**ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАР:**

**МҮМКІНДІКТЕР МЕН ҚИЫНДЫҚТАР**

**Д.М. Тельманова, А.Б. Ажигужаева**

                                                                               Халықаралық білім беру корпорациясы, Алматы,

                                                                                                                                             050028, Қазақстан

                                                                  Халықаралық білім беру корпорацисы, Алматы,

                                                                                                                   050028, Қазақстан

**Аңдатпа.** *Бұл Мақалада**Қазақстандағы**шетелдік инвестициялардың ел экономикасына әсері және олардың мүмкіндіктері мен қиыындықтары қарастырылады. Шетелдік капиталдың ел экономикасына әсері, инфрақұрылым мен технологияларды дамытудағы рөлді сипатталып, инвестиция тартудағы құқықтық және саяси қиындықтар талқыланған. Шетелдік капиталдың елдің өнеркәсібін, инфрақұрылымын және жалпы экономикасын дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, жаңа жұмыс орындарын құруға және заманауи технологияларды енгізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл мақалада шетелдік инвестицияларды тиімді тарту және пайдалану үшін құқықтық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету, инфрақұрылымды жетілдіру және ашық экономикалық орта қалыптастыру қажеттілігі баса айтылған.*

**Түйін сөздер**: экономикалық даму, шетелдік инвестиция, құқықтық жүйе.

**Автор-корреспондент**

**Асель Ажигужаева**, e-mail:

**Кіріспе**

Қазақстан шетелдік инвестицияларды тартуда ерекше маңызды рөл атқаратын елдердің бірі болып табылады. Табиғи ресурстарға бай, стратегиялық географиялық орналасуы және тұрақты экономикалық саясаты шетелдік капиталды тартуға қолайлы жағдай жасайды. Еліміз инвестиция көлемі бойынша Орта Азияда көшбасшы болып, 2022 жылы шетелден тартылған тікелей инвестициялардың көлемі соңғы 10 жылда рекордтық көрсеткішке – 28 миллиард АҚШ долларына жетті [1] [2].

Шетелдік инвестициялар ел экономикасының өсуіне, инфрақұрылымның дамуына және жаңа технологиялардың енгізілуіне ықпал етеді. Мұнай-газ секторы, тау-кен өндірісі және өңдеу өнеркәсібі шетелдік капиталды белсенді түрде тартатын негізгі салалар болып табылады. Сонымен қатар, жасыл технологиялар мен жаңартылатын энергия көздеріне инвестициялар экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Мысалы, соңғы жылдары Қазақстанда шетелдік инвесторлардың қатысуымен 15 күн және 6 жел электр станциясы іске қосылды, бұл елдің жалпы энергия өндіру құрылымында жаңартылатын энергияның үлесін 4%-ға дейін арттырды [2].

Сонымен бірге, инвестициялық процестер әрдайым оңай емес. Шетелдік капиталды тартуда құқықтық жүйенің тұрақтылығы, инфрақұрылымның жеткіліктілігі және саяси тұрақтылық сияқты факторлар маңызды рөл атқарады. Елдің инвестициялық климаты соңғы жылдары айтарлықтай жақсарғанымен, кейбір қиындықтар әлі де сақталуда. Мысалы, бизнесті ашу процедураларының күрделілігі немесе аймақтарда инфрақұрылымның жетіспеушілігі кей жағдайларда инвесторлардың шешіміне әсер етеді [3] .

Бұл мақалада Қазақстандағы шетелдік инвестициялардың экономикаға тигізетін әсері, мүмкіндіктері және осы салада кездесетін негізгі қиындықтар талқыланады. Инвестициялық ортадағы негізгі артықшылықтар мен кемшіліктерді қарастыра отырып, шетелдік капиталдың елдің ұзақ мерзімді дамуында алатын орнына ерекше назар аударылады. Елдің 2060 жылға дейінгі көміртексіз экономика құру жоспары шетелдік инвесторлардың Қазақстандағы рөлін одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді [2].

**Шетелдік инвестициялардың Қазақстан экономикасына әсері**

Шетелдік инвестициялар Қазақстан экономикасының дамуына айтарлықтай ықпал етіп, оның құрылымдық өзгерістеріне, технологиялық прогреске және әлемдік нарықтарға интеграциясына мүмкіндік беріп келеді.

**Кесте** **1.** Аймақтар бойынша инвестициялар

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион | Атырау | Алматы | Астана | ШҚО | Ақтөбе | Маңғыстау | Қостанай | Қалған об. |
| Инвестиции (млн $) | 8,200 | 7,570 | 2,250 | 2,200 | 1,208 | 803.06 | 685.4 | 2205.1 |

2022 жылы Қазақстанға тартылған тікелей шетелдік инвестициялар соңғы 10 жылдағы рекордтық деңгейге жетіп, жалпы сомасы $28 миллиардтан асты. Осы деректерді [1-кестеден] көруге болады [1].

