

Монгол Улсын Их Сургууль

Бизнесийн сургууль

**“ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС”-ИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ**

**БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Гүйцэтгэсэн С. Эрдэнэсувд Санхүү менежмент, 17B1NUM0966

Ц. Номин-Эрдэнэ Гаалийн удирдлага 17B1NUM0607

Б. Сувданцэцэг Санхүү эдийн засаг 17B1NUM1154

Э. Үйлстбадрах Ерөнхий суурь 18B1NUM1435

Лекц : Даваа 17:40-19:10

2018 ОН

**ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

**ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА**

Төв аймгийн Татварын хэлтэс нь Төв аймгийн Зуунмод сумын Номт багийн нутагт байрладаг. Төв аймгийн Татварын хэлтэс нь 1992 онд үүсгэн байгуулагдаж татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.

**ХАМРАХ ХҮРЭЭ**

Энэхүү төлөвлөгөөг компаны нийт нутаг дэвсгэр үйлдвэрийн бүс нутгийг хамарсан байгалийн аюулт үзэгдэл, гамшиг, ослын улмаас олон хүний эрүүл мэнд, амь нас хохирох, дэд бүтэц болон хүрээлэн буй орчин ихээр сүйрэх зэрэг багууллагын нийгэм, эдийн засагт их хэмжээний хохирол үүсч болзошгүй болон үүссэн үед ашиглана.

**ЗОРИЛТ**

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг дараах үндсэн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

* Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд компаны гүйцэтгэх үүрэг, харилцан ажиллагааг тодорхой болгох, нэгдсэн удирдлагаар хангах;
* Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлийн зэрэгт шилжсэн үеийн үйл ажиллагааг дэс дараатай хэрэгжүүлэх;
* Хүн ам, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчин, нийгэм эдийн засагт учруулах гамшгийн эрсдэлийг бууруулах;
* Компаны түвшинд гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн чадавхийг бэхжүүлэх, бэлэн байдлыг хангах;
* Гамшгийн нөөцийг бүрдүүлэх, хадгалах, сэлгэх, зарцуулах;
* Эрэн хайх, аврах үйл ажиллагааг шуурхай хэрэгжүүлэх;
* Гамшгийн аюулын тархалтыг бууруулах, таслан зогсоох, хяналтыг тогтоох, хохирлыг үнэлэх;
* Сэргээн босгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;

**ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ**

|  |
| --- |
| Захирал  -Бодлого боловсруулах   * Шийдвэр гаргах   ГХШтаб   * Дэмжлэг үзүүлэх /санхүү материал, нөөц/   1. Удирдлагын түвшин    Мэргэжлийн анги  - Мэргэжлийн удирдлагаар хангах  - Заавар зөвлөмж өгөх  2. Тактикийн түвшин - Үнэлгээ хийх / санал тавих/  - Голомтын бүс тогтоох /хангалт явуулах/  - Шуурхай ажиллагаанд хяналт тавих  гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн анги  3. Шуурхай ажиллагааны - Гамшгийн аюулын нөхцөл байдлын мэдээг  түвшин цуглуулах, мэдээллээр хангах  - Хамгаалалтанд авах эрэн хайх  - Авран туслах  - Аюулгүй болгох  - Сэргээн босгох |

**Эмзэг байдлын эрсдэлийн үнэлгээ**

**Байгууллагад учирж болзошгүй аюулууд**

1. Газар хөдлөлт
2. Гал түймэр
3. Үйлдвэрлэлийн томоохон осол гэмтэл

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Нэн аюултай  үзэгдлийн нэр | Эрч хүч /өртөө харуул дээр/ | Үргэлжлэх хугацаа |  |
| 1 | Салхины их хурд | 28 м/с ба түүнээс их | Хугацаа хамаарахгүй |
| 2 | Цасан шуурга | Салхины хурд 16 м/с ба түүнээс их, алсын бараа 2 км –ээс бага болох, цас орж байгаа эсэх нь мэдэгдэхгүй нүдгүй шуурах | 6 цаг түүнээс дээш |
| 3 | Бороо | 50 мм ба түүнээс их | 12 цаг, түүнээс доош |
| 4  5 | Цас, нойтон цас  Аадар бороо | 10 мм ба түүнээс их эсвэл орсон цасны зузаан ойт хээрийн бүсэд 30 см, хээрийн бүсэд 26 см, Алтайн уулсаар 20 см говийн нутгаар 15 см давах  30 мм ба түүнээс их | 12 цаг түүнээс доош /цас зузааны хувьд нэмэгдсэн дүнгээр/  1цаг түүнээс дээш |
| 6 | Мөндөр | Голч нь 10 мм ба түүнээс их | Хугацаа хамаарахгүй |
| 7 | Хүйтэн бороо  /хонь хяргах үед/ | Агаарын температур 8 градус ба түүнээс бага салхины хурд 6градус ба түүнээс их үед 5 мм-ээс их бороо үргэлжлэн орох | 12 цаг түүнээс  дээш |
| 8 | Цочир хүйтрэлт  /таримал ургамал/ | Хөрсний гадаргын темпратур -5 градус ба түүнээс бага | Хугацаа хамраахгүй |
| 9 | Усны үер | Гол мөрний ус эргээсээ халих буюу аюултай түвшинд хүрэх | Хугацаа  Хамраахагүй |
| 10 | Уруйн үер | Хүчтэй аадар борооны ус гуу жалга, хэвгий дагаж шавар шороо, чулуутай холилдож хуйлран урсах | Хугацаа  Хамрааахгүй |

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ

МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

**Мэргэжлийн анги**

**АВРАХ БҮЛЭГ**

**ХЭВ ЖУРАМ САХИУЛАХ БҮЛЭГ**

**ХОЛБОО ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ БҮЛЭГ**

**ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН БҮЛЭГ**

**ХИЙМИЙН БОДИС АЛДАХ АЛДАГДАХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН БҮЛЭГ**

**ГАЛ УНТРААХ БҮЛЭГ**

**ХАНГАМЖИЙН БҮЛЭГ**

**ТЭЭВРИЙН БҮЛЭГ**

**Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм**

**Хоёрдугаар бүлэг**

**Нэг. Мэргэжлийн анги байгуулах нийтлэг үндэслэл**

1.1. Болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг гүйцэтгүүлэх зорилгоор гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийгбайгуулах, /цаашид "мэргэжлийн анги" гэх/ бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах, шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангах, тэдгээрийг гамшгийн голомтод ажиллуулах үеийн харилцааг энэхүү дүрмээр зохицуулна.

