

Қызылорда облыстық мәслихатының

2023 жылғы «13» желтоқсандағы № 64 шешіміне

қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының

2021 жылғы «15» қаңтардағы № 7 шешімімен

бекітілген



2021 - 2025 жылдарға арналған Қызылорда облысының

даму жоспары

Қызылорда қаласы, 2023 жыл

Мазмұны

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Паспорт 2. Аумақты дамытудың пайымы мен перспективасы 3. Ағымдағы ахуалдың талдауы 4. Негізгі бағыттар, мақсатты индикаторлар және оларға жету жолдары   4.1.Бірінші бағыт: Азаматтардың әл-ауқаты  4.2. Екінші бағыт: Институттар сапасы  4.3.Үшінші бағыт: Мықты экономика  5. Қажетті ресурстар | 3  9  9  16  16  29  32  47 |

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Жоспар атауы | 2021-2025 жылдарға арналған Қызылорда облысының даму жоспары |
| Аймақтың негізгі сипаттамасы | Қызылорда облысы 1938 жылы 15 қаңтарда құрылды.  Облыс аумағы 226,0 мың шаршы шақырымды құрайды немесе республика аумағының 8,3 % - ын алып жатыр және Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. Солтүстік-батысында – Ақтөбе, солтүстігінде – Ұлытау, шығысында және оңтүстік-шығысында Түркістан облыстарымен, оңтүстігінде – Өзбекстан Республикасымен шектеседі.  2023 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша халық саны 838,9 мың тұрғынды құрады, оның ішінде қала халқының саны – 393,7 мың адам, ауыл халқы – 445,2 мың адам.  Облыстың құрамына 7 аудан және облыстық маңызы бар 1 қала (Қызылорда қаласы), аудандық маңызы бар 2 қала (Арал, Қазалы), қалалық маңызы бар 2 кент (Белкөл және Тасбөгет кенттері), 142 ауылдық округ, 230 ауылдық елді мекен кіреді.  Облыстың әкімшілік орталығы – 350,1 мың тұрғыны бар Қызылорда қаласы (облыс халқының жалпы санының 42,0 %).  Негізгі су тамыры – облыс бойынша ұзындығы 1274 шақырымды құрайтын Сырдария өзені болып табылады.  Аумақтың көп жерлері құмды, өсімдіксіз. Жерлердің 50 %-ы ауыл шаруашылығы жерлері болып есептеледі, оның ішінде: 0,7% егістік, 49% жайылымдық, 0,2 % тыңайған жерлер, 0,9 % құнарлы топырақты жерлер.  Облыстың аумағы көмірсутекті шикізатқа, түрлі түсті металдарға (мыс, қорғасын, цинк және алтын), қара металға (темір, титан және ванадий), уранға, кварц кұмдарына, құрылыс құмдарына, әктас пен бақалшақтастарға бай.  Ванадий корынан әлем бойынша Қазақстан 1-ші орынға ие, оның үлкен бөлігі Қызылорда облысында орналасқан. Ванадий кендерінің ең үлкен қоры Баласауысқандық пен Құрымсақ кен орындарында орналасқан. |
| Бағыттары мен мақсаттар | Бағыт 1: Азаматтардың әл-ауқаты  1-басымдық. Әділ әлеуметтік саясат  2-басымдық. Қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау жүйесі  3-басымдық. Сапалы білім  Бағыт 2: Институттар сапасы  1-басымдық. Ұлттық қауіпсіздікті нығайту  Бағыт 3: Мықты экономика  1-басымдық.Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру  2-басымдық. Теңгерімді аумақтық даму |
| Нысаналы индикаторлар | Халықтың нақты ақшалай табыстарының өсуі.  Халықтың ең аз қамтамасыз етілген кірістерінің үлесі 40%.  Үй шаруашылықтарының азық-түлік тауарларына шығыстары.  Жаңғыртылған тіректі және спутниктік АЕМ саны.  Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандардың, тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредиттер алған ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерінің саны.  Халықты «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жобаларымен қамтудың өсу қарқыны.  Халықты арнайы жобалармен және негізгі бағыттармен қамту.  Меценаттар салған және жөндеген объектілер саны.  Қолдау тапқан шығармашылық жобалар саны.  Жастардың әлеуметтік қызметтерімен қамту.  Eljastary инфонавигаторына қатысу деңгейі.  Волонтерлік қызметке тартылған оқушы жастардың үлесі.  Экологиялық жобалармен қамту.  Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілудің өсуі, оның ішінде шалғай аудандарда:  - 2025 жылға дейін 259 мәдениет объектілерін салу;  - 2025 жылға дейін 1241 мәдениет объектілерін жөндеу.  Жұмыссыздық деңгейі.  Тұрғын үйдің қолжетімділігі.  Туған кездегі өмір сүру ұзақтығы.  Нәрестелер өлімі.  Ана өлімі.  Ауылдық елді мекендерді бастапқы медициналық-санитариялық және консультациялық-диагностикалық көмекпен қамту:  - оның ішінде ауылдық елді мекендерде, оның ішінде тірек және спутниктік ауылдарда фельдшерлік-акушерлік, медициналық пункттер мен дәрігерлік амбулаториялар ашу (саны);  - оның ішінде жылжымалы мобильдік кешендер қызметтерімен қамтылған халық саны.  Медициналық көмек көрсетудің әлемдік стандарттарына сәйкес келетін жаңа және жаңғыртылған Денсаулық сақтау объектілерінің жыл сайынғы саны.  ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмектің жалпы көлемінде амбулаториялық деңгейде медициналық көмек көлемін кеңейту.  Жүкті әйелдерді жеке және пәнаралық босануға дейінгі бақылаумен қамтуды ұлғайту.  1 жасқа дейінгі балаларды проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтуды ұлғайту.  Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық оңалтумен қамтуды ұлғайту.  Тапшы мамандықтар бойынша резидентураның білім беру гранттарының санын ұлғайту.  Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесін арттыру.  Балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықты төмендету (0-14 жас).  Ehealth ядросымен деректер алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі.  Халыққа қашықтықтан көрсетілген медициналық қызметтердің үлесі.  Халықтың медициналық мекемелер ұсынатын медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне қанағаттану деңгейі.  Балаларды мектепке дейінгі сапалы тәрбиемен және оқытумен қамту:  2-6 жас;  3-6 жас.  Балаларды қосымша біліммен қамту.  Физика, химия, биология, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі.  Шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда жаңғыртылған мектептер саны.  ЖАО-ға ведомстволық бағынысты, бейне бақылаумен қамтамасыз етілген күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін ұйымдардың үлесі:  сыртқы;  ішкі.  Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдаумен және ерте түзетумен қамту.  Жастарды талап етілетін мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамту (9-сынып түлектері).  Мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту.  «Оқитын ұлт» жобасы шеңберінде халықтың оқырмандық белсенділігін арттыру.  Орта мектеп бағдарламасында оқушыларды «Экология» курсымен қамту (6-сынып).  Оқушылардың үздік жасыл практикалар мен технологияларға қол жеткізуін қамтамасыз ету (қосымша білім беру).  Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50 %-ына дейін жеткізу.  Халықтың 1 000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі.  Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын, дене шынықтырумен және спортпен айналысуға қарсы көрсетілімдері жоқ мүмкіндігі шектеулі адамдар қатарындағы ерекше қажеттіліктері бар халықтың үлесі.  Жастарды спортпен қамту (14-18 жас).  PISA тестінің нәтижелері бойынша мектептегі білім беру сапасын бағалау (ЭЫДҰ есебі):  математика бойынша;  оқу бойынша;  жаратылыстану бойынша.  Халықтың мектепке дейінгі / орта білім сапасына қанағаттану деңгейі.  Бақыланбайтын (көлеңкелі) экономиканың үлесі.  Жеке, мүліктік және қоғамдық қауіпсіздікті сезіну.  Қазақстан Республикасына қоныс аударған отандастар (қандастар) саны.  Республикалық маңызы бар қалаларда және облыс орталықтарында бейнебақылау камераларының санын ұлғайту.  Полицияны сандық құралдармен жабдықтау деңгейі.  ТЖ-ға ден қою үшін инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу деңгейі.  Шалғайдағы және ауылдық елді мекендердегі халықты өрт сөндіру бекеттерімен қорғау деңгейі.  Азаматтық қорғау органдарының авариялық-құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу үшін бірінші кезектегі материалдық-техникалық құралдармен жарақтандырылу деңгейі.  Халықты су тасқынынан, еріген және жаңбыр суларынан қорғау деңгейі.  ТЖ қаупі кезінде халықты хабардар ету деңгейі.  Номиналды мәндегі халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ.  Еңбек өнімділігінің өсуі.  Экономикадағы орта кәсіпкерліктің үлесі.  «Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту.  Қаржылық қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны.  Ауылда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру.  Ішкі туристер санының артуы.  Келетін туристер санының артуы.  Нөмірлік қор санын ұлғайту.  Салаға тартылатын инвестициялар көлемін 6,9 трлн.тг жеткізу.  Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту.  Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектор үлесін ұлғайту.  Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейінгі жұмысқа орналасу деңгейін арттыру.  10 мың халыққа 100 жаңа жұмыс орнын құру.  Цифрлық технологияларды пайдаланатын өңдеуші өнеркәсіптегі ірі және орта кәсіпорындардың үлесі.  Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі.  Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуды субсидиялау көлемінің өсуі есебінен 1,5 есеге ұлғайту.  Су үнемдеу технологиялары қолданылатын жерлердің алаңы (тамшылатып суару, жаңбырлатып суару).  Жоғары сапалы тұқымдарды субсидиялау көлемінің өсуі есебінен  1,2 есеге ұлғайту.  Минералды тыңайтқыштарды субсидиялау көлемінің өсуі есебінен  1,4 есеге ұлғайту.  Егістікті (буды) тиімді өңдеу үшін өсімдіктерді қорғау құралдарын сатып алуға жұмсалатын шығындардың 50% - ын субсидиялау, млн га.  Ірі қара малдың орташа тірі салмағы.  80 пайыздық деңгейде азық-түлік тауарларымен (оның ішінде әлеуметтік маңызы бар) қамтамасыз етілу:  - алма;  - балық;  - шұжық өнімдері;  - ірімшіктер және сүзбе;  - қант;  - құс еті;  Алма өндірісі.  Құс етін өндіру.  Балық өндірісі.  Көкөніс өндірісі.  Агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспортын 2019 жылғы деңгейге қарағанда 2 есеге ұлғайту.  Агроөнеркәсіптік кешен өнімі экспортының жалпы көлеміндегі өңделген өнімнің үлесі.  Ауыл шаруашылығында негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі.  Тамақ өнімдерін өндіруде негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі.  Агроөнеркәсіптік кешенде іске асырылған инвестициялық жобалардың саны.  Ауыл шаруашылығы кооперативтері өндірген өнім көлемінің өсуі.  Негізгі капиталға тартылған инвестициялар.  Жыл соңындағы урбандалу деңгейі.  Халықтың экологиялық өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейі.  Қалалардағы ағынды суларды тазарту деңгейі.  ФУА (функционалды урбандалған аудандар) құрамына кіретін моно - және шағын қалаларда, шекара маңындағы шағын қалаларда, сондай-ақ халқының саны 50 мың адамнан асатын моноқалаларда инженерлік және көлік инфрақұрылымының тозуын төмендету.  Үйге ортақ жылу және су есептеу аспаптарымен қамтамасыз етілу деңгейі.  Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының нормативтік жай-күйдегі үлесі.  Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы.  Энергия өндіруші ұйымдармен 13 инвестициялық келісімді іске асыру жолымен енгізілетін электр қуаттарының көлемі.  ЖЭК (жаңғыртылатын энергия көзі) электр қуатын енгізу көлемі.  БГҚ (бу газ қондырғылары) енгізілетін электр қуатының көлемі.  Қалаларды бөлек жинаумен қамту (астана, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар):  - фракциялар бойынша;  - қалдықтардың жекелеген қауіпті түрлері бойынша (Медициналық және құрамында сынабы бар, электрондық және тұрмыстық техника).  Қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі:  - ҚТҚ (қатты тұрмыстық қалдықтар, түзілу көлемінен);  - агроөнеркәсіптік кешен қалдықтары (өткен жылмен салыстырғанда);  - қауіпті медициналық қалдықтар (жиналған көлемнен);  Солтүстік Арал теңізінің көлемін 35% - ға ұлғайту (20-дан 27 - ге дейін ).  Экологиялық ақпараттық науқандармен қамтылған азаматтардың саны.  Суару кезінде су шығынын 4 - ке қысқарту: қайта жаңартылатын каналдардың ұзындығы, км:  - ЖБ.  Өнеркәсіпте таза су алу көлемін 1,3 төмендету.  Бюджет секторында және ТКШ-да энергия тұтынуды төмендету.  2024 жылға дейін балық ресурстарының табиғи популяциясының 1% - ға өсуі.  Орманмен қамтылған аумақты ұлғайту/кеңейту, оның ішінде тұқымдар мен отырғызу өңірлері бөлінісінде нормативтік жерсінуді қамтамасыз ете отырып, 2 млрд. ағаш отырғызу есебінен.  АКТ саласындағы білікті кадрлардың саны:  - ТжКБ.  Электрондық нысанда тіркелген еңбек шарттарының үлесі.  Цифрлық стандартқа (үлгілік сәулет, эталондық стандарт) сәйкес келетін әкімдіктердің үлесі.  Интернет желісімен қамтамасыз етілген орта білім беру ұйымдарының үлесі, ішкі және сыртқы контент үшін:  8 мб/с ауылдық мектептер;  20 мб/с қалалық мектептер.  Цифрлық форматқа аударылған оқулықтардың үлесі.  Қала құрылысы кадастарының цифрлық жоспарлы негізін құру үшін салынған аумақтарда түгенделген жер асты және жер үсті коммуникациялардың үлесі.  Ұлттық және өңірлік электр желілерінде электр энергиясының нормативтік-техникалық ысыраптарының деңгейін төмендету.  Инновациялық белсенді кәсіпорындар үлесі.  Инновациялық өнім көлемі.  Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі:  - қалаларда;  - ауылдық елді мекендерде.  ЖАО жұмысының сапасына қанағаттану деңгейі. |