**Ең жоғары көрсеткіштер:**  
Атырау облысы $8,2 млрд көлемінде инвестиция тартып, мұнай-газ өнеркәсібінің негізгі орталығы ретінде алда келеді. Алматы қаласы $7,57 млрд инвестициямен екінші орында, бұл оның қаржы және сауда саласындағы рөлін айқындайды. Астана ($2,25 млрд) мен Шығыс Қазақстан облысы ($2,2 млрд) да маңызды орындарды иеленді.

**Ең төмен көрсеткіштер:**  
Ұлытау облысы небәрі $2,1 млн тартса, Жетісу облысында $23,4 млн ғана инвестиция тартылған. Бұл аймақтарда экономикалық дамуды ынталандыру қажет екенін көрсетеді.

**Кесте** **2.** Салалар бойынша инвестициялар

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор | Тау-кен өнеркәсібі | Өңдеу өнеркәсібі | Көтерме және бөлшек сауда | Көлік және қоймалау | Құрылыс | Қаржылық және сақтандыру қызметі |
| Инвестиции (млн $) | 12,100 | 5,600 | 5,080 | 1,100 | 698 | 650 |

Шетелдік инвестициялар Қазақстанның мұнай-газ, тау-кен өндірісі және энергетика сияқты стратегиялық салаларын дамытуда маңызды рөл атқарады. 2023 жылы Қазақстанның мұнай-газ секторына тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі шамамен 12,1 миллиард АҚШ долларын құрады. Ірі шетелдік компаниялар, мысалы, **Chevron**, **ExxonMobil**, және **Shell**, Қазақстанның мұнай саласына елеулі үлес қосып, өндірістік технологияларды енгізіп келеді. Бұл тек технологиялық жаңғыртуға ғана емес, сонымен қатар елдің экспорттық әлеуетінің артуына ықпал етуде. Мәселен, Қазақстан жыл сайын 60-тан астам миллион тонна мұнай экспорттайды, бұл экспорттық кірістің шамамен 50%-ын құрайды.

Тау-кен өндірісінде де шетелдік капитал маңызды рөл атқарады. Қазақстан әлемдегі уран өндірісінің көшбасшыларының бірі болып табылады, жылына шамамен 22 мың тонна уран өндіріп, әлемдік өндірістің 40%-ын қамтамасыз етеді. Бұл салаға инвестиция салатын негізгі шетелдік серіктестердің қатарында **Cameco** (Канада), **Areva** (Франция), және **China General Nuclear Power Corporation** (Қытай) бар. Олардың қаржылай қолдауы мен технологиялық тәжірибесі арқасында Қазақстанда уран өндірісі экологиялық және қауіпсіздік стандарттарына сай жетілдірілуде.

Сонымен қатар, 2022 жылғы деректер бойынша [2-кестеден], Қазақстанның тау-кен өнеркәсібіне жалпы шетелдік инвестициялар көлемі 10 миллиард АҚШ долларынан асты. Бұл инвестициялар жаңа кен орындарын игеруге, өңдеу зауыттарын жаңартуға және шикізат өндіру тиімділігін арттыруға бағытталды. Энергетика секторында жаңартылатын энергия көздеріне шетелдік инвестициялар өсіп келеді. Қазақстан 2030 жылға дейін баламалы энергия көздері арқылы өндірілетін электр қуатының үлесін 15%-ға дейін жеткізуді мақсат етіп отыр, және бұл бағытта шетелдік компаниялар маңызды серіктес болып табылады. Мәселен, 2023 жылы жел және күн энергиясы жобаларына 1,3 миллиард АҚШ доллары көлемінде шетелдік инвестиция тартылды.

Өнеркәсіптік өндіріс Шетелдік технологиялар өнеркәсіптің тиімділігін арттырып, шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Мысалы, **General Electric** компаниясы Қазақстандағы мұнай-газ саласына арналған жоғары технологиялық турбиналарды жеткізіп, оларды өндіру және қызмет көрсету бойынша арнайы оқыту бағдарламаларын іске қосты. Бұл бағдарламалар 2022 жылы 500-ден астам жергілікті маманды қамтыды. Сонымен қатар, тау-кен өндірісінде **Rio Tinto** компаниясы геологиялық барлауда жасанды интеллект пен заманауи деректерді өңдеу жүйелерін пайдалану бойынша жобаларды енгізді.

Жаңартылатын энергия көздеріне шетелдік инвестициялар Қазақстанда жасыл технологияларды дамытудың негізгі қозғаушы күшіне айналды. 2022 жылы Қазақстан жаңартылатын энергия жобаларына шамамен **1,5 миллиард АҚШ долларын** шетелдік инвестициялар арқылы тартты. Бұл қаражат есебінен **15 жаңа күн электр станциясы** және **6 жел электр станциясы** іске қосылды. Нәтижесінде, 2023 жылы жаңартылатын энергия көздерінен өндірілетін электр қуаты елдің жалпы энергия өндірісінің **4%-ын** құрады.

Қазақстанның жаңартылатын энергия әлеуеті зор. Елде 2023 жылдың соңына қарай жалпы қуаттылығы **1,9 ГВт** болатын жаңартылатын энергия көздері жұмыс істеді, оның ішінде:

* **1,1 ГВт** күн электр станциялары,
* **600 МВт** жел электр станциялары,
* **200 МВт** гидроэлектр станциялары.

