են առաջարկում պատմամշակութային զբոսաշրջիկներին և հատկապես բնահենք զբոսաշրջություն նախընտրողներին: Հարկ է նշել, որ կարևորելով միջհամայնքային համագործակցությունը, հետազոտության մեջ ներառված է նաև Արտաշատ համայնքի Ազատի ջրամբարը, որն ավելացված արժեք է հաղորդում ժամանցի կազմակերպմանը՝ հարստացնելով արկածային հնարավորությունների առաջարկները։
* **Տնտեսական ազդեցություն.** Վեդի համայնքումզբոսաշրջության զարգացումը ներուժունի առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում համայնքի ՀՆԱ-ն ավելացնելու մինչև 15%-ով, որից բխող կանխատեսումները ցույց են տալիս տեղական զբաղվածության և գործարար հնարավորությունների աճ: Սա կակտիվացնի և կխթանի ներդրումները հատկապես գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների բարելավման և հյուրընկալման ու ծառայությունների ոլորտում նոր հանգույցների ձևավորման ուղղությամբ՝ զարկ տալով համայնքային տնտեսությունների զարգացմանը, սոցիալական վիճակի բարելավմանը։ Հարկ է նշել, որ այս ամենը հարկավոր է դիտարկել շրջակա միջավայրի հանդեպ համապատասխան հոգածության դրսևորման համատեքստում։
* **Ռազմավարական առաջարկություններ.** Զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում ցանկալի արդյունքների հասնելու համար հետազոտությունն առաջարկում է ենթակառուցվածքների ընդլայնում և առկա հնարավորությունների զարգացում, կատարելագործում, նոր զբոսաշրջային ուղղությունների և արդյունքների ձևավորում, նպատակային մարքեթինգի միջոցով տեղանքի բացառիկ առաջարկների խթանում, դրանց տեսանելիության ընդլայնում ներքին, ներգնա թիրախային զբոսաշրջային խմբերի համար և կայուն բնապահպանական փորձի կիրառում, զբոսաշրջային հոսքերի մեծացման արդյունքում բնական միջավայրի հանդեպ հոգածության ապահովում:

|  |
| --- |
| **2. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ** |

**Նախապատմություն և համատեքստ.**

Հայաստանի սրտում գտնվող Վեդին կենսունակ համայնք է, որը հայտնի է իր հարուստ մշակութային ժառանգությամբ և յուրահատուկ բնական լանդշաֆտներով: Համայնքի նպաստավոր դիրքը՝ կարող է ապահովել Հայաստանի հարավից դեպի մայրաքաղաք անցնող հոսքերի համար բազմաբնույթ առաջարկներ։ Այն իդեալական վայր է կարճատև՝ հիմնականում մինչև 1 օրով, այցելությունների համար, սակայն ունի նաև երկարատև կացության համար զբոսաշրջային վայր դառնալու հնարավորություններ: Դարերի պատմություն ունեցող Վեդին հարուստ է պատմական տեսարժան վայրերով՝ ներառյալ հնագույն վանքերը, բերդերը և եզակի երկրաբանական կազմավորումները: Տարածաշրջանը բնութագրվում է իր բազմազան էկոհամակարգերով, որոնք տատանվում են փարթամ հովիտներից մինչև չոր լեռնաշխարհներ, և բնակավայր են հանդիսանում բուսական և կենդանական աշխարհի բազմաթիվ ներկայացուցիչների համար:

Տնտեսական նշանակալի առաջընթաց արձանագրելու համար այս տարածաշրջանում խիստ կարևորվում է միջհամայնքային համագործակցությունը։ Զբոսաշրջային ներուժի տեսանկյունից ամենանպատակահարմարը համարվում է Արտաշատ համայնքը, քանի որ Ազատի ջրամբար ռեսուրսն արդեն իսկ բանուկ զբոսաշրջային ուղղություն է ստեղծում։ Այս համայնքով է անցնում 18 կմ երկարությամբ Գառնի-Լանջազատ վերականգնված ճանապարհը, որը կարևոր է նաև զբոսաշրջության զարգացման տեսանկյունից։ Ներկայումս առկա են երկու տնտեսվարողներ, որոնք գործում են Ազատի ջրամբարի մոտակայքում՝ «Էկոավան - տուն անիվների վրա» (7 հատ ավտոբուս է՝ յուրաքանչյուրում կարող է հյուրընկալվել 2-4 հոգի) և քոթեջային հանգստավայր, որն իրականացնում է «Նարեկացի արվեստի միության» հիմնադիրը:

**Զբոսաշրջության զարգացման կարևորությունը.**

Վեդիում զբոսաշրջության զարգացումը միայն տնտեսական հնարավորություն չէ. դա մշակութային ինքնության պահպանման, համայնքի բարեկեցության բարձրացման և շրջակա միջավայրի հանդպ պատասխանատվության խթանման ճանապարհ է: Օգտագործելով իր բնական և մշակութային ռեսուրսները՝ Վեդին կարող է դառնալ բազմազան հետաքրքրություն ունեցող այցելուների հանգրվան։ Համայնքի զբոսաշրջային ներուժին համապատասխան՝ կարևորում ենք առաջնային ուշադրություն հատկացնել գծապատկեր 1-ում ներկայացված զբոսաշրջության ուղղություններին․

Տվյալ ուղղություններով զբոսաշրջության ոլորտի աճը կհանգեցնի՝

1. համայնքում ներդրումների հոսքի մեծացմանը,
2. տեղի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը,
3. հանրային ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու զարգացմանը,
4. զբոսաշրջության ու հարակից ոլորտներում աշխատատեղերի ստեղծմանը,
5. արտագաղթի դադարեցմանը, երիտասարդների ներգրավմանն ու զբաղվածության ապահովմանը,
6. **մշակութային և բնական ժառանգության հանրահռչակմանը։

**Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրի նպատակները.**

Հետազոտության ընդհանուր նպատակն է դիտարկել Վեդի համայնքի բնական, մշակութային ներուժը՝ որպես տնտեսության այլընտրանքային զարգացման միջոց, ինչը կենսակայուն միջավայր կձևավորի համայնքի և հարակից բնակավայրերի համար։ Աշխատանքի մեջ առավել ուշադրություն է դարձվելու էկոզբոսաշրջությանը, արկածային, պատմամշակությաին, գաստրո-զբոսաշրջության և ագրոզբոսաշրջության ներուժի, հեռանկարային զարգացման, զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացման հնարավորություններին։

**Ծրագրի հատուկ նպատակները ներառում են.**

* **Այցելուների փորձի բարելավում. Նպաստել** ենթակառուցվածքների զարգացմանը և մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավմանը՝ այցելուների համար դրական տպավորուություններով հագեցած, հիշարժան փորձ ապահովելու և կրկին նոր փորձառությունների համար հետ վերադառնալու ակնկալիքի համար:
* **Տնտեսական աճ. Նպաստել** առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում այցելուների ժամանումների ավելացմանը շուրջ 30%-ով` ապահովելով լրացուցիչ եկամուտ համայնքի ու հարակից բնակավայրերի տնտեսվարողների համար և խթանելով տեղացիների զբաղվածությունը:
* **Կայուն գործելակերպ. Աջակցել** կայուն զարգացման սկզբունքներին համապատասխան գործելակերպի ներդրմանը՝ շեշտադրելով էկոլոգիապես զգայուն տեղանքներում զբոսաշրջության զարգացման առանձնահատկությունները, որոնք պետք է համահունչ լինեն շրջական միջավայրի պահպանության նպատակներին և կանոնակարգեն, հարկ եղած դեպքում՝ սահմանափակեն զբոսաշրջային ակտիվ սեզոնին մեծածավալ այցերը։
* **Մշակույթի պահպանում. Խթանել և պահպանել** Վեդի համայնքի պատմամշակութային ժառանգությունը՝ ապահովելով այցելավայրերի կառավարման, բարեկարգման, ամրակայման, տեղեկատվական և ուղղորդիչ ցուցանակներով համալրման, հավաստի և բազմալեզու տեղեկատվության մշակման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, ինչպես նաև նաև արժեվորել նյութական մշակութային արժեքները:

|  |
| --- |
| **3. ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ** |

**3.1 Զբոսաշրջության ներկա վիճակը**

**Ենթակառուցվածքներ.**

Վեդի համայնքում առկա զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները ներառում են․

1. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ,
2. Հանրային սնունդ սպասարկող հաստատություններ,
3. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ,
4. Տեսարժան բնական և պատմամշակութային վայրեր
5. Հուշանվերներների վաճառակետեր,
6. և այլ զբոսաշրջային ծառայություններ ստեղծող ու մատուցող կազմակերպություններ, օրինակ՝ գինու համտեսի սրահներ, թռչնադիտարկում, արտաճանապարհային տուրեր և այլն։

Վերոնշյալից որոշ զբոսաշրջային վայրեր արդեն ունեն կայացած ծառայություններ, մյուսները պահանջում են զգալի բարելավումներ՝ ժամանակակից ճանապարհորդների ակնկալիքները բավարարելու համար: Հիմնական ենթակառուցվածքային բաղադրիչները ներառում են.

**ա)** **Տեղավորում.** ներկայումս Վեդին առաջարկում է հյուրանոցային տնտսության օբյեկտների շատ քիչ տարբերակներ և զբոսաշրջային հոսքերի ակտիվացումը կհանգեցնի ավելի բազմազան տեսակների ձևավորման՝ ներառյալ միջին կամ բարձր դասի հյուրանոցներ, բուտիկ (boutique) հյուրանոցներ, էկո-օթյակներ (eco-lodges), հյուրատներ և այլն:

*Աղյուսակ 1․*

Արարատի մարզի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ-ի հետ համադրված | 2018թ․ | 2019թ․ | 2020թ․ | 2021թ․ | 2022թ․ |
| Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների քանակը[[2]](#footnote-2) | | | | |
| Հայաստանի Հանրապետություն | 652 | 769 | 847 | 980 | 1029 |
| Արարատի մարզ | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 |

Մարզի առանձին համայնքների պաշտոնական վիճակագրության բացակայության պատճառով հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների քանակը ներկայացվում է Արարատի մարզի համար։

**բ) Փոխադրում.** Վեդին կապվում է մոտակա բնակավայրերին և Երևանին բարձր որակի ավտոճանապարհով, գործում է երկաթուղի, հասանելի է կանոնավոր հանրային ավտոբուսներով, համայնքային ճանապարհային ցանցը գրեթե բարվոք է, սակայն անհրաժեշտություն կա որոշ զբոսաշրջային այցելավայրերին մոտեցող ճանապարհների բարեկարգումներ և տրանսպորտային ենթակառուցվախքների բարելավումներ իրականացնել՝ հիմնական ուղղություններին մատչելի հասանելիություն ապահովելու և հեռավոր վայրերից ավելի մատչելի մուտք գործելու համար:

**գ) Զբոսաշրջային ծառայություններ.** որոշ ուղղություններում, օրինակ՝ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում կան Էքսկուրսավարների ծառայություններ և ցուցանակներ, սակայն առկա է տեղեկատվական կենտրոնների ստեղծման, Էքսկուրսավարների ծառայությունների ընդլայնման, ինչպես նաև զբոսաշրջային բոլոր ուղղություններում տեղեկատվական, ուղղորդիչ ցուցանակների տեղադրաման, և իհարկե հանգստյան գոտիների ստեղծման կարիք՝ զբոսաշրջիկների թվի աճը ապահովելու համար:

**դ) Պատմական վայրեր և հուշարձաններ.** Վեդիի հարուստ մշակութային ժառանգությունը մարմնավորված է նրա պատմական վայրերում և հուշարձաններում։ Անհրաժեշտ է ներդնել պահպանման ջանքեր այս տեսարժան վայրերը վատթարացումից պաշտպանելու և ապագա սերունդներին դրանց հասանելիությունն ապահովելու համար:

Այս հետազոտությամբ նախատեսված տարածաշրջաններում. հաշվի առնելով առկա զբոսաշրջային ներուժը, կազմվել են տուրերի տարբերակներ, որոնք որպես այլընտրանքներ հնարավոր է զետեղել դեպի Հայաստան ներգնա զբոսաշրջային բազմօրյա տուրփաթեթներում, միաժամանակ դրանցով երկօրյա առաջարկներ ձևավորել ներքին զբոսաշրջության թիրախային խմբերի համար։ Այդ տուրերը ներկայացված են Հավելվածներ բաժնում։

*Գծապատկեր 2.*

Վեդիում զբոսաշրջային ծառայությունների և հյուրընկալման զարգացման խոչընդոտները

Գյուղերում անբարեկարգ ճանապարհներ

Գյուղերում ոչ հետևողական աղբահանում

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների բացակայություն

Ազգային ուտեստների ոչ պատշաճ ներկայացում

Շատ քիչ օտար լեզվի իմացությամբ հյուրընկալներ

Համացանցում տեղեկատվության սակավություն

Տեղեկատվական, ուղղորդիչ ցուցանակների բացակայություն

Գյուղերում փողոցներին կից դարպասների անխնամ վիճակ

Ընդգծված սեզոնայնություն

Գյուղերից երիտասարդների արտահոսք

Վեդիում զբոսաշրջային ծառայությունների և հյուրընկալման զարգացման խոչընդոտները

**Այցելուների[[3]](#footnote-3) վիճակագրություն.**

Վերջին տարիներին, թեև բավականին դանդաղ տեմպերով, Վեդի համայնքում դիտարկվում է այցելուների թվի կայուն աճ՝ ժողովրդագրական բազմազան պատկերով, որը ներառում է ինչպես ներքին, այնպես էլ ներգնա զբոսաշրջիկներ: Հիմնական միտումները ներառում են հետևյալը՝

* **Սեզոնային միտումներ.**  ակտիվ զբոսաշրջային սեզոնը համահունչ է գարնանը, ամռանը և վաղ աշնանը, ձմռանը նկատվում է զգալի անկում: Պահանջվում են ներդրումներ ֆինանսական, մարդկային և այլ ռեսուրսների տեսքով՝ Վեդին դարձնելու ամբողջ տարվա համար այցելությունների ակտիվ վայր:
* **Այցելուների բավարարվածություն.** հարցումները ցույց են տալիս, որ այցելուները գնահատում են Վեդիի բնական ռեսուրսների գեղեցկությունը և մշակութային ժառանգությունը, սակայն ընդգծում են բարելավված ենթակառուցվածքների և ծառայությունների որակի անհրաժեշտությունը:
* **Վիճակագրական տվյալների սղություն**․ Հարկ է նշել, որ Հայաստանում տեղական մակարդակով՝ մարզային, համայնքային զբոսաշրջային վիճակագրություն չի հավաքագրվում։ Սակայն Վեդի համայնքի ամենաակտիվ այցելավայրի՝ Խոր Վիրապ վանքի համար առկա է հատևյալ տեղեկատվությունը։ Ըստ «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի մոնիթորինգի շրջանակներում կատարված հետազոտության՝ այստեղ հաշվարկվել է այցելուների թիվ ըստ տրանսպորտային միջոցների տեսակների (անձնական մեքենաներ, միկրոավտոբուսներ, ավտոբուսներ և այլն)՝ այցելուների հաճախելիությունը չափելու նպատակով։

Տվյալների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Խոր Վիրապ վանքի տարածք այցելուների թիվը 2019թ․ ակտիվ շրջանում կազմել է օրական մոտ 700 այցելու։ Նույն ցուցանիշը պասիվ շրջանում կազմել է 350 այցելու։ 2019թ․ Խոր Վիրապի տարածք այցելուների թիվը գնահատվել է մինչև 250 հազար, իսկ 2021թ․՝ մոտ 90 հազար։

**3.2 Զբոսաշրջային տեսարժան վայրեր**

Վեդիում զբոսաշրջային ամենահայտնի վայը Խոր Վիրապ վանքն է, որը համարվում է նաև Հայաստանի ամենաշատ այցելվող վայրերից մեկը, և Խոսրովի անտառ պետական արգելոցը։ Ստորև՝ աղհուսակներում, ներկայացված են Վեդիի մեծ ներուժ ունեցող այցելավայրերը։

*Աղյուսակ 2․*

Վեդիում հիմնական այցելվող պատմամշակութային զբոսաշրջային վայրեր

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանում | Նկարագրություն | Լուսանկար |
| Տափի բերդ | Տափի բերդ-ամրոցը գտնվում է Խոսրով գետի աջ ափին՝ Ուրծ քաղաքատեղիի հյուսիսարևմտյան եզրին։ Այն կառուցվել է 10-րդ դարի առաջին քառորդում, կանոնավոր հատակագծով քառանկյուն մոնումենտալ շինություն է, ունի ճարտարապետական և ամրոցաշինական մեծ արժեք։ | C:\Users\User\Desktop\Vedi Brochure\maxresdefault.jpg |
| Սուրբ Կարապետ վանք | Հովհաննես Կարապետի վանքը գտնվում է Արարատի մարզի Լուսաշող գյուղից 6 կմ հարավ-արևմուտք, Մոշաղբյուր գյուղատեղիում, Ուրծի լեռների հյուսիսային փեշին, Վեդի-Լուսաշող ճանապարհի աջ կողմում։ Արձանագրություններից մեկի համաձայն վանքը հիմնել են Օրբելյանները 14-րդ դարի սկզբներին: | C:\Users\User\Desktop\Vedi Brochure\images.jpg |
| Խոր վիրապ | Պատմական Արտաշատ քաղաքի բլուրներից մեկի արևելյան լանջին` միջնաբերդի տեղում, այժմյան Լուսառատ գյուղից հարավ-արևմուտք հառնվում է Հայոց նվիրական սրբավայրերից` Խոր Վիրապի վանքը: Այսօր կանգուն մնացած մատուռը կառուցվել է 1661թ.: | C:\Users\User\Desktop\Vedi Brochure\licensed-image2.jpg |
| Կաքավաբերդ | Կաքավաբերդը գտնվում է Խոսրովի արգելոցի տարածքում, Ազատ գետի աջ ափին, պատմական Մազազ գավառի Բերդատակ լքված բնակավայրի մոտ:Կաքավաբերդը պատմական Հայաստանի ամրոցաշինության լավագույն օրինակներից է: | C:\Users\User\Desktop\images.jpg |
| Սպիտակ վանք | վանքը գտնվում է Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղից 1.5 կմ հյուսիս-արևմուտք։  Եկեղեցին կաթուցվել է 1301 թ՚., այն ուղղանկյունաձև միանավ բազիլիկ է՝ կառուցված սպիտակ սրբատաշ ավազաքարով: | C:\Users\User\Desktop\images (1).jpg |

Թվարկված հայտնի այցելավայրերից բացի կան նաև «թաքնված» կառույցներ, որոնք անհրաժեշտ է բացահայտել զբոսաշրջային շուկայի համար: Նման վայրերից է հանդիսանում Լուսառատ բնակավայրի Աննա թագուհու քարեբաղնիսը:

Վերոնշյալ աղյուսակի որոշ վայրերի համար՝ փորձառությունների նկարագրություններ.

