განხორციელების ჩარჩო „საქართველო 2020“-ში მოცემულია ის ძირითადი ინდიკატორები, რომლებიც სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებებით მიღწეული პროგრესის და შედეგების შეფასების შესაძლებლობას იძლევა. მთავრობის თანმიმდევრული პოლიტიკის უზრუნველსაყოფად, ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტი (BDD) უნდა შეესაბამებოდეს სტრატეგიით განსაზღვრულ ამოცანებს და ღონისძიებებს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე სტრატეგია არ მოიცავს ყველა იმ ღონისძიებას, რაც დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მიერ, არამედ ის ფოკუსირებულია ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორების დაძლევაზე. სტრატეგიის ეფექტიანი განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია მთავრობის თანამშრომლობა კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რაც გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების გარანტი იქნება. სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების კოორდინაციის, ასევე, მთავრობასა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობის მიზნით, შეიქმნება ეროვნული განვითარების საბჭო (ეგს). მონიტორინგი და შეფასება სტრატეგიის განხორციელება მოითხოვს შესაბამისი მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმების შემუშავებას. ამასთან, სტრატეგია, გამომდინარე საჭიროებიდან, განახლებადი დოკუმენტია. იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნას სტრატეგიით დასახული მიზნები და შესაძლებელი გახდეს ამ მიღწევების სათანადოდ შეფასება: მთავრობის წლიურ ანგარიშებში ასახული იქნება სტრატეგიით• გათვალისწინებული განსახორციელებელი პოლიტიკის შესრულების მდგომარეობა. ანგარიში განიხილება ეგს-ს მიერ. საჭიროების შემთხვევაში საჯარო კონსულტაციები გამოყენებული იქნება სტრატეგიის განხორციელებაში მეტი ძალისხმევის და კორექტივების შესატანად. Page | 82 ნოემბერი, 2013 შუალედური და საბოლოო ანგარიშების მიხედვით შესაძლებელი იქნება• ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელი ფაქტორების ხელახალი შეფასება, სტრატეგიის განხორციელების შედეგების შეფასების ინდიკატორების მიხედვით. შუალედური შეფასება დაგეგმილია 2017 წლისთვის და მოიცავს პერიოდს, რომელიც თანხვედრაშია ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის ახალ ციკლთან 2014-17 წლებში. სტრატეგიის კავშირი სახელმწიფო ბიუჯეტთან სტრატეგიის განხორციელების მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესი, რომელიც ეფუძნება ძირითადი მონაცემებისა და მიმარულებების დოკუმენტს და სახელმწიფო ბიუჯეტს. ქვემოთ მოცემული ეტაპები საბიუჯეტო პროცესში უმნიშვნელოვანესია „საქართველო 2020“-ის განხორციელებისათვის. კერძოდ: ძირითადი მიმართულებების დამტკიცება პარლამენტის მიერ - საბიუჯეტო• პროცესი იწყება მაკროეკონომიკური პროგნოზის მომზადებით, რომელიც განსაზღვრავს მთლიან ფინანსურ რესურსებს სახელმწიფო ხარჯების გაწევისათვის. შემდგომ გათვალისწინებულია პარლამენტის მიერ მაკროეკონომიკური პროგნოზის და ძირითადი მიმართულებების განხილვა. ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები, ისევე, როგორც შესაბამისი სამინისტროების მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები და პროგრამები უნდა შეესაბამებოდეს „საქართველო 2020“-ით განსაზღვრულ პოლიტიკის პრიორიტეტებს. ამასთან, ეს არ ზღუდავს სახელმწიფო უწყებებს, მოამზადონ ახალი ან განაახლონ არსებული პრიორიტეტები, თუმცა, „საქართველო 2020“ ადგენს ძირითად ჩარჩოებს ამ სტრატეგიის მოქმედების პერიოდში. საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შემუშავება - დარგობრივი სამინისტროები,• რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საკუთარი კომპეტენციის მიხედვით სტრატეგიის პრიორიტეტებზე, წარმოადგენენ შუალედურ სამოქმედო გეგმებს

საქართველო 2020 დაგეგმვა BDD & ბიუჯეტი ანგარიშები პოლიტიკის პრიორიტეტები

ძირითადი მიმართულებები

განსახორციელებე ლი ღონისძიებები შეფასების ინდიკატორები

სამინისტროების საშუალოვადიან ი გეგმები საბიუჯეტო პროგრამები პროგრამის შესრულების ინდიკატორები წლიური მონიტორინგის ანგარიშები

შუალედური და საბოლოო შეფასებები მთავრობის სამოქმედო გეგმა ეგს განვითარების პარტნიორები პარლამენტი არსებული ახალი მატრიცებს), რომელიც მოიცავს პრიორიტეტებს, პროგრამას და შესაბამის ღონისძიებებს

ზრდის დიაგნოსტიკის მეთოდოლოგია ადგენს ინვესტირების და, შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის შემაფერხებელ შეზღუდვებს. ის აანალიზებს გადაწყვეტილების მიღების ვერტიკალს, რასაც იწყებს ფუნდამენტური შეკითხვებით: 1. ფერხდება კერძო ინვესტიცია დაბალი სოციალური ამონაგების გამო? 2. ეს დაბალი ასიგნირების საკითხია, თუ 3. ფინანსების სიძვირის პრობლემაა?

ეს მეთოდოლოგია საქართველოში ორ შემთხვევაში იყო გამოყენებული და მათ საფუძველზე სხვადასხვა დასკვნები მომზადდა. საქართველოს მთავრობამ 2011 წელს განახორციელა კვლევა და დაადგინა სუსტად განვითარებული ადამიანური კაპიტალი და განუვითარებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა, როგორც ეკონომიკური ზრდის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორები. Page | 85 ნოემბერი, 2013 2012 წელს ჩატარდა დამოუკიდებელი კვლევა, რომლის მიხედვით დადგინდა, რომ საკუთრების უფლების დაუცველობა წარმოადენს ეკონომიკური ზრდის მთავარ შემაფერხებელ გარემოებას. ორივე კვლევის დასკვნებს საკუთარი მნიშვნელობა გააჩნდათ კვლევის ჩატარების პერიოდისათვის. ამავე დროს, ორივე მიუთითებდა საქართველოს ეკონომიკის ძირითად ნაკლოვანებებზე, რომლებიც აფერხებდნენ კერძო ინვესტიციებს და შესაბამისად, ეკონომიკურ ზრდას.