2. Аумақты дамытудың пайымы мен перспективасы

Қызылорда облысы 1938 жылы 15 қаңтарда құрылды.

Облыс аумағы 226,0 мың шаршы километрді немесе республика аумағының   
8,3 пайызын құрайды және Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. Солтүстік - батысында - Ақтөбе, солтүстігінде - Ұлытау, шығысында және оңтүстік - шығысында Түркістан облыстарымен, оңтүстігінде - Өзбекстан Республикасымен шектеседі.

Болашақта Қызылорда облысы индустриялық бизнес пен транзиттік әлеуеті жоғары кәсіпкерлік үшін тартымды орталыққа айналуға тиіс.

Облыстың стратегиялық пайымы сапалы жұмыс орындарын құру және халықтың өмір сүру сапасын жақсарту арқылы халықтың табысын арттыруға, сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген міндеттерді іске асыруға бағытталған.

2025 жылдың қорытындысымен:

халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім көлемі 6992 АҚШ долларын құрайды;

2019 жылғы бағамен жұмыспен қамтылған бір адамға еңбек өнімділігінің өсуі   
10,9 пайыз;

урбандалу деңгейі - 48,2 пайыз;

948,9 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі;

халықтың қалаларда және ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау қызметтеріне қол жеткізуі - 100 пайыз;

ЖАО жұмысының сапасына қанағаттану деңгейі – 80 пайыз.

3. Ағымдағы ахуалдың талдауы

Қызылорда облысы индустриялық-аграрлық облыс болып табылады.

Соңғы үш жылда ЖӨӨ номиналды мәнде 2020 жылғы 1645,1 млрд.теңгеден 2022 жылы 2417,4 млрд. теңгеге дейін өскені байқалады.

