# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ

# 1. ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

* 2021 թվականի առաջին կիսամյակում համաշխարհային տնտեսությունը, այդ թվում՝ ՀՀ գործընկեր երկրների տնտեսությունները թևակոխել են տնտեսական աճի վերականգնման փուլ: Համաշխարհային պահանջարկի վերականգնման ազդեցությամբ միջազգային (այդ թվում՝ հումքային) շուկաներում գրանցվել են բարձր գնաճային միտումներ:
* 2020 թվականի խորը տնտեսական անկումից հետո 2021 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ տնտեսությունը թևակոխել է վերականգնման փուլ՝ գրանցելով 5% տնտեսական ակտիվության աճ: 2021 թվականի առաջին կիսամյակում տնտեսության բոլոր ճյուղերում գրանցվել է թողարկման ծավալների աճ: Տնտեսական ակտիվության աճն ուղեկցվել է նաև ներքին պահանջարկի վերականգնմամբ, սակայն 2020 թվականին սկիզբ առած նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը, ինչպես նաև սեպտեմբեր-նոյեմբերին սանձազերծված Արցախյան պատերազմն իրենց բացասական ազդեցություններն են թողել ՀՀ տնտեսության վրա՝ նվազեցնելով տնտեսության ներուժը, ինչով էլ պայմանավորված` դանդաղում է վերականգնման գործընթացը:
* Ներքին և արտաքին պահանջարկների աճի պայմաններում 2021 թվականի առաջին վեց ամիսներին տեղի է ունեցել արտահանման և ներմուծման իրական ծավալների աճ: Ընդ որում, պղնձի միջազգային գների աճով պայմանավորված` արտահանման դոլարային ծավալները նշանակալի աճ են գրանցել: Արդյունքում, արտաքին ապրանքաշրջանառությունն աճել է (13.4%-ով), իսկ առևտրային հաշվեկշիռը ցուցաբերել է բարելավման միտում (10.9%-ով):
* 2021 թվականի հունիսին 12-ամսյա գնաճը կազմել է 6.5%՝ գերազանցելով ՀՀ Կենտրոնական բանկի նպատակային՝ (4 +/- 1.5%) ցուցանիշը: 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին գնաճի և գնաճային սպասումների արագացմանը հակազդելու նպատակով ՀՀ Կենտրոնական բանկը բարձրացրել է վերաֆիանսավորման տոկոսադրույքն ընդհանուր առմամբ 1.25 տոկոսային կետով (նախորդ տարվա դեկտեմբերին վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը ևս բարձրացվել էր 1.0 տոկոսային կետով)՝ սահմանվելով 6.5%:
* 2021 թվականի առաջին կիսամյակում հարկաբյուջետային քաղաքականության նպատակն է եղել ապահովել հարկաբյուջետային կայունությունը՝ միաժամանակ աջակցելով տնտեսական վերականգնմանը և աճի տիրույթ վերադարձին, որի իրականացման համար հարկաբյուջետային քաղաքականությունն առաջին եռամսյակում եղել է խթանող, այնուհետև աստիճանաբար թուլացել է խթանման չափը՝ առաջին կիսամյակի արդյունքներով լինելով զսպող՝ պայմանավորված ծախսերի թերակատարմամբ:
* Հակաճգնաժամային հարկաբյուջետային միջոցառումները շարունակել են իրականացվել նաև 2021 թվականի առաջին կիսամյակում: Մասնավորապես՝ կորոնովիրուսի հետևանքների մեղմման նպատակով 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կառավարությունն իրականացրել է շուրջ 19.8 մլրդ դրամի չափով ծախսեր, իսկ Արցախյան պատերազմի հետևանքներով պայմանավորված ծախսերը նույն ժամանակահատվածում կազմել են 41.1 մլրդ դրամ, որից սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղված մասը կազմել է 39.0 մլրդ դրամ:

# 2. ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

# 2.1. Արտաքին միջավայրի զարգացումներ

***Տնտեսական զարգացումներ:*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսություններում նկատվել են վերականգնման միտումներ՝ հիմնականում պայմանավորված հարկաբյուջետային միջոցառումների իրականացմամբ, սահմանափակումների աստիճանաբար վերացմամբ, համավարակի հաղթահարման նպատակով պատվաստանյութերի լայնորեն կիրառմամբ և հումքային ապրանքների միջազգային գների բարձրացմամբ։ ԱՄՆ Առևտրի դեպարտամենտի տնտեսական վերլուծությունների [բյուրոյի](https://www.bea.gov/news/2021/gross-domestic-product-second-quarter-2021-advance-estimate-and-annual-update) գնահատմամբ՝ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա համապատասխան կիսամյակի նկատմամբ ԱՄՆ տնտեսությունը գրանցել է շուրջ 6.4% աճ, որին նպաստում են ունեցել իրականացված խթանող մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և սահմանափակումների աստիճանական վերացումը: 2021 թվականի առաջին կիսամյակում եվրագոտու տնտեսությունը Եվրոստատի նախնական գնահատմամբ ունեցել է 6.2% աճ՝ սահմանափակումների թուլացման պայմաններում, իսկ Չինաստանի տնտեսությունն ըստ Չինաստանի վիճակագրության ազգային բյուրոյի գնահատման՝ գրանցել է մոտ 13% աճ: Վերականգնման փուլ է թևակոխել նաև Ռուսաստանի տնտեսությունը․ ՌԴ տնտեսական զարգացման նախարարության գնահատմամբ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն կիսամյակի նկատմամբ Ռուսաստանում տնտեսական ակտիվությունն աճել է 4.6%-ով՝ հիմնականում պայմանավորված արդյունաբերության զարգացումներով:

***Միջազգային գներ:*** Հիմնականում պայմանավորված համաշխարհային տնտեսության վերականգնմամբ՝ միջազգային շուկայում հումքային ապրանքների գներն աճել են: 2021 թվականի առաջին կիսամյակում պղնձի միջազգային շուկայում գներն աճել են 67.4%-ով, ինչին նպաստել է Չինաստանի բարձր տնտեսական ակտիվությունը: Համաշխարհային պահանջարկի վերականգնմամբ (հիմնականում՝ Չինաստանի), ինչպես նաև առաջարկի ու պահանջարկի միջև ժամանակավոր շեղումներով պայմանավորված՝ նավթի միջազգային գները 2021 թվականի առաջին կիսամյակում աճել են միջինում 83.0%-ով:

# 2.3. ՀՀ մակրոտնտեսական զարգացումներ

# 2.3.1. Համախառն առաջարկ և պահանջարկ

***Համախառն առաջարկ:*** 2021 թվականի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցվեց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի (ՏԱՑ) 5.0% աճ (Գծապատկերներ 1-4)։ Չնայած տարեսկզբի բացասական զարգացումներին՝ մարտ ամսից սկսած տնտեսության բոլոր ճյուղերը սկսեցին վերականգնվել, և հունվար-հունիսին գրանցվեց տնտեսական ակտիվության աճի արագացում։ Տնտեսական ակտիվության աճը հիմնականում պայմանավորված է ծառայությունների և առևտրի աճերով (նպաստումը` համապատասխանաբար 1.3 և 0.9 տոկոսային կետ): Թողարկման ծավալի աճ գրանցվեց նաև տնտեսության մյուս ճյուղերում, որի արդյունքում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճին շինարարության, գյուղատնտեսության և արդյունաբերության նպաստումները կազմեցին համապատասխանաբար 0.8, 0.8 և 0.5 տոկոսային կետ:

Մյուս կողմից, զբոսաշրջիկների այցելությունների նվազման տեմպերի դանդաղումն (22.2%) իր հերթին դրական ազդեցություն ունեցավ ծառայությունների որոշ տեսակների, առևտրի, ինչպես նաև ուղևորափոխադրումների վրա:

***Արդյունաբերություն[[1]](#footnote-1)։*** Արդյունաբերության համախառն թողարկումն աճել է 2.1%-ով: Ճյուղի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (նպաստումը՝ 1.4 տոկոսային կետ), ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (նպաստումը՝ 1.3 տոկոսային կետ) ենթաճյուղերի աճերով: Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում ենթաճյուղն արդյունաբերության համախառն թողարկման աճին նպաստել է 0.1 տոկոսային կետով: Միաժամանակ մշակող արդյունաբերություն ենթաճյուղի կրճատումը հակազդել է (0.7 տոկոսային կետով) արդյունաբերության աճին:

Մշակող արդյունաբերության նվազումը պայմանավորված է եղել արտաքին պահանջարկի նվազմամբ: Ենթաճյուղի նվազման հիմնական պատճառ են հանդիսացել հիմնային մետաղների (նպաստումը` 2.8 տոկոսային կետ), ոսկերչական արտադրատեսակների (նպաստումը` 2.2 տոկոսային կետ) և ծխախոտի արտադրատեսակների (նպաստումը` 2.2 տոկոսային կետ) արտադրության ծավալների նվազումները: Մշակող արդյունաբերության նվազմանը հիմնականում հակազդել են խմիչքների արտադրությունը` 2.0 տոկոսային կետով և այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրությունը` 1.5 տոկոսային կետով:

|  |
| --- |
| **Ներդիր 1. Կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) զարգացման դինամիկան ՀՀ-ում** |
| ՀՀ-ում կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը շարունակվեց նաև 2021թ.:   |  | | --- | | *Աղբյուրը՝ ՀՀ առողջապահության նախարարություն* |   2021-2025թթ. իմունականխարգելման ազգային ծրագրով նախատեսվում է կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) համաճարակային իրավիճակի գնահատում և բնակչության ռիսկի խմբերի շրջանում համաճարակաբանական ցուցումով զանգվածային պատվաստումների իրականացում, որն արդեն իսկ մեկնարկել է, ինչի շրջանակներում՝   * Մարտի 28-ին ՀՀ ներկրվել է «AstraZeneca» պատվաստանյութի առաջին խմբաքանակը` 24000 դեղաչափ: Նախատեսված է եղել 65 և բարձր տարիքի մարդկանց, բուժաշխատողների, 16-54տ․ քրոնիկ հիվանդների և սոցիալական խնամքի կենտրոնի աշխատողների պատվաստման համար։ * Ապրիլի 8-ին ներկրվել է «Sputnik-V» պատվաստանյութի առաջին խմբաքանակը՝ 15000 դեղաչափ` 7500 անձի համար։ * Ապրիլի 26-ին ներկրվել է «Sputnik-V» պատվաստանյութի նոր խմբաքանակ` 14000 անձի համար, իսկ 1000 մարդու պատվաստման համար Ռուսաստանը նվիրել է լրացուցիչ 2000 միավոր դեղաչափ։ * Մայիսի 1-ին ներկրվել է ՉԺՀ կառավարության կողմից ՀՀ-ին որպես նվիրատվություն տրամադրված «Կորոնավակ» պատվաստանյութը` 100 հազար դեղաչափ` 50 հազար անձի համար: Պատվաստանյութով կարող են պատվաստվել 18-ից բարձր բոլոր քաղաքացիները` ըստ դիմելիության և կամավորության սկզբունքի։ * Մայիսի 12-ին ներկրվել է 14000 երկրորդ դեղաչափ «Sputnik-V» պատվաստանյութ: Դրանք նախատեսված են եղել 18-54 տարեկան բուժաշխատողների, քրոնիկ հիվանդների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների համար: * Մայիսի 17-ին ներկրվել է «AstraZeneca» պատվաստանյութի երկրորդ խմբաքանակը` 50 հազար դեղաչափ: «AstraZeneca»-ով կարող են պատվաստվել ՀՀ 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները, ինչպես նաև օտարերկրացիները: * Մայիսի 22-ին «Sputnik-V» պատվաստանյութից օգտվելու հնարավորություններն ընդլայնվել են, և քրոնիկ հիվանդների համար հանվել է պատվաստումների մինչև 54 տարիքային շեմը։ * Հունիսի 28-ից սկսած ՀՀ-ում 18 տարեկանից բարձր անձիք կարող են պատվաստվել առկա պատվաստանյութերից յուրաքանչյուրով՝ ըստ նախընտրության: * 2021թ. հուլիսի 7-ի դրությամբ ընդհանուր առմամբ ՀՀ ներմուծվել է 294,460 դեղաչափ պատվաստանյութ, որից 120,060 դեղաչափ «Sputnik-V», 100,000 դեղաչափ CoronaVac և 74,400 դեղաչափ «AstraZeneca»: Պատվաստումներն իրականացվում են առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններում, ինչպես նաև շարժական պատվաստումային խմբերի կողմից հանրային վայրերում: Կարող են պատվաստվել նաև Հայաստանում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիները: Պատվաստումներն անվճար են բոլորի համար և իրականացվում են միայն կամավորության սկզբունքով: * COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր հուլիսի 8-ի դրությամբ հանրապետությունում կատարվել է 103,317 պատվաստում, որից 74,479` առաջին դեղաչափ (33,850 «AstraZeneca», 17,657 «CoronaVac», 22,972 «Sputnik-V») և 28,838` երկրորդ դեղաչափ (6,025 «AstraZeneca», 5,218 «CoronaVac», 17,595 «Sputnik-V»): 2021թ. նախատեսվում է պատվաստել բնակչության 10%-ին։ Ներկայացված ցուցանիշը կարող է փոխվել՝ համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված։ * COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր օգոստոսի 1-ի դրությամբ կատարվել է 171890 պատվաստում, որից առաջին դեղաչափ` 120285, երկրորդ դեղաչափ` 51605։ * ՀՀ ներկրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ «ԱստրաԶենեկա/Վաքսզևրիա» պատվաստանյութի հերթական խմբաքանակը՝ 50400 դեղաչափ: Պատվաստանյութը ձեռք է բերվել «COVAX FACILITY» նախաձեռնության շրջանականերում: Այն նախատեսված է 18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց շրջանում կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումներ իրականացնելու համար: |

***Գյուղատնտեսություն։*** Գյուղատնտեսության և ձկնորսության համախառն արտադրանքն աճել է 6.5%-ով՝ հիմնականում պայմանավորված բուսաբուծության աճով (նպաստումը` 7.2 տոկոսային կետ), իսկ անասնաբուծության նվազումը հակազդել է ճյուղի ընդհանուր աճին (նպաստումը` 0.9 տոկոսային կետ)։ Անասնաբուծության նվազումը պայմանավորված է եղել ձվի արտադրության, ինչպես նաև սպանդի համար նախատեսված գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչնի իրացման նվազմամբ:

***Շինարարություն։*** Շինարարության ճյուղում գրանցված 10.8% աճը պայմանավորված էր հիմնականում պետական բյուջեի (նպաստումը` 10.3 տոկոսային կետ) և բնակչության միջոցներով (նպաստումը` 4.4 տոկոսային կետ) իրականացված շինարարության ծավալների աճերով: Մինչդեռ կազմակերպությունների միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալների նվազումը հակազդել է (նպաստումը` 5.8 տոկոսային կետ) ընդհանուր շինարարության աճին։ Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների՝ շինարարության աճին հիմնականում նպաստել է տրանսպորտի, էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հետ կապված գործունեության ոլորտներում իրականացված շինարարության ծավալների աճը։