1.2. "Мэргэжлийн анги" гэж төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагыг түшиглэсэн аврах ажлын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангагдсан, гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, авран хамгаалах. хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг гүйцэтгэхээр сургаж бэлтгэгдсэн орон тооны бус томилгоот нэгжийг хэлнэ.

1.3. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2-т заасныг үндэслзн тухайн шатны Засаг даргын захирамж, төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн байгууллага. төрийн бус байгууллагын даргын шийдвэрээр мэргэжлийн ангийг байгуулна.

1.4. Төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж татан буугдах болон үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдөх тохиолдол нь тухайн мэргэжлийн ангийг татан буулгах, өөрчлөх үндэслэл болох бөгөөд энэ тухай аймаг, нийслэл, дүүргийн Онцгой байдлын газар, хэлтэст мэдэгдэнэ.

1.5. Мэргэжлийн ангийг байгуулах, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих. мэргэжил, сургалт, арга зүйн зөвлөмж, удирдлагаар хангах асуудлыг аймаг, нийслэл, дүүргийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс хариуцна.

**Хоёр. Мэргэжлийн ангийн гүйцэтгэх чиг үүрэг:**

Мэргэжлийн анги нь дараах үүрэг хүлээнэ:

2.1. Мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн мэдээ /бие бүрзлдэхүүн, автомашин, техник, тоног төхөөрөмжийн тоог жилд 2 удаа буюу 1 ба 8 дугаар сард/ -г харьяалах төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэст гаргаж хүргүүлнэ.

2.2. Гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, улсын үнэт эд хөрөнгийг авран хамгаалах, гамшигт нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх-ажлыг зохион байгуулах;

2.3. Бие бүрэлдэхүүнтэй гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага зохион байгуулах

2.4. Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах:

2.5. Барилга байгууламж болон сургуулийн эзэмшил талбайг аливаа бохирдолтоос ариутгах, халдваргүйжүүлэх, хоргүйжүүлэх, ургамал, хөрс хамгаалах ажлы гзохион байгуулах

2.6. Цэвэр ус, хоол хүнс, орон байр, хөнжил, дулаан хувцас зэрэг ажиллагсад, суралцагсдын амьдралын нэн шаардлагатай хэрэгцээг хангах ажлыг зохион байгуулах;

2.7. Нийгмийн хэв журмыг сахиулах, хүн амын аюулгүй байдлыг хангах, жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, хараа хяналтгүй үлдсэн, асран хамгаалагчаасаа тусгаарлагдсан хүүхэд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэйиргэдэд нийгэм, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2.8. Холбоо мэдээллийн болон лавлагааны баг ажиллуулах, шаардлагатай тээврийн үйлчилгээг үзүүлэх;

2.9. Хохирлын тооцоог гаргах;

2.10 Хүмүүнлэгийн тусламж. хэрэгцээ, шаардагдаж буй эд хэрэгслийн тооцоог үнэн бодитой гаргах.

**Гурав. Мэргэжлийн ангийн даргын эрх, үүрэг**

3.1. Аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослын үед эрэн хайх, аврах, хойшлуулшгүй сэргээнбосгох ажлыг удирдах, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг боловсруулах тодотгох

түүнийг хэрэгжүүлэх талаар гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага зохион байгуулах

3.2. Бие бүрэлдэхүүнийг гамшгийн аюулаас хамгаалах арга дадалд сургах, аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослын үед бие бүрэлдэхүүнийг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж ажиллах:

3.3. Байгууллагын эрсдэл; эмзэг байдлын үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх.

3.4. Мэргэжлийн ангийг гамшигтай тэмцэх зориулалтын автомашин техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангах ажлыг байгууллагын төсөвт тусгаж шийдвэрлэх арга' хэмжээг авах;

3.5. Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажилд оролцож байгаа албан тушаалтан, иргэнд зааварчилгаа өгех, хууль ѐсны шаардлага тавих, түүнийг биелүүлэхийг шаардах.

3.6, Мэргэжлийн ангийн бүтэц. бүрэлдэхүүнийг батлах, түүний гүйцэтгэх үүргийг тодотгох,байгууллагын нөөц бүрдүүлэх;

3.7.Мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал, сэтгэл зүйн бэлтгэл, хэсэг, бүлгүүдийн харилцан шуурхай ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, мэргэжлийн ангийг ажиллах нөхцөлөөр хангах,бэлэн байдлын үзлэг явуулах, аврах багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтад хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах

3.8. Аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол үүссэн үед Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон мэргэжлийн байгууллагад шуурхай мэдэгдэх,

3.9 Нутгийн захиргааны болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагатай харилцан ажиллагааг зохион байгуулах;

3.2. Мэргэжлийн ангийн даргын орлогч,удирдлагын байрны даргын үүрэг

3.2.1 Мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах ажиллагааг төлөвлех, хэрэгжүүлэх. мэдээ тайланг гаргах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах;

3.2.2. Бие бүрэлдэхүүнтэй гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах, дадлага сургууль хийх;

3.2.3. Гамшгаас хамгаалах дайчилгаагааюр ажиллах хүн, техникийн судалгаа гаргах, тодотгох, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;

3.2.4. Иргэдийн гамшгаас хамгаалах мэдлэг, чадвар, дадлыг нэмэгдүүлэх, гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах;

3.2.5 Онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийг өөрийн мэргэжлийн ангид хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3.2.6 Хүнс тэжээл, ургамал хөрс, цэвэр усны эх үүсгүүрийг гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих;

3.2.7 Гамшгийн цагийн байдлыг үнэлж, шийдвэр гаргахад мэргэжлийн ангийн даргад дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах, хөрш байгууллага, мэргэжлийн ангитай харилцан ажиллагааг зохион байгуулах;

3.2.8. Мэргэжлийн ангийг гамшгийн голомтод аврах ажиллагааг явуулахад удирдан зохион байгуулах, ажиллах нөхцлөөр хангах;

3.2.9. Барилга байгууламжийн судалгааг гаргах, баримтжуулах, гамшгийн аюулд өртөх зэрэглэлийг тогтоох, ашиглалтад хяналт тавих;

3.2.10. Байгууллагынхаа эрсдэл. эмзэг байдлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх.