2022 жылы республика бойынша облыстың ЖӨӨ үлесі 2,3 пайызды құрады. Осы көрсеткіш бойынша Қызылорда облысы 16 - орында тұр.

2022 жылы облыс бойынша жан басына шаққандағы ЖӨӨ 2917,9 мың теңгені құрады (2021 жылы 2287,3 мың теңгені құрады). Бұл көрсеткіш бойынша облыс республикада 15 - орында тұр.

Мұнай-газ секторы өңірлік экономиканың айқындаушы саласы болып табылады.

Өнеркәсіптік өндірісте 2022 жылдың қорытындысы бойынша 68,4 пайызы шикі мұнай мен табиғи газ өндіру үлесі басым тау-кен өндіру өнеркәсібіне тиесілі (82,8 пайызы) болды. Өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі мардымсыз, бар болғаны 25,6 пайыз.

Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі, өткен жылға қарағанда млрд. теңге / НКИ, %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022жыл | 2023 жыл  (7 аймен) |
| Өнеркәсіп, барлығы | 653,3/87,1 | 808,6/101,8 | 978,0/98,4 | 579,1/97,5 |
| Тау - кен өнеркәсібі | 453,6/83,4 | 561,2/97,6 | 669,2/95,8 | 382,9/96,5 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 151,9/95,3 | 192,6/115,1 | 250,7/104,5 | 159,4/95,1 |
| Электр энергиясымен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау | 39,6/121,3 | 45,1/97,7 | 47,7/104,4 | 30,8/120,3 |
| Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды жиналуын және бөлінуін бақылау | 8,2/109,2 | 9,6/117,5 | 10,3/104,2 | 6,0/105,0 |

2022 жылдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің НКИ 4,5 пайызға өсіп, 104,5 пайызды құрады. Өсудің негізгі себебі тамақ өнімдерін өндіру, химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру, өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру, уран шала тотығын қайта өңдеу көлемінің өсуі болып табылады. «Байкен - U» ЖШС – өңдеу өнеркәсібінің негізгі үлесін (29,3 пайыз) құрайтын, уран шала тотығын өңдеу мен айналысатын облыстағы жалғыз кәсіпорын.

Өңдеу өнеркәсібінің негізгі көрсеткіштері, %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер | 2020 жыл | 2021 жыл | 2022жыл | 2023 жыл  (7 аймен) |
| Өнеркәсіп өнімінің жалпы көлеміндегі өңдеу өнеркәсібінің үлесі | 23,3 | 23,8 | 25,6 | 27,5 |
| Металлургия өнеркәсібінің өңдеу өнеркәсібі көлеміндегі үлесі | 24,3 | 25,6 | 29,8 | 21,4 |
| Химия өнеркәсібінің өңдеу өнеркәсібі көлеміндегі үлесі | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 5,2 |
| Өңдеу өнеркәсібі көлеміндегі өзге де металл емес минералдық өнімдердің үлесі | 15,1 | 19,9 | 17,7 | 21,2 |
| Өңдеу өнеркәсібі көлеміндегі жеңіл өнеркәсіптің үлесі | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |

2022 жылдың қорытындысы бойынша негізгі капиталға тартылған инвестициялар 413,3 млрд. теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 27,8 пайызға өсті.

2020 - 2022 жылдар аралығында шыны зауытына (42,1 млрд. теңге), Баласауысқандық ванадий кен орнын игеруге (4,5 млрд. теңге), облыстың күн электр станцияларының құрылысына, инфрақұрылым объектілері мен мұнай компанияларына (2020 жылы – 71,1 млрд. теңге, 2021 жылы – 84,2 млрд. теңге) 253,7 млрд. теңге сыртқы инвестиция тартылса, 2022 жылы өңірге тартылған сыртқы инвестиция көлемі 97,4 млрд.теңгені құрайды. Аталған көрсеткіш 2023 жылдың 7 айында 41,1 млрд. теңгені құрады.

Облыс аумағында жалпы ауданы 521,9 га болатын 6 индустриялық аймақ жұмыс істейді, бүгінгі таңда бөлінген жер учаскелерінен 198,4 га жер игерілді, онда жалпы құны 118,9 млрд.теңге болатын 57 жоба орналастырылған. Инфрақұрылым құрылысына бюджеттен 6,7 млрд. теңге бөлінді. Әрбір индустриялық аймақтың дамыған инфрақұрылымы бар (энергиямен және сумен, табиғи газбен қамтамасыз етілген және тағы басқа).

57 жобаның ішінде құны 107,1 млрд. теңге болатын 24 жоба іске асырылды, онда 676 жұмыс орны құрылды.

Жобалар іске қосылған уақыттан бері жалпы 43,1 млрд.теңгенің өнімін өндірді.

2023 жылдың 7 ай қорытындысымен өңдеу өнеркәсібіне тартылған инвестиция көлемі 7,3 млрд. теңгені құрады.

Бұдан бөлек жаңа жұмыс орындарын құру үшін, өзін - өзі жұмыспен қамтығандар саны мен жұмыссыздардың санын азайту мақсатында кіші және орта бизнесті дамыту жұмыстары жүргізілуде.

Соңғы үш жылда ШОК-те тіркелгендер субьектілердің саны 31,3 пайызға ұлғайып,   
71 823 бірлікті, жұмыс жасап тұрғандар саны 38,0 пайызға ұлғайып, 67 145 бірлікті құрады.

Осы кезеңде жұмыспен қамтылғандар саны 22,5 пайызға артып, 120 956 бірлікті құрады. Тиісінше, өнім шығару көлемі 22,9 пайызға артып, 603,3 млрд. теңгені құрады.

Жалпы өңірлік өнімдегі ШОК үлесі, 2020 жылы - 17,6 пайызды, 2021 жылы – 18,3 пайызды, 2022 жылы – 19,1 пайызды құрады.

2023 жылдың 7 ай қорытындысымен 77 563 бірлік ШОК субъектісі тіркеліп, оның ішінде жұмыс жасап тұрғандар саны 72 934 бірлікті құрады.

2023 жылдың 2 тоқсан қорытындысы бойынша жұмыспен қамтылғандар саны 122,3 мың адам және өнім өндіру 120,9 млрд.теңге.

Жаңа тұрақты жұмыс орындарын ашу, жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар санының азаюына ықпал ету үшін шағын және орта бизнесті дамыту бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Соңғы үш жылда шағын және орта кәсіпкерлікте тіркелгендер субьектілердің саны 41,8 пайызға ұлғайып, 77 563 бірлікті, ал жұмыс жасап тұрған субъектілер 49,9 пайызға ұлғайып, 72 934 бірлікті құрады.

Осы кезеңде ШОК-те жұмыспен қамтылғандар саны 23,9 пайызға артып,   
122 337 бірлікке жетті. Өнім шығарылым көлемі 397,7 млрд. теңгеден 645,2 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.

Жалпы өңірлік өнімдегі ШОК үлесі 2021 жылы - 18,3 пайызды, 2022 жылы -   
18,1 пайызға жеткен болса, 2023 жылдың І тоқсанында - 14,2 пайызды құрады.

Шағын және орта кәсіпкерліктің макроэкономикалық көрсеткіштерінің өсімін қамтамасыз ету үшін 2023 жылы кәсіпкерлікті қаржылай қолдауға 40 млрд. теңгеден астам қаржы бөлініп, жыл басынан бері 2 мыңнан аса жобаға мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілді.

2023 жылдың 7 айында 2021-2025 жылдарға арналған «Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба» («2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген) шеңберінде кәсіпкерлердің қаражаттарға қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында 7,9 млрд. теңге қаралып, бизнестің несие портфелі 19,2 млрд. теңгені құрайтын 590 жобалар субсидияланды және 448 жобаға кепілдік берілді.

2023 жылдың 7 айында өңірдегі ауыл кәсіпкерлерін несиелендіруді жүзеге асыратын «Қызылорда» Өңірлік инвестициялық орталығымен микро және шағын бизнестің 348 жобасына 2,5 млрд. теңге көлемінде шағын несие табысталды.