Шетелдік компаниялар бұл секторға белсенді қатысуда. Мысалы, **Total Eren** (Франция) Қазақстанда қуаттылығы **128 МВт** болатын күн электр станциясын салды. Сонымен қатар, **China Power** компаниясы 2022 жылы қуаттылығы **50 МВт** болатын жел электр станциясын іске қосты. Бұл жобалар экологиялық таза энергия өндіруге және парниктік газдар шығарындыларын азайтуға елеулі үлес қосады.

Жаңартылатын энергия көздерін дамыту нәтижесінде Қазақстан 2022 жылы атмосфераға шығарылатын **CO₂** көлемін шамамен **3,2 миллион тоннаға** азайтты. Бұл көрсеткіш халықаралық міндеттемелерді орындауда және көміртекті бейтараптыққа қол жеткізуде маңызды қадам болды. Ел 2060 жылға қарай көміртегі шығарындыларын толық жоюды көздеп отыр.

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі энергетикалық стратегиясында жаңартылатын энергия көздерінен өндірілетін қуат үлесін **15%-ға** дейін арттыру көзделген. Бұл үшін қосымша **6 миллиард АҚШ долларына** жуық инвестиция қажет. Жоспарланған жобалардың қатарында қуаттылығы **300 МВт** болатын жел электр станциялары мен **200 МВт** күн электр станцияларын салу бар.

**Мүмкіндіктер** Инфрақұрылым мен логистика Қазақстанның стратегиялық орналасуы Еуропа мен Азия арасындағы транзиттік хаб ретіндегі маңыздылығын айқындай түседі. Елдің территориясы арқылы өтетін маңызды халықаралық көлік дәліздері Қытай мен Еуропа, Орталық Азия мен Ресей сияқты ірі нарықтарды байланыстырады. Бұл жағдай Қазақстанды жаһандық сауда жүйесінде маңызды ойыншыға айналдырып, транзиттік әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді.

Транспорттық және логистикалық инфрақұрылымды жетілдіру бағытында Қазақстан көптеген реформалар мен жобаларды қолға алуда. Теміржол желілері, автомобиль жолдары, әуе және теңіз порттары жаңартылып, кеңейтіліп жатыр. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық дәлізі сияқты ірі жобалар Қазақстанның транзиттік рөлін күшейтіп, жүктерді жылдам әрі тиімді тасымалдауға мүмкіндік береді.

**Кесте 3**. Еуропа мен Қытай арасындағы жүк тасымалдау бағыттары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Ұзындығы | Жол жүру уақыты | Ескертпелер |
| Транссиб | 11 500 км | 14 суток | Транссібір темір жолы |
| Батыс Еуропа – Батыс Қытай | 8 445 км | 10 суток | Қысқа жер жолы |
| Суэц каналы арқылы өтетін теңіз жолы | 24 000 км | До 45 суток | Ұзын теңіз жолы |

[3-кестеден], «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» дәлізі басқа маршруттармен салыстырғанда ең тиімді болып табылады. Оның ұзындығы небәрі 8 445 км, ал жүру уақыты 10 күнді құрайды. Бұл маршрут жүктерді тасымалдау уақытын айтарлықтай қысқартып, логистикалық шығындарды азайтады. Сонымен қатар, Транссибпен салыстырғанда ұзындығы 3 055 км-ге қысқа және жүру уақыты 4 күнге аз. Морской жолмен салыстырғанда бұл дәліз тіпті бірнеше есе тиімді, себебі теңіз жолы арқылы жүктер 45 күнге дейін жеткізіледі.

Сонымен қатар, шетелдік инвесторлар үшін осы салада үлкен мүмкіндіктер бар. Логистикалық хабтарды дамыту, қойма жүйелерін құру, цифрлық логистика шешімдерін енгізу және көлік қызметтерін автоматтандыру салаларында инвестициялық тартымдылық жоғары. Қазақстан үкіметі бұл бағытта шетелдік капиталды тарту үшін қолайлы жағдай жасап, түрлі жеңілдіктер мен қолдау шараларын ұсынады.

Тұтастай алғанда, транспорттық және логистикалық инфрақұрылым саласындағы даму Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттырып қана қоймай, елдің экономикалық өсіміне серпін береді және халықаралық әріптестік аясын кеңейтеді.

1. https://primeminister.kz/news/kazakstanga-tikeley-sheteldik-investitsiyalardyn-rekordtyk-kolemi-tartyldy-23666
2. https://www.gov.kz/memleket/entities/invest/press/article/details/6906?lang=kk
3. https://egemen.kz/article/327415-maqsat-%E2%80%93-shetel-investitsiyasyn-dguyeli-tartu
4. https://vlast.kz/kz/jekonomika/kazahstan\_gotovitsja\_k\_sdache\_esshe\_odnogo\_uchastka\_novogo\_transportnogo\_koridora\_iz\_zapadnoj\_evropy\_v\_zapadnyj\_kitaj-951.html