**Խոր Վիրապ վանք.**

* **Նկարագրություն:** Խոր Վիրապի վանքը, որը նշանակալից կրոնական վայր է, յուրահատուկ կարևորություն է հաղորդում Հայաստանի քրիստոնեական ժառանգությանը: Նրա ապշեցուցիչ ճարտարապետությունն ու հանգիստ միջավայրը դարձնում են այն որպես պատմամշակութային ուղղությունը նախընտրողների համար պարտադիր այցելավայր։
* **Այցելուների փորձ.** Զբոսաշրջիկները կարող են ուսումնասիրել վանքի հնագույն կառույցները, վայելել շրջակա լանդշաֆտների համայնապատկերները և մասնակցել տարածքում առաջարկվող էքսկուրսիաներին:

**Տափի բերդ կամ Գևորգ Մարզպետունու ամրոց.**

* **Նկարագրություն.** Այս միջնադարյան ամրոցը, որը տեղակայված է Ուրցաձոր գյուղից 6 կմ հյուսիսարևելք՝ բլրի գագաթին, վկայում է Վեդիի ռազմավարական նշանակության մասին պատմական հակամարտություններում: Բերդը պատկերացումներ է տալիս միջնադարյան ճարտարապետության և ռազմական կառույցների պատմության մասին:
* **Այցելուների փորձ.** Այցելուները կարող են քայլել մասնակի վերականգնված բերդի ավերակների միջով, վայելել գեղատեսիլ տեսարանները և ծանոթանալ դրա պատմական նշանակությանը մեկնաբանական ցուցադրությունների և էքսկուրսիաների միջոցով:

**Հովհաննես Կարապետ վանք.**

* **Նկարագրություն.** Վանքը տեղակայված է  Ուրծի լեռների հյուսիսային փեշին՝ Վեդի-Լուսաշող ճանապարհի աջ կողմում։ Այն հայտնի է իր առանձնահատուկ ճարտարապետությամբ և հոգևոր միջավայրով: Սուրբ Կարապետի վանքը կարևոր մշակութային վայր է, ներքին զբոսաշրջիկների համար, սակայն գրավում է նաև ուխտավորների, ովքեր հետաքրքրված են կրոնական կառույցներով:
* **Այցելուների փորձ**. Այցելուները, ուխտավորները կարող են շրջել մասնակի խոնարված վանական համալիրի տարածքով, և հաղորդակից լինել, ծանոթանալ երբեմնի իշխանական ընտանիքների թողած հսկայական հավատի դրսևորումներով և ժառանգությամբ:

*Աղյուսակ 3․*

Վեդիում հիմնական այցելվող բնության հետ կապված զբոսաշրջային վայրեր

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանում | Նկարագրություն | Լուսանկար |
| Խոսրովի արգելոց | Խոսրովի արգելոցը կազմավորվել է IV դ. Խոսրով Բ Կոտակթագավորի կողմից հիմնած անտառի տարածքում 1958թ. /տարածքը` 29196 հա/ Գեղամա լեռների հարավ-արևմուտքում` Ուրծի, Դահնակի, Երանոսի լեռնաշղթաների, Խոսրովասար լեռների լանջերին, Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում` ծ.մ. 850-2800մ բարձրություններում: | C:\Users\User\Desktop\download.jpg |
| Հրեշտակների ձոր | Հրեշտակների ձոր անունով հայտնի դեղնակարմրավուն ժայռաբեկորներով շրջապատված կիրճը գտնվում է Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի հարևանությամբ:  Հրեշտակների ձորի շրջակայքում առկա են նաև հանքային ջրերի բնական աղբյուրներ՝ հարուստ տարբեր էլեմենտներով: | C:\Users\User\Desktop\Vedi Brochure\240345784_1218603741901309_6336165985619769146_n.jpg |
| Քարե գիրք | Երկրաբանական այս բացառիկ կազմավորումը գտվում է Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Դաշտաքար բնակավայրի հարևանությամբ: Իր բացառիկ կազմավորմամբ մեծ գրավճություն է ներկայացնում զբոսաշրջիկների համար: |  |
| Ազատի ջրամբար[[4]](#footnote-4) | Ազատի ջրամբար կառուցվել է Լանջազատ գյուղի մոտ, Ազատ գետի միջին հոսանքում: Ջրամբարը օգտագործվում է Արարատյան դաշտի ոռոգման համար: Ջրամբարի տարածքը շատ գեղեցիկ է: Երկինքն ու ամպերն արտացոլվում են ջրի մեջ և, կախված օրվա ժամից, յուրահատուկ տեսք են հաղորդում ջրամբարին: |  |

Նշված վայրերից որոշների համար ներկայացված են փորձառությունների նկարագրություններ։

**Խոսրովի անտառ պետական արգելոց.**

* **Նկարագրություն.** Խոսրովի անտառ պետական արգելոցը կենսաբազմազանության բացառիկ վայր է, որտեղ ապրում են բուսական և կենդանական աշխարհների բազմազան ներկայացուցիչներ, ինչը այն դարձնում է պարտադիր այցելության վայր բնության սիրահարների և էկոտուրիստների համար:
* **Այցելուների փորձ.** գործողությունները ներառում են զբոսանքներ բնության գրկում, վայրի բնության (թռչունների, կենդանիների) դիտարկումներ և կրթական ծրագրեր՝ ուղղված վայրի բնության ուսումնասիրությանը և կենսաբազմազանության պահպանման ու զարգացման վրա, ինչպես նաև բնության գրկում հանգիստի հնարավորություն՝ վրանատեղիներում և պահպանվող գոտում գտնվող հյուրատներում:

**Հրեշտակների ձոր.**

* **Նկարագրություն.** Հայտնի է իր հիասքանչ լանդշաֆտներով և երկրաբանական կազմավորումներով: Հրեշտակների ձորը կատարյալ է գեղեցիկ վայրերի և քայլարշավային զբոսաշրջության սիրահարների համար:
* **Այցելուների փորձ.** Այցելուները կարող են մասնակցել արշավների, լուսանկարչական շրջագայությունների և վայելել հովտի տեսարժան գեղեցկությունն ու հանգստությունը:

**Ազատի ջրամբար.**

* **Նկարագրություն.** Ազատի ջրամբարը ջրային գործունեության, արկածային զբոսաշրջության փորձառությունների համար հայտնի վայր է, որը հնարավորություն է տալիս նավով զբոսնելու, սաբորդինգի, ձկնորսության և խնջույքի համար՝ տեղակայված լեռների ցնցող տեսարանների ֆոնին:
* **Այցելուների փորձ.** Զբոսաշրջիկները կարող են հանգստանալ ջրի մոտ և ուսումնասիրել մոտակա արահետներն ու պիկնիկի վայրերը:

**Գինեգործարաններ.**

Համայնքում գործող երկու գինեգործարան պատրաստ են զբոսաշրջային այցերի և համտեսների կազմակերպման համար։ Դրանք են՝

* + Վեդի ալկո, գ․ Գինեվետ – գործարանում նախատեսվում է ձևավորել համտեսի սրահ։
  + Տ Տուշպա գինու մառան / «VAN 777» Կոնյակի և գինու գործարան, գ․Տափերական – գործարանում գործոմ է համտեսի ծառայություն, և առկա է ոճային ռեստորան։

**Ագրոզբոսաշրջության ռեսուրսներ (այգիներ).**

Համայնքում կա ագրոտուրիզմի հսկայական ռեսուրս, որոնցից հնարավոր է զարգացնել այս զբոսաշրջային ուղղությունը։ Մասնավորապես այդ ռեսուրսներն են՝

* Բանջարային մշակաբույսեր (գյուղեր Ոսկետափ, Նոր Կյանք, Փոքր Վեդի), մշակվում են տերևաբանջարներ՝ հատկապես սպասնախ:
* Բազմամյա կորիզավորներ, պտղատուներ՝ սալոր, բալ, դեղձ, ծիրան (գյուղեր Նոր Կյանք, Արալեզ, Սիսավան, Նոր Ուղի, Գինեվետ):
* Բազմամյա հնդավորներ՝ սերկևիլ, տանձ, խնձոր (գյուղեր Ուրցաձոր, Շաղափ, Լուսաշող, քաղաք Վեդի):
* Խաղողագործության հանրապետական նշանակության մեծ խաղողագործական կենտրոն է Լուսառատ բնակավայրը՝ մինչև 260 հա: Խաղողագործության օջախ է նաև Տափերական գյուղը, որտեղ տարիներ առաջ խաղողի բերքատվությունը հասել է 6000տ: Ավանդական մշակաբույս է (գյուղեր Եղեգնավան, Արալեզ, Սիսավան, Այգավան):

Հարկ է նշել, որ այս հետազոտության մեջ ներառված բնակավայրերում առկա են գյուղատնտեսության ոլորտի առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, որոնք իսկապես կարող են այդ ոլորտում նորարարական գործունեությամբ հետաքրքրված զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավել: Քանի որ նշյալ բնակավայրերում գյուղատնտեսության ոլորտը տնտեսության առաջատար ճյուղերից է, այդ տարածքների զարգացման առաջ­նա­հեր­թու­թյունները, նաև նորարարական գյուղատնտեսության առջև ծառացած մարտահրավերները հարկավոր է առանձնակի կարևորությամբ դիտարկել՝ ագրոզբոսաշրջության ուղղությամբ զբոսաշրջային փաթեթների ձևավորման և խթանման համար։

**3.3 Այցելուների ժողովրդագրություն և միտումներ**

Վեդիի տարածաշրջանի զբոսաշրջային զարգացումը պահանջում է խորը պատկերացում այցելուների ժողովրդագրության և նրանց վարքագծային միտումների մասին։ Այս բաժնում ներկայացվում է այցելուների ներկա ժողովրդագրական պատկերն ու միտումները, որոնք կարող են օգնել մշակել նպատակաուղղված ռազմավարություններ զբոսաշրջության ոլորտում։

**Այցելուի պրոֆիլը.**

* **Տարիքը և ծագումը.** Վեդին գրավում է այցելուների ժողովրդագրական բազմազանություն՝ 25-45 տարեկան զբոսաշրջիկների զգալի թվով: Միջազգային այցելուները հիմնականում գալիս են հարևան, ԱՊՀ երկրներից և Եվրոպայից: Կարևոր հատվածներ են ներկայացնում նաև դպրոցահասակների խմբերը, ընտանիքները, երբեմն նաև տարեց զբոսաշրջիկները։
* **Այցելության նպատակը.** Զբոսաշրջիկները Վեդի են այցելում տարբեր պատճառներով, ներառյալ մշակութային, բնության զբոսաշրջությունը և արկածային գործունեությունը: Համայնքը ներքին զբոսաշրջիկների համար ակտիվ այցելավայր է՝ այդ թվում դպրոցական էքսկուրսիաները, հանգստյան օրերին ընտանեկան հանգիստն ու կրոնական վայրերի այցելությունները։
* **Ծախսային օրինաչափություններ.** Այցելուները հակված են ծախսել գիշերակացի, հանրային սննդի սպասարկման օբյետների և էքսկուրսիաների, մասնագիտացված շրջայցերի վրա (կենդանիների, բույսերի դիտարկում, քայլարշավներ և այլն), նաև կա աճող հետաքրքրություն տեղական արտադրանքների նկատմամբ (պանիր, գինի և այլն):

**Տարիքային խմբեր.**

* **18-30 տարեկաններ (Երիտասարդներ):** Այս խումբը գերադասում է արկածային և ակտիվ հանգիստ, ինչպիսիք են արշավները, լեռնագնացությունը և էկոտուրիզմը։
* **31-50 տարեկաններ (Միջին տարիքի):** Նախընտրում են մշակութային և գաստրո- փորձառություններ, հետաքրքրվում են պատմական վայրերով և ավանդական խոհանոցով։
* **51 և ավել տարիքային խումբ (Մեծահասակներ):** Գնահատում են հանգիստ միջավայր, այցելում են առողջարաններ և մասնակցում են մշակութային միջոցառումներին։

**Ազգայինություն և ծագում.**

* **Ներքին զբոսաշրջիկներ:** Հայաստանի տարբեր մարզերից այցելուներ, ովքեր այցելում են պատմական և մշակութային վայրեր։
* **Միջազգային զբոսաշրջիկներ:** Հիմնականում ԱՊՀ երկրներից, ինչպես նաև Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից և Չինաստանից։ Նրանց հետաքրքրությունը Վեդիի նկատմամբ աճում է։
* **Սփյուռքահայեր:** Այցելում են իրենց ժառանգության հետ կապը վերականգնելու և ընտանիքների հետ ժամանակ անցկացնելու համար։

**Սեռային բաշխում**

* Կանայք: 50%
* Տղամարդիկ: 50%

Զբոսաշրջիկների սեռային բաշխումը համեմատաբար հավասար է, ինչը հնարավորություն է տալիս մշակել ծառայություններ և միջոցառումներ, որոնք հետաքրքիր կլինեն ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։

**Կրթական և տնտեսական մակարդակ.**

* **Բարձր կրթական մակարդակ:** Շատ այցելուներ ունեն բարձրագույն կրթություն, ինչը նշանակում է, որ նրանք հետաքրքրված են կրթական և մշակութային միջոցառումներով։
* **Միջին և բարձր եկամուտներ:** Սա հնարավորություն է տալիս առաջարկել բարձրակարգ ծառայություններ և ապրանքներ։

**Այցելուների վարքագիծ և նախասիրություններ.**

* **Պահանջարկ դեպի էկոզբոսաշրջություն.**
* **Կապ բնության հետ:** Այցելուները փնտրում են փորձառություններ, որոնք թույլ կտան կապ հաստատել բնության հետ, այցելել արգելոցներ, մասնակցել էկոլոգիական միջոցառումներին և այլն։
* **Կայուն զբոսաշրջություն:** Աճում է հետաքրքրությունը կայուն և պատասխանատու զբոսաշրջային պրակտիկաների նկատմամբ։
* **Մշակութային և պատմական հետաքրքրություններ.**
* **Այցելություն դեպի պատմական վայրեր:** Խոր Վիրապ, Գևորգ Մարզպետունու (Տափի) բերդ և այլ պատմական վայրերը մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում։
* **Մշակութային միջոցառումներ:** Փառատոներ, ավանդական արհեստների ցուցադրություններ և գաստրոնոմիական միջոցառումներ։
* **Արկածային զբոսաշրջություն.**
* **Արշավներ և լեռնագնացություն:** Վեդիի լեռնային տարածքները գրավում են արկածային զբոսաշրջիկներին։
* **Ջրային սպորտ և հանգիստ:** Ազատի ջրամբարը հնարավորություն է տալիս ջրային սպորտի և հանգստի համար։

**Միտումներ**

* **Այցելությունների աճող քանակ**
* Վերջին տարիներին առկա է զբոսաշրջիկների թվի կայուն աճ՝ միջինում տարեկան 10%։
* **Սեզոնային բազմազանացում:** Թեև հիմնական այցելությունները կատարվում են ամռան ամիսներին, նկատվում է հետաքրքրություն աշնան և գարնան ամիսներին այցելելու նկատմամբ՝ ընդլայնելով զբոսաշրջային սեզոնը։
* **Տեխնոլոգիական գործոններ.**
* **Առցանց պատվերներ**: Ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են օգտագործում առցանց հարթակներ՝ կացության և այլ ծառայությունները պատվիրելու համար։
* **Սոցիալական մեդիա:** Վեդիի գեղեցկությունը կարող է տարածվել սոցիալական մեդիայի միջոցով, որը կխթանի հետաքրքրությունը։
* **Գենդերային և սոցիալական զգայունություն.**
* **Կանանց մասնակցություն:** Աճում է կանանց մասնակցությունը արկածային և էկոզբոսաշրջության մեջ։
* **Ընտանեկան զբոսաշրջություն:** Ընտանիքները նախընտրում են Վեդին որպես հանգիստ և անվտանգ վայր հանգստի համար։
* **Շրջակա միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունք.**
* **Կանաչ զբոսաշրջություն:** Զբոսաշրջիկները ուշադրություն են դարձնում էկոլոգիական ազդեցությանը և նախընտրում են ծառայություններ, որոնք աջակցում են շրջակա միջավայրի պահպանությանը։
* **Կայուն պրակտիկաներ:** Այցելուները գնահատում են տեղական արտադրանքների օգտագործումը, թափոնների նվազեցումը և էներգիայի արդյունավետությունը։

**Առաջարկություններ.**

* **Շուկայի սեգմենտացիա.**
* Թիրախավորել երիտասարդներին՝ արկածային և էկոլոգիական փորձառությունների միջոցով։
* Ներգրավել միջին տարիքի և մեծահասակ զբոսաշրջիկներին՝ մշակութային և գաստրոնոմիական միջոցառումների միջոցով։
* Զարգացնել ընտանեկան զբոսաշրջությունը՝ առաջարկելով ընտանիքներին հարմար ծառայություններ։
* **Սեզոնայնության կրճատում.**
* Կազմակերպել միջոցառումներ ամբողջ տարվա ընթացքում՝ փառատոներ, տոնավաճառներ։
* Զարգացնել ձմեռային զբոսաշրջությունը՝ առաջարկելով ձմեռային սպորտի հնարավորություններ։
* **Թվային մարքեթինգ**
* Բարելավել առցանց ներկայությունը՝ սոցիալական մեդիայի և զբոսաշրջային հարթակների միջոցով։
* Զարգացնել բջջային հավելվածներ՝ տեղեկատվության մատչելիությունը հեշտացնելու համար ։
* **Կայուն զբոսաշրջության խթանում**
* Ներդնել էկոլոգիական պրակտիկաներ՝ տեղական բիզնեսների և ծառայությունների մեջ։
* Կազմակերպել կրթական ծրագրեր՝ զբոսաշրջիկների և համայնքի համար շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ։

**Թիրախային շուկաներ.**

* **Էկոտուրիզմ՝ էկո-զբոսաշրջիկներ.** Վեդիի բնական լանդշաֆտներով և կենսաբազմազանությամբ հետաքրքրված այցելուները (հիմնականում Խոսրովի անտառ պետական արգելոց) փնտրում են բացառիկ ճանապարհորդական փորձ, որը կապում է նրանց բնության հետ: Էկոտուրիզմի հնարավոր երթուղիների խթանման նպատկով մշակված տեղեկատվական նյութերը հասանելի են [այստեղ](https://drive.google.com/file/d/1K6O8yTdbGNzZU30nIHDeqhjzlJffklwI/view?usp=drive_link) և [այստեղ:](https://drive.google.com/file/d/18MeUmnnf2-eZ0-qqn6H4MHjRJT5d_82D/view?usp=drive_link)
* **Մշակութային զբոսաշրջություն՝ ճանապարհորդներ.** Վեդիի հարուստ պատմությամբ ու մշակութային ժառանգությամբ գրավված այցելուները հետաքրքրված են պատմական վայրերի, տեղական ավանդույթների և մշակութային իրադարձությունների ուսումնասիրությամբ: Մշակութային զբոսաշրջության հնարավոր երթուղիների խթանման նպատկով մշակված տեղեկատվական նյութը հասանելի է [այստեղ:](https://drive.google.com/file/d/1d1nyAIwEoCviQTWMm9BmA93Yq7oMb9Fy/view)
* **Արկածային զբոսաշրջություն՝ ակտիվ հանգիստ նախընտրողներ.** Բացօթյա գործունեության և արկածային զբոսաշրջության սիրահարները (արշավներ, ջրային սպորտաձևերը, կվադրացիկլներով կամ արտաճանապարհային մեքենաներով տուրերը) գտնում են, որ Վեդիի բազմազանությամբ հարուստ տեղանքը իդեալական է արկածային զբոսաշրջության համար։ Այս տարածաշրջանում ամենակարևոր արկածային այցելավայրերից է Ազատի ջրամբարը։ Արկածային զբոսաշրջության հնարավոր երթուղիների խթանման նպատկով մշակված տեղեկատվական նյութը հասանելի է [այստեղ:](https://drive.google.com/file/d/1mFDFz-H0xfLC8a5uwO05GG_FzDcIrtR9/view?usp=drive_link)
* **Գաստրո զբոսաշրջություն՝ ներառյան գինու զբոսաշրջություն՝**  այցելուներ, ովքեր հետաքրքրված են տեղանքի խոհանոցային ավանդույթներով, գինու արտադրման մշակույթով կամ ցանկանում են ներգրավված լինել դրանց պատրաստման փորձառությունների մեջ (Արարատի մարզը որպես Հայաստանի գինեգործական շրջան շատ կարևոր է էնոտուրիստների համար): Գաստրո զբոսաշրջության հնարավոր երթուղիների խթանման նպատկով մշակված տեղեկատվական նյութը հասանելի է [այստեղ:](https://drive.google.com/file/d/17YTRZSbpLFratxYR5WfAv8B5OV3GJ1yf/view?usp=drive_link)
* **Ագրոզբոսաշրջություն՝** գյուղտնտեսական հետա­քրքրու­թյուն ունեցող զբո­սաշրջիկներ, ովքեր ֆեր­մայից են, ագրո­բիզ­նե­սից, կամ էլ գյուղատնտեսու­թյու­նից հեռացածները: Նրանք ցան­կանում են տեսնել մեկ այլ գյուղա­տնտեսի առ­օր­յան: Ագրո­զբո­սա­շրջիկները շատ փոքր տոկոսն են կազմում ընդ­հա­նուր ճամ­փոր­դող­նե­րի, հիմնականում նրանք գյուղատնտե­սու­թյամբ հե­տա­քրքրվածներն են: Այս ուղղությունը սերտ կապված է նաև գյուղական զբոսաշրջության հետ, երբ զբո­սաշրջիկները ցան­կանում են բա­ցահայտել գյուղական կեն­սա­­կերպը, ծանոթանալ գյու­ղ­ա­կան միջավայրում պահ­­պանվող ավանդույթ­նե­րին և խոհա­նոցին, մաս­նակցել գյուղատնտե­սական աշխա­տանքներին, ստանալ ծա­ռա­յություններ գյու­ղա­կան կամ փոքր քա­ղաքային բնա­կավայրերում ապրող մարդ­կանցից:

**3.4 Մրցակցային առավելություններ**

**Հարևան համայնքների համեմատություն. Հ**արևան շրջաններն առաջարկում են նմանատիպ տեսարժան վայրեր, սակայն բացակայում են Վեդիի մշակութային և բնական փորձառությունների եզակի համադրությունը: Վեդիի մոտ լինելը մայրաքաղաքից դեպի հարավ հիմնական մայրուղուն և խոշոր քաղաքներին նրան մրցակցային առավելություն է տալիս հանգստյան օրերին կամ կկարճաժամկետ (մինչև մեկ ցերեկ տևողությամբ) այցելուներին գրավելու համար:

**Եզակի վաճառքի առաջարկ (USPs). Հատկանշական առանձնահատկություններ.** Վեդիի եզակի վաճառքի առաջարկները ներառում են նրա պատմական տեսարժան վայրերը, բազմազան բացառիկ էկոհամակարգերը և գաստրո, մշակութային փորձառությունները: Վեդի համայքնի ամենակարևոր մրցակցային առաջարկը Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի ներուժն է և Խոր Վիրապ վանքը, որոնք կարող են իրենց ներկայությամբ հիմնական այցելությունների պատճառն են հանդիսանում։ Մասնագիտացված այցերի համար բացառիկ է նաև տեղանքի խաղողագործական տերուառը:

*Աղյուսակ 4․*

Վեդի համայնքի զբոսաշրջության ոլորտի SWOT վերլուծություն

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ կողմեր** | **Թույլ կողմեր** |
|  **Եզակի մշակութային ժառանգություն**   * Խոր Վիրապի վանք, Տափի բերդ, Տարածաշրջանի ավանդական արվեստներ և արհեստներ:    **Հարուստ բնական ռեսուրսներ**   * Խոսրովի անտառի պետական արգելոց, Ազատի ջրամբար, բազմազան լանդշաֆտներ:    **Շատ բարենպաստ աշխարհագրական դիրք**   * Մերձավորություն Երևանին, ճանապարհների առկայություն:    **Հյուրընկալ և ջերմ համայնք**   * Տեղական բնակչության մասնակցություն, ավանդական խոհանոց և հյուրընկալություն:    **Զբոսաշրջության բազմազան տեսակների զարգացման ներուժ**   * Էկո-, արկածային, մշակութային, գաստրո և այլ զբոսաշրջություն: |  **Սահմանափակ ենթակառուցվածքներ**   * Անբավարար ճանապարհներ, կացության օբյեկտների պակաս, հասարակական տրանսպորտի թույլ զարգացվածություն:    **Մարքեթինգային ռազմավարությունների բացակայություն**   * Միջազգային ճանաչման պակաս, թվային մարքեթինգի թույլ օգտագործում, զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնների բացակայություն:    **Ընդգծված սեզոնային զբոսաշրջություն**   * Աշնան և ձմռան ամիսների քիչ այցելուներ, սեզոնային բիզնեսների կախվածություն:    **Մասնագիտական կադրերի պակաս**   * Հյուրընկալության և զբոսաշրջության ոլորտի ուսուցման պակաս, оտար լեզուների իմացության սահմանափակումներ:    **Ներդրումների սահմանափակություն զբոսաշրջային ոլորտում**   * Ֆինանսավորման պակաս նոր նախագծերի համար, համագործակցության պակաս մասնավոր սեկտորի հետ: |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ** |
|  **Էկոտուրիզմի աճող պահանջարկ**   * Միջազգային շուկաներում էկոտուրիզմի նկատմամբ հետաքրքրության աճ, կայուն և պատասխանատու զբոսաշրջային պրակտիկաների ներդրում:    **Նոր զբոսաշրջային ուղղությունների և արտադրանքի զարգացում**   * Թեմատիկ ուղևորություններ, մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:    **Համագործակցություն զբոսաշրջային գործակալությունների և օպերատորների հետ**   * Փաթեթային առաջարկների ստեղծում՝ ներառելով Վեդին, միջազգային համագործակցության հնարավորություններ:    **Կառավարական աջակցություն և ֆինանսավորման հնարավորություններ**   * Տարածաշրջանային զարգացման ծրագրեր, դոնոր կազմակերպությունների ակտիվություն:    **Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներգրավում**   * Բջջային հավելվածների և վիրտուալ շրջագայությունների, թվային մարքեթինգի զարգացում:    **Համայնքային զբոսաշրջության զարգացում**   * Տեղական համայնքների մասնակցության խթանում, սոցիալական ձեռներեցության նախագծերի աջակցություն: |  **Շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն**   * Բնապահպանական ռիսկեր՝ էկոհամակարգերի վնասում, աղտոտում; կլիմայական փոփոխությունների ազդեցություն՝ երաշտներ, ջրհեղեղներ և այլն:    **Մրցակցության բարձր մակարդակ**   * Այլ զբոսաշրջային ուղղությունների զարգացում Հայաստանում և հարևան երկրներում; Միջազգային շուկայում մրցակցային դիրքի դժվարացում:    **Տնտեսական անկայունություն**   * Ազգային արժույթի տատանումներ; գնաճ և տնտեսական ճգնաժամեր:    **(Գեո-)Քաղաքական անկայունություն**   * Տարածաշրջանային կոնֆլիկտներ; անվտանգության մտահոգություններ զբոսաշրջիկների համար:    **Շրջակա միջավայրի դեգրադացիայի ռիսկեր**   * Անպատասխանատու զբոսաշրջային պրակտիկաների կիրառման; բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վնասման ռիսկեր:    **Գլոբալ գործոններ**   * Համավարակներ և առողջապահական ճգնաժամեր; միջազգային տնտեսական ճգնաժամեր: |

|  |
| --- |
| **4. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ** |

**4.1 Զբոսաշրջության տնտեսական ազդեցությունը**

**Ընթացիկ ներդրումներ -** Զբոսաշրջությունը կարող է կենսական դերակատարություն ունենալ Վեդի համայնքի տնտեսության մեջ՝ զգալիորեն նպաստելով տեղական ՀՆԱ-ի բարձրացմանը և ապահովելով զբաղվածության հնարավորություններ: Զբոսաշրջությունը կարող է աջակցել ծառայությունների և դրանց հետ համակցվող տարբեր ոլորտներին, ներառյալ հյուրընկալությունը, մանրածախ առևտուրը և տրանսպորտը՝ եկամտի լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելով ուղղակի և անուղղակի տնտեսական հետևանքների միջոցով: Զբոսաշրջիկների հարաճուն այցելություններից համայնքում կակտիվանան ներդրումները, ինչը կնպաստի հանրային ենթակառուցվածքների բարելավմանն ու տեղացիների կյանքի որակի բարձրացմանը։

**Պոտենցիալ աճ -** Կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ զբոսաշրջությունը կարող է առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում Վեդիի ՀՆԱ-ն ավելացնել շուրջ 15%-ով: Ակնկալվում է, որ այս աճը կստեղծի բազմաթիվ աշխատատեղերի հնարավորություններ, մասնավորապես հյուրընկալության, շրջագայությունների և տեղական արհեստների ոլորտներում: Բացի այդ, զբոսաշրջության աճը կարող է խթանել տեղական արտադրանքի պահանջարկը՝ օգուտ տալով գինեգործներին, արհեստավորներին և փոքր բիզնեսին:

Ըստ Հայաստանում միջազգային այցելությունների հետազոտության (2023թ․) այցելուների միջին օրեկան ծախսը կազմում է մոտ 50 ԱՄՆ դոլար։ Համայնքում ստեղծելով ժամանցի, հանգստի տարբեր համակարգեր՝ հնարավոր է դրամական մեծ հոսքեր ապահովել նույնիսկ մեկօրյա այցերի ընթացքում։ Սակայն եթե այդ առաջարկները ձևավորվեն խմբային այցերի համար (միջինը 20-40 այցելու), ապա ակտիվ սեզոններին զարգացումը բեկումնային կլինի։

**Աշխատանքի հնարավորություններ.**

Զբոսաշրջության ոլորտի ընդլայնումը կպահանջի հմուտ աշխատուժ՝ աճող պահանջները բավարարելու համար: Աշխատանքի հնարավորությունները կստեղծվեն հետևյալում.

* **Հյուրընկալություն.** Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, ռեստորաններում և ժամանցի վայրերում անձնակազմի կարիքի ավելացում:
* **Ուղղորդում և մեկնաբանություն.** Վերապատրաստված էքսկուրսավարների և թարգմանիչների հնարավորություններ՝ այցելուների փորձառությունը բարելավելու համար:
* **Տրանսպորտ և լոգիստիկա.** Տրանսպորտային ծառայությունների, տրանսպորտային միջոցների վարձույթի և լոգիստիկ աջակցության հետ կապված աշխատատեղեր:
* **Մարքեթինգ․** Զբոսաշրջության ոլորտի առաջխաղացման հենասյունը շուկայավարությունն է։ Մարքեթինգի լավ մասնագետների առկայությամբ շատ քիչ ներդրումներով հնարավոր է այցելուների մեծ հոսքեր ուղղորդել և աստիճանաբար՝ ըստ ահնրաժեշության ձևավորել այդ հոսքերը սպասարկող ենթակառուցվածքները։

**Բազմապատկիչ էֆեկտներ.**

Զբոսաշրջության տնտեսական ազդեցությունը դուրս է գալիս ուղղակի ծախսերից: Այն ներառում է անուղղակի ազդեցություններ, ինչպիսիք են տեղական ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի աճը և առաջացած ազդեցությունները, ինչպիսիք են տեղական տնտեսությունում աշխատողների կողմից ծախսվող լրացուցիչ եկամուտները: Այս բազմապատկիչ էֆեկտներն էլ ավելի են մեծացնում Վեդիի տնտեսական աճի ներուժը:

**4.2 Ներդրումային հնարավորություններ**

**Պետական հատվածի ներդրումներ.**

* **Ենթակառուցվածքների զարգացում.** Ճանապարհների, հասարակական տրանսպորտի և կոմունալ ծառայությունների ոլորտում կառավարության ներդրումները չափազանց կարևոր են զբոսաշրջության աճին աջակցելու համար: Ենթակառուցվածքի արդիականացումը կբարելավի հասանելիությունը և կբարձրացնի այցելուների աճող հետաքրքրությունը:
* **Մշակույթի պահպանում.** Պատմական վայրերի և մշակութային տեսարժան վայրերի պահպանման և վերականգնման ֆինանսավորումը կապահովի Վեդիի ժառանգության պահպանումն ապագա սերունդների համար: Պատմամշակութային վայրերի հարակից տարածքների բարեկարգումը՝ ավտոկայանատեղիների, սանհանգույցների, շվաքարանների ձևավորումը, ցուցանակներով համալրումը կնպաստեն այցերի տևողության երկարաձգմանը։
* **Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն.** Ներդրումները կայուն պրակտիկաներում և պահպանության նախաձեռնություններում կարևոր են Վեդիի բնական գեղեցկությունն ու էկոլոգիական առողջությունը պահպանելու համար: Առաջարկվում է մտցնել Վեդիի ռազմավարական զարգացման ծրագրի մեջ "կանաչ" օրակարգը՝ հատկապես պահպանվող տարածքների հետ կապված՝ ստեղծելով և զարգացնելով այդ բրենդը, որը կբերի մեծ թվով էկո-տուրիստների՝ ինչպես տեղացի, այնպես էլ արտասահմանից:

**Մասնավոր հատվածի հնարավորություններ.**

* **Տեղավորում և հյուրընկալություն.** Ներդրողների համար կան հնարավորություններ՝ զարգացնելու կացարանների բազմազան տարբերակներ՝ սկսած բուտիկ հյուրանոցներից մինչև էկոլոգիական օթյակներ:
* **Զբոսաշրջության ծառայություններ.** Ներդրումները զբոսաշրջային գործակալություններում և մասնագիտացված զբոսաշրջային ծառայություններում կբավարարեն շուկայի աճող պահանջարկը:
* **Տեղական ձեռնարկություններ.** Տեղական ձեռնարկատերերի և արհեստավորների աջակցությունը կարող է խթանել եզակի ապրանքների և ծառայությունների ստեղծումը, որոնք կբարձրացնեն Վեդիի զբոսաշրջային առաջարկը և մրցակցությունը:
* **Դեպի “Կանաչ” տնտեսություն․** Այժմիական զարգացող աշխարհն անցում է կատարում դեպի “կանաչ” (կայուն, շրջանաձև) տնտեսվարում: ՀՀ-ում այս պահին գործում են “կանաչ” տնտեսության զարգացման համար հարմարեցված ֆինանսական գործիքներ (օրինակ՝ պետության կողմից սուբսիդավորվող վարկեր՝ արևային սարք/սարքավորումների տեղադրման համար): Մի շարք միջազգային կառույցներ իրականցնում են ծրագրեր տարբեր մակարդակներում՝ ՀՀ-ում տնտեսությունների, բիզնեսի և համայնքների ավելի կայուն և “կանաչ” դարձնելու ուղղությամբ:

**Պետական և մասնավոր գործընկերություններ (ՊՄԳ).**

Կառավարության և մասնավոր ձեռնարկությունների միջև համագործակցությունը կարող է խթանել զբոսաշրջության զգալի զարգացումը: Հնարավոր ՊՄԳ-ները ներառում են ենթակառուցվածքային ծրագրեր, մարքեթինգային արշավներ և համատեղ ձեռնարկություններ մշակութային և բնապահպանական նախաձեռնություններում:

**4.3 Տնտեսական մարտահրավերներ**

**Սեզոնային տատանումներ.**

Վեդիում զբոսաշրջությունը սեզոնային տատանումներ է ունենում՝ համեմատաբար ակտիվ համարելով գարնան, ամռան և վաղ աշնան շրջանը: Այս տատանումների լուծումը պահանջում է զբոսաշրջային արտադրանքի դիվերսիֆիկացում՝ խթանելով ամբողջ տարվա զբոսաշրջիկների այցելություններ:

**Ենթակառուցվածքի սահմանափակումներ.**

Վեդիի որոշ տարածքներ զուրկ են զբոսաշրջության աճին աջակցելու համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներից: Տեղեկատվության, տրանսպորտի, կացարանների և այլ ծառայությունների բարելավումներ են անհրաժեշտ՝ կայուն աճ ապահովելու համար:

**Տնտեսական դիվերսիֆիկացում.**

Թեև զբոսաշրջությունն առաջարկում է զգալի տնտեսական օգուտներ, ոլորտի վրա չափազանց մեծ կախվածությունը կարող է հանգեցնել խոցելիության: Կարևոր է դիվերսիֆիկացնել Վեդիի տնտեսական բազան՝ խթանելով լրացուցիչ արդյունաբերությունները և խրախուսելով նորարարությունները:

|  |
| --- |
| **5. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ** |

Հաշվի առնելով Վեդիի զբոսաշրջության զարգացման երկարաժամկետ կայունության կարևորությունը, փորձագետների թիմը օգտագործել է արդեն իսկ մշակված բնապահպանական լավ պրակտիկաների ուղեցույցները, որը ներառում է հետևյալ հիմնական ուղղությունները.

**5.1 Կենսաբազմազանության պահպանություն և բնական ռեսուրսների կառավարում**

* **Պահպանման ծրագրերի իրագործում:** Խորհուրդ է տրվում ստեղծել կրթական արահետներ Խոսրովի անտառում, որտեղ այցելուները կկարողանան ծանոթանալ տեղի եզակի բուսական և կենդանական աշխարհին՝ առանց վնասելու էկոհամակարգերը։
* Օրինակ՝ կարող են առաջարկվել ուղեկցվող էկոտուրեր, որոնք կվերահսկվեն փորձառու գիդերի կողմից։
* **Բնակավայրերի վերականգնման նախագծեր:** Խորհուրդ է տրվում կկազմակերպել ծառատունկի միջոցառումներ անտառահատված տարածքներում՝ համագործակցելով տեղական դպրոցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Սա ոչ միայն կվերականգնի բնական միջավայրը, այլև կխթանի համայնքի մասնակցությունը։
* **Համագործակցություն բնապահպանական ՀԿ-ների հետ:** Խորհուրդ է տրվում համագործակցել բնապահպանական կազմակերպությունների հետ, համատեղ մշակել կենսաբազմազանության պահպանության ծրագրեր և իրականացնել մոնիտորինգի գործողություններ։

**5.2 Կլիմայական գործողություններ և աղետների ռիսկի նվազեցում**

Հաշվի առնելով կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա՝ խորհուրդ է տրվում կենտրոնանալ հետևյալ քայլերի վրա.

* **Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ներգրավում:** Զբոսաշրջային հաստատություններում, ինչպիսիք են հյուրանոցներն ու ռեստորանները, խորհուրդ է տրվում խթանել արևային ՖՎ և ջրի տաքացման համակարգերի, ինչպես նաև էներգաարդյունավետ սարքերի ներդրումը։
* Օրինակ՝ նոր կառուցվող հյուրանոցը/հյուրատունը կարող է ունենալ արևային էներգիայով սնուցվող լուսավորություն և ջրատաքացման համակարգեր։
* **Աղետների ռիսկի նվազեցման ռազմավարությունների զարգացում:** Խորհուրդ է տրվում կազմակերպել ուսուցումներ և ծրագրեր տեղական բնակչության համար՝ պատրաստելու նրանց բնական աղետների դեպքում գործողություններին։
* Օրինակ՝ կարող են մշակվել արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլաններ ջրհեղեղների կամ երկրաշարժերի դեպքում։
* **Կլիմայական դիմակայունության բարձրացում:** Խորհուրդ է տրվում գյուղատնտեսական համայնքներին տրամադրել աջակցություն՝ կլիմայական փոփոխություններին հարմարեցված գյուղատնտեսական պրակտիկաների ներդրման համար, ինչպես օրինակ երաշտադիմացկուն մշակաբույսերի աճեցումը։

**5.3 Ռեսուրսների արդյունավետություն և աղտոտման կանխարգելում**

Խորհուրդ է տրվում խթանել ռեսուրսների պատասխանատու օգտագործումը և աղտոտման նվազեցումը հետևյալ գործողությունների միջոցով.

* **Ռեսուրսների արդյունավետ տեխնոլոգիաների ընդունում:** Հաստատությունները կարող են կահավորվել ջրի և էներգիայի խնայողության սարքավորումներով։
* Օրինակ, հյուրանոցներում կարող են տեղադրվել սենսորային ծորակներ և LED լուսավորություն, անձրևաջրերի կուտակման համակարգեր և այլն։
* **Թափոնների կառավարմում:** Կարող են ստեղծվել տեսակավորման և վերամշակման կետեր զբոսաշրջային վայրերում։
* Օրինակ՝ Ազատի ջրամբարի մոտ կարող է տեղադրվել տեսակավորման աղբամաններ, և կազմակերպվել թափոնների պարբերական տեղափոխում և վերամշակում։
* **Շրջանաձև տնտեսության աջակցում:** Խորհուրդ է տրվում խրախուսել տեղական արտադրողների և արհեստավորների միջև համագործակցությունը՝ օգտագործելով վերամշակված կամ տեղական աղբյուրներից ստացված նյութեր։
* Օրինակ՝ ձեռագործ նվերների արտադրությունը կարող է օգտագործել վերամշակված նյութեր։

**5.4 Ռիսկերի կառավարման մոտեցում**

Հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը նվազեցնելու համար նախատեսվում է.

