**ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ**

**«ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴ­ՅՈՒ­ՆԱՀԱՆՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԾԽԱԹԹՈՒ ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԱՌ­ՄԱՆ ՆՊԱ­ՏԱ­ԿՈՎ ՋՐԱՀԱՇՎԻՉ (ՋՐԱՉԱՓԻՉ) ՍԱՐՔԵՐԻ, ԳԱԶԱՉԱՓԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԿՆՔՄԱՆ, ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԾԽԱԹԹՈՒ ԳԱԶԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼ­ՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Առարկության, առաջարկության հեղինակը, գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը | Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն | Կատարված  փոփոխությունները |
| ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 03.03.2017թ.  N01/26.2/1182-17 | Նախագծի N1 հավելվածի 2-րդ կետը հանել, | Ընդունվել է | Նախագծի N1 հավելվածի 2-րդ կետը հանվել է: |
|  | հավելվածի 1-ին կետից հետո լրացնել նոր 2-5 կետեր, հետևյալ բովանդակությամբ՝  «2. Հանքային ջրերի հանքա­վայրերի շահագործումը իրակա­նաց­վում է հորատանցքերի և աղբյուրների ջրառների միջոցով:  3. Հորատանցքերով հանքային ջրերի հանքավայրերի շահա­գոր­ծումը, ելնելով հանքավայրի կոն­դիցիոն չափորոշիչներից, ջրի ու անջատվող ածխաթթու գազի հարաբերակցությունից և օգտա­գործման նպատակից կարող է իրա­կանացվել գազանջատիչով (այսուհետ` գազանջատիչ) և առանց գազանջատիչի:  4. Գազանջատիչը տեղադրվում է հորատանցքի մոտ, տեխնո­լոգիա­կան գործընթացով պայմա­նա­վորված՝ տեխնոլոգիապես հնա­րա­վոր ամենամոտ հատվածում: Պետք է բացառվի գազանջատիչից մինչև հորա­տանցքի բերան ընկած հատ­վածում, բացի միացման խողո­վակից, որևէ այլ խողովակի առկա­յությունը կամ որևէ այլ խողովակի միացման հնարավորությունը:  5. Հանքային ջրի հորատանցքը կամ աղբյուրը միայն մեկ նպա­տակով շահագործելիս` ջրօգտա­գոր­ծողն անմիջապես հորա­տանց­քից կամ աղբյուրի ջրառի խողո­վա­կից կամ գազանջատիչից դուրս եկող ջրախողովակով (այսու­հետ` առաջ­նային խողովակ) արտա­մղվող հանքային ջրի ծավալը հաշ­վա­ռում է ջրահաշվիչ (ջրա­չափիչ) սար­­քով (այսուհետ` առա­ջնային ջրա­հաշվիչ)`  1) առաջնային ջրահաշվիչը պետք է տեղադրված լինի առաջնային խո­ղո­վակի վրա, աղբյուրի ջրառ կա­ռույցից կամ հորատանցքից կամ գազանջատիչից հետո տեխնո­լոգիական գործընթացով պայ­մա­նա­վորված` տեխնոլոգիապես հնա­րավոր այն ամենամոտ հատ­վա­ծում, որպեսզի հնարավոր լինի չա­փել առաջնային խողո­վա­կով ար­տա­մղվող հանքային ջրի ամ­բողջ ծավալը.  2) աղբյուրի ջրառ կառույցից կամ հորատանցքից կամ գա­զան­ջատիչից հետո մինչև առաջնային ջրահաշվիչն ընկած հատվածում պետք է բացառվի առաջնային խողո­վակին միացված որևէ խո­ղովակի առկայությունը կամ առաջ­նային խողովակին որևէ խո­ղովակի միացման հնարա­վո­րութ­յունը.  3) առաջնային ջրահաշվիչը պետք է տեղադրված լինի առաջնային խողովակի տեսանելի հատվածում և պետք է լինի հասանելի` դրա կնքման և առաջնային խողովակով ար­­տամղված ջրի ծավալների արձա­նագրման համար:»: | Ընդունվել է | Նախագծի համապատասխան կե­տերով տրվել են առա­ջարկվող ձևա­կերպումները: |