***Ծառայություններ և առևտուր։*** Ծառայություններն աճել են 2.7%-ով՝հիմնականում պայմանավորված կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (նպաստումը` 3.2 տոկոսային կետ), ինչպես նաև տեղեկատվություն և կապ (նպաստումը` 2.2 տոկոսային կետ) ենթաճյուղերի աճով, իսկ առևտրի 8.0% աճը հիմնականում պայմանավորված էր մեծածախ առևտրի աճով (նպաստումը` 7.2 տոկոսային կետ)։ Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ ենթաճյուղի նվազումը հակազդել է ընդհանուր ծառայությունների աճին (նպաստումը` 8.9 տոկոսային կետ)։ Առևտրի և ծառայությունների աճն ուղեկցվել է բնակչության տնօրինվող եկամտի աճով:

Հաշվետու ժամանակահատվածում բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների ծավալն աճել է: Բեռնափոխադրումների ծավալի 18.4% աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել ներհանրապետական ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների աճով (նպաստումը` 15.1 տոկոսային կետ): Ուղևորափոխադրումների ծավալն աճել է 17.7%-ով՝ հիմնականում պայմանավորված էլեկտրատրանսպորտով (նպաստումը՝ 9.9 տոկոսային կետ) և ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներով (նպաստումը՝ 7.4 տոկոսային կետ) իրականացված ուղևորափոխադրումների աճով:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Գծապատկեր 1.*** *ՏԱՑ և տնտեսության ճյուղերի իրական աճերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, (%)*  *Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ* | ***Գծապատկեր 2.*** *ՏԱՑ և տնտեսության ճյուղերի իրական աճերը նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ, (%)*  *Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ* |
| ***Գծապատկեր 3.*** *Տնտեսության ճյուղերի նպաստումները ՏԱՑ-ին (տ.կ.)[[2]](#footnote-2)*  *Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ* | ***Գծապատկեր 4.*** *Տնտեսության ճյուղերի նպաստումները ՏԱՑ-ին նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ (տ.կ.)*  *Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ* |

***Համախառն պահանջարկ[[3]](#footnote-3):*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում, շարունակելով կրել համավարակի և Արցախյան պատերազմի բացասական ազդեցությունները, այդուհանդերձ տնտեսական ակտիվությունը սկսել է վերականգնվել՝ պայմանավորված հիմնականում մասնավոր հատվածի ներքին պահանջարկի և ապրանքների արտահանման վերականգնմամբ:

***Սպառում։*** Առաջին կիսամյակում սպառումն իրական արտահայտությամբ աճել է շուրջ 6.9%‑ով՝ հիմնականում պայմանավորված մասնավոր հատվածի սպառման վերականգնմամբ, որին նպաստել են անցած տարվա ընթացքում կուտակած խնայողությունների բարձր մակարդակը և տնօրինվող եկամտի աճը: Սպառման վերականգնման վրա բացասական ազդեցություն է ունեցել սպառողական վարկավորման նվազումը:

***Ներդրումներ։*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում գնահատվում է կապիտալ ներդրումների[[4]](#footnote-4) նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ իրական արտահայտությամբ շուրջ 6.5% աճ՝ պայմանավորված պետական բյուջեից շինարարության ծավալների աճով: Մասնավոր ներդրումները նվազել են, սակայն պետական ներդրումների բարձր աճը հակազդել է մասնավոր ներդրումների նվազմանը։

Ներդրումների աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել «տրանսպորտ» և «էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում» ոլորտներում կատարված ներդրումների աճերով[[5]](#footnote-5):

***Զուտ արտահանում։*** Առաջին կիսամյակում զուտ արտահանումը նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել է: Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման իրական ծավալների նվազումը գնահատվում է մոտ 2.9%` պայմանավորված ծառայությունների արտահանման, մասնավորապես՝ զբոսաշրջության նվազմամբ, արտահանման նվազմանը հակազդել է ապրանքների արտահանման աճը՝ պայմանավորված արտաքին պահանջարկի և տնտեսության արտահանելի ոլորտների վերականգնմամբ: Հաշվետու ժամանակահատվածում ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման ծավալները նախորդ տարվա համեմատ նվազել են շուրջ 1.7%-ով` պայմանավորված արտագնա զբոսաշրջության նվազմամբ, ներմուծման նվազմանը հակազդել է ապրանքների ներմուծման աճը՝ պայմանավորված ներքին պահանջարկի վերականգնմամբ:

# 2.3.2. Աշխատանքի շուկա

Աշխատանքի շուկայում էական վերականգնում դեռևս չի արձանագրվել: Թեև 2021 թվականի առաջին եռամսյակում գործազրկության մակարդակը նախորդ տարվա նույն եռամսյակի նկատմամբ նվազել է 2.7 տոկոսային կետով՝ կազմելով 17.0%, գործազուրկների թիվը նվազել է 17.1%-ով, սակայն զբաղվածների թիվը նույնպես նվազել է՝ 0.2%-ով: Աշխատանքային ռեսուրսների թիվը կրճատվել է 3.5%-ով, իսկ աշխատուժի առաջարկը (տնտեսապես ակտիվ բնակչություն)՝ 3.6%-ով: Նշենք, որ դիտարկված ժամանակաշրջանում միգրացիայի մնացորդը եղել է դրական և կազմել է 0.4 հազ. մարդ: 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների[[6]](#footnote-6) միջին ամսական թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 1.6%-ով՝ կազմելով 62,322 մարդ:

2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցված ցուցանիշի նկատմամբ աճել է 5.4%-ով` կազմելով 196,440 դրամ: Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը պետական հատվածում աճել է 3.9%-ով` կազմելով 168,347 դրամ, իսկ ոչ պետականում` 5.9%-ով և կազմել է 209,937 դրամ: Իրական աշխատավարձը 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 5.7% գնաճի պայմաններում նվազել է 0.3%-ով:

# 2.2.3. Գնաճ և դրամավարկային քաղաքականություն

2021 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է գների աճի արագացում՝ պայմանավորված հիմնականում առաջարկի գործոններով, մասնավորապես՝ ՀՀ դրամի արժեզրկմամբ և միջազգային գների աճով: 12-ամսյա գնաճը կազմել է 6.5%, իսկ միջին գնաճը՝ 5.7%:

1. 2021 թվականի գնաճի նպաստումները խոշոր ապրանքախմբերով,

տոկոսային կետ[[7]](#footnote-7)

Միջին գնաճին առավելապես նպաստել է «Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ» ապրանքախմբում արձանագրված 7.7% գների աճը (դրական նպաստումը գնաճին` 2.9 տոկոսային կետ)՝ հիմնականում պայմանավորված հացի, թռչնամսի, ձվի, կարագի, այլ սննդային յուղերի, շաքարի և բանջարեղենի գների աճերով: «Ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ» խմբում արձանագրվել է 9.1% (դրական նպաստումը գնաճին` 0.4 տոկոսային կետ), իսկ «Ոչ պարենային ապրանքների» խմբում՝ 7.9% գնաճ (դրական նպաստումը գնաճին` 1.8 տոկոսային կետ): Վերջինս հիմնականում պայմանավորված է եղել հագուստի և կոշիկի, բենզինի, անձնական փոխադրամիջոցների համար այլ վառելանյութի, ինչպես նաև դեղագործական ապրանքների գների աճով։ Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների գծով արձանագրվել է 2% գնաճ (դրական նպաստումը գնաճին` 0.7 տոկոսային կետ), ինչի վրա իր անմիջական ազդեցությունն է թողել օդային տրանսպորտի միջազգային չվերթներ իրականացնող ծառայությունների, ամբուլատոր ծառայությունների և բնակարանի համար փաստացի վարձավճարների գների աճը։