* **Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումների (ՇՄՍԱԳ) իրականացում:** Բոլոր խոշոր նախագծերի նախնական փուլում կիրականացվեն ՇՄՍԱԳ՝ իդենտիֆիկացնելու պոտենցիալ ռիսկերը։
* Օրինակ՝ նոր ճանապարհի կառուցման նախագծում կգնահատվի դրա ազդեցությունը տեղական կենսաբազմազանության վրա։
* **Ռիսկերի վերահսկում և մեղմացում:** Կկազմվի ռիսկերի կառավարման պլան, որը կներառի վերահսկման մեխանիզմներ և պատասխանատվության սահմանումներ։
* Օրինակ՝ կսահմանվեն կառուցապատման ժամանակ բնապահպանական չափանիշներ, որոնց հետևելը պարտադիր կլինի։
* **Շահագրգիռ կողմերի մասնակցություն:** Ռիսկերի կառավարման գործընթացում ակտիվորեն կներգրավվեն տեղական համայնքները և այլ շահագրգիռ կողմեր՝ ապահովելու թափանցիկություն և պատասխանատվություն։
* **Օրինակներ՝**
* **Հաջողված նախագծերի օրինակներ:** Վեդիի մոտակայքում գտնվող գյուղերում արդեն գործում են էկո-գյուղատնտեսական նախագծեր, որոնք հաջողությամբ ներդրել են վերականգնվող էներգիայի համակարգեր և կայուն գյուղատնտեսական պրակտիկաներ։
* **Միջազգային փորձի կիրառություն:** Նախագիծը կվերցնի օրինակներ Ավստրիայից, որտեղ զբոսաշրջային ոլորտում լայնորեն կիրառվում են էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և շրջակա միջավայրի պահպանության բարձր ստանդարտներ։

**5.5 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում**

**Ներկայիս բնապահպանական պայմանները.**

Վեդիի բնական լանդշաֆտները բնութագրվում են բազմազան էկոհամակարգերով, ներառյալ անտառները, գետերը և այլ ջրային պաշարները (Ազատի ջրամբար, որը գտնվում է Արտաշատ համայնքում), ինչպես նաև լեռնաշղթաները: Տարածաշրջանում կան մի քանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ, որոնք ունեն պահպանվաղ տեսակների լայն բազմազանություն:

**Զբոսաշրջության հնարավոր ազդեցությունները.**

Զբոսաշրջությունը կարող է ունենալ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական բնապահպանական ազդեցություն: Չնայած այն կարող է աջակցել պահպանության ջանքերին և բարձրացնել իրազեկությունը, այցելուների թվի աճը կարող է վնասել բնական ռեսուրսները և էկոհամակարգերը:

*Գծապատկեր 3․*

Զբոսաշրջության հնարավոր բացասական ազդեցությունները շրջակա միջավայրի վրա

Աղտոտվածություն

Էկոհամակարգերի դեգրադացիա

Ռեսուրսների սպառում

Թափոնների աճը և արտանետումները կարող են ունենալ բացասական ազդեցություն օդի, ջրի և հողի որակի վրա

Կանաչ տարածքների գերօգտագործումը կարող է հանգեցնել արգելավայրերի ոչնչացման և կենսա-բազմազանության կորստի

Զբոսաշրջության հետ կապված գործունեությունը կարող է հանգեցնել ջրի և էներգիայի ռեսուրսների գերօգտագործմանը

Զբոսաշրջության բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա

**Մեղմացման ռազմավարություններ.**

Բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար առաջարկվում են հետևյալ ռազմավարությունները.

* **Կայուն ենթակառուցվածք.** Մշակել էկոլոգիապես մաքուր հարմարություններ, որոնք նվազեցնում են ռեսուրսների սպառումը և թափոնների առաջացումը:
* **Այցելուների կրթություն.** Իրականացնել զբոսաշրջիկներին պատասխանատու վարքագծի և պահպանության պրակտիկայի մասին իրազեկում և կրթելու ծրագրեր՝ հենց զբոսաշրջային այցելությունների վայրերում (հանգստի գոտիներ, հյուրատներ, փառատոններ և այլն):
* **Մոնիտորինգ և կարգավորում.** Ստեղծել մեխանիզմներ շրջակա միջավայրի պայմանների մոնիտորինգի և բնական տարածքները պաշտպանող կանոնակարգերի կիրառման համար՝ ներգրավելով նաև տեղական ռեսուրսները (օրինակ՝ 1. հարթակ, որտեղ կտեղադրվեն այցելավայրերի վիճակը լուսաբանող լուսանկարներ և տեսանյութեր, 2. վարկանիշային համակարգ, որտեղ կշնորհվեն “կանաչ” վարկանիշներ, որի շրջանակներում կարող է լինել նաև պարգևատրումներ հենց այդ հարթակում ներգրավված մասնակիցների կողմից ձևավորված հիմնադրամից և այլն:

**5.6 Պահպանության նախաձեռնություններ**

**Պահպանվող տարածքներ.**

Վեդիում են գտնվում մի քանի պահպանվող տարածքներ, այդ թվում՝ Խոսրովի արգելոցը, Ազատի ջրամբարը և շրջակա ազգային պարկերը: Այս տարածքները վճռորոշ դեր են խաղում ՀՀ և Կովկասի կենսաբազմազանության պահպանման և էկոտուրիզմի հնարավորություններ ստեղծելու գործում:

**Վայրի բնության պահպանություն.**

Անհետացման վտանգի տակ գտնվող տեսակների և նրանց ապրելավայրերի պաշտպանությանն ուղղված ջանքերը կարևոր են: Պահպանման ծրագրերը պետք է կենտրոնանան կենսամիջավայրերի վերականգնման, որսագողության դեմ միջոցառումների, այն է ոչնչացնելու փոխարեն՝ էկոտուրիզմի զարգացման, էկո-կրթական ծրագրելի և համայնքի ներգրավվածության վրա՝ աջակցելու վայրի բնության պահպանմանը:

**Համայնքի ներգրավվածություն.**

Տեղական համայնքների ներգրավումը պահպանության նախաձեռնություններում կենսական նշանակություն ունի նրանց հաջողության համար: Համայնքահեն զբոսաշրջության ծրագրերը կարող են բնակիչներին հնարավորություն տալ դառնալու շրջակա միջավայրի խնամակալներ՝ միաժամանակ ապահովելով տնտեսական օգուտներ (օրինակ. անվանական ծառատունկ՝ դպրոցականների ներգրավմամբ, որպես դեպի կանաչ բնություն սիրո սերմացում և այլն):

**Կլիմայական փոփոխություն․**


ՀՀ կառավարության 2021թ. ապրիլի 22-ի N610-Լ որոշման համաձայն, զբոսաշրջության ոլորտը ճանաչվել է որպես կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ երկրում առավել խոցելի ոլորտներից մեկը։ Հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության բացասական միտումները և կանխատեսվող սցենարները՝ Վեդի համայնքում անհրաժեշտ է որդեգրել այնպիսի քաղաքականություն, որը կնպաստի կլիմայի փոփոխության ռիսկերի նկատմամբ զբոսաշրջության ոլորտի դիմակայուն զարգացմանը:

**5.7 Կայուն զբոսաշրջության պրակտիկա**

Կայուն զբոսաշրջության հայեցակարգի հիմքում ընկած է թո­ղու­նակության հասկացությունը: Դա որևէ զբոսաշրջային օբյեկտի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունն է, որը վնաս չի հաս­ց­նում տեղական ռեսուրսներին, բացասաբար չի անդրա­դառ­նում զբոսաշրջիկների տպավորությունների վրա, չի առա­ջաց­նում սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ տեղի բնակչության համար:

*Գծապատկեր 4*

Կայուն զբոսաշրջության իրականացման համար անհրաժեշտ բաղադրիչներ



1. Էկոլոգիապես մաքուր ենթակառուցվածքների զարգացումը կայուն զբոսաշրջության զարգացման առանցքային գրավականն է: Սա ներառում է էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործումը, ռեսուրսների (վառելիք, ջուր, էլեկտրաեներգիա) խնայողության, ինչպես նաև թափոնների կայուն կառավարման պրակտիկաների մշակում և ներդրում, և բնական էսթետիկայով (բնությանը ներդաշնակ) օբյեկտների նախագծում:
2. Պատասխանատու զբոսաշրջության ուղեցույցների հաստատումը կապահովի այցելուների հասկանալուն և հավատարիմ լինելը կայուն գործելակերպին: Այս ուղեցույցները պետք է ներառեն թափոնների առանձնացված հավաքումը և հեռացումը, վայրի բնության փոխազդեցությունը և կանաչ վայրերի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը՝ որպես մարդու՝ այցելուի տուն:
3. Կայուն զբոսաշրջության համար հավաստագրերի և ստանդարտների խթանումը կարող է բարձրացնել Վեդիի՝ որպես էկոլոգիապես մաքուր վայրի համբավը: Այնպիսի ծրագրերը, ինչպիսիք են էկոպիտակավորումը և կանաչ հավաստագրերը, կարող են խրախուսել բիզնեսին կայուն պրակտիկա ընդունել:

|  |
| --- |
| **6. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |

**Համայնքի ներգրավվածությունը զբոսաշրջության զարգացման մեջ.**

Տեղական համայնքների ներգրավումը զբոսաշրջության պլանավորման և զարգացման մեջ երաշխավորում է, որ բնակիչները օգտվեն զբոսաշրջության աճից: Տեղացիներին որոշումների կայացման գործընթացներում ներգրավելը և վերապատրաստման հնարավորությունների ապահովումը կարող է նրանց զբոսաշրջության ոլորտում ակտիվորեն մասնակցելու հնարավորություն տալ:

**Կարողությունների զարգացում և ուսուցում.**

Տեղի բնակիչների համար կարողությունների զարգացման ծրագրերում ներդրումները նրանց կզորացնեն զբոսաշրջության ոլորտում զարգանալու համար անհրաժեշտ հմտություններով: Վերապատրաստման նախաձեռնությունները պետք է կենտրոնանան հյուրընկալության, ուղղորդման, ձեռներեցության և կայուն զբոսաշրջության պրակտիկայի վրա:

**Սոցիալական հավասարություն և ներառականություն.**

Ապահովել, որ զբոսաշրջության օգուտները հավասարաչափ բաշխվեն համայնքների միջև, կարևոր է սոցիալական համախմբվածության համար: Պետք է ջանքեր գործադրել մարգինալացված խմբերին (կանայք, ՀՈՒԱ[[5]](#footnote-5), ազգային փոքրամասնություններ, միգրանտներ/տեղահանված անձինք և այլն) ընդգրկելու և զբոսաշրջության տնտեսությանը մասնակցության հավասար հնարավորություններ ապահովելու ուղղությամբ։

**Համայնքի առողջության և անվտանգության բարելավման խթանում.**

Խորհուրդ է տրվում իրագործել համայնքի առողջության նախաձեռնություններ և անվտանգության արձանագրություններ՝ պաշտպանելու թե՛ բնակիչներին, թե՛ այցելուներին՝ զարգացնելով անվտանգ զբոսաշրջային միջավայր:

Համայնքային զարգացման մեջ հարկ է կարևորել բնակչության անմիջական ներգրավմամբ ագրոզբոսաշրջության կարևորությունը, որը հիմնականում գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող այս տարածաշրջանի համար բազմապատկիչի էֆեկտով համաչափ զարգացման արդյունքներ կարող է ապահովել։

Ի հավելումն վերոգրյալի, հարկ է նշել, որ ագրոզբոսաշրջությունը գյուղատնտեսական մասնագի­տաց­ված գործու­նեության ձև է, որը նախատեսում է համալիր ծա­ռայությունների կազ­մակերպում և մատուցում՝ ներառելով կացու­թյուն, հանգիստ, սննդով ապահովում, էքսկուրսիաների կազմա­կերպում, ձկնորսություն և որսորդություն, որոնց ընթաց­քում ձեռք են բերվում որոշակի գիտե­լիքներ և փորձի փոխա­նակում, միաժամանակ հնարավորություններ են ընձեռվում զբոսաշրջության ակտիվ ձևերով զբաղվելու համար:[[6]](#footnote-6)

Եվ քանի որ ագրոզբոսաշրջության հետ անմիջական կապ ունի գյուղական զբոսաշրջությունը, այն նույնպես հարկավոր է համադրել ձևավորվող առաջարկներում։ Գյուղական զբոսաշրջությունը հիանալի հանգստի միջոց է այն մարդկանց  համար, ովքեր մշտապես բնակվում  են մեծ քաղաքներում: Այցելուները նման հանգստի պայմաններում ակնկալում են վայելել բնությունը և ծանոթանալ գյուղական տարածքներին, ապրելակերպին, ավանդույթներին ու ծեսերին: Իսկ ագրոզբոսաշրջությունը  հիմնականում հնարա­վո­րու­թյուն­ներ է  ստեղծում  շեշտադրելու  գյուղատնտեսական բիզ­նե­սի առանձնահատուկ ճյուղերը՝ գինեգործություն, կաթի վե­րամշա­կում, պանրի արտադրություն, այգեգործություն և բնա­կան  միջավայրում այլ գործունեություններ: [[7]](#footnote-7)

|  |
| --- |
| **7. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ** |

**7․1 Որոշումների կայացման և զարգացման մեջ ներգրավվածություն**

Վեդի համայնքի բնակչության ակտիվ ներգրավվածությունը էական նշանակություն ունի զբոսաշրջության զարգացման նախաձեռնությունների հաջողության և կայունության ապահովման համար: Համայնքի բնակինչների ձայների լսելիությունն ապահովելու և գնահատելու միոջոցով զարգացման գործընթացները կդառնան ավելի ընդգրկուն և արդյունավետ: Համայնքի մասնակցությունը այս գործընթացներում պետք է խրախուսվի տարբեր ուղիներով.

* **Համայնքային խորհուրդակցություններ և ֆորումներ.** Համայնքային ներգրավվածության ապահովման համարհարկավոր էկազմակերպել հանրային կանոնավոր հանդիպումներ և համայնքային ֆորումներ՝ բնակիչներից կարծիքներ, գաղափարներ և մտահոգություններ հավաքագրելու համար: Այս հանդիպումները թույլ կտան համայնքի անդամներին ուղղակիորեն ներդրում ունենալ զբոսաշրջության զարգացմանն առնչվող հիմնական որոշումների կայացման գործում, ինչպիսիք են ենթակառուցվածքների բարելավումը, շրջակա միջավայրի պահպանման ռազմավարությունները և նոր զբոսաշրջային երթուղիների ձևավորումը:
* **Համատեղ պլանավորման կոմիտեներ.** Տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համայնքային կազմակերպությունների, բիզնեսների և քաղաքացիների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հարկավոր է ձևավորել կոմիտեներ, որոնք իրենց վրա կվերցնեն զբոսաշրջության զարգացման գործընթացների առաջնորդությունը: Այս հանձնաժողովները կապահովեն, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը ձայն ունենան զբոսաշրջային ծրագրերի տեսլականի ձևավորման և իրականացման գործում:
* **Թափանցիկ որոշումների կայացում.** Վստահություն և թափանցիկություն ձևավորելու համար զբոսաշրջության զարգացմանն առնչվող բոլոր հիմնական որոշումները հարկավոր է հասանելի դարձնել հանրությանը: Սա պետք է ներառի համայնքի հետ ծրագրի ժամանակացույցի, բյուջեի հատկացումների և ակնկալվող արդյունքների փոխանակումը՝ տեղական կարիքներին և առաջնահերթություններին համապատասխանեցնելու համար:

**7․2 Կրթական և կարողությունների զարգացման գործունեություն**

Վեդիի զբոսաշրջության ոլորտի երկարաժամկետ հաջողությունն ապահովելու համար հարկավոր է նախաձեռնել և իրականացնել կարողությունների զարգացման ծրագրեր՝ կենտրոնանալով համայնքի անդամներին՝ զբոսաշրջության ոլորտում առաջընթաց արձանագրելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով զինելու վրա: Այս նախաձեռնությունները կարող են ներառել.

* **Զբոսաշրջության և հյուրընկալության ուսուցման ծրագրեր.** Հարկավոր է համապարփակ ուսուցում տրամադրել այն անհատներին, ովքեր հետաքրքրված են զբոսաշրջության ոլորտում կարիերայով: Դասընթացները կարող են ներառել այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են հաճախորդների սպասարկումը, հյուրընկալության կառավարումը, զբոսավարի ծառայությունները և այլն: Այս ծրագրերի իրականացումը կապահովի, որ տեղացիները լավ պատրաստված լինեն աշխատելու հյուրանոցներում, ռեստորաններում և որպես զբոսավարներ, ուղեկցորդներ:
* **Աշխատաժողովներ կայուն պրակտիկաների վերաբերյալ.** Հարկավոր է իրականացնել կրթական սեմինարներ՝ խթանելու կայուն զբոսաշրջության պրակտիկաների կիրառումը: Այս սեմինարները պետք է կենտրոնանան այնպիսի ոլորտների վրա, ինչպիսիք են շրջակա միջավայրի պահպանությունը, թափոնների կառավարումը, էներգաարդյունավետությունը և էկոլոգիապես մաքուր բիզնես մոդելները: Սա հնարավորություն կտա համայնքի անդամներին պաշտպանել իրենց շրջակա միջավայրը՝ միաժամանակ տնտեսապես օգուտ քաղելով զբոսաշրջությունից:
* **Խոհարարական և մշակութային հմտությունների սեմինարներ.** Գաստրոտուրիզմին աջակցելու համար պետք է կազմակերպվեն խոհարարական սեմինարներ՝ սովորեցնելու ավանդական պատրաստման տեխնիկան և ազգային ուտեստների ներկայացումը:

**7․3 Բիզնես նախաձեռնությունների աջակցություն և ձեռներեցության խթանում**

Տեղական բիզնեսի միջավայրի զարգացումը վճռորոշ է զբոսաշրջության տնտեսական օգուտները Վեդիի բնակիչների միջև լայնորեն կիսելու համար: Տեղացի ձեռներեցներին և փոքր բիզնեսին աջակցելու համար հարկավոր է իրականացնել հետևյալ նախաձեռնությունները.

* **Բիզնեսի ինկուբացիայի և մենթորության ծրագրեր.** Հարկավոր էտեղական ձեռնարկատերերին հասանելիություն տրամադրել ինկուբացիոն ծրագրերին, որոնք աջակցություն են առաջարկում բիզնես պլանների մշակման, ներդրումների հասանելիության և իրենց արտադրանքի շուկայավարման գործում: Զբոսաշրջության ոլորտի փորձառու մենթորների ներգրավվմամբ կարող է երախշավորվել համապատասխան առաջնորդություն նոր բիզնեսի սեփականատերերին հյուրընկալության, ագրոզբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և տեղական արհեստների հետ կապված հաջող ձեռնարկություններ սկսելու գործում:
* **Ֆինանսական աջակցության և միկրո վարկավորման ծրագրեր.** Ֆինանսավորման հասանելիությունը բիզնեսի զարգացման կարևոր բաղադրիչ է: Հարկավոր է նախաձեռնել միկրո վարկավորման ծրագիր՝ փոքր ձեռներեցներին բիզնես սկսելու կամ ընդլայնելու համար անհրաժեշտ կապիտալով ապահովելու համար: Առաջնահերթությունը կտրվի այն բիզնեսներին, որոնք կենտրոնացած են կայունության, մշակույթի պահպանման և տեղական զբաղվածության խթանման վրա:
* **Գործընկերության և ցանցային համագործակցության հնարավորություններ.** Համագործակցությունն ու աճը խթանելու համար տեղական բիզնեսների համար հարկավոր է կանոնավոր ցանցային միջոցառումներ կազմակերպել: Այս միջոցառումները բիզնեսի սեփականատերերին հնարավորություն կտան կապ հաստատել պոտենցիալ գործընկերների, մատակարարների և հաճախորդների հետ: Բացի այդ, հարկավոր է խրախուսել տեղական տնտեսությունների, ռեստորանների և զբոսաշրջության ծառայություններ մատուցողների միջև համագործակցությունը՝ ստեղծելու կենսունակ և փոխկապակցված բիզնես էկոհամակարգ:

**7․4 Շարունակական աջակցություն և համայնքային զբոսաշրջության նախաձեռնություններ**

Վեդիի զբոսաշրջության զարգացման տեսլականի և ռազմավարության շրջանակներում, հարկավոր է ստեղծել շարունակական աջակցության նախաձեռնություններ.