|  | Նախագծի 3-րդ կետում «2-րդ» թիվը փոխել «5-րդ» թվով | Ընդունվել է | Նախագծի 3-րդ կետում «2-րդ» թիվը փոխվել է «5-րդ» թվով: |
| ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն 03.03.2017թ.  N 05/11.7/2010-17 | առաջարկություններ և դիտողություններ չկան | - |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 10.03.2017թ. N01/2-4/4119-17 | առաջարկություններ և դիտողություններ չկան | - |  |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 10.03.207թ.  N1/18.1/10525-17 | առաջարկություններ և դիտողություններ չկան | - |  |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն 02.05.2017թ. N01/14/7088-17 | 1.Նախագծի վերնագիրն անհրա­ժեշտ է խմբագրել, մասնա­վորա­պես՝ նախագծով նախա­տեսվում է նաև ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի «Ստոր­երկրյա հանքային ջրերի արդյու­նահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի հաշվառման նպա­տակով հաշվիչ (չափիչ) սարքերի տեղա­դրման ու կնքման կարգը, ստորերկրյա հան­քային ջրերի արդյունահանված պա­շար­ների և արտա­դրված ածխաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձա­նագրման կարգն ու ժամկետները հաստատելու մա­սին» N97-Ն որոշումը: Այս կապակ­ցությամբ նախագծի վերնագրում անհրա­­­ժեշտ է նախատեսել վերոնշյալ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու հետ կապված դրույթներ՝ նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի պահանջները, համաձայն որոնց իրավական ակտի վերնա­գիրը պետք է համապատասխանի իրավական ակտի բովանդա­կութ­յանը և հակիրճ տեղեկա­տվություն պա­­րունակի դրա կար­գավորման առարկայի մասին | Ընդունվել է | Նախագծի վերնագիրը խմբագրվել է` ՀՀ կա­ռա­վա­րության 2009 թվականի հուլիսի 22-ի N97-Ն որո­շումն ուժը կորցրած ճանա­չելու առումով համապա­տաս­խա­նեցվել է նախա­գծի բովան­դա­կությանը: |
|  | 2. Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատվող ստոր­երկրյա հանքային ջրերի արդ­յու­նա­հան­ված պաշարների և արտա­դրված ածխա­թթու գազի հաշվառ­ման նպա­տա­կով ջրահաշվիչ (ջրա­չա­փիչ) սարքերի, գազաչափերի տեղա­դրման և կնքման կարգի /այսուհետ՝ կարգ/ 10-րդ կետի հա­մաձայն տեղադրվող (տեղա­դրված) առաջնային, առանձնացված և տեխ­նիկական ջրաչափերի և գա­զա­չա­փերի (այսուհետ` նաև չափման միջոցներ) միացումներն ու չափերը պետք է համա­պատաս­խանեն դրանց բնականոն աշխա­տանքային ռե­ժիմն ապահովելու համար սահ­մանված պահանջներին: Այս կա­պակ­­ցությամբ պարզ չեն վերոնշյալ պահանջ­ներին վերա­բերող դրույթ­ները և թե ինչ իրա­վական ակտով են վերջիններս սահ­մանված: | Ընդունվել է | Նախագծի 1-ին հավել­վածի 10-րդ կետից հանվել են «դրանց բնականոն աշխա­տան­քային ռեժիմն ապա­հովելու համար սահ­մանված պահանջ­ները» բա­ռերը, փոխարինելով տեխ­նոլոգիական փուլերի առանձնա­հատ­կություն­ներին հա­մա­պատասխանելու դրույ­թով, ինչն արդեն իսկ նա­խա­տե­սում է բնա­­կանոն աշ­խա­տան­քային ռե­ժիմը: |