**Дөрөв. Мэргэжлийн ангийн салбар багуудын гүйцэтгэх чиг үүрэг, зориулалт**

4.1. Мэргэжлийн ангийн салбар нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэт үзүүлэх үүрэгтэй гамшгаас хамгаалах үндсэн хүч хэрэгсэл болно.

4.2. "Мэргэжлийн ангийн багууд" нь гамшгаас хамгаалах алба, аж ахуйн нэгж, байгууллагын даргын шийдвэрээр байгуулагдаж, тухайн алба, аж ахуйн нэгж, байгууллагын гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх мэргэжлийн чиг үүрэг, байгууллагынонцлогтой уялдан хүн, амын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, цацраг, химийн хорт болон аюултай бодисын хордолтыг аюулгүй болгох, нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх, хүүхэд хамгаалал, гал түймэр унтраах, нийгмийн хэв журам сахиулах, холбоо мэдээлэл, цахилгаан дулаанаар хангах, тээвэр, хоол хүнсээр үйлчлэх, нирвэгдсэн дэд бүтцийн байгууламжийг хойшлуулшгүй сэргээн босгох чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэнэ.

4.3. Тухайн байгууллага нь өөрийн онцлог хүчин чадалд нийцүүлэн мэргэжлийн ангид байх салбар, баг бүлэг, түүний биө бүрэлдэхүүний тоог хасах буюу нэмж болно.

4.4. Гамшгаас хамгаалах Инженер Геодези ХХК ийн эрхэлж буй үйл ажиллагаа, чадавхииг харгалзан дараах тусгай зориулалтын мэргэжлийн багийг байгуулна. Үүнд:

***Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх баг:*** Эмнэлэг биологийн халдвар судлалын шинжилгээ хиих, гамшгиин голомтод эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх, эмчлэн сувилах, халдвар эсэргүүцэх эмнэлэг, ариун цэврийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гамшгийн голомтод эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, олон улсын хөл хориот өвчний дэгдэлт гарсан тохиолдолд халдварт өвчний тархалтыг хязгаарлах, халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах. Хөдөлгөөнт эмийн сан - эмнэлгийн яаралтай тусламжийн бүлгийн бүрэлдэхүүнд орж,нирвэгдэгсдийг шаардлагатай эм, тариа, ороох, боох материалаар хангах, цацраг идэвхт бодис, химийн хорт болон аюултай бодисоор хордсон талбай, халдварт өвчний голомтод байсан хүн, техник хэрэгсэлд цэвэрлэгээ ариутгал, халдваргүйжүүлэх.

***Хүүхэд хамгаалах баг:***Онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгааллын асуудлаар бусад бүлгүүдтэй хамтран ажиллах,хүүхдийн эрхийн хамгаалалт үүсгэх, хямралт байдлын үед хүүхдэд ээлтэй орон зайг байгуулах:хүүхэд хамгааллын асуудлаар дэвсгэрийн цагдаагийн болон эмнэлгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг зохион байгуулах  
***Гал унтраах баг:***Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж бусад салбаруудтай хамтран ажиллах. Гамшгийн голомтод үүссэн объектын түймрээс хүний амь нас, эд хөрөнгө, байгалийн баялагийг авран хамгаалах, гал түймрийг унтраах.  
**Дулааиы шугам сүлжээ засах баг**:Дулааны шугам сүлжээнд гарсан эвдрэл, гэмтэл, ослыг илрүүлэх, засвар үйлчилгээ хийх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил гүйцэтгэх.  
Цэвэр, бохир усны сүлжээнд гарсан эвдрэл, гэмтлийг таслан зогсоох, засвар үйлчилгээ хийх, сэргээн босгох ажил гүйцэтгэх Цахилгааны шүгам сүлжэз засах бүлэг  
Сургуулийн харьяа объектын цахилгааны шугам сүлжээ, эрчим хүч, цахилгааны шийтэнд гарсан ослыг таслан зогсоох, засвар үйлчилгээ хийх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил гүйцэтгэх.  
**Харуул хамгаалалт. хэв журам сахиулах баг:**Гамшгийн голомтод хэв журам сахиулах, хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх үед аюулгүй байдлыг  
хамгаалах. нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлыг таслан зогсоох. хорио цээрийн дэглэм сахиулах, сургуулийн объектын харуул хамгаалалтыг зохион байгуулах  
Санхүү нийгмийн хамгааллын бүлэг Гамшгийн дараах үеийн хөрөнгө санхүү. төрийн үнэт зүйлсийг хамгаалах, аюулгүй газарт байршуулах, салбар нэгжүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, багш, ажилтан суралцагчдын нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх

***Холбоо, зарлан мэдээллийн баг:***Гамшгийн голомтод шуурхай багийн удирдлагын байр, мэргэжлийн ангийг найдвартай холбоогоор хангах, холбооны шугамд үүссэн гэмтлийг засварлах, сэргээх, холбоо; мэдээллийн сиетемийн найдвартай ажиллагааг хангах, гамшгийн үед иргэдэд ухуулга сурталчилгааны ажил зохион байгуулах, гамшгийн нөхцөл байдлын талаарх бодит мэдээллээр хангах.

***Сайн дурын баг:*** Аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажилд оролцох салбар багуудын ажилд дэмжлэг үзүүлэх

**Тав. Мэргэжлийн ангийн сургалт, бэлэн байдал**

5.1. Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүний сургалт, гамшигтай тэмцэх дадал, чадвар үүрэг гүйцэтгэх бэлэн байдлын чадавхийн асуудлыг тухайн байгууллагын дарга шууд хариуцна.

5.2. Мэргэжлийн ангийг байгуулах, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангахад гарах зардлыг тухайн байгууллага хариуцна.

