Гадаадын иргэн, харьяатын газрын

2022 оны ... дүгээр сарын .....-ны өдрийн

.... дугаар албан бичгийн хавсралт

“МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ”-ИЙН

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2022 оны 12 дугаар сарын 19 Улаанбаатар хот

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Арга хэмжээ | Төсөв (сая төг) | | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | | Зорилтот түвшин | | Хэрэгжилт | Хүрсэн түвшин, гүйцэтгэ-лийн хувь |
| Төсөв-лөсөн | Гүйцэт-гэл /зарцуулсан хөрөн-гийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | Он | Түвшин | Он | Түвшин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2.7.3.гадаа-дын иргэн, харьяалал-гүй хүн, цагаачдын тооны зохист түвшнийг хадгалах, хяналт тавих тогтолцоог бэхжүүлнэ. | - | - | Гадаадын иргэн, харьяалал-гүй хүн, цагаачдын тооны харьцаа | 2021 | 2021 онд Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суугч нийт 16616 гадаадын иргэн, Монгол Улсад цагаачлан оршин суугч нийт 1869 гадаадын иргэн, харьяалалгүй 15 хүн байсан нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсэг, 29 дүгээр зүйлийн 29.5 дахь хэсэгт заасан тоонд хүрээгүй. | 2024 | Хуулийн хүрээнд зохист түвшний хязгаарыг алдагдуу-лахгүй байх | Гадаадын иргэний виз бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд энэ оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суугч нийт 19222 гадаадын иргэн байгаа нь манай улсын нийт хүн амын 0.564 хувь, үүнээс хамгийн их буюу Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын иргэн 6611 байгаа нь 0.194 хувийг эзэлж байна. Энэ нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсэгт заасан заасан тоонд хүрээгүй.  Харьяалалгүй хүний тоо 15.  Улсын Их Хурлын 2001 оны 96, 2005 оны 29, 2009 оны 44 дүгээр тогтоолуудаар Монгол Улсад 2000-2004, 2005-2008, 2009-2012 онд оруулж болох цагаач гадаадын иргэдийн тоо, бүтэц, байршлыг жилд 100-аас дээшгүй байхаар тогтоож байсан. Гэвч тухайн жилүүдэд цагаачлан амьдрах оршин суух зөвшөөрөл олгосон гадаадын иргэний тоо тус улсад оруулахыг зөвшөөрсөн хэмжээнд хүрээгүй.  Монгол Улсад 2013-2016 онд оруулж болох цагаач гадаадын иргэдийн тоо, бүтэц, байршлыг тогтоолгохоор 2013, 2015 онд тус тус Засгийн газраас Улсын Их Хуралд тогтоолын төслийг танилцуулж байсан ч батлагдаагүй.  Мөн Монгол Улсад 2017-2020 онд оруулж болох цагаач гадаадын иргэдийн тоо, бүтэц, байршлын тухай тогтоолын төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барьж 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн чуулганаар хэлэлцүүлэхэд дэмжигдээгүй болно.  Гадаадын иргэн, харьяатын газраас “Монгол Улсад 2021-2024 онд цагаачлуулж болох гадаадын иргэдийн тоо, бүтэц, байршлын тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг холбогдох танилцуулгын хамт 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/1730 дугаар албан бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад уламжилсан.  12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Монгол Улсад цагаачлан оршин суугч нийт 1908 гадаадын иргэн байгаа нь хүн амын 0.056 хувь, үүнээс хамгийн их буюу Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын иргэн 1266 байгаа нь 0.037 хувь буюу Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.5 дахь хэсэгт заасан тоонд хүрээгүй байна. | 100 |
| 2 | 7.2.4.гадаа-дын иргэдийг улсын хилээр нэвтрэх үед биеийн давхцахгүй өгөгдлийг авч, нэгдсэн санд бүртгэх тогтолцоог бүрдүүлнэ. | 470,0 | 0.0 | Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэлийн системийн хөгжүүлэлт | 2021 | Программ хангамж, тоног, төхөөрөмжийн тоо-0 | 2024 | Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл бүхий бүртгэлийн системийг үе шаттай  гаар нэвтрүүлж эхэлнэ.  Шинээр хөгжүүлэх программ хангамжийн тоо-1;  Тоног төхөөрөмж - 1 багц | “Гадаадын иргэний бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан” системийг нэвтрүүлэх арга хэмжээг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын “Тоног төхөөрөмж” багцаас 470.0 сая төгрөгийг гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжүүлэхээр төлөвлөн хөгжүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвшөөрлөөр 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр гэрээ байгуулж, хөгжүүлэлтийг эхлүүлсэн боловч, гүйцэтгэлийн үр дүнгээр систем хөгжүүлэлт хангалтгүй үндэслэлээр 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/1391 дүгээр албан бичгээр “Гэрэгэ системс ХХК”-д мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээг цуцалсан.  Тус программ хангамжийн гүйцэтгэгчийг дахин сонгон шалгаруулж, 10 дугаар сард захиалагч, гүйцэтгэгч 2 талын харилцан тохиролцсоноор ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлж 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталгаажуулж ирүүлжээ. Байгууллагын даргын тушаалаар байгуулсан “Ажлын хэсэг”-ээс “Гадаадын иргэний оршин суух бүртгэл, хяналт, үнэмлэх хэвлэх программ хангамжийн ажил гүйцэтгэх” 01/10-74 дүгээр гэрээний хэрэгжилт, гүйцэтгэлд үнэлгээ хийж, гэрээний хавсралтад заасан ажлын даалгаврын дагуу программ хангамжийг хүлээн авснаар санхүүжилтийг 100 хувь олгож, тус программ хангамжийг туршилтаар нэвтрүүлээд байна. | 100 |
| 3 | 7.5.1. Кибер аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог бэхжүүлнэ. | - | - | - | 2021 | - | 2025 | - | Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг  2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Улсын Их Хурлаар баталж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэн.  Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай” А/177 дугаар тушаалаар “Кибер аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн”-ий төрийн үйлчилгээний ангиллын 1 орон тоог Мэдээллийн технологийн хэлтэст нэмж батлуулсан.  Байгууллагын даргын 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/151 дүгээр тушаалаар кибер аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтыг шинээр баталлаа. | 100 |

--оо0оо--