|  | 3. Կարգի 11-րդ կետով նա­խա­տեսվում է, որ տեղադրված չափման միջոցները պետք է պարտադիր կնքված լինեն հար­կային և համա­պատասխան լիազոր մարմնի կողմից: Այս կապակ­ցությամբ անհրա­ժեշտ է հստակ նշել, թե որ մար­մինն է լինելու լիազոր: Նույն դիտո­ղությունը վերա­բերում է կարգի բոլոր այն կետերին, որ­տեղ նախա­տես­ված է լիազոր մար­մնին վերա­բերող դրույթներ: | Ընդունվել է | Հիմք ընդունելով ՀՀ կառա­վա­րության 27.04.2017թ. **N445-Ն որոշ­ման դրույթները, կարգի 11-րդ կետով սահմանվել է, որ տ**եղա­դրված չափման միջոց­ները պետք է պարտադիր կնքված լինեն հար­կային մար­մնի և ՀՀ բնապահ­պա­նութ­յան նախարարության համա­պա­­տաս­խան ստորա­բաժանման (լիազոր մարմնի) կողմից: |
|  | 4. Կարգի 15-րդ կետի ենթա­կե­տերով նախատեսվում են այն դեպքերը, թե երբ կարող են կա­պա­րակնքման չափման միջոց­ների կապարադրոշմները պոկվել: Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է հստակեցնել 15-րդ կետի 4-րդ ենթակետի դրույթները, մասնա­վորապես՝ պարզ չեն այն «այլ նպա­տակները», որոնցով պայմա­նա­վորված կապարադրոշմները կարող են պոկվել: Նույն կետի 5-րդ ենթա­կետում նույնպես անհրաժեշտ է հստա­կեցնել «համանման այլ դեպքերում» բառերը: | Ընդունվել է | Կարգի 15-րդ կետի 4-րդ ենթա­կետում նախատեսվել է, որ կապ­ադրոշմները կարող են պոկվել արդյունահանողի նա­խա­­ձեռ­նությամբ` տեխնո­լո­գիա­կան գործ­ըն­թացով պայմա­նա­վոր­ված` վթար­ների կամ վերա­միացումների կամ վերա­նորո­գումների ժամանակ` անկախ նպա­տակներից:  Նույն կետի 5-րդ ենթակետից հան­վել են «համանման այլ դեպ­քերում» բառերը: |
|  | 5. Կարգի 16-րդ կետի 1-ին ենթակետում նախատեսված են իրերը վերցնելու մասին արձա­նա­գրութ­յուն կազմելու հետ կապված դրույթ­ներ: Այս կապակցությամբ ան­հրա­ժեշտ է հստակեցնել, թե խոսքն ինչ «իրերի» մասին է: Այդ առու­մով գտնում ենք, որ անհրա­ժեշտ է հստակեցնել տերմինների, բառերի օգտագործումը՝ համաձայն «Իրա­վա­կան ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի պահանջ­ների: | Ընդունվել է | Նախագծից հանվել են իրերը վերցնելու հետ կապված դրույթ­ները, քանի որ դրանք կար­գա­վոր­ված են ՀՀ հար­կային և ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքերով: |
|  | 6. Կարգի 16-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «ենթակետով» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «ենթա­կե­տերով» բառով, իսկ «դեպքում» բառը՝ «դեպքերում» բառով՝ նկատի ունե­նալով կարգի դրույթները, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի պահանջները, մասնավորապես՝ 15-րդ կետում խոսքը երկու ենթա­կետերի մասին է, որոնցով և նախատեսված են կապարակնքման չափման միջոցների կապարա­դրոշմների պոկվելու մի շարք դեպ­քեր: | Ընդունվել է | Նախագծում կատարվել են առա­ջարկվող փոփոխութ­յուն­ները |
|  | 7. Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով հաստատվող ստոր­երկրյա հանքային ջրերի արդյու­նահանված պաշարների և արտա­դրված ածխաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալների արձա­նագրման կարգի 5-րդ կետով նախատեսված են դրույթներ, որոնց համաձայն հարկային կամ համա­պա­տաս­խան լիազոր մարմնի պաշտո­նատար անձը (անձինք) ջրա­չափերի և գազաչափերի տվյալներն արձանագրում են արդյունահանողի ղեկավարի (պաշտոնատար անձի) հետ համատեղ` երեք օրինակից, հարկային կամ համապատասխան լիազոր մարմնի սահմանած ձևի ակտով: Այս կապակցությամբ անհրա­ժեշտ է նկատի ունենալ ՀՀ Սահ­մանադրության 6-րդ հոդվածի