Сонымен қатар, 2023 жылдың 7 айында АҚ «Аграрлық несие корпорациясы» арқылы 7,8 млрд. теңгеге 412 жоба қаржыландырылды.

2023 жылдың 7 айында ауыл тұрғындарының табыстарын арттыру мақсатында «Ауыл аманаты» жобасы аясында жылдық 2 % -бен 30 жобаға 199,3 млн.теңгеге және жастар кәсіпкерлігіне 280 жобаға 1,2 млрд.теңгеге несиелер берілді.

Жұмыссыз азаматтардың 722 жобаларына 1 млрд.теңге қайтарымсыз гранттар берілді.

Білім саласында, облыстағы 686 мектепке дейінгі ұйымда (160 мемлекеттік, 453 жеке балабақшалар, 73 шағын орталықтар) 60 345 бала тәрбиеленуде. 2-6 жас аралығында – 89,0 пайыз, 3 жастан 6 жасқа дейін балалар 100 пайыз, мектепке дейінгі ұйыммен қамтылған. Жеке балабақшалар үлесі – 73,9 пайыз.

Аймақта 326 жалпы білім беру ұйымдары жұмыс жасайды (294 мемлекеттік, 29 жекеменшік, 3 арнайы мектеп - интернат). Оқушылар саны соңғы бес жылда 153 502 - ден 181 970 - ке артты.

Тұрғын үй құрылысы секторында оң динамика сақталуда.

2022 жылы орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі 126,0 млрд.теңгені, 2021 жылы 103,7 млрд. теңгені құрады.

2023 жылдың 7 айының қорытындысы бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі – 64,2 млрд.теңгені немесе 148,0 пайызды құрады.

2020 - 2022 жылдары облыс бойынша жалпы ауданы 1953,3 мың шаршы метр тұрғын үйлер пайдалануға берілді, оның ішінде:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер | 2020 жыл | | 2021 жыл | | 2022 жыл | | 2023 жыл  (7 аймен) | |
| мың. м2 | % | мың. м2 | % | мың. м2 | % | мың. м2 | % |
| Тұрғын үйді пайдалануға беру, барлығы: | 608,9 | 80,0 | 661,2 | 108,6 | 683,2 | 103,3 | 383,3 | 102,0 |
| Мемлекеттік бюджет есебінен | 18,0 |  | 97,7 | 5,4 р | 36,0 | 36,9 | 4,4 | 75,4 |
| Жеке құрылыс салушылар есебінен | 576 |  | 557,8 | 94,4 | 647,2 | 116,0 | 378,9 | 102,4 |

Тұрғын үйлердің елеулі үлесі – 2159,9 мың шаршы метр немесе 92,4 пайыз жеке құрылыс салушылар есебінен пайдалануға берілген.

Соңғы үш жыл ішінде өңіріміздің еңбек нарығында 81986 жаңа жұмыс орындары құрылып, оның ішінде 47514 тұрақты жұмыс орындарына тиесілі. Яғни, жалпы ашылған жұмыс орындарындағы тұрақты жұмыс орындарының үлесі 57,9 пайызды құрады.

Жалпы жұмыссыздық деңгейі 3 жыл ішінде 4,9 пайыз деңгейінде сақталуда.

Ағымдағы жылдың 7 айдың қорытындысымен 24575 жаңа жұмыс орны ашылды, бұл көрсеткішті жыл соңына дейін 30650-ге дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз.

Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2-тоқсан қорытындысымен жұмыссыздық деңгейі 4,9 пайызды құрады.

Сонымен қатар, республикалық «Қандас» деректер қорының мәліметі бойынша   
3 жыл ішінде 95 адамға (77 отбасы) қандас мәртебесі берілген, бұған қоса ағымдағы жылдың 7 ай ішінде облыс аумағына тіркелген этникалық қазақтардың саны 26 адамды   
(25 отбасы) құрады. Оның ішінде: Өзбекстаннан 18 адам, Ресейден 5, Грекиядан 1 адам, Тәжікстаннан 2 адам.

Қызылорда облысы бойынша 230 ауылдық елді мекен (бұдан әрі – АЕМ) және   
4 қалалық елді мекен (бұдан әрі – ҚЕМ) бар. Барлық елді мекендер (орталықтандырылған және орталықтандырылмаған) ауыз сумен қамтылған. Ауыз су желілерінің ұзынғы барлығы, 7131,7 шақырым, оның ішінде Қызылорда қаласы бойынша 974,7 шақырым, ауылдық елді мекендерде 6157,0 шықырым.

Тіршілікті қамтамасыз ету инфрақұрылымының даму динамикасы (сумен жабдықтау)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер | 2020 жыл нақты | 2021 жыл нақты | 2022 жыл нақты |
| 1. Орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілуі, оның ішінде: |  |  |  |
| 1.1.қалаларда, % | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.ауылдық елді мекендерде, % | 97,6 | 97,8 | 98,0 |

Газбен жабдықтау бойынша: **Қызылорда облысының ауылдық елді мекендері 2015 жылы Бейнеу - Шымкент» магистралды газ құбырын іске қосудан басталды, оның 846 км облыстың барлық аумағы бойынша өтеді және барлық 7 аудан мен облыс орталығын қамтиды.**

**2021 жылы 4 елді мекен табиғи газға қосылды (Қармақшы ауданы Жосалы кенті, Жалағаш ауданы Жалағаш кенті, Шиелі ауданы Н. Бекежанов, Ш. Қодаманов елді мекендері). 2021 жылдың қорытындысы бойынша 17 елді мекен газдандырылып, 7,39 пайызды құрады.**

**2022 жылы 14 газбен жабдықтау жобаларын жүзеге асыруға 8,6 млрд.теңге бөлінді. Оның ішінде: республикалық бюджеттен - 7,1 млрд.теңге, облыстық бюджеттен – 522,5 млн.теңге, «Ауыл - ел бесігі» бағдарламасы аясында – 726,5 млн. теңге, «Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарламасы аясында – 256,6 млн. теңге.**

**2023 жылы Жаңақорған ауданы Бірлік, Қыраш, Жайылма, Кейден, Құттықожа, Шалқия, Шиелі ауданы Тәжібаев, Еңбекші, Жиделіарық, Қармақшы ауданы Төретам, Ақай, Қызылорда қаласы Абай, Досан, Наурыз-Махамбет, Сырдария ауданы Қалжан ахун ауылдарында газдандыру жұмыстары жүргізілуде.**

**Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі жаңа мөлтек ауданын (35 гектар), Арал ауданы Сексеуіл кентін, Арал ауданы Шижаға, Жаңақорған ауданы Төменарық, Шиелі ауданы Алмалы, Ақтоған, Бестам, Қазалы ауданы Абай, Ақтан батыр, Жаңқожа батыр, Бекарыстан би, Майдакөл, Түктібаев, Жалағаш ауданы Ақсу, Шәменов, Сырдария ауданы Тоқмағамбетов, Шаған ауылдарын газ тарату желілері жүргізілсе, Жаңақорған, Қызылорда, Шиелі ауданы Шоқай ауылында автоматтандырылған газ тарату стансалары салынады .**

Электрмен жабдықтау саласында 2019-2020 жылдары Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі 220/35/10 кВ «Жосалы» қосалқы қондырғысын қайта жаңғырту жобасы іске асырылды. Нәтижесінде, нормативтік-техникалық электр ысыраптарының деңгейі 19,9 пайыздан 15,5 пайызға төмендеді.

2020 жылы Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында «Қармақшы ауданы Төретам кенті мен Ақай ауылдық округіндегі 6-10/0,4 кВ электр желілерін кеңейту және қайта жаңғырту» және «Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі № 22 35/10 кВ қосалқы стансасын кеңейту және қайта құрылымдау» жобалары іске асырылды. Нәтижесінде, нормативтік- техникалық электр ысыраптарының деңгейі 19,7 пайыздан 10,5 пайызға төмендеді.

Бұдан басқа, «Қызылорда облысы Шиелі кентіндегі «Шиелі» ҚС-220/110/35/10 кВ қайта жаңарту» жобалық-сметалық құжатына мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Аталған жобаны 2024-2025 жылдары қаржыландыру жоспарлануда.