2021 թվականի հունվար-հունիսին, հաշվի առնելով միջազգային պարենային շուկաներում գնաճային զարգացումները և գնաճային սպասումների որոշակի արագացումը, ՀՀ ԿԲ-ն բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 1.25 տոկոսային կետով՝ սահմանելով այն 6.5%:

# 2.2.4. Արտաքին առևտուր, արտահանում և ներմուծում

***Արտաքին առևտուր (դոլարային արտահայտությամբ)[[8]](#footnote-8):*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում գրանցվել է արտաքին ապրանքաշրջանառության երկնիշ աճ։ Արտաքին ապրանքաշրջանառությունը 2021 թվականի առաջին վեց ամիսներին կազմել է 3571.7 մլն ԱՄՆ դոլար` նախորդ տարվա համեմատ աճելով 13.4%-ով: Հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել է դոլարային արտահայտությամբ արտահանման և ներմուծման աճ. արտահանումն աճել է 23.3%‑ով` կազմելով 1379.5 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծումը` 7.9%-ով և կազմել 2192.2 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ներմուծման համեմատ արտահանման առաջանցիկ աճով պայմանավորված` ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում ապրանքների գծով արտաքին առևտրի բացասական մնացորդը նախորդ տարվա նկատմամբ բարելավվել է (10.9%-ով) և կազմել 812.7 մլն ԱՄՆ դոլար:

1. Առևտրային հաշվեկշռի դինամիկան հունվար-հունիս ամիսներին

(մլն ԱՄՆ դոլար)[[9]](#footnote-9)

***Արտահանում:*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է արտահանման աճ` հիմնականում պայմանավորված միջազգային շուկայում պղնձի գների բարձրացմամբ, ինչպես նաև արտաքին պահանջարկի աստիճանական վերականգնմամբ: 2021 թվականի առաջին կիսամյակում դոլարային արտահայտությամբ ՀՀ ապրանքների արտահանումն աճել է 23.3%‑ով, մինչդեռ արտահանման իրական ծավալների աճը համեմատաբար թույլ է, անվանական դոլարային աճը հիմնականում պայմանավորվել է մետաղների գների աճով:

1. 2021թ. հունվար-հունիս ամիսների ապրանքների արտահանման միտումները[[10]](#footnote-10)

Արտահանման աճին հիմնականում նպաստել է «Հանքահումքային արտադրանք», ապրանքախումբը (13.2 տոկոսային կետերով): Դրական նպաստում են ունեցել նաև «Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր» (3.8 տոկոսային կետերով), «Բուսական ծագման արտադրանք» (2.8 տոկոսային կետերով), «Մանածագործական իրեր» (2.8 տոկոսային կետերով) ապրանքախմբերը[[11]](#footnote-11)։ Արտահանման աճին հիմնականում հակազդել են «Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր» և «Սարքեր և ապարատներ» (1.9 և 1.3 տոկոսային կետերով) ապրանքախմբերը:

***Ներմուծում:*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է ներմուծման աճ` հիմնականում պայմանավորված տնտեսական ակտիվության աստիճանական վերականգնման պայմաններում ներքին պահանջարկի վերականգնմամբ: 2021 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է 7.9% դոլարային արտահայտությամբ ապրանքների ներմուծման աճ:

Դոլարային արտահայտությամբ ներմուծման ծավալների աճին հիմնականում նպաստել են «Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր» (նպաստումը՝ 2.3 տոկոսային կետ) և «Հանքահումքային արտադրանք» (նպաստումը՝ 2.1 տոկոսային կետ) ապրանքախմբերը[[12]](#footnote-12)։ Ըստ ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգման[[13]](#footnote-13) ներմուծման աճին նպաստել են «Միջանկյալ սպառման ապրանքները» (5.2 տոկոսային կետով, այդ թվում՝ արդյունաբերական մատակարարումները՝ 3.4 տոկոսային կետով), «Վերջնական սպառման ապրանքները» (2.2 տոկոսային կետով), «Կապիտալ ապրանքները» (0.1 տոկոսային կետով), ինչպես նաև «Մարդատար ավտոմեքենաները» (0.4 տոկոսային կետով)[[14]](#footnote-14):

1. 2021թ. հունվար-հունիս ամիսների ապրանքների ներմուծման միտումները[[15]](#footnote-15)

***Ներմուծման ծածկման գործակից:*** Ներմուծման ծածկման գործակիցը 2021 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ բարելավվել է. 2021 թվականի հունվար-հունիսին արտահանման հաշվին ֆինանսավորվել է ներմուծման շուրջ 74.8%-ը:

1. Ներմուծման ծածկման գործակիցը հունվար-հունիս ամիսներին[[16]](#footnote-16)

***Արտաքին առևտուրն ըստ գործընկեր երկրների:*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում արտաքին առևտրաշրջանառության աշխարհագրական կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել: ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության 34.0%-ը բաժին է ընկել ԱՊՀ (որից 31.7%‑ը` ԵԱՏՄ), 20.0%-ը` ԵՄ և 46.0%-ը` այլ երկրներին: ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ ԱՊՀ երկրների կշիռն ավելացել է 0.2, ԵՄ-ը՝ 1.2 տոկոսային կետով, իսկ այլ երկրների կշիռը նվազել է 1.4 տոկոսային կետով։

2021 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ խոշոր առևտրային գործընկերների շրջանակում ընդգրկված էին. ԱՊՀ երկրներից՝ Ռուսաստանը (առևտրաշրջանառության 30.7%, նախորդ տարվա 30.0%-ի դիմաց), իսկ ԵՄ և այլ երկրներից՝ Չինաստանը (համապատասխանաբար 15.3% և 13.0%), Իրանը (6.3% և 5.6%), Շվեյցարիան (5.0% և 7.4%), Գերմանիան (3.8% և 3.5%), Իտալիան (3.5% և 3.4%) և Բուլղարիան (3.2% և 2.8%):

# 2.2.5. Փոխարժեքներ

***Երկկողմանի փոխարժեքներ։*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ դրամը շարունակել է արժեզրկվել՝ հիմնականում պայմանավորված համավարակի և Արցախյան պատերազմի հետևանքով ձևավորված սպասումներով։ ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամը 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արժեզրկվել է համապատասխանաբար 7.4% և 15.4%-ով։ Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում տնտեսական դրական զարգացումներով, ինչպես նաև ՀՀ ԿԲ համապատասխան արձագանքմամբ պայմանավորված (վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացում, արտարժութային գործառնություններ)՝ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամը հարաբերականորեն կայուն վարքագիծ է դրսևորել, այդուհանդերձ՝ առաջին եռամսյակում դիտվել է թույլ արժեզրկման, իսկ երկրորդ եռամսյակում՝ արժևորման միտում, որն արագացել է հունիս ամսին։ Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում առավելագույն տատանումը կազմել է 7.8%, իսկ փոխարժեքի առավելագույն՝ 537.4 արժեքը գրանցվել է ապրիլի 8-ին՝ կիսամյակի միջին փոխարժեքը կազմել է 522.1: Առաջին կիսամյակում ՀՀ դրամի փոխարժեքի եվրոյի նկատմամբ առավելագույն տատանումը կազմել է 8.4%, նվազագույն՝ 589.7 արժեքը գրանցվել է հունիսի 30-ին, իսկ եռամսյակային միջինը կազմել է 628.7։