5.3. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 2-д заасны дагуу мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүнийг гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль, команд-штабын дадлага сургуульд бүрэн оролцуулна.

5.4. Мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах дадлага, сургуулийг мэргэжлийн ангийн дарга удирдан зохион байгуулна. Уг сургалт нь сургалтын төвд эсвэл тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгж дээр явагдах бөгөөд танхимын сурталт /20 хувь/, дадлага сургууль /80 хувь/ гэсэн бүтэцтэй байна. Бие бүрэлдэхүүн нь өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг богино хугацаанд амжилттай биелүүлэхэд шаардлагатай хэмжээний онолын мэдлэг, дадал чадварыг эзэмшсэн байна.

5.5. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг \ хорооны 'Засаг даргын захирамжаар мэргэжлийн ангийг бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлнэ.

5.6. Мэргэжлийн ангийн бэлэн байдлын үзлэг, шалгалтыг батлагдсан зааврын дагуу онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн терийн захиргааны байгууллага, төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс, тухайн байгууллагын удирдах бүрэлдэхүүнтэй хамтран жилд нэгээс доошгүй удаа явуулна.

**ЗУРГАА. Мэргэжлийн ангийг байгуулахад шаардагдах техник,тоног төхөөрөмжийн хангалт**

6.1. Тусгай зориулалтын мэргэжлийн ангийн техник, тоног төхөөрөмжийн хангалтад дараах хэрэгслүүд орно. Үүнд :

-байгууллагын гамшгийн нөөц (хүнс, хувцас, тоног төхөөрөмж, байр);

- хүн нэг бүрийн хээрийн иж бүрдэл;

- эм, эмнэлгийн хэрэгсэл;

- ran унтраах багаж, хэрэгсэл;

- инженерийн техник;

- цэвэр, бохир ус болон дулааны шугам засварлах багаж; техник хэрэгсэл,

- холбоо, зарлан мэдээлэх хэрэгслүүд, чанга яригч;

- хээрийн гал тогоо, цэвэр усны нөөц;

- гамшгийн үеийн удирдлагын хөдөлгөент болон суурин байр;

- гэр, майхан (хоргодох байр);

- сургалт-арга зүйн гарын авлага

- тээврийн хэрэгсэл гэх мэт.

**ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ДАГАЖ МӨРДӨХ АЮУЛГҮЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР**

Мэргэжлийн анги болон түүний дарга нь аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол тохиолдож, онцгой байдал үүссэн үед гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэхдээ энэхүү зааврыг дагаж мөрдөнө.

1.1. Мэргэжлийн ангийн даргын шийдвэр гаргах дараалал

1.1.1. Мэргэжлийн ангийн дарга нь Засгийн газрыи 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан

"Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах тухай журам"-ын дагуу бие бүрэлдэхүүнд цугларах дохио өгнө.

1.1.2. Гамшгаас хамгаалах бэлэк байдлын зэргүүдэд шилжүүлэх тухай аймаг, нийслэл, сум,дүүргийн Засаг даргын захирамжийг хүлээж аваад гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөний дагуу-бие бүрэлдэхүүнийг заасан газарт техник, багаж хэрэгслийн хамт байрлуулна.

1.1.3. Мэргэжлийн ангийн даргын шийдвэр гаргах дараалал нь гамшгийн цагийн байдал, сургуулийн даалгаврын онцлог, тухайн шатны Засаг дарга болон онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын шийдвэрээс шалтгаална.

1.1.4. Мэргэжлийн ангийн дарга гамшгийн цагийн байдлын талаарх мэдээллийг хүлээн аваад тодотгох, нөхцөл байдлыг үнэлэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу харилцан ажиллагаа,хангалтыг хэрхэн зохион байгуулах шийдвэрээ бие бүрэлдэхүүнд танилцуулна

1.2. Мэргэжлийн ангийн даргын шийдвэрт дараах нехцөл байдлыг тусгана.

1.2.1. Мэргэжлийн ангийн цугларах байр. түүнд хүрэх замын чиглэл, газар зүйн солбилцол, хөдөлгөөн үйлдэх дараалал, аймаг. нийслэл, сум, дүүргийн Онцгой Комиссын байр;

1.2.2. Гал түймэр унтраах бүлгийн гал түймэр унтраах багаж хэрэгслийн бүрдэлт, гал түймрийн голомтод очих, буцах зам, бусад хийх ажлын дарааллыг тогтоох;

1.2.3. Дайчилгаагаар хүч нэмэгдүүлэн үүрэг гүйцэтгэх бие бүрэлдэхүүн, гамшигт нэрвэгдэгсдийг цуглуулах талбай, нэрвэгдэгсдийг зөөвөрлөх байр, гамшгийн хязгаарлалтын бүсийн тэмдэглэгээ;

1.2.4. Хэзээ, хаана зам гарц гаргах, нураах хийц, аюултай нурангийн талаар тэмдэг тавих, хамгаалалтын ямар ажил хийж гүйцэтгэх, механикжсан бүлгийн хөдөлгөөн үйлдзх зам;

1.2,5. Ариутгал, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, идэвхижил сулруулалт хийх бүс хийгдэх ажлын багтаамж, гүйцэтгэх дараалал, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бүлгийн цэвэрлэгээ хийх зам гарц, уусмал цэнэглэж, бэлтгэх байр, саармагжуулсан барилга байгууламжийг тэмдэглэх /халуун, дулаан, хүйтэн бүс/:

1.2.6. Хээрийн эмнэлгийг дзлгэх газрыг сонгох, нэрвэгдэгсдийг голомтоос татан гаргах. зөөвөрлөх зам. бүртгэлийн ажиллагаа, эмнэлгийн анхны тусламж үзуүлзх, тээвэрлэх боломжгүй өвчтөнд тухайн газарт нь анхны тусламж үзүүлзх, эмнэлгийн бүлгийн хөдөлгөөн үйлдэх замыг тогтоох;

1.2.7. Химийн хорт болон аюултай бодис тархсан голомтод алдагдсан бодисыг тодорхойлох, үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүний авч болох цацраг идэвхт бодисын дээд, доод хязгаарын тун, хэмжээг тогтоох, ажил эхлэх ба дуусах хугацаа, тархалтыг зогсоох, газар оронд тархахаас урьдчилан сэргийлзх ажлыг зохион байгуулах;