Сонымен қатар, «Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол жағалау бөлігін электрмен жабдықтау, 2–кезек», «ГПП-Әйтеке би Л-105 110 кВ әуе желісін қайта жаңғырту», «ВЛ-35 кВ Жосалы-III-Интернационал Л-48» әуе желісін қайта жаңғырту» және «ВЛ-35 кВ Қызылорда-Промышленная Л-31 А, Л-32 А» әуе желісін қайта жаңғырту» жобалары бойынша жобалық-сметалық құжаттамалары әзірленуде.

Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электр желілік жүйені жаңғырту мен Сырдария ауданы Шаған ауылдық округінің тұрғын аймақтарын электрмен қамту жұмыстары жүргізілуде. Облыстағы жөндеуді қажет ететін электрмен қамту нысандары анықталып, жаңғырту-жөндеу, ауыстыру жоспары жасалды. Оның бірінші кезеңіне облыстық бюджеттен 1,6 млрд.теңге қаражат бөлінді. Бұл қаржыға кернеулігі 10/0,4 кВ 35 қосалқы станция ауыстырылып, 27 дана кірпіштен жасалған ескі күштік трансформатор күрделі жөнделді, 32 шақырым желі ауыстырылды.

Сонымен қатар, 2023 жылы «Ауыл-Ел Бесігі» бағдарламасы аясында «Сырдария ауданы Амангелді елді-мекенін электрмен жабдықтау», «Шиелі кентіндегі 10/0,4 кВ электр желілерін реконструкциялау» және «Қазалы ауданы,Әйтеке би кентінің электр желілерін қайта жаңғырту» жобаларына республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, құрылыс-монтаждау жұмыстары бастау алды. Аталған жобалар бойынша 59 шақырым электр желісі қайта жаңғыртылады.

Аталған жоба аясында Шиелі, Жаңақорған, Әйтеке би кенттерінде , Шиелі ауданы Бидайкөл, Жиделіарық, Тәжібаев, Арал ауданы Шижаға, Қызылорда қаласы Досан, Ақсуат, Қараөзек, Сырдария ауданы Қалжан ахун, Шаған, Қазалы ауданы Қожабақы елді мекендерінде электрмен қамту жүйелерінің құрылысы жүргізілетін болады.

Жылумен жабдықтау бойынша облыс бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы 207,9 км құрайды (ҚЖЭО МКК - 190,2 шақырым, КЖЭО Қазалы ауданындағы филиалының теңгерімінде 17,7 шақырым).

Мемлекет басшысының еліміздегі жылу-электр орталықтарының жұмысын жандандыру тапсырмасына сәйкес аймақта ірі жоба жүзеге асуда. Жақында Қызылорда қаласында жаңа жылу электр орталығы құрылысының іргетасы қаланды.Құны 215 млрд. теңге болатын жоба 2025 жылы беріледі.

2023 жылы жылу желілерін жаңғырту бойынша 8 жобаға 8,2 млрд. теңге қаржы бөлінді. Бүгінгі күнге құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде жылу жүйелерінің тозуы 2,9 пайызға төмендеу жоспарланып отыр. (47,5% ден 44,6%-ға).

2024 жылы магистралдық жылу желілерін қайта жаңғырту жұмыстарын жалғастыру мақсатында Қызылорда қаласы бойынша 6 жобаға республикалық бюджеттен 6,2 млрд.теңге қаржы бөлінуде. Нәтижесінде жылу желілерінің тозуын 42,3 пайызға төмендету жоспарлануда.

Қызылорда қаласынан басқа, облыста кәріз желілері Қазалы ауданының Әйтеке би кентінде, Сырдария ауданының Тереңөзек кентінде, Шиелі ауданының Көкшоқы кентінде, сондай-ақ Қызылорда қаласының Белкөл және Тасбөгет кенттерінде бар.

Жалпы Қызылорда қаласында кәріз желілерінің тозуы 20 пайызды, ауылдарда – 52 пайызды құрайды.

2023 жылы Қызылорда қаласы бойынша сумен жабдықтау және су бұру желісін қайта жаңғырту бойынша Қызылорда қаласында 5 жобаны іске асыруға республикалық бюджеттен 3,8 млрд.теңге бөлінсе, 2024 жылы Қызылорда қаласы мен Байқоңыр қаласында 4 жобаны іске асыруға республикалық бюджеттен 1,9 млрд.теңге қаржы жоспарлануда.

Облыс аумағында қалдықтарды тасымалдау, жинау, қайта өңдеу және кәдеге жарату саласында 18 кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді.

2020 жылы жинақталған 117 мың тонна қатты тұрмыстық қалдықтардың 21 мың тоннасы өңделді. Пайыздық үлесі 18 % құрады.

2021 жылы жинақталған 116,0 мың тонна қатты тұрмыстық қалдықтардың 22,8 мың тоннасы өңделді. Пайыздық үлесі 19,6 % құрайды.

2022 жылы 164,0 мың тн. қатты тұрмыстық қалдықтар түзіліп, оның 40,2 мың тн. қайта өңделді. Қайта өңдеу үлесі 24,5% -ды құрады.2023 жылдың 7 айында 85000 тонна қатты тұрмыстық қалдықтар түзіліп, оның 22850 тоннасы қайта өңделді. Қайта өңдеу үлесі 26,8 пайызды құрады.

Қазіргі уақытта, «Smart Rubber» ЖШС автокөліктердің тозған жарамсыз шиналарынан тамшылатып суаруға арналған шлангілер шығарады, «Қызылорда Қағазы» ЖШС шаруашылық қажеттіліктерге арналған дәретхана қағазын шығарады, «ДаЖаЕр» ЖШС ЖК «Август», «Аймырзаев», «Аян» макулатура, картон, пластмасса, пластик қалдықтарын сұрыптауды және жинауды жүзеге асырады.

Облыс халқының 71,5 пайызы қатты тұрмыстық қалдықтарды тасымалдау қызметтерімен қамтамасыз етілген.

Облыс бойынша 145 полигон жұмыс істейді, оның ішінде 7 полигон экологиялық талаптарға сәйкес келеді (Пайыздық үлесі – 4,82 пайыз). Бүгінгі таңда, 4 ауданда (Арал ауданы Сексеуіл кенті, Жалағаш, Сырдария және Шиелі) жаңа полигондардың құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамалары әзірленіп, қазіргі уақытта жобалық құжаттамалары мемлекеттік сараптамадан өткізілуде.

Осы жылдың сәуір айында Сырдария ауданыТереңөзек кентінде полигон құрылысын салу жобасына мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынып (жоба құны - 475,5 млн.теңге), келесі жылы құрылысты бастау жоспарлануда.

Транспорт саласы бойынша: 2020 жылы 2020 жылы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары желісін дамытуға 19,7 млрд. теңге бөлініп, ұзындығы 492 шақырым автомобиль жолдары, көшелер мен көпір өткелдері жөнделді.

2021 жылы облыс бойынша облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 2381,759 шақырымды құрады, оның ішінде 1775,543 шақырым (75%) жақсы және қанағаттанарлық жағдайда (2019 жылы – 1679,884 шақырым).

2022 жылдың қорытындысымен автомобиль жолдарының «Жақсы және қанағаттанарлық көрсеткіші» 82%-ды құрады. *(жақсы жағдайда - 1330 км (55,3%) және қанағаттанарлық - 641,6 км (26,7%), қанағаттанарлықсыз - 432,8 км (18%. )*

2023 жылы жергілікті жол желісін дамытуға 35,8 млрд теңге бөлініп, ұзындығы 569 шақырымды *(87 пайыз)* құрайтын жолдар мен көшелер және көпір өткелдері жөндеуден өткізіледі.

Қоғамдық көліктің мәселесін шешу үшін облыс орталығына 300 автобус сатып алынды.

Тағы бір маңызды жоба - құны 108,5 млрд. теңгені құрайтын «Қызылорда-Жезқазған» автожолын қайта жаңғырту. Қызылорда облысының аумағына тиесілі 216 шақырым жолдың 104 шақырымының құрылысы аяқталуда. Қалған бөлігі 2025 жылы пайдалануға беріледі.