ՀՀ դրամը ՌԴ ռուբլու նկատմամբ 2021 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին նույնպես արժեզրկվել է՝ պայմանավորված ամերիկյան դոլարի նկատմամբ միջազգային արժութային շուկայում ՌԴ ռուբլու դրսևորած միտումով։ ՀՀ դրամի միջին փոխարժեքը ՌԴ ռուբլու նկատմամբ ընթացիկ տարվա հունվար-հունիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ արժեզրկվել է 0.5%-ով՝ միջազգային շուկայում ռուսական ռուբլու դիրքի ամրապնդմամբ պայմանավորված, իսկ հունիս ամսին ՀՀ դրամը ռուբլու նկատմամբ նախորդ տարվա հունիս ամսվա համեմատ արժեզրկվել է 1.7%-ով:

***Արդյունավետ փոխարժեքներ:*** ՀՀ արտաքին առևտրի տեսանկյունից առավել կարևոր արժույթներից բաղկացած զամբյուղի նկատմամբ ՀՀ ազգային արժույթն անվանական արտահայտությամբ 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին արժեզրկվել է 5.9%-ով, իսկ իրական արտահայտությամբ՝ 5.8%-ով, ինչը, այլ հավասար պայմաններում, իր դրական ազդեցությունն է ունեցել առևտրային հաշվեկշռի բարելավման գործում։

|  |  |
| --- | --- |
| ***Գծապատկեր 10.*** *ՀՀ դրամի անվանական փոխարժեքի օրական դինամիկան հիմնական արժույթների նկատմամբ (աճ՝ արժեզրկում)*  *Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ* | ***Գծապատկեր 11.*** *ՀՀ իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքների կուտակային տ/տ աճերի դինամիկան (աճ՝ արժևորում)*  *Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ* |
|  |  |

# 2.2.6. Ֆինանսական շուկաներ[[17]](#footnote-17)

***Վարկեր և ավանդներ:*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի աճի տեմպն ունեցել է դանդաղման միտում՝ հունիսին կազմելով 2.2%[[18]](#footnote-18)՝ 2020 թվականի հունիսի 18.7%-ի համեմատ: Վարկերի աճին 3.2 տոկոսային կետով նպաստել է դրամային վարկերի աճը, իսկ արտարժութային վարկերը ունեցել են բացասական նպաստում՝ -1.0 տոկոսային կետով: Վարկերի աճին հիմնականում նպաստել է հիպոտեկային (4.2 տոկոսային կետ) և շինարարության ոլորտներին տրամադրված (2.3 տոկոսային կետ) վարկերի աճը, իսկ սպառողական, առևտրի ոլորտի և այլ վարկերը բացասական նպաստում են ունեցել:

1. Ռեզիդենտների վարկերի և ավանդների ծավալների աճը (նախորդ տարվա նկատմամբ, %)[[19]](#footnote-19)

2021 թվականի հունիսին ավանդների ծավալների աճի տեմպը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե նույնն է եղել, սակայն 2020 թվականի դեկտեմբերի համեմատ ավանդների աճի տեմպերի արագացում է գրանցվել: Առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներից ներգրավված ավանդներն աճել են 11.6%‑ով (հիմնականում պայմանավորված ձեռնարկությունների ավանդների աճով), որին 7.6 տոկոսային կետով դրական նպաստում է ունեցել դրամային ավանդների աճը, իսկ արտարժութային ավանդների նպաստումը կազմել է 4.0 տոկոսային կետ:

2021 թվականի հունիսին դոլարայնացման մակարդակը նվազել է: Ռեզիդենտների արտարժութային ավանդներ/ընդամենը ավանդներ հարաբերակցությունը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 0.9 տոկոսային կետով՝ կազմելով 42.6%, իսկ ռեզիդենտների վարկավորման ընդհանուր կառուցվածքում արտարժույթով վարկերի կշիռը նվազել է 2.0 տոկոսային կետով՝ կազմելով 46.4%։

***Վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքներ:*** Վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքները (մինչև 1 տարի ժամկետով), չնայած ֆինանսական շուկայի կարճաժամկետ տոկոսադրույքների աճին, որոշ չափով նվազել են, ինչը պայմանավորված է 2020 թվականին ԿԲ-ի կողմից իրականացված խթանող դրամավարկային քաղաքականության լագային ազդեցությամբ, ինչպես նաև վարկերի կառուցվածքի որոշակի փոփոխությամբ (մասնավորապես՝ բարձր տոկոսադրույք կրող վարկերի նվազմամբ (օրինակ՝ սպառողական), և ցածր տոկոսադրույք կրող վարկերի աճով (օրինակ՝ հիպոտեկային)։

2021 թվականի հունվար-հունիսին ՀՀ դրամով վարկավորման (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տարեկան տոկոսադրույքը կազմել է 11.6%՝ նախորդ տարվա նկատմամբ նվազելով 0.2 տոկոսային կետով: ՀՀ դրամային ավանդների (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տոկոսադրույքը կազմել է 8.1%՝ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 0.1 տոկոսային կետով:

Արտարժույթով վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքները ևս նվազման միտում են դրսևորել: Արտարժույթով ավանդների (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տարեկան տոկոսադրույքը 2021 թվականի հունվար-հունիսին կազմել է 1.6%՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազելով 0.9 տոկոսային կետով: Իսկ արտարժույթով վարկավորման (մինչև մեկ տարի ժամկետով) միջին տարեկան տոկոսադրույքը կազմել է 7.8%՝ նվազելով 0.1 տոկոսային կետով:

Ֆինանսական շուկայում արտարժույթով և դրամով միջին կշռված մինչև 1 տարի ժամկետով տոկոսադրույքների միջև սպրեդը 2021 թվականի հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 0.3 տոկոսային կետով` կազմելով 5.0: Ընդ որում՝ դրամով վարկերի և ավանդների միջև տոկոսադրույքների սպրեդը նվազել է 0.1 տոկոսային կետով` կազմելով 3.4, իսկ արտարժույթով սպրեդն աճել է 0.8 տոկոսային կետով` կազմելով 6.2 տոկոսային կետ:

***ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկա:*** ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայում նկատվել է ՊՊ տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերության որոշակի աճ, ինչը կարող է բացատրվել գնաճի և գնաճային սպասումների արագացմամբ, ՀՀ ԿԲ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի և դրանից ածանցվող՝ ֆինանսական շուկայի կարճաժամկետ տոկոսադրույքների բարձրացմամբ, ինչպես նաև պետական պարտատոմսերի նկատմամբ հարաբերական պահանջարկի որոշակի նվազմամբ: Այսպես, եթե 2020 թվականի առաջին կիսամյակում տեղաբաշխված պետական պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը կազմել է 7.8%, ապա 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածում այն կազմել է 8.8% կամ շուրջ 1.0 տոկոսային կետով ավելի:

2021 թվականի առաջին կիսամյակում տեղաբաշխված պետական պարտատոմսերի ծավալը կազմել է 188.9 մլրդ դրամ՝ 2020 թվականի առաջին կիսամյակի 180.0 մլրդ դրամի դիմաց, իսկ տեղաբաշխման միջին կշռված ժամկետայնությունը` 3886 օր, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 4438 օր ցուցանիշի համեմատ:

2021 թվականի առաջին կիսամյակում պետական պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկը գերազանցել է տեղաբաշխման ցուցանիշը 1.7 անգամ (2020 թվականի առաջին կիսամյակում՝ 2.2 անգամ), իսկ տեղաբաշխման ենթակա ծավալ/տեղաբաշխված ծավալ միջին հարաբերակցությունը կազմել է 1.07 (2020 թվականի առաջին կիսամյակում` 1.1):