1.2.8. Харилцан ажиллагааг зохион байгуулахдаа бүлэг, хэсгүүдийн аюулгүй байдалд онцгой анхаарч, гамшгийн зохицуулалтыг' шуурхай гүйцэтгэх;

1.2.9. Мэргэжлийн ангийн дарга нь.бүлэг ба гал унтраах бүлгээс мэдээлэл хүлзэн авч, нөхцөл байдлыг нарийвчлан тогтоож, дараагийн үүргийг бүлэг,хэсгийн ахлагч нарт хүргэх;

1.2.10. Нурангид зам гарц гаргах үед гарсан гал түймрийг унтрааж гарц гаргах;

1.2.11. Гал унтраах бүлэг эхний ээлжинд нэрвэгдэгсэдийг шатаж буй барилгаас аврах, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагаа явуулахад саад учруулж буй хэсэгт ажиллаж галыг . унтраах;

1.2.12. Цацраг идэвхт бодисоор бохирдсон газар ажиллах хугацааг цацрагийн тун хэмжээ аврагчдын эрүүл мэнд, ажиллах чадварт нөлөөлөхгүй байхаар тооцож ажиллах:

1.2.13. Ус, дулаан, цахилгаан шугам сүлжээний ослыг илрүүлэх: таслан зогсоох, аюулгүй болгох, аваар техникийн бүлгийн хөдөлгөөн үйлдэх зам дарааллыг тогтоож өгнө.

1.3. Мэргэжлийр ангийн дарга цагийн байдлыг үнэлж шийдвэрийг гаргахдаа өөрийн ангийн хүч хэрэгслийн чадавхи, гамшгийн аюулын цар хүрээ, газар, нутгийн онцлог. цаг агаарын байдал зэрэг бүхий л нөхцөл боломжыг бодитойгоор тооцно

1.4. Шийдвэр гаргах үед мэргэжлийн ангийн даргын байр зүйн зурагт бэлэн байх өгөгдөхүүнүүд:

* өөрийн мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн боломж;
* гамшигт өртсөн газар нутгийн хил хязгаарыг харуулах
* цагийн байдлыг тусгасан мэргэжлийн ангийн байр зүйн зураг; -мэргэжлийн ангийн эрэн хайх,аврах ажиллагааны бодлогыг харуулсан зураглал (цагийн байдалд тулгуурласан).

1.5. Мэргэжлийн ангийн удирдлага нь гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох бүхий л үе шат бүхэнд дараахь үндсэн зарчмуудыг мөрдлөг болгоно:

- Мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн байнгын бэлэн байдал; -гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг, идэвхитэй, тогтвортой, тасралтгүй зохион байгуулах;

Бусад мэргэжлийн анги, багуудын хоорондын тасралтгүй харилцан ажиллагаа:

- Гэнэт үүссэн гамшгийн цагийн байдалд хариу арга хэмжээг авах;

- Хүч, хэрэгслийг шийдвэрлэх чухал хэсэг болон чиглэлд шилжүүлэн ажиллуулах

- Мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгслийн хохирлыг дайчилгаагаар ирэх нэмэлт хүч хэрэгслээр нөхөн сэлбэх ажлыг зохион байгуулах;

- Бие бүрэлдэхүүнд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

**МЭРГЭЖЛИЙН АНГИД БАЙХ ТЕХНИК, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ**

**ХАНГАМЖИЙН БҮЛЭГ**

**Техник, багаж хэрэгсэл:**

**-Шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бусад багаж хэрэгслийн**

**ХИМИЙН БОДИС АЛДАХ АЛДАГДАХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН БҮЛЭГ**

**Техник, багаж, хэрэгсэл:**

**-Ачааны автомашин**

**-Тусгай зориулалтын багаж хэрэгсэл**

**-хөдөлмөр хамгааллын хувцас**

**ХЭВ ЖУРМЫН САХИУЛАХ БҮЛЭГ**

**Техник, багаж, хэрэгсэл:**

**-Автомашин**

**-Чанга яригч**

**Шаардлагатай багаж төхөөрмж**

**АВРАХ БҮЛЭГ**

**Техник, багаж хэрэгсэл:**

**-суудлын автомашин**

**-ачааны автомашин**

**-зөөлөн холбоо**

**-хүрз**

**-хөрөө**

**-малтуур**

**-троссон шүүр**

**-галын хор**

**--аврах олс**

**--дэгээ**

**-аврах хоолой**

**-аврах дэвсгэр**

**ХОЛБОО ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ БҮЛЭГ**

**Техник, багаж, хэрэгсэл:**

**-Холбоо зарлан мэдээлэл дамжуулах бүх төрлийн хэрэгслэл**

**-Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд заагдсан “Яаралтай цуглар” дохиогоор ажиллуулах.**

**-Бүх ажилчидад зарлан мэдээлэл хүргэх схем зураглал хийх.**

**ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН БҮЛЭГ**

**Техник, багаж, хэрэгсэл:**

**-Автомашин**

**-Эмнэлгийн хэрэгсэл**

**-Шаардлагатай багаж төхөөрөмж**

**ГАМШГААС ХАМГААЛАХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ, СЭРГЭЭН БОСГОХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