Сонымен қатар, жолаушылар және жүк ағымын арттыру, жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту мақсатында 2023 жылы Болат Өтемұратовтың жеке қорының қаржысы есебінен Қорқыт ата әуежайының жаңа жолаушылар терминалының құрылысы басталды.

Сонымен қатар, бүгінгі таңда терминалдың сыртқы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарын жеткізу мен аумағын абаттандыру бойынша жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Ауыл өнеркәсіп кешені саласында аграрлық секторға көрсетілген мемлекеттік қолдаудың арқасында ауыл шаруашылығы өсудің оң динамикасы қалыптасты.

2022 жылы ауыл шаруашылығы саласында 190,3 млрд. теңгенің өнімі өндіріліп, 2021 жылдың сәйкесті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 102,2 пайызға артты (2020 жылы – 145,5 млрд. теңге). 2023 жылдың 7 айында ауыл шаруашылығы саласында 49,9 млрд. теңгенің өнімі өндіріліп, 2022 жылдың сәйкесті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем индексі 101,5 пайызды құрады.

Ауыл шаруашылығының негізгі қорына 9,8 млрд. теңге инвестиция (2021 жылы – 8,8 млрд. теңге), тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі капиталға 2,4 млрд. теңге инвестиция салынды (2021 жылы – 3,1 млрд. теңге).

2022 жылы облыс бойынша 188,6 мың гектарға ауыл шаруашылығы дақылдары орналастырылып, барлығы 395,4 мың тонна (күріш) өнім алынды (орта өнімі гектардан 50,3 центнер).

Мал шаруашылығы саласында оң динамика қалыптасып, мал басы тұрақты өсіп, өндірілген өнім көлемі артуда.

Мал басы 2021 жылмен салыстырғанда МІҚ-5,9 пайызға, қой мен ешкі – 2,1 пайызға, жылқы 14,2 пайызға, түйе 8,5 пайызға көбейді. Сондай-ақ, 40,6 мың тонна ет (тірі салмақта), 100,1 мың тонна сүт және 8,1 млн. дана жұмыртқа өндіріліп, ет өндірісі 2,9 пайызға, сүт өндірісі 1,5 пайызға, жұмыртқа өндірісі 2,2 пайызға артты..

2022 жылы 193,4 мың гектарға егін егілді. Оның ішінде дәнді дақылдар 100,1 мың гектар, майлы дақылдар 4,5 мың гектар, мал азықтық дақылдар 69,0 мың гектар, картоп, көкөніс және бақша дақылдары 19,8 мың гектар. Негізгі дақыл күріштің көлемі 89,0 мың гектарды құрады.Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 2022 жылы жалпы құны   
602,0 млн.теңгені құрайтын 4 жоба іске қосылды (Балық өңдеу зауыты («Қазақстан Аквакультура ЛТД» ЖШС), 660 басқа арналған СТФ сауу залын модернизациялау («РЗА» АҚ), Астық сақтау қоймасы («Ыссамадин» ШҚ), күріш ақтау цехы («Сыздық» ЖШС).

Ағымдағы жылы жалпы 149 жұмыс орнын беретін, құны 7,9 млрд. теңгені құрайтын 11 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланып, қазіргі уақытта жалпы құны 6,2 млрд. теңгені құрайтын 8 жоба жүзеге асырылып, 101 адам тұрақты жұмыспен қамтылды.

Туризм саласы бойынша: Қазақстан Республикасының өңірлік туристендіру картасына облыста 2 туристік нысан енгізілген: «Қамыстыбас» демалыс аймағы, «Жаңақорған» шипажайы.

Биылғы шомылу маусымында Қамыстыбас» (Қамбаш) демалыс аймағы   
35 мың демалушыны қабылдаса, Жаңақорған шипажайларына келушілердің саны   
13 307 адамды құрады.

Бұған қоса, 2023 жылдың соңына дейін «Жан – Арай» ЖШС салып жатқан жалпы құны 1,2 млрд. теңгені құрайтын 120 орындық заманауи үлгідегі шипажай пайдалануға берілді.

Айта кету керек, Қызылорда облысы рухани - танымдық және ғарыштық туризмді біріктірді: Қорқыт ата - ақиқатты мәңгі іздеудің символы және Байқоңыр ғарыш айлағы - адамзаттың техникалық ой жетістіктерінің символы. Бұл ресурстар барлық туристердің назарын аударады (келушілер саны: 2020 жылы – 16 624 адам, 2021 жылы –14 681 адам, 2022 жылы – 13 612 , 2023 жылдың 7 айымен – 11 495 адамды құраған).

Сонымен қатар, өңірдің маркетингтік тиімділігін арттыру және жергілікті туристік брендті ілгерілету мақсатында төмендегі іс-шаралар атқарылатын болады:

- кәдесый өнімдерін және кітаптар дайындау;

- туристік видеоблог байқауын ұйымдастыру.

Негізгі проблемалардың кешенді сипаттамасы:

Қызылорда облысында бірқатар проблемалық мәселелер бар, оларды шешуге осы Жоспар бағытталған.

Өнеркәсіп саласында - шикізат қорының сарқылуы (кен орындарының 90 пайызға дейін сулануы, пластық қысымның төмендеуі), терең грабендердің мұнай-газдылығы сейсмикалық зерттеулермен де, терең бұрғылаумен де аз зерттелген. Өңір экономикасының негізгі бағыты өндіруші өнеркәсіпке бағытталған, бұл ретте өңдеуші сала жеткіліксіз қарқынмен дамуда.

Агроөнеркәсіптік кешен саласында – ауыл шаруашылығы өндірісінің ұсақ тауарлығы, жем шөп базасының әлсіздігі, толық мал азығының жеткіліксіздігі, соның салдарынан мал мен құс өнімділігінің төмендігі, азық-түлік тауарларының ішкі нарығында терең қайта өңдеудің отандық өнімі үлесінің төмендігі.

Құрылыс саласында – халықтың ірі елді мекендерге (қалаларға, кенттерге, аудан орталықтарына) қоныс аударуы, жеке тұрғын үй салу үшін жер учаскелерін алу кезегінде тұрғындардың өсуін арттырады, сондықтан жеке тұрғын үй құрылысы аумақтарын егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеу және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету қажет, халықтың қолжетімді әлеуметтік және жалдамалы тұрғын үйге және әлеуметтік инфрақұрылымға деген жоғары сұранысы (кезекте тұрған адамдардың үнемі өсуі).

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында электрмен жабдықтау желілерінің тозуы жоғары (68 пайыз). Өңірде кернеуі 35 кВ электрмен жабдықтау желілерін қайта құру мәселелері бар. Облыстың электрмен жабдықтау жүйесі негізінен 35 кВ кернеу үшін жобаланған және дамыған. Министрліктер бюджеттік өтінімдерді қараусыз қалдыруда, өйткені қолданыстағы Нысаналы даму трансферттерін қарау және іріктеу қағидалары (2015 жылдың 25 ақпандағы № 126 ҚР Қаржы министрлігінің бұйрығымен бекітілген) қуаты 35 кВ жоғары шағын станциялар мен электр беру желілерін салуға, реконструкциялауға арналған шығыстарды республикалық бюджеттен қаржыландыруға мүмкіндік бермейді. Өңір субвенциялы болғандықтан, қуаты тіпті 35 кВ электр энергетикасы объектілерін жаңғырту және салу жөніндегі жобаларды іске асыру Қызылорда облысының бюджетіне ауыр болып отыр.

Көппәтерлі тұрғын үйлерді модернизациялау.

Қызылорда қаласындағы көппәтерлі тұрғын үйлерді ыстық сумен қамтамасыз ету.

Көлік саласында жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі төмен (87 пайыз).

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық дәлізінің Ақтөбе қаласына дейінгі аумағын төрт жолаққа айналдыру.