պահանջները, համաձայն որոնց Սահմանադրությամբ նախա­տեսված մարմինները կարող են օրենքով լիազորվել ընդունելու ենթա­օրենս­դրական նորմատիվ իրա­վական ակտեր: Ելնելով վերոնշյալ պա­հանջից կարգի հիշյալ կետի դրույթ­ներն անհրաժեշտ է խմբագրել՝ հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառա­վա­րության որոշմամբ չի կարող հար­կային կամ համապատասխան լիա­զոր մարմնին սահմանած ձևի ակտ ընդունելու լիա­զորություն տրվել: Այդ առումով հիշյալ դրույթներն անհրա­ժեշտ է սահմանել սույն նախագծով: | Ընդունվել է | Նախագծից հանվել են հարկային կամ լիազոր մարմնի կողմից տվյալների արձա­նա­գրման ակտի ձևեր սահ­մա­նելու պահանջները: |
| ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի առաջարկություններ | 1) չափման միջոցների կապարակնքման, ապակա­պարա­կնքման և համա­պա­տաս­խան ակ­տերի կազմման աշխատանքներն իրա­կանացվեն միայն հարկային մար­մնի կողմից, և կատարված աշխա­տանքների վերաբերյալ հար­կային մարմինը ծա­նուցի ՀՀ բնապահպանության նախա­րա­րութ­յան համա­պատասխան ստորա­բա­ժան­­մանը (լիազոր մարմին)։ Ըստ այդմ՝ առաջարկել է նախագծի հավե­լված 1-ի համա­պա­տաս­­­խան կե­տերի ամբողջական խմբագրված տարբերակներ,  2) ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյու­նահանված պաշար­ների և արտադրված ած­խաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալ­ների արձա­նագրման աշխա­տանք­ներն իրականացվեն միայն հարկային մարմնի կողմից, և իրա­կանացված աշխա­տանք­­ների արդյունքների վերաբերյալ հար­կային մար­մինը ծանուցի լիազոր մար­մնին: Ըստ այդմ՝ առա­ջարկել է նա­խագծի հավելված 2-ի համա­պա­տաս­խան կետերի ամբող­ջա­կան խմբագրված տարբերակներ: | Չի ընդունվել | 1) ՀՀ հարկային օրենս­գրքի 201-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` ստոր­երկրյա հան­քային ջրերի արդյու­նահան­ման համար բնօգտա­գործման վճարի բազա է համար­վում արդյու­նահանված հանքային ջրի փաստացի ծավալը՝ հորա­տանց­քից (աղբյուրից) երկրի մա­կերևույթ դուրս եկած (արտա­մղված) ջրի ծավալը, ինչպես նաև արտա­դրված ածխա­թթու գազի փաստացի ծավալը:  Օրենսգրքի 203-րդ հոդ­վածի 1-ին մասի համաձայն` բնօգ­տա­գործ­ման վճարի բա­զայի չափա­քա­նակներ են համար­վում ստորերկրյա հան­քա­յին ջրերի արդյու­նա­հան­ված (այդ թվում` ածխաթթու գազի արտադրված) պաշարների համար ՀՀ ընդեր­քի մա­սին օրենսգրքի համաձայն` հանքար­դյունահանման նպա­տակով կնքված ընդերք­օգտա­­գործ­ման պայմանագրով նախա­տեսված օգտակար հա­նա­ծոների արդյու­նա­հան­ման ծա­վալները:  Օրենսգրքի 212-րդ հոդ­վածի 2-րդ մասի համաձայն` բնօգտա­գործման վճար վճա­րող­­ները հանքային ջրերի արդյու­նահանված պաշարների հաշվառ­ման նպա­տա­կով ՀՀ կա­­ռավարության սահ­մանած կար­գով տեղադրում են ջրա­հաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքեր և գազա­չափեր, որոնք ՀՀ կառավարության սահմանած կար­­գով ենթակա են կնքման նույն կար­գով սահմանված լիազոր պետական մար­մին­ների կողմից:  Օրենսգրքի 216-րդ հոդվածով սահմանված է վերոնշյալ ջրա­հաշվիչ (ջրա­չափիչ) սար­քերով և գա­զաչափերով հաշվառված ծավալ­ների հիման վրա բնօգտա­գործման վճարի (այդ թվում` բնօգ­տա­գործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների հաշ­­վառում չվարելու կամ սահման­ված կարգի խախ­տումներով հաշվա­ռումը վարելու ժա­մա­­նակա­հատվածի համար) հաշվարկման կարգը:  2) «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի համա­ձայն` ընդերքի օգտա­գործ­­ման և պահպանության պետական վերա­հսկողության ուղղություններից է ընդերք­օգտա­գործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալ­­ների չափա­քա­նակ­ների, վճար­­­ների հաշվարկման և հաշ­վարկ-հաշվետվությունների ներ­­կայացման կար­գի ապա­հովումը, իսկ 74-րդ հոդվածի համա­ձայն` ընդերքի օգտա­գործման և պահ­պա­նության պետական վերա­հսկո­ղության իրականացումն ապա­հո­վում է լիազոր մար­մինը: Օրենս­գրքի 76-րդ հոդվածի համաձայն` ըն­դերքի պետական տեսուչը լիա­զորված է իրականացված ստու­գումների արդյունքներով բնօգ­տա­գործ­ման վճարի օբյեկտ հա­մարվող փաստացի ծավալների չափա­գրման, հաշվարկված և չհաշ­­վարկ­ված ծավալների վերա­բերյալ կազ­մել համա­պատասխան փաս­տա­թղթեր:  ՀՀ կառա­վարության 27.04.2017թ. N445-Ն որոշ­մամբ հաս­տատված` ՀՀ բնա­պահ­­­­պա­նության նախարարության բնա­պահ­պանության և ընդերքի տես­չական մարմնի կանո­նա­դրության 11-րդ կետի համա­ձայն` տեսչական մարմնի կողմից ՀՀ օրենս­դրութ­յամբ սահ­մանված կար­գով վերա­հսկողության ուղղութ­յուններից է` օգտակար հա­նա­ծոների պա­շարների շարժի հաշվառ­ման իրա­կա­նացման և տեղե­կա­տվության ներ­­կայացման սահ­­մանված պա­հանջ­ների կատա­րումը, ինչպես նաև ընդերք­օգտա­­գործ­ման վճար­ների օբյեկտ համար­վող փաստացի ծա­­վալ­ների չափա­քա­նակ­ների, վճար­­ների հաշ­վարկ­ման և հաշ­վարկ-հաշվե­տվությունների ներ­կա­յացման կար­գի ապա­հո­վումը,  4) վերոնշյալ կար­գա­վո­րում­ներին համապատասխան` բնա­պահպանության և ըն­դերքի տես­չական մարմինը հանդի­սանում է ստոր­երկրյա հան­քային ջրերի արդյու­նա­հանման և արտադրված ածխաթթու գազի փաստացի ծա­վալների հաշ­վ­առման և վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծա­վալ­ների չափա­քա­նակ­ների նկատ­մամբ վերա­հսկո­­ղութ­յուն իրա­կա­նաց­նող մարմին: ՀՀ հարկային օրենսգրքի 212-րդ հոդվածով պա­հանջ­վում է, որ ՀՀ կա­­ռավարության սահ­մանած կարգով տեղադրված ջրա­հաշվիչ (ջրա­չափիչ) սար­քերը և գազաչափերը կնքվեն նույն կարգով սահմ­անված լիա­զոր պե­տական մար­մին­­ների կողմից, հետևաբար` չափման միջոցների կապ­արա­կնքման, ապակապարակնքման և համա­պա­­տաս­խան ակտերի կազմ­ման աշխատանքները միայն հար­կային մարմինների կող­մից իրակա­նացվելու առա­ջարկ­ությունն ընդու­նելի չէ: Նույնը վերա­բերում է ստո­րերկրյա հանքային ջրերի արդյու­նա­հան­ված պաշարների և արտա­դրված ած­խաթթու գազի ծա­վալ­ների վերաբերյալ տվյալների արձա­նագրման գործառույթը ևս բացա­ռապես հարկային մարմնին վերա­պահելու առա­ջար­կությանը: Ընդ որում, հարկ է նկատի ունենալ, որ բնօգ­տագործման վճարի հաշ­վարկ­ման բազայի չափա­քա­նակների (սահ­մանա­փա­կում­ների) ստու­գում­ներ իրա­կանացնելու լիազո­րութ­յուն­ներ հար­կային մար­մնին վերա­պահ­ված չեն, հե­տևա­բար` նման ստու­գում­ների ըն­թաց­քում հար­­կային մար­մնի կող­մից տվյալ­­ների արձա­նագրման առա­­­ջարկը չի կարող իրա­կա­նացվել: |
| Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 10.08.2017թ. թիվ 02/24.9/18223-17 հանձնարարականի  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  28.03.2017թ. N1/18.1/11982-17 | ՀՀ կառա­վարության աշխա­տա­կազմի «Օրենս­դրության կար­գա­վորման ազգային կենտրոն» հիմ­նա­դրամի «Ստո­րերկրյա հանքային ջրերի ար­դյու­նահանված պաշար­ների և արտադրված ած­խաթթու գազի հաշվառման նպատակով ջրա­հաշվիչ (ջրա­չափիչ) սարքեր, գա­զաչափեր տեղադրելու և կնքելու կարգը, ստորերկրյա հանքային ջրերի ար­դյունահանված պաշար­ների և արտադրված ած­խաթթու գազի ծավալների վերաբերյալ տվյալ­ներն ար­ձանագրելու կարգն ու ժամկետները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նա­խագծի վերա­բերյալ ներկայացված կարծիքի, առաջարկում եմ, որպեսզի չափման միջոցների կապա­րա­կնքման, ապա­կապարակնքման և համա­պա­տաս­խան ակտերի կազմ­ման աշխատանքներն իրակա­նացվեն հարկային և համա­պա­տաս­խան լիազոր մարմնի կողմից: | Ընդունվել է ի գիտություն |  |
| ՀՀ կառավարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | 1. ՀՀ հարկային օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի հա­մա­ձայն` ներկայացված նախագծում անհրաժեշտ է նա­խա­տեսել շահագործման և լիազոր մարմիններ սահ­մանելու վերաբերյալ դրույթներ: | Ընդունվել է: | Աշխատանքային կարգով քննար­­­­­­կում­ների արդյունքում շա­հա­գոր­ծ­­ման դրույթների առումով նպա­տա­­կահարմար է համարվել նա­խա­գծով հղում կատարել ՀՀ հար­­կա­յին օրենսգրքի 212-րդ հոդվածի 2-րդ մասին:  Լիազոր մարմիններ սահ­մա­նելու առումով նախագծի 1-ին հա­վել­­վածի 2-րդ կետը լրացվել է հետևյալ բովանդակությամբ նոր նա­­խադասությունով`  «Հայաստանի Հան­րա­պե­տութ­յան հար­կային օրենս­գրքի 212-րդ հոդ­­վածի 2-րդ մասին համա­պա­տաս­­խան` ջրա­հաշվիչ (ջրաչափիչ) սար­քերի և գազաչափերի կնքման համար լիազոր պետական մար­մին­ներ են հանդիսանում հարկային մար­­­մինը և Հայաստանի Հանրա­պե­տութ­­յան բնա­պահ­պանության նա­խա­րարությունը:»: |
| 2. 2-րդ կետն անհրաժեշտ է հանել և նախատեսել ՀՀ հարկային օրենսգրքի կիրառմամբ պայմանավորված մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման ցանկում: | Ընդունվել է, | Նախագծի 2-րդ կետը հանվել է: Միա­­ժա­մանակ, խմբագրվել է նա­խագծի վեր­նա­գիրը: |
| 3. 3-րդ կետն առաջարկում ենք շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  «3. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրա­պե­տութ­յան կառա­վարության 2009 թվականի հունվարի 22-ի N97-Ն որոշմամբ սահմանված կար­գով տեղադրված ու կնքված ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերը, գա­զա­չա­փերը կարող են շահագործվել առանց վերա­կնքման:»: | Ընդունվել է | Նախագծի 3-րդ կետը շարադրվել է առա­ջարկ­վող խմբագրությամբ: |
| 4. «որոշմամբ սահմանված» բառերը մի շարք կե­տերում անհրաժեշտ է հանել: | Ընդունվել է | Նախագծում որոշմամբ սահ­ման­ված» բառերը հանվել են կամ փո­խա­րինվել «սույն կարգին համա­պատասխան» և «սույն որոշմանը համապա­տաս­խան» բառերով: |
| 5. 2-րդ հավելվածի 4-րդ կետն անհրաժեշտ է խմբա­գրել, քանի որ այն օրենքի կարգավորման առարկա է: | Ընդունվել է ի գիտություն | Աշխատանքային կարգով քննար­կումների արդյունքում խմբագրման անհրաժեշտությունը բացակայում է: |