1. **ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ҮЕД АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гамшгийн өмнөх үе, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа | Гамшгийн үе, хариу арга хэмжээ авах, нөхцөл байдлыг тогтворжуулах ажиллагаа | Гамшгийн дараах үе, сэргээн босголтын үйл ажиллагаа | Шийдвэрлэх асуудал,  (хариуцаж ажиллах байгууллага) |
| 1.Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах схемийг боловсруулж батлуулах.  -Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийн арилгах үйл ажиллагааны зардлыг жил бүр төсөвлөх | -Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу “бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллана.  -Гамшийн нөхцөл байдал үүссэн тухай зарлан мэдээллийн хэрэгслээр ажилчидад мэдээлэх.  -Гамшгийн цагийн байдлын талаар аймгийн Онцгой байдлын газарт мэдээллийг шуурхай хүргэж нөхцөл байдлыг тогтоосон цагт мэдээлж байх.\Холбоо харилцааны хэрэгслийг шуурхай эргээх арга хэмжээг давхар зохион байгуулна.\  -Гамшгийн цагийн байдлын талаар үнэлэлт дүгнэлт хийхэд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан аман шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулна.  -Гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, нэрвэгдэгсдэд тусламж үзүүлэх, мэргэжлийн ангийн нөөц боломжийг тогтоож эрэн хайх, аврах үйл ажиллагааг шуурхай эхлүүлэх. | Тусламж үйлчилгээний цэгүүдийн байршлыг тодорхойлж мэдээллийн цэг байрлуулах.(ус, хүнс, дулаан хувцас, эмнэлгийн тусламж гэх мэт)  Мэдээллийн хэрэгслийн найдвартай ажиллагааг хангах, авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, цаашид авах арга хэмжээний талаар тогтмол мэдээлэх,  Цэвэр усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, түр байруудыг барих, нүүлгэн жилжүүлэх үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх.  Эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаа явуулж буй объект, эмнэлгийн тусламжийн байр, удирдлагын байр, нүүлгэн шилжүүлсэн түр байруудыг эрчим хүчээр хангах арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулна.  Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, дулаан хувцасаар хангах арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулна.  Гамшгийн хор уршгийг арилгах, эрэн хайх аврах үйл ажиллагаанд ажиллах хүн, хүч техник хэрэгслийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.  Гамшгийн улмаас учирсан хохирол болон эрэн хайх, аврах үйл ажиллагаанд шаардлагатай хүн хүч, техник хэрэгсэл, хүнсний бараа бүтээгдэхүүн болон бусад тооцоо судалгааг яаралтай гаргаж шийдвэрлэнэ. | Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгахад шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх.  Монгол Улсын ЗГ-ын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хэмжээнд гамшгийн аюулын тухай дохиог дамжуулах, түүгээр ажиллах журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах. |

**2. ЦАСАН БОЛОН ШОРООН ШУУРГАНЫ ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гамшгийн өмнөх үе, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа | Гамшгийн үе, хариу арга хэмжээ авах, нөхцөл байдлыг тогтворжуулах ажиллагаа | Гамшгийн дараах үе, сэргээн босголтын үйл ажиллагаа | Шийдвэрлэх асуудал,  (хариуцаж ажиллах байгууллага) |
| 1.Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд цаг агаарын онц аюултай үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тодорхой тусгах, шаардагдах зарлыг жил бүрийн төсөвт тусгах.  2.Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн сэрэмжлүүлэг мэдээлэл дамжуулах техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах.  3.Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дамжуулах журмыг боловсруулж хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах.  4.Цаг уур орчны шинжилгээний алба, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллах.  5.Мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэх чадвахыг дээшлүүлэх, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээг зохион байгуулж, материаллаг баазыг бэхжүүлэх.  6. Цасанд боогдож болзошгүй зам, давааны судалгааг гаргах. | 1.Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, ажилчидад хүчтэй цасан болон шороон шуурганы гамшгийн аюулын тухай тухай сэрэмжлүүлэг дамжуулах, аврах бүлгийн бэлэн байдлыг хангах, шаардлагатай тохиолдолд тусгай горимд болон бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх шийдвэр гаргах.  2.Аймгийн Онцгой байдлын газарт цагийн байдлыг танилцуулж, гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг гамшгийн хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажилд холбогдох чиглэлээр үүрэг чиглэл өгч удирдлага, зохицуулалтаар хангах. | -Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэргийг бууруулж, өдөр тутмын бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх.\*эрэн хайх, аврах хор уршгийн арилгах ажлыг үргэлжлүүлэх*\  -Гамшгийн хор уршгийг арилгах, хохирлын хэмжээг тогтоох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулж хохирлыг дүнг нэгтгэж аймгийн Онцгой байдлын газарт танилцуулах.  -Шаардлагатай тохиолдолд эрчим хүчээр хангах арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулж дэд бүтцийг сэргээх.  -Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион байгуулах. | Цаг агаарын онц аюултай үзэгдлийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах, бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээг төлөвлөх, шаардлагтай хөрөнгө мөнгийг жил бүрийн төсөвт суулгаж зориулалтын дагуу захиран зарцуулах. |

**3:ҮЕР, УСНЫ АЮУЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гамшгийн өмнөх үе, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа | Гамшгийн үе, хариу арга хэмжээ авах, нөхцөл байдлыг тогтворжуулах ажиллагаа | Гамшгийн дараах үе, сэргээн босголтын үйл ажиллагаа | Шийдвэрлэх асуудал,  (хариуцаж ажиллах байгууллага) |
| 1.Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах арга хэмжээнд шаардагдах төсөв хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусгаж зориулалтын дагуу захиран зарцуулах.  2.Байгууллагын хэмжээнд үер усны аюул үүсч болзошгүй газар нутгийн судалгааг гаргаж эрсдэлтэй газруудад барига байгууламжийг хамгаалж үерийн далан суваг хоолой хийж хамгаалах.  3.Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дамжуулах шуурхай ажиллагааг хангах, зарлан мэдээллийн техник тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг сайжруулах.  4.Аврах бүлэг, мэргэжлийн ангийн аврах техник хэрэгслийн хүчин чадлыг сайруулах, томилгоот бүрэлдэхүүний үүрэг гүйцэтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг үйл ажиллагааг тогтмолжуулах. | Үер усны аюулын тухай ажилчидад сэрэмжлүүлэг мэдээллийг шуурхай дамжуулах.  -Үерийн гамшгийн үед эрэн хайх, аврах үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах.  -Цаг агаарын онц аюултай үзэгдлийн үед Аврах бүлгийн хүн хүч, техник хэрэгсэл, холбоо харилцааны техник хэрэгслийг байнгын бэлэн байдалд шилжүүлэх.  -Гамшгийн цагийн байдлын үед цахилгаан эрчим хүчний найдвэртай ажиллагааг хангах.  -Үерийн гамшигт нэрвэгдэгсдийг нүүлгэн шилжүүлэх, түр байр, хоол хүнс, усаар хангах ажлыг зохион байгуулах.  Үерт автсан барилга байгууламжаас иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, эд хөрөнгийг аврах үйл ажиллагааг мэргэжлийн ангиудыг дайчлан ажиллуулах.  -Гамшгийн цагийн байдал, хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар холбогдох дээд шатны байгууллагад шуурхай мэдээлэх. | -Үер, усны аюулын үед эрэн хайх аврах ажиллааг зохион байгуулсан тухай болон гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын зэргийг бууруулсан талаар мэдээллийг нэгтгэж ОБГазарт хүргүүлэх.  -Уер усны гамшгийн улмаас учирсан хохирлын тооцоо гаргаж аймгийн Онцгой байдлын газарт мэдээлэх.  -Үер усанд автсан барилга байгууламжид халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэн халваргүйжүүлэлтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх.  -Үерт автсан барилга байгууламжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах арга хэмжээг зохион байгуулах. \ус соруулах, шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шижүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийг арилгах арга хэмжээнд шаардагдах төсөв хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусгах.  Үерийн ус зайлуулах далан, суваг хоолойг жил бүр цэвэрлэж аюулгүй байдлыг хангах |