Қызылорда облысының жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының бойында барлығы 147 көпір орналасқан. Көпірлердің көп бөлігі 1970 – 1980 жылдары салынған, бүгінгі таңда 20 – дан астам көпірдің техникалық жағдайы қанағаттанарлықсыз, жөндеуді қажет етеді.

Денсаулық сақтау саласында халықтың денсаулық жағдайына әсер ететін өңірдегі қолайсыз экологиялық ахуал, халықтың әлеуметтік мәні бар аурулармен, әсіресе туберкулезбен ауыруының жоғары деңгейі, жүкті әйелдер денсаулығының төмен индексі, денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандырылу деңгейінің жеткіліксіздігі, инфекциялық сипаттағы эпидемиялар туындаған жағдайларда арнайы орталықтардың, білікті медициналық персоналдың, жабдықтар мен мүкәммалдың жеткіліксіз саны.

Экология саласында: саланың негізгі проблемалардың бірі болып облыстың кейбір аудандарында (Жалағаш, Тереңөзек, Шиелі және Арал ауданы Сексеуіл кенті) экологиялық-санитарлық талаптарға сәйкес келетін полигондардың жоқтығы болып табылады.

Бүгінгі таңда, 4 ауданда (Арал ауданы Сексеуіл кенті, Жалағаш, Сырдария, Шиелі) жаңа полигондардың құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамалары әзірленіп қазіргі уақытта жобалық құжаттамалары мемлекеттік сараптамадан өткізілуде. Полигондардың құрылыстары 2024 – 2028 жылдарға жоспарланып отыр.

Бәсекелестік артықшылықтары:

қолайлы географиялық орналасуы, «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автомагистралінің, «Мәскеу-Алматы-Нұр-Сұлтан» темір жолының болуы;

инвестициялық тартымдылық (6 индустриялық аймақтың болуы);

Байқоңыр ғарыш айлағының, тарихи мәдени мұра мен рекреациялық әлеуеттің болуы туризмді дамытуға мүмкіндік береді;

көмірсутек шикізатының, түсті металдардың (мыс, қорғасын, мырыш және алтын), қара металдардың (темір, титан және ванадий), уранның, кварц құмдарының, құрылыс құмдарының, әктастың, ұлутастың қорлары;

өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығын дамыту үшін қолайлы топырақ-климаттық жағдайлар;

облыс халқының табиғи газбен қамтамасыз етілуі;

өңірдің қалыптасқан тау-кен өндіру және аграрлық мамандануы өнім өткізудің ішкі және сыртқы нарықтарының өсуі есебінен осы салалардың дамуы үшін жағдай жасайды;

өңіраралық байланыстарды дамыту және ұлғайту, транзиттік әлеуетті дамыту;

АӨК дамуының әлеуеті;

металл кендерінің игерілмеген бай кен орындары;

баламалы энергетика объектілерін салу арқылы инновациялық даму (жел, күн);

ауыл шаруашылығы кластерлерін қалыптастыру үшін агроөнеркәсіптік секторда инфрақұрылымның болуы;

шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасау.

3. Негізгі бағыттар, мақсаттар, нысаналы индикаторлар және оларға қол жеткізу жолдары

Бірінші бағыт: Азаматтардың әл-ауқаты

1 мақсат. Әділ әлеуметтік саясат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Атауы | Жауаптылар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есепті жыл  2019 | Ағымдағы жылдың жоспары (нақты) 2020 | 2021  жыл | 2022  жыл | 2023  жыл | 2024  жыл | 2025  жыл |
|  |  | жоспар | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының, макроиндикаторлары | | | | | | | | | | |
| 1 | Халықтың нақты ақшалай табыстарының өсуі | ҚО ЖҚҮӘББ, ҚО ЭжҚБ, ҚО АШЖҚ, ҚО КжӨБ,  аудандар мен қала әкімдері | стат. мәліметтер | 2019 жылғы бағамен 2019 жылғы деңгейден өсім % | 0 | 4,8 | 7,0 | 11,0 | 15,0 | 19,3 | 23,8 |
| 2 | Халықтың ең аз қамтамасыз етілген 40% -ының, табыс үлесі | ҚО ЖҚҮӘББ, аудандар мен қала әкімдері | стат. мәліметтер | халықтың жалпы табысындағы  % | 25,54 | 25,6  (жоспар 28,1) | 25,82 | 26,80 | 27,79 | 28,77 | 29,76 |
| 3 | Үй шаруашылықтарының азық-түлік тауарларына арналған шығыстары | ҚО ЖҚҮӘББ, ҚО ЭжҚБ, ҚО АШЖҚ, ҚО КжӨБ, аудандар  мен қала әкімдері | стат. мәліметтер | жалпы шығыстардан  % - ы | 49,9 | 53,1  (жоспар 48,4) | 49,5 | 46,5 | 43,4 | 40,4 | 37,3 |
|  | «Қуатты өңірлер-ел дамуының драйвері» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | |
| 4 | Жаңғыртылған тірек және спутниктік АЕМ саны | ҚО ЭжҚБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  |  | 26 | 31 | 25 | 24 | 31 |
| 5 | Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандардың, тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредиттер алған ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілерінің саны | ҚО ЭжҚБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | қызметшілер саны |  |  | 457 | 517 | 494 | 596 | 569 |
|  | «Рухани жанғыру» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | |
| 6 | Халықты «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жобаларымен қамтудың өсу қарқыны | ҚО ҚДБ,  аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 41 | 51 | 62 | 74 | 88,5 |
| 6.1 | Халықты арнайы жобалармен және негізгі бағыттармен және «Рухани жаңғыру» бағдарламасымен қамту |  | адам |  |  | 333 981 | 425 102 | 516 790 | 616 814 | 737  677 |
| 7 | Меценаттар салған және жөндеген объектілер саны | ҚО ҚДБ,  аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  |  | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Қолдау көрсетілген шығармашылық жобалар саны | ҚО МжСБ,  ҚО ҚДБ  аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Жастардың әлеуметтік қызметтерімен қамту | ҚО ҚДБ,  аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | адам |  |  | 28  285 | 33  116 | 37  847 | 42  578 | 47  308 |
| 10 | Eljastary инфонавигаторға қатысу деңгейі | ҚО ҚДБ,  аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | адам |  |  | 32  998 | 47  308 | 70  963 | 85  155 | 94  617 |
| 11 | Волонтерлік қызметке тартылған оқушы жастар үлесі | ҚО ҚДБ,  аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | адам |  |  | 59  095 | 68  597 | 73  328 | 82  790 | 92  252 |
| 12 | Жастардың  экологиялық жобалармен қамтуы | ҚО ҚДБ, ҚО ТРТПРБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | адам |  |  | 6591 | 5204 | 5677 | 6150 | 8042 |
| 13 | Мәдениет объектілерімен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілудің өсуі, оның ішінде шалғай аудандарда | | | | | | | | | | |
| 13.1 | - мәдениет объектілерін салу | ҚО МжСБ,  ҚО ҚСҚБ, аудандар  мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | саны |  |  | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 13.2 | - мәдениет объектілерін жөндеу | ҚО МжСБ,  аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | саны |  |  | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | |
| 14 | Жұмыссыздық деңгейі | ҚО ЖҚҮӘББ, аудандар мен қала әкімдері | стат.  мәліметтер | % | 4,8 | 4,9  (жооспар 5,2) | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | ˂4,8 |
| 15 | Тұрғын үйдің қолжетімділігі: | ҚО ҚСҚБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | халықтың жан басына шаққандағы орташа табыстарының 1 ш. м. орташа құнына қатынасы (жаңа тұрғын үйді (көп пәтерлі үйлердегі пәтерді) сату)) | 0,5 | 0,5 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,70 |

Жету жолдары.

Кедейлік шегінен төмен тұратын адамдарға атаулы әлеуметтік көмек көрсету, оларды өмірлік қиын жағдайдан шығу үшін жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тарту.

Жалақысы төмен қызметкерлердің жалақысын арттыру бөлігінде ірі компаниялармен жұмыс жүргізу.