***ՀՀ եվրապարտատոմսերի երկրորդային շուկա:*** ՀՀ եվրապարտատոմսերի երկրորդային շուկայում եկամտաբերությունները, Արցախյան պատերազմի շոկից հետո նվազելուց և կայունանալուց հետո, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ եղել են ավելի ցածր (նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածն ընդգրկում է COVID-19 համավարակի տարածմամբ միջազգային ֆինանսական շուկաներում ցնցումների մեկնարկը)։ Միջազգային կապիտալի շուկայում 2015 թվականին 7.5% եկամտաբերությամբ թողարկված պետական արտարժութային պարտատոմսերի եկամտաբերությունը 2021 թվականի առաջին կիսամյակում միջինում կազմել է 3.6%՝ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրված 4.3%-ի դիմաց: Մինչդեռ 2019 թվականին 4.20% եկամտաբերությամբ թողարկված պարտատոմսերի եկամտաբերությունն ավելի քիչ է նվազել և 2021 թվականի առաջին կիսամյակում միջինում կազմել է 4.2%` 2020 թվականի առաջին կիսամյակում գրանցված 4.3%-ի դիմաց:

2021 թվականի հունվարին ՀՀ պատմության ընթացքում կառավարությունը չորրորդ անգամ մուտք է գործել միջազգային կապիտալի շուկա՝ իրականացնելով 750 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով պետական արտարժութային պարտատոմսերի թողարկում։

Նոր թողարկված եվրապարտատոմսերի տեղաբաշխման եկամտաբերությունը կազմել է 3.875%, արժեկտրոնի եկամտաբերությունը՝ 3.6%: Նշենք, որ նույն՝ 10 տարի մարման ժամկետով 2019 թվականին թողարկված ՀՀ եվրապարտատոմսերի տեղաբաշխման եկամտաբերությունը կազմել էր 4.2%, իսկ արժեկտրոնի եկամտաբերությունը՝ 3.95%։ Սակայն պետք է նշել, որ ուղենիշի եկամտաբերությունը (ԱՄՆ գանձապետական պարտատոմսեր) նվազել է շուրջ 0.6 տոկոսային կետով, ինչը նշանակում է նախորդ թողարկման համեմատ ՀՀ ռիսկի հավելավճարի բարձրացում շուրջ 0.3 տոկոսային կետով։

Մինչդեռ նախորդ տարվա նույն կիսամյակի համեմատությամբ երկրորդային շուկայի ռիսկի հավելավճարի գնահատականների նվազում է տեղի ունեցել։ Մասնավորապես, 2029 թվականին մարվող եվրապարտատոմսերի ռիսկի հավելավճարը 2021 թվականի առաջին կիսամյակում միջինում կազմել է 2.8 տոկոսային կետ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 3․3 տոկոսային կետ ցուցանիշի դիմաց։

# 3. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

2021 թվականի առաջին կիսամյակում հարկաբյուջետային քաղաքականության նպատակն է եղել ապահովել հարկաբյուջետային կայունությունը՝ միաժամանակ աջակցելով տնտեսական վերականգնմանը և աճի տիրույթ վերադարձին, որի իրականացման համար հարկաբյուջետային քաղաքականությունն առաջին եռամսյակում եղել է խթանող, այնուհետև աստիճանաբար թուլացել է խթանման չափը՝ առաջին կիսամյակի արդյունքներով լինելով զսպող՝ պայմանավորված ծախսերի թերակատարմամբ:

***Պետական բյուջեի եկամուտները:*** Համավարակի և Արցախյան պատերազմի հետևանքով առաջացած տնտեսական ճգնաժամն իր բացասական ազդեցությունը շարունակել է ունենալ առաջին եռամյսակի պետական բյուջեի եկամուտների վրա, սակայն երկրորդ եռամսյակից սկսած տնտեսության վերականգնմանը զուգահեռ հարկային եկամուտներն ունեցել են աճի արագացման միտում: 2021 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմել են 790.9 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 10.3%-ով, իսկ հարկերը և տուրքերը կազմել են 750.2 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 10.3%-ով:

1. Պետական բյուջեի հարկային եկամուտները 2019-2020 թվականներին ըստ ամիսների[[20]](#footnote-20)

***Պետական բյուջեի ծախսերը:*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է պետական բյուջեի ծախսերի աճ՝ պայմանավորված պետական բյուջեով նախատեսված, ինչպես նաև կորոնավիրուսի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված հակաճգնաժամային միջոցառումների և Արցախյան պատերազմի հետևանքով ծագած լրացուցիչ ծախսերի իրականացմամբ: Պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 866.4 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 13.2%-ով: Ընդ որում, ընթացիկ ծախսերը կազմել են 789.3 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 9.6%‑ով, որն իր մեջ ներառում է Արցախյան պատերազմի հետևանքների մեղմմանն ուղղված ծախսերը, կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված հակաճգնաժամային ծրագրերի տնտեսական միջոցառումների իրականացումը և առողջապահությանն ուղղված լրացուցիչ ծախսերը:

Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունները կազմել են 77.1 մլրդ դրամ, որում ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը (կապիտալ ծախսեր) կազմել են 77.7 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճելով 66.8%‑ով, որը հիմնականում պայմանավորված է պաշտպանությանն ուղղված ծախսերի աճով: 2021 թվականի առաջին կիսամյակում կապիտալ ծախսերի ճշտված ծրագրի կատարողականը կազմել է 64.3%՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 39.4%-ի դիմաց։ Թեև, ինչպես կարելի է նկատել, կատարողականը բարելավվել է 24.8 տոկոսային կետով, այդուհանդերձ կապիտալ ծրագրերի կառավարման խնդիրը շարունակում է մնալ արդիական։ Ընդ որում, հիմնականում ցածր կատարողական է արձանագրվել արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի մասով, որոնց շրջանակներում օգտագործվել է կիսամյակային ծրագրված միջոցների 51.7%-ը:

***ՀՀ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումները:*** 2020 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած բացասական զարգացումների (կորոնավիրուսի համավարակ և Արցախյան պատերազմ) հետևանքների հակազդմանը և մեղմմանն ուղղված միջոցառումները շարունակվել են նաև 2021 թվականի առաջին կիսամյակում:

Կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված՝ սոցիալ-տնտեսական բացասական հետևանքների մեղմման ուղղությամբ ընթացիկ տարվա հունվար-հունիս ամիսներին իրականացվել են շուրջ 19.8 մլրդ դրամի չափով ծրագրեր, որոնց կազմում առողջապահական ծրագրերին ուղղված ծախսերը կազմել են 13.1 մլրդ դրամ, տնտեսական աջակցության ծրագրերը՝ 5.9 մլրդ դրամ, 725.9 մլն դրամ ուղղվել է ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններին, 1 մլն դրամ՝ սոցիալական պաշտպանությանը:

Արցախյան պատերազմի հետևանքների հակազդման ուղղությամբ իրականացված ծախսերը կազմել են շուրջ 41.1 մլրդ դրամ, որից սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կազմել են շուրջ 39.0 մլրդ դրամ:

***Պետական բյուջեի պակասուրդը:*** Վերոնշյալ զարգացումների արդյունքում պետական բյուջեն եղել է պակասուրդային: 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ձևավորվել է պետական բյուջեի 75.5 մլրդ դրամ պակասուրդ (դեֆիցիտ)՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 48.9 մլրդ դրամի դիմաց:

***Հարկաբյուջետային ազդակը:*** 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում տնտեսության վերականգնման և թույլ պահանջարկի պայմաններում հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունն ամբողջական պահանջարկի վրա գնահատվում է զսպող: Համախառն պահանջարկի վրա հարկաբյուջետային քաղաքականությունը 2021 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ ունեցել է զսպող (-0.5) ազդեցություն` պայմանավորված եկամուտների (+0.1) չեզոք և ծախսերի (-0.6) զսպող ազդեցություններով:

**Գծապատկեր 14.** Հարկաբյուջետային ազդակը 2018 թվականից եռամսյակային կտրվածքով[[21]](#footnote-21)

# 

# Հավելված: Տնտեսության ճյուղերի և ենթաճյուղերի, արտահանման և ներմուծման ապրանքախմբերի հիմնական ցուցանիշների աղյուսակներ

**Աղյուսակ 1:** Տնտեսության ճյուղերի և ենթաճյուղերի թողարկման ծավալների ցուցանիշները,

2021թ. հունվար-հունիս

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Արժեք (մլն դրամ) | Կշիռը (%)[[22]](#footnote-22) | Աճի ինդեքս | Նպաստում (տոկոսային կետ) |
| Ամբողջ արդյունաբերություն | **1036519.7** | **100.0** | **102.1** | **2.1** |
| *այդ թվում`* |  |  |  |  |
| հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում | 299532.1 | 20.3 | 107.2 | 1.4 |
| մշակող արդյունաբերություն | 589942.7 | 64.5 | 98.9 | -0.7 |
| էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում | 136391.4 | 14.1 | 109.5 | 1.3 |
| ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում | 10653.5 | 1.1 | 105.6 | 0.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Արժեք (մլն դրամ) | Կշիռը (%) | Աճի ինդեքս | Նպաստում (տոկոսային կետ) |
| Գյուղատնտեսություն և ձկնորսություն | **297779.7** | **100.0** | **106.5** | **6.5** |
| *այդ թվում`* |  |  |  |  |
| բուսաբուծություն | 117350.4 | 32.7 | 122.1 | 7.2 |
| անասնաբուծություն | 160643.8 | 61.2 | 98.6 | -0.9 |
| ձկնորսություն | 19785.5 | 6.2 | 101.9 | 0.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների* | Արժեք (մլն դրամ) | Կշիռը (%) | Աճի ինդեքս | Նպաստում (տոկոսային կետ) |
| Շինարարություն | **125599.2** | **100.0** | **110.8** | **10.8** |
| *այդ թվում`* |  |  |  |  |
| պետական բյուջեի, *այդ թվում՝* | 36307.7 | 23.5 | 143.8 | 10.3 |
| *միջազգային վարկերի* | 23300.9 | 15.0 | 144.3 | 6.7 |
| համայնքների միջոցների | 2731.9 | 0.8 | 290.0 | 1.6 |
| մարդասիրական օգնության միջոցների | 759.2 | 0.4 | 173.3 | 0.3 |
| կազմակերպությունների միջոցների, *այդ թվում՝* | 51313.8 | 50.9 | 88.7 | -5.8 |
| *օտարերկրյա ներդրողների* | 6983.8 | 9.3 | 68.2 | -3.0 |
| բնակչության միջոցների | 34486.6 | 24.4 | 117.9 | 4.4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Արժեք (մլն դրամ) | Կշիռը (%) | Աճի ինդեքս | Նպաստում (տոկոսային կետ) |
| Առևտուր | **1471244.3** | **100.0** | **108.0** | **8.0** |
| *այդ թվում`* |  |  |  |  |
| մանրածախ առևտուր | 639976.4 | 45.9 | 102.2 | 1.0 |
| մեծածախ առևտուր | 787886.5 | 50.7 | 114.1 | 7.2 |
| ավտոմեքենաների առևտուր | 43381.4 | 3.4 | 94.5 | -0.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Արժեք (մլն դրամ) | Կշիռը (%) | Աճի ինդեքս | Նպաստում (տոկոսային կետ) |
| Ծառայություններ | **861736.9** | **100.0** | **102.7** | **2.7** |
| *այդ թվում`* |  |  |  |  |
| կացության և հանրային սննդի կազմակերպում | 72239.2 | 5.0 | 162.5 | 3.2 |
| մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ | 121418.7 | 25.7 | 63.9 | -8.9 |
| կրթություն | 26805.1 | 2.9 | 106.9 | 0.2 |
| առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում | 55254.1 | 4.4 | 142.6 | 1.9 |
| անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն | 34109.8 | 3.2 | 118.9 | 0.6 |
| տեղեկատվություն և կապ | 152094.7 | 15.8 | 112.7 | 2.2 |
| տրանսպորտ | 89424.6 | 9.0 | 107.3 | 0.8 |
| վարչարարական և օժանդակ գործունեություն | 27552.2 | 2.8 | 114.1 | 0.4 |
| մասնագիտ., գիտական և տեխ. գործունեություն | 41385.7 | 3.8 | 124.4 | 1.0 |
| ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն | 233040.9 | 26.5 | 103.1 | 1.2 |
| սպասարկման այլ ծառայություններ | 8411.9 | 1.0 | 95.3 | 0.0 |

**Աղյուսակ 2.** Արտահանման ապրանքային կառուցվածքը և նպաստումները 2021թ. հունվար-հունիս ամիսների արտահանման աճին

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ | Ծավալ (մլն ԱՄՆ դոլար) | Կշիռ (տոկոս) | Աճ (տոկոս) | Նպաստում (տոկոսային կետ) |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | **1379.5** | **100.00** | **23.3** | **23.3** |
| Կենդանի կենդանիներ և կենդանական ծագման արտադրանք | 42.1 | 3.1 | 55.5 | 1.3 |
| Բուսական ծագման արտադրանք | 84.1 | 6.1 | 58.4 | 2.8 |
| Կենդանական և բուսական ծագման յուղեր և ճարպեր | 0.0 | 0.0 | -39.8 | 0.0 |
| Պատրաստի սննդի արտադրանք | **257.1** | **18.6** | **4.6** | **1.0** |
| Հանքահումքային արտադրանք | **529.2** | **38.4** | **38.8** | **13.2** |
| Քիմիայի և դրա հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի արտադրանք | 15.9 | 1.2 | 20.0 | 0.2 |
| Պլաստմասսա և դրանցից իրեր, կաուչուկ և ռետինե իրեր | 7.7 | 0.6 | 13.5 | 0.1 |
| Կաշվի հումք, կաշի, մորթի և դրանցից պատրաստված իրեր | 1.3 | 0.1 | -38.3 | -0.1 |
| Փայտ և փայտյա իրեր | 0.4 | 0.0 | 68.7 | 0.0 |
| Թուղթ և թղթից իրեր | 0.7 | 0.1 | 40.2 | 0.0 |
| Մանածագործական իրեր | **83.3** | **6.0** | **59.8** | **2.8** |
| Կոշկեղեն, գլխարկներ, հովանոցներ | 1.8 | 0.1 | 68.2 | 0.1 |
| Իրեր քարից, գիպսից, ցեմենտից | 9.5 | 0.7 | -7.6 | -0.1 |
| Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր | **138.4** | **10.0** | **-13.5** | **-1.9** |
| Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր | 158.7 | 11.5 | 36.7 | 3.8 |
| Մեքենաներ, սարքավորումներ և մեխանիզմներ | 22.3 | 1.6 | 72.4 | 0.8 |
| Վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներ | 6.5 | 0.5 | 36.0 | 0.2 |
| Սարքեր և ապարատներ | 12.7 | 0.9 | -53.3 | -1.3 |
| Տարբեր արդյունաբերական ապրանքներ | 7.4 | 0.5 | 103.5 | 0.3 |
| Արվեստի ստեղծագործություններ | 0.4 | 0.0 | 111.7 | 0.0 |