**4.ОБЪЕКТЫН ГАЛ ТҮЙМРИЙН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гамшгийн өмнөх үе, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа | Гамшгийн үе, хариу арга хэмжээ авах, нөхцөл байдлыг тогтворжуулах ажиллагаа | Гамшгийн дараах үе, сэргээн босголтын үйл ажиллагаа | Шийдвэрлэх асуудал,  (хариуцаж ажиллах байгууллага) |
| 1.Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд объектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгийг жил бүр төсөвлөн ГАУС арга хэмжээнд зарцуулах.  2.Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг тасралтгүй зохион байгуулах.  3.Төв суурин газраас алслагдсан тул гал унтраах анхан шатны иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.  4.Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг шуурхай дамжуулах тогтолцоог бүрдүүлэх. | -Гал түймрийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг шуурхай дамжуулах.\Дайчлагдан ажиллах хүн, хүч хэрэгслийг богино хугацаанд заасан газарт цуглуулах \  -Гал унтраах үйл ажиллагаанд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагыг хууль тогтоомжид заасны дагуу дайчлан ажиллуулах.  -Гал түймрийн аюулаас иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг аврах хамгаалах, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, гал түймэр унтраах үйл ажиллагааг шуурхай авч хэрэгжүүлэх.  -Гал түймрийн аюултай бүсээс иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах. | Гал түймрийн хохирлын хэмжээг тодорхойлох ажлын хэсгийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр байгуулах, гал түймрийн хохирол, эзэн холбогдогчийг тогтоох ажиллагааг зохион байгуулах.  Гал түймэр унтраах үйл ажиллагааны зардал, гал түймрийн улмаас учирсан эд хөрөнгө, байгаль экологийн хохирлын талаархи мэдээлийг аймгийн Онцгой байдлын газарт мэдээлэх.  Гарсан гал түймрийн шалтгаан нөхцөл, эзэн холбогдогчийг тогтоох үйл ажиллагаанд орон нутгийн холбогдох байгууллагууд шаардлагатай бүх дэмжлэг үзүүлнэ. | Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг жил бүрийн төсөвт төсөвлөх  Байгууллагын хэмжээнд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулах.  Төв суурин газраас алслагдсан тул гал түймэр унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангах арга хамжээг зохион байгуулах. |

**5.ЦАЦРАГ ХИМИЙН ХОРТОЙ БОДИСЫН ТАРХАЛТЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гамшгийн өмнөх үе, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа | Гамшгийн үе, хариу арга хэмжээ авах, нөхцөл байдлыг тогтворжуулах ажиллагаа | Гамшгийн дараах үе, сэргээн босголтын үйл ажиллагаа | Шийдвэрлэх асуудал,  (хариуцаж ажиллах байгууллага) |
| 1.Цацраг химийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хор уршгийн арилгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах.  2.Химийн хорт болон аюултай бодисын хадгалалт, тээвэрлэлт, ашиглалтад аюулгүй байдлыг хангуулах.  3.Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн болон ажилчидад нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглах талаар заавар зөвлөмж өгч сургалт хийх.  4.Гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг хорт хий утаанаас хамгаалах багаж хэрэгслээр хангах арга хэмжээг зохион байгуулах.  5.Химийн аюултай болон хорт хий тархсан эсэх, агаарын бохирдлыг тогтмол хянаж байх.  6.Химийн бодис устгах, булшлах байнгын цэгийг тогтоох, анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ, хашаа хийх.  7.Гамшгийн голомтод ажиллах бүрэлдэхүүний хамгаалах өмсгөл, техник хэрэгслийн хүчин чадлыг дээшлүүлэх арга хэмжээг авах  8.Цацраг химийн аюулын үед ажиллах дадлага сургуулийг зохион байгуулах. | -Цацраг химийн хортой бодисын аюулын тухай зарлан мэдээллийг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй байдлаар дамжуулна.  -Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, мэргэжлийн байгууллагын санал дүгнэлтийг үндэслэн гамшгаас хамгаалах \өндөржүүлсэн, бүх нийтийн\ бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллана.  -Гамшгийн нөхцөл байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Онцгой байдлын газарт мэдээлэх.  -Химийн хорт болон аюултай бодисын үндэсний зөвлөлийн заавар журмын дагуу хор уршгийг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулна.  -Гамшгийн үеийн удидлагын байрыг байгуулж холбоо, харилцааны хэрэгслийг 24 цагийн бэлэн байдалд шилжүүлнэ  -Химийн бодисын шинж чанар, хордолт болон аюултай бүсийн хязгаарыг тогтоож, саармагжуулах арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулна.  -Химийн бодисонд хордсон хүнд эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх, хорыг саармагжуулах арга хэмжээг хордлогын үндэсний төвийн зөвлөмжөөр шуурхай авч хэрэгжүүлнэ.  -Цацраг химийн хортой бодис тархсан объект, бүс нутагт хорио цээрийн бүс тогтоож голомтоос иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, хордогыг саармагжуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.  -Цацраг химийн бүсэд, бусад газар нутагт химийн цацраг химийн хортой бодисын хэмжээг цаг тутамд хянаж цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлно.  -Шаардлагатай тохиолдолд хээрийн эмнэлгийг дэлгэж, нэрвэгдэсдийг нүүлгэн шилжүүлэх, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна.  -Шаардлагатай тохиолдолд зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг хязгаарлах, тусгай горимд шилжүүлэн ажиллуулах шийдвэр гаргах.  -эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагаанд оролцсон хүн, техник хэрэгслийг ариутгах, халдавгүйжүүлэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах. | -Агаарын бохирдлыг тогтмол хянах, нөхцөл байдлыг тогворжсон тохиолдолд эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг иргэдэд мэдээлэх.  -Цацраг химийн хортлогын бүсэд мэргэжлйн байгулуулагын дүгнэлтийг гаргуулах.  Гамшгийн голомтод авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, зардлыгн тооцоог гаргаж аймгийн Онцгой байдлын газарт хүргүүлэх. | Цацраг химийн аюулыг үнэлж мэдээлэх албыг байгуулж үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах, шаардлагтай техник хэрэгсэлээр хангах арга хэмжээг зохион байгуулах.  Цацраг химийн аюулыг зарлан мэдээлэх үйл ажиллагаа, иргэдийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар сургалт, мэдээлэл хийх.  Цацраг химийн аюулаас хамгаалах, хор уршгийг арилгах арга хэмжээний талаар сургалтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах. |