* **Համայնքի կողմից ղեկավարվող զբոսաշրջության ծրագրեր.** Տեղացիներին հարկավոր է խրախուսել առաջարկելու և ղեկավարելու զբոսաշրջությանն առնչվող իրենց նախագծերը, ինչպիսիք են նոր արշավային արահետների, մշակութային փառատոնների կամ էկոլոգիապես մաքուր կացարանների ստեղծումը: Այս ծրագրերը կարող են աջակցվել տեղական իշխանությունների և գործընկեր կազմակերպությունների տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներով:
* **Երիտասարդների ներգրավման ծրագրեր.** Հատուկ ուշադրություն է հարկավոր դարձնել երիտասարդներին զբոսաշրջությանն առնչվող միջոցառումներին ներգրավելուն: Պրակտիկայի, փոխնակության և երիտասարդության վրա հիմնված վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով հարկավոր է երիտասարդ սերունդներին հնարավորություն տալ կարիերա կառուցել զբոսաշրջության ոլորտում՝ միաժամանակ կապ ունենալով իրենց մշակութային ժառանգության հետ:
* **Մոնիտորինգ և հետադարձ կապի մեխանիզմներ.** Համայնքային ներգրավվածության ապահովման համար հարկավոր է ստեղծել հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմներ և պահպանել շարունակական հաղորդակցություն՝ համայնքի վրա զբոսաշրջության զարգացման ազդեցությունը վերահսկելու համար: Կանոնավոր հարցումները, ֆոկուս խմբերը և համայնքի հետադարձ կապի նիստերը կարողեն օգտակար լինել հետևելու զբոսաշրջության տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական ազդեցություններին՝ անհրաժեշտության դեպքում թույլ տալով ճշգրտումներ և բարելավումներ կատարել:

|  |
| --- |
| **8. ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ ԵՎ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒՄ** |

**8.1 Բրենդինգ և դիրքավորում**

**Եզակի վաճառքի առաջարկներ (USPs) -** Վեդիի եզակի վաճառքի առաջարկները հիմնված են բնական գեղեցկության, մշակութային ժառանգության և իսկական փորձառությունների իր յուրահատուկ խառնուրդի վրա: Բրենդինգի ռազմավարությունը պետք է ընդգծի այս եզակի հատկությունները՝ Վեդին այլ ուղղություններից տարբերելու համար: Խորհուրդ է տրվում զարգացնել Վեդիի բրենդը որպես «էկո» կամ «կանաչ» ուղղություն՝ կայունության վրա շեշտադրումով, ինչը թույլ կտա գրավել բնապահպանական պատասխանատվությունը կարևորող զբոսաշրջիկներին:

**Ապրանքանիշի ինքնությունը -** Արդյունավետ մարքեթինգի համար կարևոր է բրենդի ամուր ինքնության ձևավորումը: Վեդիի ապրանքանիշը պետք է արտացոլի իր կայունության, մշակութային իսկության և արկածային արժեքները՝ ռեզոնանս ունենալով թիրախային լսարանների հետ, ովքեր փնտրում են իմաստալից ճանապարհորդական փորձ: Խորհուրդ է տրվում հատուկ ուշադրություն դարձնել Վեդիի նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը՝ բոլոր բրենդային և մարքեթինգային (գովազդային) նյութերում ու գործողություններում:

**Դիրքորոշման ռազմավարություն -** Վեդին պետք է դիրքավորվի որպես Հայաստանում էկոմշակութային զբոսաշրջության առաջատար ուղղություն։ Դիրքորոշման ռազմավարությունը պետք է ընդգծի իր հավատարմությունը կայունությանը, մշակութային պահպանմանը և ներգրավիչ փորձառություններին, որոնք այցելուներին կապում են բնության և ժառանգության հետ:

**8.2 Թիրախային շուկաներ և սեգմենտացիա**

**Ներքին զբոսաշրջիկներ -** Վեդիի համար զգալի շուկա են ներկայացնում ներքի զբոսաշրջիկները։ Մարքեթինգային ջանքերը պետք է կենտրոնանան հանգստյան օրերի, ընտանեկան արձակուրդների և մշակութային միջոցառումների խթանման վրա՝ հայ ճանապարհորդներին գրավելու համար:

**Ներգնա զբոսաշրջիկներ -** Միջազգային շուկաների թիրախավորումը կարևոր է Վեդիի հասանելիությունն ընդլայնելու համար: Հիմնական շուկաները ներառում են հարևան երկրները, եվրոպացի ճանապարհորդները, ովքեր փնտրում են մշակութային փորձառություն և բացառիկ բնական միջավայրով հետաքրքրված էկոտուրիստներ, ագրոտուրիստներ ամբողջ աշխարհից: Նաև հեռանկարային են համարվում գինու տուրիզմով հետաքրքրված զբոսաշրջիկները։


**Խորոշ շուկաներ -** Նիշային շուկաների բացահայտումը Վեդի համայնքին թույլ է տալիս հարմարեցնել իր առաջարկները հատուկ հետաքրքրություններին: Այս շուկաները ներառում են արկածային ճանապարհորդներ, մշակութային էնտուզիաստներ և բնության լուսանկարիչներ:

**8.3 Խթանման ռազմավարություններ**

Զբոսաշրջության ոլորտը տնտեսության մյուս ոլորտներից առավել քան կարիք ունի շարունակական խթանման, և տվյալ տարածքշրջանի, համայնքի համար առանց ընդհատումների հանրահռչակման գործողությունների իրականացման։ Գծապատկեր 5-ում ներկայացված է զբոսաշրջության ոլորտի խթանման հիմնական գործիքակազմը։

1. Թվային շուկայավարում - Թվային հարթակների օգտագործումը կարևոր է համաշխարհային լսարանին հասնելու համար: Սոցիալական մեդիայի արշավները, որոնման համակարգի օպտիմալացումը (SEO) և բովանդակության մարքեթինգը կարող են արդյունավետորեն խթանել Վեդիի տեսարժան վայրերը և ներգրավել պոտենցիալ այցելուներին:
2. Հասարակայնության հետ կապեր - Լրատվամիջոցների, ճանապարհորդական բլոգերների և ազդեցիկ մարդկանց հետ հարաբերություններ հաստատելը կարող է բարձրացնել Վեդիի տեսանելիությունը: Ճանաչողական ճամփորդությունների և մեդիա շրջագայությունների կազմակերպումը կարող է դրական լուսաբանում առաջացնել և ուշադրություն գրավել դեպի նպատակակետ:
3. Համագործակցություն և գործընկերություն - Զբոսաշրջային գործակալությունների, տուրօպերատորների և հյուրընկալության բիզնեսների հետ համագործակցությունը կարող է ընդլայնել Վեդիի հասանելիությունը: Ավիաընկերությունների, հյուրանոցների և զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ ռազմավարական համագործակցությունը կարող է նպաստել համատեղ շուկայավարման ջանքերին և ավելի շատ այցելուներ գրավել:
4. Միջոցառումներ և փառատոներ - Վեդիում մշակութային իրադարձությունների և փառատոնների խթանումը նպատակային մարքեթինգային արշավների միջոցով կարող է գրավել զբոսաշրջիկներին, ովքեր փնտրում են եզակի փորձառություններ, քանի որ փառատոները հիմնականում միտված են ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանն ու հանրահռչակմանը։ Ամենամյա տոնակատարությունների, արվեստի ցուցահանդեսների և ավանդական ներկայացումների կարևորումը կարող է բարձրացնել տարածաշրջանի մշակութային գրավչությունը և գրավել այցելուներին:

*Գծապատկեր 5*

Համայնքի զբոսաշրջության ոլորտի խթանման հիմնական գործիքները

**8.4 Շուկայավարման նյութեր և ալիքներ**

**Բրոշյուրներ և տպագիր նյութեր -** Բարձրորակ բրոշյուրներն ու տպագիր նյութերը արժեքավոր գործիքներ են Վեդին զբոսաշրջային տոնավաճառներում, զբոսաշրջության գրասենյակներում և այցելուների կենտրոններում գովազդելու համար: Այս նյութերը պետք է պարունակեն գրավիչ պատկերներ և մանրամասն տեղեկություններ տեսարժան վայրերի և փորձառությունների մասին:

**Կայք և առցանց ներկայություն -** Օգտագործողի համար հարմար կայքէջը շատ կարևոր է տեղեկատվություն տրամադրելու և ամրագրումները հեշտացնելու համար: Կայքը պետք է ցուցադրի Վեդիի տեսարժան վայրերը, առաջարկի ճանապարհորդական խորհուրդներ և ներառի ինտերակտիվ հնարավորություններ, ինչպիսիք են վիրտուալ շրջագայությունները և այցելուների վկայությունները:

**Սոցիալական մեդիայի ներգրավվածություն -** Սոցիալական մեդիա հարթակների միջոցով պոտենցիալ այցելուների հետ շփումը կարևոր է ապրանքանիշի իրազեկման համար: Կանոնավոր գրառումները, ինտերակտիվ բովանդակությունը և հետևորդների հետ շփումը կարող են խթանել համայնքի զգացումը և խրախուսել Վեդի ճանապարհորդությունը:

**Բազմալեզու նյութեր -** Բազմաթիվ լեզուներով մարքեթինգային նյութերի տրամադրումն ապահովում է հասանելիություն միջազգային ճանապարհորդների համար: Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուներով տեղեկատվություն առաջարկելը կարող է բարձրացնել Վեդիի գրավչությունը տարբեր լսարանի համար:

|  |
| --- |
| **9. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |

**9.1 Տրանսպորտ և մատչելիություն**

**Ճանապարհների բարելավում -** Վեդիի տեսարժան վայրերի հասանելիությունը բարելավելու համար: Մայրուղիների, տեղական ճանապարհների և ցուցանակների արդիականացումը կհեշտացնի այցելուների ճանապարհորդությունը և կբարելավի կապը տարածաշրջանում:

**Հասարակական տրանսպորտ -** Վեդին ավելի հասանելի կդարձնի զբոսաշրջիկների համար: Ավտոբուսային ծառայությունների, մաքոքային (shuttle) երթուղիների և ուղևորությունների փոխանակման (ride-sharing) տարբերակների ընդլայնումը կապահովի հարմար այլընտրանքներ առանց մասնավոր տրանսպորտային միջոցների այցելուների համար:

**Մատչելիություն բոլորի համար -** Բոլոր այցելուների համար մատչելիության ապահովումը առաջնահերթություն է: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցների և երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար հարմարությունների և ծառայությունների ներդրումը կստեղծի ավելի ներառական զբոսաշրջային միջավայր:

**9.2 Տեղավորում և հյուրընկալություն**

**Գիշերակացի տարբեր տեսակներ -** Վեդիում կացարանների շրջանակի և գիշերակացի հնարավորությունների ընդլայնումը շատ կարևոր է այցելուների տարբեր նախասիրությունները բավարարելու համար: Խրախուսելով բուտիկ (boutique) հյուրանոցների, էկո-օթյակների (eco-lodges), միջին և բարձր դասի հյուրանոցների և ընտանիքների համար հարմար հանգստավայրերի զարգացումը կբավարարի շուկայի տարբեր հատվածները: Խորհուրդ է տրվում նախագծման և կառուցման ժամանակ նախատեսել կայուն նյութերի և տեխնոլոգիաների օգտագործումը, ինչպիսիք են էներգաարդյունավետ համակարգերը և կանաչ շինարարական պրակտիկաները, իսկ գործող օբյեկտներում կազմակերպել ռեսուրսների, մասնավորապես ջրի խնայողության միջոցառումներ, թափոնների առանձին հավաքման և/կամ վերամշակման/վերօգտագործման ծրագրեր և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործման խթանում:

**Որակի ստանդարտներ և հավաստագրեր -** Կացության վայրերի և հյուրանոցների որակի չափանիշների և հավաստագրերի հաստատումը կբարձրացնի այցելուների գոհունակությունը: Խրախուսելով ձեռնարկություններին հետևել ծառայության որակի և կայունության միջազգային չափանիշներին, կարող է բարձրացնել Վեդիի հեղինակությունը:

**Հյուրընկալության անձնակազմի կարողությունների զարգացում -** Հյուրընկալության անձնակազմի վերապատրաստման ծրագրերում ներդրումները կբարելավեն սպասարկման որակը և այցելուների փորձը: Հաճախորդների սպասարկման, մշակութային զգայունության և լեզվական հմտությունների վերաբերյալ սեմինարների կազմակերպումը կբարձրացնի տեղական աշխատուժի հնարավորությունները:

**9.3 Այցելուների հարմարավետություն**

*Գծապատկեր 6*

Համայնքում այցելուների հարմարավետության հիմնկան երաշխիքները

Այցելուների հարմարավետության երաշխիքներ

2․ Հանգստի գոտիներ և հարմարություններ

1․ Այցելուների տեղեկատվական կենտրոն

3․ Անվտանգության, ապահովության միջոցառումներ

4. Թափոնների կայուն կառավարում

1. Այցելուների տեղեկատվական կենտրոն - Վեդիում այցելուների տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծումը զբոսաշրջիկներին կտրամադրի անհրաժեշտ տեղեկատվություն և օգնություն: Այս կենտրոնը պետք է առաջարկի քարտեզներ, գրքույկներ և ուղեցույցով շրջագայությունների առաջարկություններ՝ այցելուների փորձը բարելավելու համար:
2. Հանգստի գոտիներ և հարմարություններ - Հիմնական երթուղիների երկայնքով հանգստի գոտիների և հարմարությունների ստեղծումը կբարելավի ճանապարհորդների հարմարավետությունը: Այնպիսի հարմարություններ, ինչպիսիք են նստարանները, հանգստի տաղավարները, զուգարանները, պիկնիկի վայրերը և դիտակետերը, կարող են բարելավել զբոսաշրջության ընդհանուր փորձը և խրախուսել ավելի երկար մնալը:
3. Անվտանգության և ապահովության միջոցառումներ - Այցելուների անվտանգության ապահովումը առաջնային է: Անվտանգության միջոցառումների իրականացումը, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պլանների և տեղական կանոնակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը զբոսաշրջիկներին հանգստություն կապահովի նրանց այցելության ընթացքում:
4. Թափոնների կայուն կառավարում - Թափոնների կառավարման կայուն պրակտիկաների իրականացումը կպաշտպանի Վեդիի բնական միջավայրը: Ռազմավարությունները, ինչպիսիք են վերամշակումը, թափոնների նվազեցումը և էկոլոգիապես մաքուր փաթեթավորումը, կնվազեցնեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը և կնպաստեն պատասխանատու զբոսաշրջությանը:

|  |
| --- |
| **10. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ** |

**10.1 Փուլային իրականացման ռազմավարություն**

Սույն բաժնում ներկայացված գործողությունների համախումբը նախատեսվում է իրականացնել հինգ տարվա ընթացքում, և դրանք տրոհված են երեք հիմնական փուլով։

*Գծապատկեր 7*

Նախատեսվող միջոցառումների փուլային իրականացման ռազմավարություն



* Իրականացնել մանրամասն տեխնիկատնտեսական հետազոտություններ և գնահատել պլանավորված գործունեության և միջամտությունների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա:
* Նախաձեռնել ենթակառուցվածքների բարելավումներ՝ կենտրոնանալով տրանսպորտի և կացարանների վրա:
* Նախաձեռնել և մեկնարկել տեղեկատվական արշավներ Վեդին որպես զբոսաշրջային ուղղություն գովազդելու համար:
* Համագործակցություն և գործընկերություն հաստատել հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ, ներառյալ պետական մարմինները, տեղական բիզնեսները և միջազգային կազմակերպությունները:

Փուլ 1. (1-2 տարի)

**ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ**

* Ընդլայնել զբոսաշրջային առաջարկները՝ զարգացնելով նոր տեսարժան վայրեր այցելությունների, շրջագայություններ և մշակութային փորձառությունների առաջարկներ և ծառայություններ:
* Իրականացնել վերապատրաստման ծրագրեր՝ զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտում ներգրավված մարդկային ռեսուրսների համար տեղական կարողությունների զարգացման նպատակով:
* Մեծացնել մարքեթինգային ջանքերը՝ ուղղված միջազգային շուկաներին և նիշային հատվածներին:
* Հետևել և գնահատել զբոսաշրջության զարգացման ազդեցությունը՝ ռազմավարություններում անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարելով:

Փուլ 2. (3-4 տարի)

**ԱՃ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ**

* Կենտրոնացում կայուն պրակտիկայի և երկարաժամկետ պահպանման նախաձեռնությունների վրա:
* Զբոսաշրջության ոլորտում նորարարության և ձեռներեցության խթանում:
* Ենթակառուցվածքները և ծառայությունների շարունակական բարելավում՝ այցելուների զարգացող կարիքները բավարարելու համար:
* Խթանել Վեդին որպես Հայաստանում զբոսաշրջության կայուն զարգացման մոդել։

Փուլ 3.

(5-րդ տարի և հետո)

**ԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**10.2 Կատարողականի հիմնական ցուցիչներ (KPI)**

**Այցելուների թիվը և ծախսերը.**

* Թիրախավորել հինգ տարվա ընթացքում այցելուների ժամանումների 30% աճ:
* Չափել միջին ծախսերը մեկ այցելուի համար՝ տնտեսական ազդեցությունը գնահատելու: նպատակով

**Զբաղվածություն և տնտեսական ներդրում.**

* Հետևել աշխատատեղերի ստեղծմանը զբոսաշրջության հետ կապված ոլորտներում:
* Մշտադիտարկել զբոսաշրջության չափաբաժինը Վեդիի ՀՆԱ-ի աճում:

**Այցելուների բավարարվածություն և արձագանք.**

* Պարբերաբար հարցումներ անցկացնել այցելուների բավարարվածությունը գնահատելու և բարելավման ենթակա ոլորտները բացահայտելու համար:
* Օգտագործել հետադարձ կապի գործիքներ՝ այցելուների փորձառությունը գնահատելու ու առաջարկները ընթացիկ կարիքներին հարմարեցնելու համար:

**Շրջակա միջավայրի և մշակույթի պահպանում.**

* Վերահսկել բնապահպանական ցուցանիշները, ինչպիսիք են թափոնների կառավարումը և կենսաբազմազանության առողջությունը:
* Գնահատել զբոսաշրջության ազդեցությունը մշակութային վայրերի և ավանդույթների վրա:

**Կայունության չափումներ.**

* Չափել զբոսաշրջային բիզնեսի կողմից կայուն գործելակերպի ընդունումը:
* Հետևել պահպանության նպատակներին հասնելու և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները նվազեցնելու առաջընթացին:

**10.3 Ժամանակացույց և նշաձողեր**

*Աղյուսակ 6*

Զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված առանցքային գործողությունների ժամանակացույց

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Գործողություն | Տարի 1 | Տարի 2 | Տարի 3 | Տարի 4 | Տարի 5 |
| 1 | Նախաձեռնել տեղեկատվական արշավներ Վեդիի տեսարժան վայրերի մասին տեղեկացվածությունը բարձրացնելու համար |  |  |  |  |  |
| 2 | Սկսել ենթակառուցվածքների արդիականացումն ու տրանսպորտային ցանցի բարելավումը |  |  |  |  |  |
| 3 | Իրականացնել տեխնիկատնտեսական ուսումնա-սիրություններ և մշակել հիմնավորումներ զբո-սաշրջության ոլորտի նոր նախագծերի համար |  |  |  |  |  |
| 4 | Ստեղծել տեղեկատվական կենտրոն և բարելավել ցուցանակների համակարգը |  |  |  |  |  |
| 5 | Մշակել և իրականացնել վերապատրաստման ծրագրեր ու միջոցառումներ հյուրընկալության անձնակազմի, տեղական ձեռնարկությունների համար |  |  |  |  |  |
| 6 | Նախաձեռնել և իրականացնել էկոլոգիապես մաքուր զբոսաշրջության փորձնական ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| 7 | Ընդլայնել կացարանների տարբերակները և բարելավել այցելուների հարմարությունները |  |  |  |  |  |
| 8 | Մեծացնել մարքեթինգային ջանքերը՝ ուղղված միջազգային շուկաներին |  |  |  |  |  |
| 9 | Մշակել և իրագործել մշակութային և էկոտուրիզմի նոր փորձառություններ |  |  |  |  |  |
| 10 | Շարունակել ենթակառուցվածքների և ծառայությունների որակի բարելավմանն ուղղված նախաձեռնությունները |  |  |  |  |  |
| 11 | Ուսումնասիրել այցելուների կարծիքը և հարմարեցնել զբոսաշրջային առաջարկներն ընթացիկ կարիքներին |  |  |  |  |  |
| 12 | Ամրապնդել համագործակցությունը շահագրգիռ կողմերի և ոլորտի դերակատարների հետ |  |  |  |  |  |
| 13 | Դիրքավորել Վեդին որպես Հայաստանում էկոզբոսաշրջության, ագրոզբոսաշրջության և մշակութային զբոսաշրջության առաջատար ուղղություն |  |  |  |  |  |
| 14 | Կենտրոնանալ կայուն զբոսաշրջության փորձի և պահպանման ջանքերի վրա |  |  |  |  |  |
| 15 | Դիրքավորել Վեդին որպես Հայաստանում էկոմշակութային զբոսաշրջության առաջատար ուղղություն |  |  |  |  |  |

**10.4 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածություն**

**Պետական կառավարման համակարգ -** Համագործակցել պատկան գերատեսչությունների և պետական կառավարման տեղական մարմինների հետ՝ ապահովելու համապատասխանությունը զբոսաշջության զարգացման ռազմավարություններին, տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին և ապահովելու անհրաժեշտ աջակցություն զբոսաշրջության նախաձեռնությունների զարգացման համար:

**Համայնքային ակտիվ խմբեր և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ -** Ներգրավել համայնքային ակտիվ խմբերին և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին զբոսաշրջության պլանավորման և զարգացման գործում՝ խթանելով տեղի բնակիչների և կազմակերպությունների մոտ սեփականության և մասնակցության զգացումը:

**Զբոսաշրջության ոլորտում գործող տնտեսվարողներ -** Կառուցել ամուր գործընկերություն զբոսաշրջային բիզնեսների, տուրիստական գործակալությունների և հյուրընկալության մատակարարների հետ՝ նրանց փորձն ու ռեսուրսները արդյունավետորեն օգտագործելու համար:

**Միջազգային կազմակերպություններ -** Համագործակցեք միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ ֆինանսավորման, տեխնիկական փորձաքննության և կայուն զբոսաշրջության զարգացման գլոբալ ցանցերի հասանելիության ապահովման համար:

**Ակադեմիական հաստատություններ -** Համագործակցեք ակադեմիական հաստատությունների հետ՝ իրականացնելու հետազոտություններ, վերապատրաստումներ և կարողությունների զարգացման ծրագրեր, որոնք կաջակեն Վեդիի զբոսաշրջության զարգացմանը:

|  |
| --- |
| **11. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ** |

**11.1 Գնահատման շրջանակ**

**Կատարողականի չափումներ.**

* Հետևել այցելուների թվին, ծախսերին և բավարարվածության մակաչդակին զբոսաշրջության տնտեսական ազդեցությունը գնահատելու համար:
* Զբոսաշրջության ոլորտում աշխատատեղերի ստեղծման և զբաղվածության հնարավորությունների չափում:

**Բնապահպանական ցուցանիշներ.**

* Վերահսկել շրջակա միջավայրի պայմանները, ներառյալ կենսաբազմազանության առողջությունը և թափոնների կառավարման պրակտիկան:
* Գնահատել զբոսաշրջության ազդեցությունը բնական ռեսուրսների և բնակավայրերի վրա:

**Մշակույթի պահպանման չափանիշներ.**

* Գնահատել մշակութային ժառանգության վայրերի և ավանդույթների պահպանումը:
* Հետևել զբոսաշրջության ազդեցությանը համայնքի բնակավայրերի և մշակութային ինքնության վրա:

**Կայունության չափանիշներ.**

* Չափել զբոսաշրջային բիզնեսի կողմից կայուն գործելակերպի ընդունումը:
* Հետևել պահպանման նպատակներին հասնելու և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների նվազեցման ուղղությամբ առաջընթացին:

**11.2 Հետադարձ կապի մեխանիզմներ**

**Այցելուների հարցումներ և արձագանքներ -** Պարբերաբար հարցումներ իրականացնել՝ այցելուների կարծիքը հավաքագրելու և բարելավման ենթակա ոլորտները բացահայտելու համար: Օգտագործել այս տեղեկատվությունը առաջարկները այցելուների կարիքներին հարմարեցնելու համար:

**Շահագրգիռ կողմերի խորհրդատվություն -** Ներգրավել շահագրգիռ կողմերին խորհրդատվությունների և հետադարձ կապի միջոցառումներում՝ ապահովելու համար, որ նրանց հեռանկարները դիտարկվեն զբոսաշրջության պլանավորման և զարգացման մեջ:

**Համայնքային ներդրում -** Ներգրավել բնակիչներին և տեղական կազմակերպություններին հետադարձ կապի մեխանիզմներում՝ զբոսաշրջության ազդեցության վերաբերյալ պատկերացումներ հավաքելու և ցանկացած մտահոգություն կամ խնդիր լուծելու համար:

**11.3 Շարունակական բարելավում**

**Հարմարվողական կառավարում -** Իրականացնել հարմարվողական կառավարման ռազմավարություններ՝ արձագանքելու փոփոխվող պայմաններին և առաջացող հնարավորություններին: Շարունակաբար գնահատել զբոսաշրջային նախա-ձեռնությունների արդյունավետությունը և կատարել անհրաժեշտ ճշգրտումներ:

**Նորարարություն և լավագույն պրակտիկա -** Խրախուսել նորարարությունը և կայուն զբոսաշրջության զարգացման լավագույն փորձի ընդունումը: Կիսվել հաջողության պատմություններով և քաղած դասերով շահագրգիռ կողմերի և ոլորտի գործընկերների հետ:

**Կարողությունների զարգացում -** Ներդրումներ կատարել կարողությունների շարունակական զարգացման ծրագրերում՝ բարելավելու տեղի բնակիչների և զբոսաշրջության մասնագետների հմտություններն ու գիտելիքները:

**Կայունության հաշվետվություն -** Պատրաստել պարբերական զեկույցներ կայունության չափանիշների և շրջակա միջավայրի և մշակույթի պահպանման նպատակներին հասնելու ուղղությամբ առաջընթացի մասին: Օգտագործել այս տեղեկությունը՝ ցույց տալու համար Վեդիի նվիրվածությունը պատասխանատու զբոսաշրջության զարգացմանը:

**Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

Վեդիի զբոսաշրջության զարգացման ծրագիրը հստակ տեսլական է սահմանում տարածաշրջանը ներքոնշյալ զբոսաշրջության ուղղությունների համար նպաստավոր վայր, դրանք են՝

* Էկոզբոսաշրջություն,
* Պատմամշակությաին զբոսաշրջություն,
* Արկածային զբոսաշրջություն
* Գաստրո – զբոսաշրջություն
* Ագրոզբոսաշրջություն։

Օգտագործելով իր բնական գեղեցկությունը, հարուստ մշակութային ժառանգությունը և կայունությանը նվիրվածությունը, նաև խաղողագործությունը՝ Վեդին կարող է գրավել այցելուների բազմազան խմբեր և զգալի տնտեսական օգուտներ առաջացնել համայնքի և բնակավայրերի համար:

Այս հետազոտությունը ուրվագծում է ռազմավարական նախաձեռնությունները, ենթակառուցվածքների բարելավումները և համագործակցային գործընկերությունը, որոնք անհրաժեշտ են այդ նպատակներին հասնելու համար:

Իրականացնելով այս համապարփակ ճանապարհային քարտեզը՝ Վեդին կիրացնի իր ողջ ներուժը՝ որպես զբոսաշրջության զարգացող այցելավայր, որը տարբերվում է իր յուրահատուկ ինքնությամբ և պահպանում է իր բացառիկ, թանկարժեք ռեսուրսները ապագա սերունդների ժառանգման համար:

***ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1***

***Վեդիի զբոսաշրջային երթուղիներ – ՏՈՒՐ 1***

|  |
| --- |
| **ՎԵԴԻԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱԻՆ ԵՎ ԱՐԿԱԾԱՅԻՆ ԵՐԹՈՒՂԻ** |

2-օրյա զբոսաշրջային փորձառություն, մշակությաին ժառանգության, բնության և արկածների սիրահարների համար

* Տևողությունը – 2 ցերեկ / 1 գիշեր
* Սեզոնային համապատասխանությունը – մայիսից հոկտեմբեր
* Մասնակիցների քանակը – առնվազն 6, առավելագույնը 10
* Ուղեկցորդի կամ գիդ-թարգմանչի անհրաժեշտություն

**Օր 1**

* Խոր Վիրապ վանք
* Ժամանում Վեդի համայնք
* Տափի բերդ
* Տուշպա գինու մառան (ճաշ)
* Հովհաննես Կարապետ վանք
* Վեդի Ալկո (գինու համտես)
* Գիշերակաց Վեդի համայնքում

**Օր 2**

* Նախաճաշ գիշերակացի հանգրվանում
* Հրեշտակների ձոր (քայլարշավ)
* «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում շրջայց (կենդանիների հետքերի, բույսերի դիտարկում)
* Արգելոցում բացօթյա ճաշ (պիկնիկ)
* Արտաճանապարհային մեքենաներով շրջայց Խոսրովից Վեդի
* Մեկնում Վեդի համայնքից

**Ընդհանուր նկարագրություն.** Այս 2-օրյա զբոսաշրջային երթուղին նախատեսված է   
Վեդիի լավագույն առանձնահատկությունները ցուցադրելու համար՝ համատեղելով նրա մշակութային ժառանգությունը, բնական գեղեցկությունը և արկածներով լի հիասքանչ լանդշաֆտները: Այս եթուղին լավագույն հնարավորություններն է ներկայացնում այն զբոսաշրջիկների համար, ովքեր փնտրում են հաղորդակցում հայկական մշակութային ժառանգության և արկածների հետ:

|  |
| --- |
| **Օր 1. Մշակութային և պատմական ճամփորդություն** |

**Խոր Վիրապ վանք (առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Զբոսաշրջային այս երթուղին մեկնարկում է Խոր Վիրապի վանական համալիրից՝ Հայաստանի ամենանշանավոր կրոնական վայրերից մեկը, որն առաջարկում է հիասքանչ տեսարաններ դեպի Արարատ լեռը և հաղորդակցում Հայաստանի քրիստոնեական ժառանգության հետ:
* **Այցելուների փորձ.** Զբոսավարի ուղեկցությամբ շրջայց մենաստանում և ծանոթություն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ժառանգությանը, ինչպես նաև լուսանկարչություն Արարատ լեռան բացառիկ համայնապատկերներին:

**Տափի բերդ-ամրոց (կեսօր)**

* **Տևողությունը՝** 1-2 ժամ
* **Նկարագրություն.** Երթուղին կշարունակվիդեպի պատմական Տափի բերդ կամ Գևորգ Մարզպետունու ամրոց, որտեղ կարող եք ուսումնասիրել միջնադարյան ամրոցի մնացորդները, որը ժամանակին պաշտպանել է տարածաշրջանը: Բերդը պատկերացումներ է տալիս հայկական միջնադարյան ճարտարապետության և ռազմական կառույցների պատմության մասին:
* **Այցելուների փորձ.** Զբոսավարի ուղեկցությամբ Էքսկուրսիա բերդի ավերակներով, ծանոթություն հնագույն մարտերի պատմություններին և լուսանկարչություն շրջակա հիասքանչ լանդշաֆտների տեսարանով:

**Ճաշի կանգառ. Տուշպա Գինու Մառան (կեսօր)**

* **Նկարագրություն.** Իսկական հայկական խոհանոցըևՎեդիին բնորոշ առանձնահատուկ գինիները համտեսելու տեղական ռեստորանում, որտեղ ճաշատեսակներ են պատրաստվում թարմ, տեղական ծագման բաղադրիչներով, իսկ գինիները իրենց մեջ կրում են դարերի խորքից եկող ժառանգության պատմությունը:
* **Առաջարկվող ուտեստներ.** Խորոված (հայկական խորոված), տոլմա (խաղողի տերևներով) և լավաշ (ավանդական հաց):

**Հովհաննես Կարապետ վանք (ուշ կեսօր)**

* **Տևողությունը՝** 1-2 ժամ
* **Նկարագրություն.** ԱյցելությունՀովհաննես Կարապետ վանքը, հոգևոր ապաստարան, որը հայտնի է իր հիասքանչ ճարտարապետությամբ և խաղաղ միջավայրով:
* **Այցելուների փորձ.** Զբոսավարի ուղեկցությամբ էքսկուրսիա վանքի կոթողներով, անձնական մտորումների կամ աղոթքի ժամանակ և լուսանկարչական հնարավորություններ:

**Վեդիի տեղական գինեգործական փորձ (երեկո)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Երթուղու առաջին օրը կավարտվի այցելելով հայկական գինեգործության բազմադարյան փորձի և ավանդույթների շարունակող տեղական Վեդի Ալկո ձեռնարկություն: Հայկական գինու և ալկոհոլային խմիչքների յուրահատուկ համերը համտեսելու և ավանդական գինեգործության գործընթացին շանոթանալու լավագույն հնարավորություն:
* **Այցելուների փորձ.** Խմիչքների համտես, շրջագայություն ձեռնարկության տարածքում և քննարկումներ տեղի մասնագետների հետ արտադրության պատմության և ապագայի վերաբերյալ:

**Երեկոյան հանգիստ.**

* **Գիշերակաց.** Գիշերակացը կկազմակերվի Վեդիի հյուրատաներում, որոնք առաջարկում է հարմարավետ կացարան հայկական հյուրընկալության նրբերանգով:

|  |
| --- |
| **Օր 2. Բնություն և արկածներ** |

**Հրեշտակների ձոր (առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Այցելության երկրորդ օրը կմեկնարկի գեղատեսիլ քայլարշավով Հրեշտակների ձորով, բնական երկրաբանական կազմավորում, որը հայտնի է իր հիասքանչ լանդշաֆտներով և հանդարտ մթնոլորտով:
* **Այցելուների փորձ.** Ուղեկցությամբ քայլարշավ, բնության լուսանկարչություն և վայրի բնության դիտման հնարավորություններ:

**«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի ուսումնասիրում (ուշ առավոտից մինչև կեսօր)**

* **Տևողությունը՝** 3-4 ժամ
* **Նկարագրություն.** **«**Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը հետազոտելու հնարավորություն, որը կենսաբազմազանության թեժ կետ է և աշխարհի ամենահին պահպանվող տարածքներից մեկը:
* **Այցելուների փորձ.** Վայրի բնության դիտարկում, էկոշրջագայություններ, ինչպես նաև ծանոթություն արգելոցի յուրահատուկ էկոհամակարգերին և դրանց պահպանման ջանքերին:

**Ճաշի կանգառ. Պիկնիկ Խոսրովի անտառում (կեսօր)**

* **Նկարագրություն.** Աանտառի անխռով գեղեցկության մեջ խնջույք վայելելու հնարավորություն:
* **Այցելուների փորձ.** Պիկնիկի համար առաջարկվող ապրանքներ.թարմ թխած հաց, տեղական պանիրներ, սեզոնային մրգեր և խմորեղեն:

**Վերջնական կանգառ. Վեդիի արտաճանապարհային փորձառություն (ուշ կեսօր)**

* **Տևողությունը՝** 1-2 ժամ
* **Նկարագրություն.** Երթուղին և ճանապարհորդությունը կավարտվիարտաճանապարհային արկածներով Վեդիի խորդուբորդ տեղանքներով ու լանշաֆտներով: Կատարյալ է նրանց համար, ովքեր փնտրում են ադրենալինին և անմոռանալի զգացողութոյւններ:
* **Գործունեություն.** 4x4 արտաճանապարհային վարում, լեռնային հեծանվավարություն և Վեդիի լանդշաֆտի պանորամային տեսարանների նկարահանում:

**Երեկոյան մեկնում. վերադարձ (երեկոյան)**

* **Շրջագայության ավարտ.** Արկածներով և ուսումնասիրություններով լի 2-օրա շրաջագայությունից հետո վերադարձ:

**Լրացուցիչ տեղեկություններ.**

* **Տրանսպորտ.** Ճկունության համար խորհուրդ է տրվում մասնավոր տրանսպորտ: Զբոսավարի ուղեկցությամբ էքսկուրսիաները կարող են առաջարկել տրանսպորտային տարբերակներ՝ որպես փաթեթի մաս:
* **Ինչ վերցնել.** Հարմարավետ արշավային կոշիկներ, արևապաշտպան գլխարկ և քսուք, տեսախցիկ, ջուր և խորտիկներ ճանապարհորդության համար:
* **Տեղացի էքսկուրսավարներ.** Խորհուրդ է տրվում վարձել տեղացի էքսկուրսավար՝ արկածային գործունեության ընթացքում պատմական պատկերացումների, մշակութային համատեքստի և պահպանվող գոտում անվտանգության համար:
* **Տեղավորում.** Տարբերակները ներառում են հյուրատներ, հայկական ավանդական կացարաններ և էկո օթյակներ որոնք ապահովում են ջերմ և իսկական փորձ:

***ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2***

***Վեդիի զբոսաշրջային երթուղիներ – ՏՈՒՐ 2***

|  |
| --- |
| **ՎԵԴԻԻ ԱՐԿԱԾԱՅԻՆ ԵՐԹՈՒՂԻ** |

2-օրյա զբոսաշրջային փորձառություն, բնության և արկածների սիրահարների համար

* Տևողությունը – 1,5 ցերեկ / 1 գիշեր
* Սեզոնային համապատասխանությունը – մարտից մայիս և սեպտեմբերից նոյեմբեր
* Մասնակիցների քանակը – առնվազն 6, առավելագույնը 10
* Ուղեկցորդի կամ գիդ-թարգմանչի անհրաժեշտություն

**Օր 1**

* Ժամանում Վեդի համայնք
* Հրեշտակների ձոր (քայլարշավ)
* «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում շրջայց (կենդանիների հետքերի, բույսերի դիտարկում)
* Արգելոցում բացօթյա ճաշ (պիկնիկ)
* Արտաճանապարհային մեքենաներով շրջայց համայնքում
* Ընթրիք գյուղական տանը
* Գիշերակաց Վեդի համայնքում

**Օր 2**

* Նախաճաշ գիշերակացի հանգրվանում
* Ազատի ջրամբար
* Սապբորդինգ, բայակինգ կամ ձկնորսություն
* Ջրամբարի մոտ բացօթյա ճաշ (պիկնիկ)
* Մեկնում Վեդի համայնքից

**Ընդհանուր նկարագրություն.** Այս 2-օրյա արկածային երթուղին նախատեսված է արկածներ և ադրենալին փնտրողների համար, ովքեր ցանկանում են զգալ   
Վեդիի վայրի և խորդուբորդ կողմը: Այս երթուղին ճանապարհորդներին տանում է Վեդիի ամենադժվար և հիասքանչ լանդշաֆտներով, ներառյալ արտաճանապարհային արշավներից մինչև համարձակ ջրային արկածներ Ազատի ապշեցուցիչ ջրամբարում:

|  |
| --- |
| **Օր 1. Բարձր ադրենալին և ցամաքային արկածներ** |

**Հրեշտակների ձոր (առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Արկածային երթուղին կմեկնարկի գեղատեսիլ քայլարշավով Հրեշտակների ձորով, բնական երկրաբանական կազմավորում, որը հայտնի է իր հիասքանչ լանդշաֆտներով և հանդարտ մթնոլորտով:
* **Այցելուների փորձ.** Ուղեկցությամբ քայլարշավ, բնության լուսանկարչություն և վայրի բնության դիտարկման հնարավորություններ:

**«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում շրջայց (ուշ առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝** 3-4 ժամ
* **Նկարագրություն.** Արկածային երթուղին կշարունակվի **«**Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցը հետազոտելու հնարավորությամբ, որը կենսաբազմազանության թեժ կետ է և հանդիսանում է աշխարհի ամենահին պահպանվող տարածքներից մեկը:
* **Այցելուների փորձ.** Վայրի բնության դիտարկում, էկոշրջագայություններ, ինչպես նաև ծանոթություն արգելոցի յուրահատուկ էկոհամակարգերին և դրանց պահպանման ջանքերին:

**Ճաշի կանգառ. Պիկնիկ Խոսրովի անտառում (կեսօր)**

* **Նկարագրություն.** Անտառի անխռով գեղեցկության մեջ խնջույք վայելելու հնարավորություն:
* **Այցելուների փորձ.** Պիկնիկի համար նախատեսվող սնունդ.թարմ թխած հաց, տեղական պանիրներ, սեզոնային բանջարեղեն, մրգեր և թխուկներ:

**Վեդիի արտաճանապարհային փորձառություն (ուշ կեսօր)**

* **Տևողությունը՝** 1-2 ժամ
* **Նկարագրություն. Ճ**անապարհորդության առաջին օրը կավարտվիարտաճանապարհային արկածներով Վեդիի խորդուբորդ տեղանքներով ու լանշաֆտներով: Կատարյալ է նրանց համար, ովքեր փնտրում են ադրենալինին և անմոռանալի զգացողութոյւններ:
* **Գործունեություն.** 4x4 արտաճանապարհային վարում, լեռնային հեծանվավարություն և Վեդիի լանդշաֆտի պանորամային տեսարանների նկարահանում:

**Երեկոյան հանգիստ.** Գիշերակացը կկազմակերպվի գյուղական հյուրատանը կամ վրանային ճամբարատեղիում, որտեղ ճանապարհորդները կարող են վայելել խարույկը և կիսվել իրենց տպավորություններով զրուցակիցների հետ:

|  |
| --- |
| **Օր 2. Ջրային արկածներ** |

**Ազատի ջրամբար և ջրային սպորտաձևեր (առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝ 4**-5 ժամ
* **Նկարագրություն.** Երթուղու երկրորդ օրը կմեկնարկի գեղատեսիլ լեռներով շրջապատված Ազատի ջրամբարում: Սա կատարյալ վայր է ջրային մի շարք արկածների համար:
* **Այցելուների փորձ.** Սապբորդինգով, բայակինգով կամ ձկնորսությամբ զբաղվելու հնարավորություն: Իսկապես համարձակների համար ջրամբարի շուրջը եզերող գոգավորություններով պատված վայրերն առաջարկում են ադրենալինով անմոռանալի տպավորություններ:

**Ճաշի կանգառ. Պիկնիկ ջրամբարի մոտ (կեսօր)**

* **Նկարագրություն.** Ազատի ջրամբարի մոտ տեղական ճաշատեսակները հիասքանչ բնական միջավայրում վայելելու հնարավորություն:
* **Այցելուների փորձ.** Պիկնիկի համար առաջարկվող սնունդ.տեղական թարմ արտադրանք, պանիր, հաց և էներգիայով հագեցած նախուտեստներ:

**Կեսօրին մեկնում. վերադարձ**

* **Շրջագայության ավարտ.** Արկածներով և հարուստ բնական միջավայրի ուսումնասիրություններով լի 1,5-օրյա շրաջագայությունից հետո վերադարձ:

**Լրացուցիչ տեղեկություններ.**

* **Տրանսպորտ.** արտաճանապարհային հատվածներում առաջարկվում են 4x4 մեքենաներ: Ազատի ջրամբարում ջրային սպորտաձևերով զբաղվելու համար հարկավոր է նախապես պայմանավորվել համապատասխան ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ:
* **Ինչ վերցնել.** արշավային կոշիկներ, լողազգեստ, արևապաշտպան գլխարկ և քսուկ, տեսախցիկ և բարձր էներգիա պարունակող խորտիկներ:
* **Տեղական էքսկուրսավարներ.** Ազատի ջրամբարում արկածային փորձառություններն իրականացվում են միայն մասնագիտացված կազմակերպության ուղեկցորդների մասնակցությամբ՝ հիմնականում անվտանգության ապահովման համար։

**Գիշերակաց.** Տարբերակները ներառում են գյուղական հյուրատներ և արկածային վայրերի մոտ գտնվող ճամբարատեղիներ՝ ապահովելով իսկական բացօթյա փորձառություն:

**Երեկոյան մեկնում. վերադարձ (երեկոյան)**

* **Շրջագայության ավարտ.** Արկածներով և ուսումնասիրություններով լի 2-օրա շրաջագայությունից հետո վերադարձ:

**Լրացուցիչ տեղեկություններ.**

* **Տրանսպորտ.** Ճկունության համար խորհուրդ է տրվում մասնավոր տրանսպորտ: Զբոսավարի ուղեկցությամբ էքսկուրսիաները կարող են առաջարկել տրանսպորտային տարբերակներ՝ որպես փաթեթի մաս:
* **Ինչ վերցնել.** Հարմարավետ արշավային կոշիկներ, արևապաշտպան գլխարկ և քսուք, տեսախցիկ, ջուր և խորտիկներ ճանապարհորդության համար:
* **Տեղացի էքսկուրսավարներ.** Խորհուրդ է տրվում վարձել տեղացի էքսկուրսավար՝ արկածային գործունեության ընթացքում պատմական պատկերացումների, մշակութային համատեքստի և պահպանվող գոտում անվտանգության համար:
* **Տեղավորում.** Տարբերակները ներառում են հյուրատներ, հայկական ավանդական կացարաններ և էկո օթյակներ որոնք ապահովում են ջերմ և իսկական փորձ:

***ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3***

***Վեդիի զբոսաշրջային երթուղիներ – ՏՈՒՐ 3***

|  |
| --- |
| **ՎԵԴԻԻ ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ԵՎ ԱԳՐՈՏՈՒՐԻԶՄԻ ԵՐԹՈՒՂԻ** |

2-օրյա զբոսաշրջային փորձառություն, բնության, ագրոզբոսաշրջության և խոհանոցի սիրահարների համար

* Տևողությունը – 2 ցերեկ / 1 գիշեր
* Սեզոնային համապատասխանությունը – հունիսից հոկտեմբեր
* Մասնակիցների քանակը – առնվազն 6, առավելագույնը 12
* Ուղեկցորդի կամ զբոսավարի անհրաժեշտություն

**Օր 1**

* Ժամանում Վեդի համայնք
* «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում էկո-տուր
* Այցելություն տեղական գյուղատնտեսական ֆերմա
* Ֆերմայում ճաշ
* Խաղողի այգում շրջայց
* Այգում գինու համտես
* Ընթրիք գյուղական տանը
* Գիշերակաց Վեդի համայնքում

**Օր 2**

* Արևածագի դիմավորում Ազատի ջրամբարում (նախաճաշ)
* Այցելություն ֆերմերների շուկա
* Տուշպա գինու մառան (ճաշ)
* Այցելություն պտուղների վերամշակման գործարան
* Խոհարարական փորձառություն տեղական ֆերմայում կամ ձեռնարկությունում (համտես)
* Մեկնում Վեդի համայնքից

**Ընդհանուր նկարագրություն.** Այս 2-օրյա երթուղին կատարյալ է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են կապվել բնության հետ, ծանոթանալ կայուն գյուղատնտեսությանը և վայելել Վեդիի իսկական համերը: Համատեղելով էկոտուրիզմն ագրոտուրիզմի և գաստրո տուրիզմի հետ՝ այս շրջագայությունն առաջարկում է տարբերվող հանգիստ, յուրահատուկ փորձառություններ՝ միախառնելով բնության գեղատեսիլ գեղեցկությունը, թարմ տեղական սնունդը և ֆերմերային կյանքը:

|  |
| --- |
| **Օր 1. Էկոտուրիզմ և արկածներ ֆերմայում** |

**Խոսրովի անտառ էկո-տուր (առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝** 3-4 ժամ
* **Նկարագրություն.** Այս երթուղին կմեկնարկի այցելելով **«**Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցից՝ Հայաստանի կարևորագույն պահպանվող տարածքներից մեկից, ինչը հնարավորություն կտա բացահայտել այս հնագույն անտառի անհավատալի կենսաբազմազանությունը:
* **Այցելուների փորձ.** Զբոսավարի ուղեկցությամբ զբոսանք վայրի բնության դիտարկումներով, էկոկրթությամբ և անտառի եզակի բուսական ու կենդանական աշխարհի մասին սովորելու հնարավորությամբ: Այցելությունը հնարավորություն կտա դիտելու և լուսանկարելու թռչուններ, բույսեր և այլն:

**Այցելություն տեղական գյուղատնտեսական ֆերմա (ուշ առավոտ)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Երթուղինկշարունակվի դեպի տեղական գյուղատնտեսական ֆերմա, որտեղ ճանապարհորդները կկարողանան անմիջականորեն ծանոթանալ կայուն գյուղատնտեսական պրակտիկաների փորձին:
* **Այցելուների փորձ.** Շրջագայություն ֆերմայում, այգեգործության, տեղական մշակաբույսերի, գյուղատնտեսության տեխնիկայի մասին սովորելու, ֆերմերների հետ շփվելու և նույնիսկ որոշ թեթև գյուղատնտեսական գործունեության մասնակցելու հնարավորություն, օրինակ՝ մրգերի և բանջարեղենի հավաքում:

**Ճաշի կանգառ. Ճաշ ֆերմայում (կեսօր)**

* **Նկարագրություն.** թարմ, տնական ուտեստներ համտեսելու հնարավորություն, որոնք ամբողջությամբ պատրաստված է ֆերմայի արտադրանքից: Սա Վեդիի ֆերմայից դեպի համտեսի սեղան իրական փորձառության հնարավորություն է ընձեռնում:
* **Այցելուների փորձ.** Թարմ աղցաններ, տեղական արտադրության պանիրներ, թխուկներ, տնական ջեմեր և մուրաբաներ:

**Շրջայց խաղողի այգում և գինու համտես (ցերեկը)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Երթուղու շրջանակներում ճաշից հետո այցելություն կկազմակերպվի տեղական խաղողի այգներում, որտեղ զբաղվում են արտադրական և տնայնագործական խաղողագործությամբ:
* **Այցելուների փորձ.** Էքսկուրսիա խաղողի այգում, խաղողի աճեցման պրակտիկաների մասին իրազեկում և տեղական աճեցված խաղողից պատրաստված գինիների ընտրանի համտեսելու հնարավորություն:

**Երեկոյան հանգիստ, գիշերակաց.** Գիշերակացը կկազմակերպվիէկո-օթյակներում կամ հյուրատաներում, որտեղ զբոսաշրջիկների համար կա համապատասխան հարմարավետություն:

|  |
| --- |
| **Օր 2. Ագրոտուրիզմ և գաստրոտուրիզմ** |

**Արևածագ Ազատի ջրամբարում (առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Երթուղու երկրորդ օրը կմեկնարկի այցով դեպի Ազատի ջրամբար, որտեղ ճանապարհորդները կարող են վայելել խաղաղ առավոտյան լուսաբացը: Այն իդեալական վայր է հանգստի և լուսանկարվելու համար:
* **Այցելուների փորձ.** ջրամբարի մոտ հանգստանալու, թեթև զբոսաշրջային ջրային գործունեություններով զբաղվելու և տարածքի բնական գեղեցկությունը վայելելու հնարավորություն է:

**Այցելություն ֆերմերների շուկա (ուշ առավոտյան)**

* **Տևողությունը՝** 1-2 ժամ
* **Նկարագրություն.** Այցելություն դեպի գյուղատնտեսկան շուկաորտեղ ճանապարհորդները կարող են տեսնելՎեդիում աճեցված օրգանական արտադրանքի բազմազանությունը: Սա հիանալի հնարավորություն է հանդիպելու տեղի ֆերմերներին և գնելու թարմ արտադրանք:
* **Այցելուների փորձ.** Զբոսնեք շուկայում, թարմ մրգերի, պանիրների, մեղրի համտեսելու և տեղական արտադրության ապրանքներ գնելու հնարավորություն, ինչպիսիք են պահածոները և բուսական թեյերը:

**Ճաշի կանգառ. Տուշպա Գինու Մառան (կեսօր)**

* **Նկարագրություն.** Իսկական հայկական խոհանոցըևՎեդիին բնորոշ առանձնահատուկ գինիները համտեսելու տեղական ռեստորանում, որտեղ ճաշատեսակներ են պատրաստվում թարմ, տեղական ծագման բաղադրիչներով, իսկ գինիներն իրենց մեջ կրում են դարերի խորքից եկող ժառանգության պատմությունը:
* **Առաջարկվող ուտեստներ.** Խորոված, տոլմա (խաղողի տերևներով), նախուտեստներ, անուշահամ բանջարեղեններով տաք ուտեստներ, լավաշ (ավանդական հաց) և ընմելիքներ, քաղցրավենիքներ:

**Խոհարարական սեմինար տեղական ֆերմայում կամ ձեռնարկությունում (ուշ կեսօր)**

* **Տևողությունը՝** 2-3 ժամ
* **Նկարագրություն.** Տեղական ֆերմայում կամ ձեռնարկությունում անցկացվող խոհարարական սեմինարի մասնակցելու հնարավորություն, որտեղ ճանապարհորդները կարող են սովորել պատրաստել հայկական ավանդական ուտեստներ՝ օգտագործելով ֆերմայից հավաքված բաղադրիչները:
* **Այցելուների փորձ.** ավանդական թոնրի ջեռոցում լավաշ թխելու, հայկական պանիր պատրաստելու և համտեսի հնարավորություն: Այս ինտերակտիվ փորձը կատարյալ է սննդի սիրահարների համար, ովքեր ցանկանում են կապ հաստատել Վեդիի գաստրոնոմիական սովորույթների և ժառանգության հետ:

**Երեկոյան մեկնում. վերադարձ**

* **Շրջագայության ավարտ.** Արկածներով և ուսումնասիրություններով լի երկօրյա շրաջագայությունից հետո վերադարձ:

**Լրացուցիչ տեղեկություններ.**

* **Տրանսպորտ.** Ճկունության համար խորհուրդ է տրվում մասնավոր տրանսպորտ: Զբոսավարային էքսկուրսիաները կարող են առաջարկել տրանսպորտային տարբերակներ՝ որպես փաթեթի մաս:
* **Ինչ վերցնել.** Հարմարավետ կոշիկներ, բազմակի օգտագործման ջրի շշեր, արևապաշտպան գլխարկ և քսուք, տեսախցիկ՝ լուսանկարելու համար:
* **Տեղական էքսկուրսավարներ.** Էկո-տուրիզմի և խոհարարական ժառանգության ոլորտում մասնագիտացած էքսկուրսավար զբոսավարները խորհուրդ են տրվում իրական փորձի ապահովման համար:
* **Գիշերակաց** Տարբերակները ներառում են էկո-օթյակներ, ֆերմերային կացարաններ կամ տեղական հյուրատներ, որոնք առաջարկում են հարմարավետ հանգիստ:

***ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4***

|  |
| --- |
| **ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ՝ ՎԵԴԻԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **հհ** | **Անուն** | **Գտնվելու վայրը (վայրը, համայնքը)** | **Կատեգորիա** | **Ազդեցության մակարդակ** |
| 1 | Արարատի ոսկու կորզման գործարան (Գեոպրոմայնինգ Գոլդ) | գ. Արարատ | Հանքարդյունաբերություն | Բարձր |
| 2 | Արարատի ցեմենտի գործարան (Արարատցեմենտ) | Արարատ | Շինանյութի արտադրություն | Բարձր |
| 3 | «Կավաշեն» ՍՊԸ | Արարատ | Շինանյութի՝ ասբոշիֆորի արտադրություն | Միջին |
| 4 | Արարատի կրաքարի հանքավայր | Արարատ | Հանքարդյունաբերություն | Միջին |
| 5 | ԱրարատՇին ՍՊԸ | Արարատ | Շինանյութերի արտադրություն | Միջին |
| 6 | «Արտֆուդ» Արտաշատի պահածոների գործարան | Արտաշատ | Սննդի վերամշակում | Ցածր |
| 7 | «Մասիս Տոբակո» ընկերություն | Մասիս | Ծխախոտի արտադրություն | Ցածր |
| 8 | «ՏՐԱՎԵՐՏԻՆ» քարի վերամշակման գործարան | Վեդի | Շինանյութեր | Ցածր |
| 9 | Այգեզարդի գինու գործարան | Արտաշատ | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 10 | Ավշարի գինու գործարան | Ավշար | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 11 | Արտաշատյան կաթնամթերք ՍՊԸ | Քաղցրաշեն | Սննդի վերամշակում | Ցածր |
| 12 | Արտաշատի մետաքսի կոմբինատ | Արտաշատ | Տեքստիլ | Ցածր |
| 13 | Արտաշատի Վին-Կոն գինու/կոնյակի գործարան | Արտաշատ | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 14 | Գոռավանի կաթնամթերքի գործարան | Գոռավան | Սննդի վերամշակում | Ցածր |
| 15 | Երասխի գինու գործարան | Երասխ | Ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 16 | ՄԱՊ պահածոների գործարան | Արտաշատ | Սննդի վերամշակում | Ցածր |
| 17 | Մասիս Գարուն ջերմոցային համալիր | Մասիս | Գյուղատնտեսություն | Ցածր |
| 18 | Մասիսի թռչնաֆաբրիկա | Մասիս | Գյուղատնտեսություն | Ցածր |
| 19 | Ուրցաձորի հանքային ջրերի գործարան | Ուրցաձոր | Ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 20 | Սուրենավանի բազալտի կոմբինատ | Սուրենավան | Շինանյութեր | Ցածր |
| 21 | Սուրենավանի քարի գործարան («Մանանա Սթոուն») | Սուրենավան | Շինանյութեր | Ցածր |
| 22 | Վեդի Ալկո գինու/օղու գործարան | Վեդի | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 23 | Արարատի գինու գործարան | Արարատ | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 24 | «Ավշար պրոդ» ՍՊԸ | Ավշար | Սննդի վերամշակում | Ցածր |
| 25 | Արարատի Աբրիկոն ՍՊԸ | գ. Արարատ | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 26 | «ՏԱՎԻՆԿՈ» գինու և կոնյակի գործարան | գ. Տափերական | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |
| 27 | Տուշպա գինու գործարան (Վան-777 ՍՊԸ) | գ. Տափերական | Ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրություն | Ցածր |

***ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5***

|  |
| --- |
| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼԱՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՕՐԻՆԱԿ |

Հետագա զարգացման ընթացքում՝ խորհուրդ է տրվում մշակել խթանվող տնտեսական օբյեկտներում կիրառվելիք պրակտիկաների նմանատիպ օրինակներ և իրականացնել դրանց տարածումը՝ դասընթացների և այլ միջոցառումների միջոցով; նաև դրանց ապահովման համար մշակել մեխանիզմ՝ հավաստագրման և մշտադիտարկման համար:

Աղյուսակում կանաչ գույնով արտահայտված են բնապահպանական լավ պրակտիկաները: Կապույտ գույնով արտահայտված են սոցիալական լավ պրակտիկաները, նրանք կարող են օգտագործվել որպես վաճառքի յուրահատուկ կետեր (USP) օբյեկտների կողմից իրենց ծառայությունները գովազդելու ժամանակ:

## Հյուրանոց/հյուրատուն/B&B[[8]](#footnote-8), սննդի օբյեկտների համար

|  |  |
| --- | --- |
| **Ջրամատակարարման համակարգ** | **ա.** Ազգային որակի չափանիշներին համապատասխան խմելու ջրի առկայություն:Այն բնակավայրերում, որտեղ չկա խմելու ջրի մատակարարում, ցանկալի է, որ տրամադրվի շշալցված ջուր:  **բ.** Տաք ջրի առկայություն (խորհուրդ է տրվում օգտագործել արևային ջրատաքացուցիչներ):  **գ**.Այն բնակավայրերում, որտեղ ջրամատակարարումը իրականացվում է ծափանումներով խորհուրդ է տրվում տեղադրել նաև անձրևաջրերի կուտակման համակարգեր[[9]](#footnote-9): |
| **Օդափոխման համակարգ** | **ա**. Խորհուրդ է տրվում ընդհանուր տարածքներում և սենյակներում ունենալ ավտոմատ կամ մեխանիկական օդափոխման սարքավորումներ  **բ.** Սննդի պատրաստման վայրում (խոհանոցում) խորհուրդ է տրվում ունենալ օդափոխության պատշաճ համակարգ  **գ**. Սարքավորումների շահագործումը պետք է բացառի օդի աղտոտումը վնասակար նյութերով |
| **Թափոնների կառավարում** | **ա.** Աղբահանության համար նախատեսված տարաները պետք է ունենան կափարիչ և տեղակայված լինեն տարածքի տնտեսական հատվածում՝ հյուրերի/ հաճախորդների համար հասանելի մասից առանձին:  **բ**. Աղբահանությունից հետո տարաները խորհուրդ է տրվում է լվանալ և ախտահանել համապատասխան նյութերով:  **դ.** Խորհուրդ է տրվում կիրառել թափոնների առանձին հավաքման պրակտիկա[[10]](#footnote-10)  **ե.** Այնտարածքներում, որտեղ չկա կոյուղի, խորհուրդ է տրվում օգտագործել սեպտիկ հորեր[[11]](#footnote-11): |
| **Վնասատուների դեմ պայքար** | **ա**. Ճանճերի, մոծակների և այլ միջատների դեմ պայքարը հեշտացնելու նպատակով խորհուրդ է տրվում օբյեկտի բոլոր դռներն ու պատուհանները համալրել հակամիջատային ցանցերով:  **բ.** Սեզոնային հաստատություններում ախտահանման և դերատիզացիայի աշխատանքները խորհուրդ է տրվում կատարել տարին առնվազն մեկ անգամ, իսկ մյուսներում` տարին երկու անգամ: |
| **Մաքրման աշխատանքներ** | **ա.** Մաքրման պարագաները պետք է պահվեն առանձին, խորհուրդ է տրվում օգտագործել էկո/բիո/բնական մաքրող միջոցներ[[12]](#footnote-12),  **բ.** Օբյեկտներ սենյակները խորհուրդ է տրվում մաքրել ամեն օր (եթե օգտագործվում են) և ընդհանրապես ամիսը մեկ անգամ,  **գ.** Յուրաքանչյուր զուգարանի կողքին պետք է տեղադրվի մաքրող խոզանակ,  **դ.** Անկողնային սպիտակեղենը պետք է փոխել յուրաքանչյուր հյուրի մեկնումից հետո, իսկ երկարաժամկետ մնացող հյուրերի դեպքում իրենց սպիտակեղենը թարմացնել ամենաուշը 2-3 օրը մեկ,  **ե**. Խորհուրդ է տրվում ունենալ լվացքատան ծառայություն օբյեկտում՝ հյուրերին առաջարկելու համար,  **զ.** Զուգարանների, խոհանոցների, ճաշասենյակների և հանգստի գոտիների ախտահանումը պետք է իրականացվի ամեն օր:  **է.** Խորհուրդ է տրվում, որ զուգարաններում լինեն մաքրման հերթափոխի գրառումներ[[13]](#footnote-13) |
| **Սննդի անվտանգություն**[[14]](#footnote-14) | **ա.** Հաստատությունը պետք է համապատասխանի հանրակացարանի/ B&B/ հյուրատան համար անվտանգության և հիգիենայի ազգային պահանջներին[[15]](#footnote-15)  **բ**. Խորհուրդ է տրվում, որ հում, կիսապատրաստ և պատրաստի արտադրանքը պահվի առանձին սառնարաններում/պահեստավորում  **գ**. Արտադրության սեղանները, սարքավորումները և լվացարանները պետք է մաքրվեն լվացող միջոցներով և լվացվեն տաք ջրով  **դ**. Խորհուրդ է տրվում ունենալ առանձին դանակներ և տախտակներ ըստ մշակվող արտադրանքի՝ միս/մսամթերք, պտուղ-բանջարեղեն, հացաբուլկեղեն և այլն: |
| **Անվտանգության համակարգեր և առաջին օգնություն** | **ա**. Տարածքը պետք է հագեցված լինի հակահրդեհային ազդանշանային և գործող կրակմարիչներով, ինչպես պահանջվում է ՀՀ օրենսդրությամբ,  **բ.** Տարածքը պետք է ունենա արտակարգ տարհանման սխեմա,  **գ**. Սարքավորումների շահագործումը պետք է իրականացվի անվտանգության կանոնների պահպանմամբ, որոնց վերաբերյալ սարքավորումներին պետք է կցվեն համապատասխան հրահանգներ/նշումներ,  **դ.** Խորհուրդ է տրվում ապահովել օբյեկտը անվտանգ էլեկտրական լարերով; բաց լարերի առկայությունը բացառել,  **ե**. Խորհուրդ է տրվում օբյեկտում ունենալ առաջին օգնության հավաքածու  **զ.** Տարածքը պետք է հագեցած լինի բնական գազի արտահոսքի աշխատող դետեկտորներով |
| **Անձնակազմի հիգիենայի պահանջները** | **ա**. Աշխատակիցներին անհրաժեշտության դեպքում պետք է տրամադրվի է մաքուր հագուստ/համազգեստ  **բ**. Աշխատակիցների առողջական վիճակը ՀՀ օրենսդրության համաձայն ենթակա է պարբերական ստուգումների |
| **Անվտանգության կանոններ հատուկ իրավիճակներում (Օր. համաճարագային)** | **ա.** Ապահովել աշխատանքային պայմանները, որոնք համապատասխանումեն ՀՀ օրենսդրությամբ և հատուկ իրավիճակով պայմանավորված առողջության և անվտանգության չափանիշներին (Օր. դիմակ, ձեռնոց, ախտահանող միջոց և այլն)։ |

|  |
| --- |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Թափոնների կառավարում** | **ա.** Խորհուրդ է տրվումնվազագույնի հասցնել թափոնների կուտակումը և հնարավորինս վերամշակել կամ վերօգտագործել թափոնները: Օրգանական թափոնների շատ տեսակներ կարող են օգտագործվել կենդանիների կերակրման համար անմիջապես կամ կոմպոստացումից հետո,  **բ**. Խորհուրդ է տրվումկանխարգելել անասնաբուծության և կաթնամթերքի արտադրությունից հեղուկ թափոնների ուղղակի արտահոսքը՝ հնարավորինս օգտագործելով նրանք օրինակ որպես պարարտանյութ,  **գ.** Օրգանական թափոնները չպետք է կուտակվեն մոտակայքում և պահվեն ջրային ռեսուրսների անմիջական հարևանությամբ,  **դ.** Խորհուրդ է տրվում հնարավորինս օգտագործել գոմաղբը՝ որպես օրգանական պարարտանյութ,  **ե.** Խորհուրդ է տրվումթուլյ չտալկենդանիների դիակների և մարմնի մասերի ազատ թափելը և բացօթյա այրումը: |

***ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6***

|  |
| --- |
| «ԿԱՆԱՉ» ՕՐԱԿԱՐԳԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Կազմակերպություն/Հիմնադրամ** | **Ոլորտ** | **Նախագծեր/Ծրագրեր** | **Հղումներ** |
| **Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների և էներգաարդյունավետության հիմնադրամ (R2E2)** | Վերականգնվող էներգիա, էներգաար-դյունավետություն | Իրականացնում է նախագծեր՝ վերականգնվող էներգիայի (օրինակ՝ արեգակնային) զարգացման, հասարակական շենքերում էներգաարդյունավետության և թափոնների վերամշակման ոլորտում: | [R2E2 Fund](https://www.r2e2.am/) |
| **ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր (ՄԱԶԾ) Հայաստան** | Կայուն զարգացում, կլիմայի փոփոխություն, էներգաարդյունավետություն | «Էներգաարդյունավետության ներդրումների ընդլայնումը շենքերում» ծրագիրը, Կլիմայի փոփոխության ծրագիր և Բազմազանության ու Հողի դեգրադացման նախագծեր։ | [ՄԱԶԾ Հայաստան](https://armenia.un.org/hy) |
| **ԵՄ Կանաչ Գյուղատնտեսական Նախաձեռնություն Հայաստանում (EU-GAIA)** | Կայուն գյուղատնտեսություն, օրգանական գյուղատնտեսություն | Աջակցում է կայուն գյուղատնտեսության զարգացմանը օրգանական ֆերմերության, գյուղական զարգացման և էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական պրակտիկաների միջոցով։ | [EU-GAIA](https://gaiaarmenia.am/en/) |
| **Գերմանիայի Միջազգային Համագործակցության Ընկերություն (GIZ) Հայաստան** | Կայուն զարգացում, էներգիա, շրջանաձև տնտեսություն | «Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն և ուսուցում» ծրագիր կայուն արդյունաբերության, վերականգնվող էներգիայի և վերամշակման նախաձեռնությունների համար։ | [GIZ Հայաստան](https://www.giz.de/en/worldwide/374.html) |
| **WWF Հայաստան** | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, կենսաբազմազանություն, կլիմայի ադապտացիա | Նախագծեր՝ անտառների պահպանման, կենսաբազմազանության պաշտպանության և էկոլոգիապես մաքուր հողագործական պրակտիկաների խթանման համար։ | [WWF Հայաստան](https://www.wwf.am/) |
| **Կովկասյան Բնության Հիմնադրամ (CNF)** | Պահպանություն, կայուն տուրիզմ | Կատարում է երկարաժամկետ ֆինանսավորում՝ պաշտպանվող տարածքների համար, պահպանության և էկոտուրիզմի զարգացման համար։ | [CNF](https://www.caucasus-naturefund.org/) |
| **Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման Հիմնադրամ (FPWC)** | Վայրի բնության պահպանում, վերականգնվող էներգիա, էկո-կրթություն | Իրականացնում է արևային պանելների նախագծեր գյուղական համայնքներում, պահպանության և էկո-կրթության նախագծեր «Արևի Երեխա» էկո-կենտրոնի միջոցով։ | [FPWC](http://www.fpwc.org/) |
| **EU4Environment** | Շրջանաձև տնտեսություն, կանաչ տնտեսություն, կայուն արտադրություն | Աջակցում է շրջանաձև տնտեսության պրակտիկաների, ռեսուրսների արդյունավետության և էկո-նորարարության զարգացմանը արդյունաբերական ոլորտներում։ | [EU4Environment](https://www.eu4environment.org/) |
| **Ամերիկյան Համալսարանի Ակոպյան Շրջակա Միջավայրի Կենտրոն** | Շրջակա միջավայրի հետազոտություն, քաղաքականություն, կայունության կրթություն | Կենտրոնանում է կայուն զարգացման, վերականգնվող էներգիայի և շրջակա միջավայրի քաղաքականության հետազոտության վրա։ | Ակոպյան Կենտրոն |
| **Կանաչ Կլիմայական Հիմնադրամ (GCF)** | Կլիմայի փոփոխության մեղմացում և ադապտացում, վերականգնվող էներգիա | Հայաստանը հանդիսանում է գործընկեր երկիր՝ կանաչ էներգիայի, կայուն գյուղատնտեսության և կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին դիմակայունություն ձևավորելու նախագծերով։ | [Կանաչ Կլիմայական Հիմնադրամ](https://www.greenclimate.fund/) |
| **ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID) Հայաստան** | Շրջակա միջավայր, էներգիա, կայուն գյուղատնտեսություն | Աջակցում է վերականգնվող էներգիայի, էներգաարդյունավետության և կայուն գյուղատնտեսական պրակտիկաների զարգացմանը տարբեր ծրագրերի միջոցով։ | [USAID Հայաստան](https://www.usaid.gov/hy/armenia/cdcs) |
| **Շրջակա Միջավայրի Նախարարության Շրջակա Միջավայրի Ներդրումային Ծրագրերի Կառավարման Գործակալություն (EPIU)** | Կլիմայի փոփոխություն, թափոնների կառավարում, կենսաբազմազանություն | Հսկում է կլիմայի ադապտացիայի, պինդ թափոնների կառավարման և բնության պահպանության նախագծերը, որոնք աջակցվում են միջազգային ֆոնդերով։ | [EPIU Հայաստան](https://www.mineconomy.am/page/782) |
| **Հայաստանի Էներգիայի Խնայողության Հիմնադրամ (ESFA)** | Էներգաարդյունավետություն, վերականգնվող էներգիա | Կենտրոնանում է էներգախնայող տեխնոլոգիաների, էներգետիկ աուդիտների և շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման վրա։ | [ESFA](https://www.esfarmenia.org/) |
| **Հայաստանի Շրջակա Միջավայրի Ցանց (AEN)** | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, կրթություն, քաղաքականություն | Կենտրոնանում է էկոլոգիական կազմակերպությունների կապերի ստեղծման, կանաչ նախաձեռնությունների խթանման և կայունության վերաբերյալ կրթության վրա։ | [AEN](https://www.armenia-environment.org/) |
| **Global Environment Facility (GEF)** | Կլիմայի փոփոխություն, կենսաբազմազանություն, աղտոտման կանխարգելում | Աջակցում է բազմաթիվ ծրագրերին՝ կապված կլիմայի փոփոխության մեղմացման, կենսաբազմազանության պաշտպանության և թափոնների նվազեցման հետ։ Հայաստանում ֆինանսավորվում են կենսաբազմազանության և բնապահպանական նախագծեր: | [GEF](https://www.undp.org/armenia/projects/global-environment-facilitys-small-grants-programme) |
| **European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)** | Կայուն էներգետիկա, շրջակա միջավայրի բարեփոխումներ | Հայաստանում աջակցում է էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի նախագծերին, մասնավոր հատվածի զարգացմամբ և կանաչ տնտեսությամբ։ | [EBRD](https://www.ebrd.com/home) |
| **Climate Investment Funds (CIF)** | Կլիմայի փոփոխություն, էներգետիկա, կենսաբազմազանություն | Աջակցում է կայուն էներգիայի, կլիմայի փոփոխության մեղմացման և կենսաբազմազանության պահպանման ուղղությամբ միջազգային ծրագրերին: Հայաստանում ծրագրեր կան վերականգնվող էներգիայի և ջրի ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում։ | [CIF](https://www.climateinvestmentfunds.org/) |
| **Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)** | Կայուն զարգացում, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | Աջակցում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կայուն զարգացման ծրագրերին զարգացող երկրներում, ներառյալ Հայաստանում: | [NORAD](https://www.norad.no/en/front/) |
| **Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)** | Կայուն զարգացում, շրջակա միջավայր, սոցիալական փոփոխություն | Աջակցում է կայուն զարգացման և շրջակա միջավայրի պաշտպանության ծրագրերին Հայաստանում՝ ներառյալ կլիմայի փոփոխության մեղմացման և վերականգնվող էներգիայի ոլորտները: | [SIDA](https://www.sida.se/en) |
| **Green Growth Fund** | Շրջանաձև տնտեսություն, կայուն աճ, էներգաարդյունավետություն | Օգտագործվում է շրջանաձև տնտեսության զարգացման, էներգախնայողության և կայուն աճի խթանման համար: Հայաստանում աջակցում է մասնավոր սեկտորին՝ ներդրումների համար։ | [Green Growth Fund](https://www.ggf.lu/) |
| **Global Climate Partnership Fund (GCPF)** | Կայուն էներգիա, էներգաարդյունավետություն | Միջազգային ֆոնդ, որը նպատակ ունի ֆինանսավորել էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի նախագծերը մասնավոր սեկտորում, ներառյալ Հայաստանում։ | [GCPF](https://www.gcpf.lu/) |
| **European Investment Bank (EIB)** | Կայուն էներգետիկա, շրջակա միջավայրի բարեփոխումներ | Աջակցում է Հայաստանում կայուն զարգացման ծրագրերին, ներառյալ վերականգնվող էներգիայի, էներգաարդյունավետության և շրջակա միջավայրի բարեփոխումների նախագծեր։ | [EIB](https://www.eib.org/en/index) |
| **The World Bank Group (WBG)** | Կայուն զարգացում, կլիմայի փոփոխություն, վերականգնվող էներգիա | Աջակցում է ծրագրերին կլիմայի փոփոխության մեղմացման, էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի ոլորտներում՝ Հայաստանում զարգացման ծրագրերի միջոցով։ | [The World Bank](https://www.worldbank.org/en/country/armenia) |
| **The Clean Technology Fund (CTF)** | Կլիմայի փոփոխություն, մաքուր էներգիա | Կենտրոնանում է կլիմայի փոփոխության մեղմացման և վերականգնվող էներգիայի նախագծերի վրա: Հայաստանում աջակցում է էներգաարդյունավետության նախագծերին: | [CTF](https://www.cif.org/topics/clean-technologies) |
| **UN Environment Programme (UNEP)** | Կայուն զարգացում, կլիմայի փոփոխություն, շրջանաձև տնտեսություն | Աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը՝ կլիմայի փոփոխության, կայուն արտադրության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտներում: | [UNEP](https://www.unep.org/) |
| **Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Դեսպանատուն Հայաստանում** | Կայուն զարգացում, վերականգնվող էներգիա, շրջակա միջավայր | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության (GIZ) և KfW բանկի հետ համատեղ աջակցում է էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանության նախագծերին: | <https://eriwan.diplo.de/am-hy> |
| **Ճապոնիայի Դեսպանատուն Հայաստանում** | Տեխնոլոգիական զարգացում, աղետների կանխարգելում, կլիմայի փոփոխություն | Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալությունը (JICA) աջակցում է կլիմայի փոփոխության մեղմացման, աղետների կանխարգելման, և շրջակա միջավայրի բարելավման ոլորտներում։ | <https://www.am.emb-japan.go.jp/itprtop_am/index.html> |
| **Ֆրանսիայի Դեսպանատուն Հայաստանում** | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, վերականգնվող էներգիա | Աջակցում է վերականգնվող էներգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանության նախագծերին, ինչպես նաև համագործակցում է AFD-ի (Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության) միջոցով: | <https://am.ambafrance.org/-%D5%8E%D4%BB%D4%B6%D4%B1-> |
| **Շվեդիայի Դեսպանատուն Հայաստանում** | Կայուն զարգացում, էներգաարդյունավետություն, սոցիալական զարգացում | Աջակցում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության, կլիմայի փոփոխության մեղմացման և էներգաարդյունավետության ծրագրերին SIDA-ի (Շվեդիայի միջազգային համագործակցության գործակալություն) միջոցով: | <https://www.swedenabroad.se/hy/embassies/armenien-jerevan/> |
| **Նիդերլանդների Դեսպանատուն Հայաստանում** | Շրջանաձև տնտեսություն, կայուն զարգացում | Աջակցում է Հայաստանում շրջանաձև տնտեսության զարգացմանը՝ համատեղելով տնտեսական և շրջակա միջավայրի պահպանության շահերը: Աջակցում է կլիմայի փոփոխության ծրագրերին: | <https://www.embassy.am/am/embassy-of-netherlands-in-armenia> |
| **Մեծ Բրիտանիայի Դեսպանատուն Հայաստանում** | Կայուն զարգացում, կլիմայի փոփոխություն, վերականգնվող էներգիա | Աջակցում է կլիմայի փոփոխության մեղմացման, շրջակա միջավայրի պահպանության և վերականգնվող էներգիայի ոլորտներում, ներառյալ բնապահպանական կրթության ծրագրեր: | <https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-yerevan.hy> |
| **ԱՄՆ Դեսպանատուն Հայաստանում** | Կայուն էներգիա, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | USAID-ի միջոցով աջակցում է վերականգնվող էներգիայի, շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղական զարգացումների ծրագրերին Հայաստանում: | <https://am.usembassy.gov/hy/> |
| **Նորվեգիայի Թագավորության Դեսպանատուն** | Շրջակա միջավայր, էներգետիկա | Աջակցում է կլիմայի փոփոխության մեղմացման, էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի նախագծերին՝ NORAD-ի միջոցով։ | <https://www.embassy.am/am/office-of-the-honorary-consul-of-the-kingdom-of-norway-in-armenia> |

1. ՀՀ Արարատի մարզը թվերով 2023թ․, Վիճակագրական ժողովածու, էջ 140

   Էլեկտրոնային աղբյուր՝ <https://armstat.am/file/doc/99542123.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Ցուցանիշը հաշվարկվում է համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» վերանայված երկրորդ խմբագրության (ՏԳՏԴ, խմբ. 2) և ներառում է «Կացության կազմակերպում» տնտեսական գործունեության տեսակը՝ 55 ծածկագրի ներքո: [↑](#footnote-ref-2)
3. 1) այցելու` ֆիզիկական անձ, որը ցանկացած նպատակով (գործնական, հանգստի կամ անձնական) ճանապարհորդում է իր հիմնական կացության վայրից այլ վայր մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ ժամանման վայրում ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կամ կազմակերպության կողմից վճարվող աշխատանքի կամ ծառայության մեջ ներգրավվելու դեպքերի։

   Սահմանային, սեզոնային կամ այլ կարճաժամկետ աշխատանքի, ցանկացած բնագավառում հեռավար (թվային) աշխատանքի, դիվանագիտական, հյուպատոսական, զինվորական ծառայության, երկարաժամկետ (մեկ տարի և ավելի) կրթություն ստանալու, երկարաժամկետ (մեկ տարի և ավելի) բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նպատակներով ճանապարհորդող ֆիզիկական անձինք այցելու չեն համարվում.

   2) զբոսաշրջիկ` այցելու, որը ժամանման վայրում անցկացնում է առնվազն մեկ գիշերակաց, սակայն ճանապարհորդությունը տևում է մինչև մեկ տարի [↑](#footnote-ref-3)
4. Ազատի ջրամբարը չի գտնվում Վեդի համայնքում, սակայն ծրագրի մեկնարկային հայտում նշված է, որ զբոսաշրջային ռեսուրսների մեջ հարկավոր է դիտարկել նաև այն։ [↑](#footnote-ref-4)
5. ՀՈՒԱ – Հաշմանդամություն ունեցող անձինք [↑](#footnote-ref-5)
6. Ոսկանյան Ա․, «գյուղական զբոսաշրջություն» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2017թ․, էջ 20 [↑](#footnote-ref-6)
7. Определение агротуризма. Ассоциация развития агротуризма [Էլեկտրոնային

   աղբյուր], URL: <http://www.agritourism.ru>, http://5p.ru/?p=308 [↑](#footnote-ref-7)
8. B&B = Bed and Breakfast – Մահճակալ և նախաճաշ առաջարկը: [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://shorturl.at/P5ALI> [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://teh-eco.com/o_kompanii/staty/razdelniy-sbor-musora/> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.youtube.com/watch?v=2FPr0yTq5PQ> [↑](#footnote-ref-11)
12. Օրինակ՝ <https://greenday.am/?lang=am> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://zakonbiznesa.ru/blanks/grafik-uborki-tualetov> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://snund.am/hy/page/food-safety/71> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64659>, <https://shorturl.at/vLKOF> [↑](#footnote-ref-15)