**Աղյուսակ 3.** Ներմուծման ապրանքային կառուցվածքը և նպաստումները 2021թ. հունվար-հունիս ամիսների ներմուծման աճին

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ | Ծավալ (մլն ԱՄՆ դոլար) | Կշիռ (տոկոս) | Աճ (տոկոս) | Նպաստում (տոկոսային կետ) |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | **2192.2** | **100.0** | **7.9** | **7.9** |
| Կենդանի կենդանիներ և կենդանական ծագման արտադրանք | 56.1 | 2.6 | -9.2 | -0.3 |
| Բուսական ծագման արտադրանք | 105.8 | 4.8 | 1.1 | 0.1 |
| Կենդանական և բուսական ծագման յուղեր և ճարպեր | 33.6 | 1.5 | 42.2 | 0.5 |
| Պատրաստի սննդի արտադրանք | **174.9** | **8.0** | **-6.9** | **-0.6** |
| Հանքահումքային արտադրանք | **399.0** | **18.2** | **12.2** | **2.1** |
| Քիմիայի և դրա հետ կապված արդյունաբերության ճյուղերի արտադրանք | 198.6 | 9.1 | -0.6 | -0.1 |
| Պլաստմասսա և դրանցից իրեր, կաուչուկ և ռետինե իրեր | 88.6 | 4.0 | -0.9 | 0.0 |
| Կաշվի հումք, կաշի, մորթի և դրանցից պատրաստված իրեր | 10.2 | 0.5 | 19.5 | 0.1 |
| Փայտ և փայտյա իրեր | 28.0 | 1.3 | 15.7 | 0.2 |
| Թուղթ և թղթից իրեր | 40.4 | 1.8 | -10.5 | -0.2 |
| Մանածագործական իրեր | 119.3 | 5.4 | 19.6 | 1.0 |
| Կոշկեղեն, գլխարկներ, հովանոցներ | 26.4 | 1.2 | 17.7 | 0.2 |
| Իրեր քարից, գիպսից, ցեմենտից | 48.1 | 2.2 | 16.9 | 0.3 |
| Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր | **104.0** | **4.7** | **82.8** | **2.3** |
| Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից պատրաստված իրեր | 158.3 | 7.2 | 2.1 | 0.2 |
| Մեքենաներ, սարքավորումներ և մեխանիզմներ | **368.0** | **16.8** | **6.0** | **1.0** |
| Վերգետնյա, օդային և ջրային տրանսպորտի միջոցներ | 108.9 | 5.0 | 12.0 | 0.6 |
| Սարքեր և ապարատներ | 54.4 | 2.5 | 6.2 | 0.2 |
| Տարբեր արդյունաբերական ապրանքներ | 69.5 | 3.2 | 16.9 | 0.5 |
| Արվեստի ստեղծագործություններ | 0.2 | 0.0 | 348.2 | 0.0 |

**Աղյուսակ 4.** Ներմուծումն ըստ ապրանքների լայն տնտեսական՝ BEC դասակարգչի և նպաստումները հունվար-հունիս ամիսներին

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կշիռ (տոկոս) | | Աճ (տոկոս) | | Նպաստում  (տոկոսային կետ) | |
|  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Ընդամենը | **100** | **100** | **-12.6** | **7.9** | **-12.6** | **7.9** |
| Վերջնական սպառման ապրանքներ | 27.2 | 27.2 | -6.8 | 8.2 | -1.7 | 2.2 |
| Միջանկյալ սպառման ապրանքներ | 54.5 | 55.3 | -7.6 | 9.5 | -3.9 | 5.2 |
| Կապիտալ ապրանքներ | 16.8 | 15.7 | -13.5 | 0.7 | -2.3 | 0.1 |
| Ավտոմեքենա մարդատար | 1.5 | 1.8 | -77.9 | 29.5 | -4.7 | 0.4 |

1. Ճյուղերի մանրամասն ցուցանիշները ներկայացված են Հավելվածում: [↑](#footnote-ref-1)
2. ՏԱՑ-ի աճին ճյուղերի նպաստումները ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնահատականներն են: Գյուղատնտեսության ցուցանիշը ոչ բոլոր հաշվարկներում է ներկայացված, քանի որ այն հրապարակվում է եռամսյակային պարբերականությամբ՝ պայմանավորված գյուղատնտեսության սեզոնայնությամբ և բնակլիմայական ոչ կայուն պայմաններից կախված` ամսական արտադրության տատանողականության հարթեցման անհրաժեշտությամբ: [↑](#footnote-ref-2)
3. Համախառն պահանջարկի ցուցանիշները ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնահատականներն են: [↑](#footnote-ref-3)
4. Այստեղ ներկայացված են հիմնական միջոցներում ներդրումները՝ հաշվի առնելով, որ 2019 թվականից ՀՀ ՎԿ-ի կողմից համախառն կուտակման մեջ հաշվառվող պաշարների փոփոխության մեջ ներառվում են նաև վիճակագրական շեղումները: [↑](#footnote-ref-4)
5. Ներդրումների ճյուղային կառուցվածքի ցուցանիշները վերաբերում են ներդրումների՝ կապիտալ շինարարությանն ուղղվող մասին: Ավելի մանրամասն տե՛ս Շինարարություն հատվածում: [↑](#footnote-ref-5)
6. Ի տարբերություն վերոնշյալ ցուցանիշների՝ պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը չի հանդիսանում տնային տնտեսություններում աշխատուժի հետազոտության (հարցման) արդյունք: [↑](#footnote-ref-6)
7. Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ և ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ: [↑](#footnote-ref-7)
8. Ներմուծման տվյալները ներկայացված են ՍԻՖ գներով: [↑](#footnote-ref-8)
9. Աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» ամսական զեկույցներ: [↑](#footnote-ref-9)
10. Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» ամսական զեկույցներ և ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ: [↑](#footnote-ref-10)
11. Մանրամասն ցուցանիշները ներկայացված են Հավելվածում: [↑](#footnote-ref-11)
12. Մանրամասն ցուցանիշները ներկայացված են Հավելվածում: [↑](#footnote-ref-12)
13. Ապրանքների լայն տնտեսական դասակարգմամբ (BEC) պաշտոնական տվյալները հրապարակվում են տարեկան կրտվածքով և կհրապարակվեն հաջորդ տարվա՝ 2022 թվականի վերջին, ուստի այս հատվածում ներկայացված են ՀՀ ՖՆ գնահատականները (կիրառվել են արտաքին առևտրի 4-անիշ վիճակագրությունից BEC-ին անցման միջազգային փորձում ընդունված անցումային բանալիներ): [↑](#footnote-ref-13)
14. Մանրամասն ցուցանիշները ներկայացված են Հավելվածում: [↑](#footnote-ref-14)
15. Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» ամսական զեկույցներ և ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ: [↑](#footnote-ref-15)
16. Ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակի ծառայությունների մասին տեղեկատվության բացակայության պատճառով ողջ շարքը ներկայացված է ապրանքների արտահանման և ներմուծման հարաբերակցությամբ (ՖՕԲ գներով, «Ապրանքների առևտուրն ըստ վճարային հաշվեկշռի հիմքի» հոդված): 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ցուցանիշը նախնական գնահատական է:

    Աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, «ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ-6» տվյալների բազա և ՀՀ ՖՆ գնահատականներ: [↑](#footnote-ref-16)
17. Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ: [↑](#footnote-ref-17)
18. Ընդգրկված չեն կուտակված տոկոսները: Վարկերի մեջ ներառված են նաև ֆակտորինգային, լիզինգային գործառնությունները և ռեպո համաձայնագրերը: [↑](#footnote-ref-18)
19. Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖՆ հաշվարկներ [↑](#footnote-ref-19)
20. Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ: [↑](#footnote-ref-20)
21. Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ գնահատական

    Հարկաբյուջետային ազդակի հաշվարկներում օգտագործված հարկային եկամուտների ցուցանիշները ճշգրտվել են միասնական գանձապետական հաշվի՝ համապատասխան ժամանակահատվածի շարժի ցուցանիշով: [↑](#footnote-ref-21)
22. Ներկայացված է 2020թ․ հունվար-հունիսի կշիռը։ [↑](#footnote-ref-22)