**Ажилтан албан хаагчид зарлан мэдээллэх тухай**

Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио, дамжуулах журам”-аар гамшгийн аюул тохиолдсон үед түргэн шуурхай, үнэн зөв, тогтоосон дохиогоор зарлан мэдээллэх үйл ажиллагааг зохицуулна.

**Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх дараалал:**

3.2.1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээлэх төв (цаашид “Төв” гэх) нь Одон орон геофизикийн хүрээлэн, Цаг уур, орчны шинжилгээний газраас гамшгийн аюулын дохиог хүлээн авч, автоматаар болон Гамшгийн шуурхай штабаас өгсөн чиглэлийн дагуу гамшгийн аюулын зарлан мэдээллийг хүргэнэ. Төв, орон нутгийн онцгой байдлын газар, хэлтэс Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд  дохиог дамжуулан харилцан мэдээлэл солилцоно.

3.2.2. Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг Төвөөс Улсын онцгой комиссын дарга (түүний түр эзгүйд орлон үүрэг гүйцэтгэгчид), улсын онцгой комиссын гишүүд, Засгийн газрын гишүүдэд мэдэгдэнэ. Улсын онцгой комиссын дарга нь уг мэдээг Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Ерөнхий сайд нь Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд тус тус мэдэгдэнэ.

3.2.3. Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг Төвөөс Гамшгаас хамгаалах улсын албад, яам, Засгийн газрын агентлагууд, гамшгаас хамгаалах орон нутгийн албадад хүргэж, удирдлагаар хангаж ажиллана.

3.2.4. Төвөөс удирдан гамшгийн аюулын тухай мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэхдээ телевиз, радиогоор нэвтрүүлгийг тасалж, улаан дэвсгэр дээр хар бичиглэлтэйгээр, шууд яриа, зураг, дүрс бүхий байдлаар шууд дамжуулна.

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг дуут дохиоллын цамхагаар дамжуулахдаа түгшүүрийн дохио болон шууд яриаг 3 минут үргэлжлэх, 30 секундын завсарлах хугацаатайгаар 3 удаагийн давталтаар, электрон самбараар, богино бичилт бүхий мэдээллийг 160 тэмдэгтэд багтаан бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн байдлаар шууд болон гамшгийн шуурхай штабын удирдлагаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу дамжуулна.

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг үүрэн холбооны сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд хүргэхдээ урьдчилан бэлтгэсэн богино бичилт бүхий мэдээллийг 160 тэмдэгтэд багтаан нэгэн зэрэг дамжуулна.

**8**. **Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого**

**1. Нийтлэг үндэслэл**

1.1.Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого нь Монгол Улсын

Үндсэн хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын тулгуур зарчимд

үндэслэсэн Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээнд баримтлах залгамж чанартай үндсэн баримт бичиг мөн

1.2.Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого нь гамшгаас

хамгаалах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх, хүн амыг аюулгүй амьдрах ухаанд сургах, гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, хувийн хэвшил,иргэдийн оролцоог хангах замаар улс орны эдийн засаг, нийгмийн тогтвортойхөгжлийг хангахад чиглэнэ.

**Хоёр. Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлогын үндсэн чиглэл**

2.1.Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, гамшгаас

хамгаалах үйл ажиллагаанд төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн

байгууллага, хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоог хангана

2.2.Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл

тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийж, гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах ажлыг

үндэсний хэмжээнд зохион байгуулна.

2.3.Гамшгийн нэр томьёоны ойлголт, төрийн болон хувийн хэвшлийн

гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг, тогтолцоо, гамшгийн эрсдэл хуваалцах даатгал,

гамшгийн үед үзүүлэх хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах эрх зүйн орчныг

боловсронгуй болгоно

2.4.Аюулт үзэгдэл, болзошгүй гамшгийг тандан судлах, урьдчилан мэдээлэх

арга, технологийг нэвтрүүлж, мэдээллийг хэрэглэгчид шуурхай хүргэх арга замыг

боловсруулж, эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог сайжруулна

2.5.Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн чадавхийг бэхжүүлнэ**.**

**Шаарлагатай утасны дугаар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Байгууллагын нэр | Холбоо барих утас |
| 1 | Гал туймэртэй тэмцэх газар | 101 |
| 2 | Онцгой байдлын ерөнхий газар | 101, 262248 |
| 3 | Тургэн тусламж | 103 |
| 4 | Онцгой байдал, шуурхай бүлэг | 105 |
| 5 | Цагдаагийн Ерөнхий Газар | 70111133 |
| 6 | Цагдаа | 102 |
| 7 | Хордлогын үндэсний төв | 450097 |
| 8 | Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар | 70273346. 70273705. |