2021-2025 жылдарға арналған «Ауыл – Ел бесігі» шеңберінде жұмыс орындарын құру (2022 жыл – 460, 2023 жыл – 486, 2024 жыл -516, 2025 жыл – 553 жұмыс орны).

«Дипломмен ауылға» бағдарламасы аясында ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандардың, тұрғын үй сатып алуға немесе салуға бюджеттік кредиттер алған ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне 2022 жылы – 2375 млн.теңге, 2023 жылы – 2299 млн.теңге, 2024 жылы – 3166 млн. теңге, 2025 жылы – 3049 млн.теңге көлемінде қаражаты бөлініп, 2098 маманға тұрғын үй сатып алуға бюджеттік несие беру жоспарлануда (2021 – 517, 2022 – 517, 2023 – 427, 2024 – 396, 2025 – 301 адам).

«Ауыл Ел - бесігі » жобасы аясында жаңғыртылған тірек және спутниктік АЕМ санын 2025 жылға 137-ге жеткізу жоспарлануда.

Мүдделі мәселелер бойынша ақпараттық консультациялар ұйымдастыру (кәсіпкерлік мәселелері бойынша консультациялар, заңгерлік, психологиялық көмек көрсету). Бағыттар бойынша консультацияларды ұйымдастыру: 1) Jastarga – jumys; 2) Jastarga – bilim; 3) Jastarga – kenes; 4) Jastarga – qyzmet. Жастар ресурстық орталықтарының жастарды қолдаудың консалтингтік қызметі.

Жастардың 2025 жылға дейінгі талантты жастарды қолдауға бағытталған «Тәуелсіздік ұрпақтары» жобасына қатысуына жәрдемдесу, жастар арасында насихаттау.

Еріктілер қозғалысын дамытуды қолдау. Волонтерлік қызметке кемінде 8 мың ерікті тарту, оларға әдістемелік көмек көрсету және оларды әртүрлі бағыттағы іс-шараларға тарту.

Жыл сайын «Жасыл Ел» жобасы шеңберінде жазғы кезеңге 1871-ден астам жас адам, оның ішінде 1000-нан астам ауыл жастары жұмысқа орналастыру.

Бес жыл ішінде 93 мыңнан астам жұмыс орнын құру, оның ішінде өндірістерді енгізу және кеңейту, мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жобаларды іске асыру, шағын және орта бизнесті дамыту есебінен 70,2 мың тұрақты жұмыс орнын құру.

ТжКБ түлектерін 2025 жылға қарай кадрларды даярлау сапасын арттыру және дуальды оқыту қағидаттарын енгізу (оқу процесін практикалық жұмыспен ұштастыру) есебінен 75 пайызға дейін жұмысқа орналастыру.

Электрондық еңбек биржасы арқылы жұмыс берушілердің сұранысы бойынша еңбек нарығында сұранысқа ие 12 мыңнан астам жұмыссыз азаматтарды бес жыл ішінде оқыту.

Жастарды жүргізіліп жатқан мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпаратпен қамту.

Жастарды қоғамдық пайдалы іс-шараларға тарту.

«Жана Қазақстан. Таза табиғат» (саябақтарды, алаңдарды, скверлерді тазарту, ағаш отырғызу және т.б.) атауымен жаппай экологиялық акциялар өткізу.

Азаматтық қоғам өкілдері, волонтерлердің қатысуымен «ЭКО МАРАФОН» тазалық акциясын ұйымдастыру және облыс аумағында орналасқан тарихи ескерткіштерді тазалау, айналасын қоқыстан тазарту мақсатында «Ескерткіштер – ел тарихы» атты экологиялық акциясын ұйымдастыру.

Шығармашылық пен өнер өкілдерінің, жас ақындар мен жазушылардың, драматургтердің шығармашылығын насихаттау мақсатында іс-шаралар өткізу және жыр мүшәйралары, айтыстар, конкурс-фестивальдер, әдеби оқуларды т.б іс-шараларды ұйымдастыру арқылы арттыру.

2023 жылы Қызылорда қаласында көпфункционалды 1000 орындық өнер сарайы, Қазалы ауданы Кәукей, Қызылорда қаласы Талсуат және Қарауылтөбе, Жаңақорған ауданы Өзгент, Жайылма ауылдық клубтары салынды.

2024 жылы –Арал ауданы Аманөткел, Қазалы ауданы Майдакөл, Жаңақорған ауданы Екпінді, Шиелі ауданы Бестам елді мекендерде ауылдық клубтарының құрылысы басталады.

Қызылорда қаласында Неке сарайының құрылысы.

Жұмыс берушілердің қатысуымен Бос орындар жәрмеңкесін өткізу.

2 мақсат. Қолжетімді және тиімді денсаулық сақтау жүйесі

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Атауы | Жауаптылар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есепті жыл  2019 | Ағымдағы жылдың жоспары (нақты) 2020 | Жоспарлы кезең | | | | | |
| 2021 жыл | 2022  жыл | | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл |
| нақты | нақты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының, макроиндикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 16 | Туған кездегі өмір сүру ұзақтығы | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | стат. мәліметтер | жыл саны | 72,79 | 70,15  (жоспар 72,9) | 72,9 | 73,3 | 73,8 | | 74,2 | 74,6 |
| 17 | Нәрестелер өлімі | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | стат. мәліметтер | 1000 тірі туылған  дарға шаққандағы жағдайлар саны | 9,37 | 10,55  (жоспар 11,75) | 8,5 | 8,4 | 8,3 | | 8,2 | 8,1 |
| 18 | Ана өлімі | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | 100 мың тірі туғандарға шаққандағы жағдай саны | 5,3 | 56,0  (жоспар 16,4) | <37,0 | <10,0 | <10,0 | | <10,0 | <10,0 |
| 19 | «Дені сау ұлт» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 219.1 | Ауылдық елді мекендерді бастапқы медициналық-санитариялық және консультациялық-диагностикалық көмекпен қамту | | | | | | | | | | | |
| - оның ішінде тірек және спутниктік ауылдарда фельдшерлік-акушерлік, медициналық пункттер мен дәрігерлік амбулаториялар ашу (саны) | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 0 | 5  (14,3) | 5  (6,9) | |  |  |
| 19.2 | - оның ішінде жылжымалы мобильді кешендер қызметтерімен қамтылған халық саны |  | адам |  |  | 105  191 | 67  808 | 72  782 | | 96  993 | 137  318 |
| 20 | Медициналық көмек көрсетудің әлемдік стандарттарына сәйкес келетін жаңа және жаңғыртылған денсаулық сақтау объектілерінің жыл сайынғы саны | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | саны |  |  |  |  |  | |  | 1 |
| 21 | ТМККК және МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмектің жалпы көлемінде амбулаториялық деңгейде медициналық көмек көлемін кеңейту | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | % |  |  | 57,3 | 57,8 | 58,3 | | 58,5 | 58,8 |
| 22 | Жүкті әйелдерді босануға дейінгі жеке және пәнаралық бақылаумен қамтуды ұлғайту | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | % |  |  | 83 | 87 | 90 | | 93 | 95 |
| 23 | 1 жасқа дейінгі балаларды проактивті бақылаумен және скринингтермен қамтуды ұлғайту | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | % |  |  | 73 | 76 | 79 | | 82 | 85 |
| 24 | Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық оңалтумен қамтуды ұлғайту | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | % |  |  | 25 | 30 | 35 | | 45 | 60 |
| 25 | Өте тапшы мамандықтар бойынша резидентураның білім беру гранттарының санын ұлғайту | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | саны |  |  | - | - | 38 | | 53 | 76 |
| 26 | Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесі | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | % |  |  | 19 | 24 | 30 | | 35 | 45 |
| 27 | Балалар арасында семіздікпен сырқаттанушылықты төмендету (0-14 жас) | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | 100 мың тұрғынға шаққанда |  |  | 73,8 | 73,1 | 72,8 | | 72,24 | 72,01 |
|  | «Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 28 | Ehealth ядросымен деректер алмасуды қамтамасыз ететін медициналық ұйымдардың үлесі | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  |  | 50 | 65 | | 80 | 90 |
| 29 | Халыққа қашықтықтан көрсетілген медициналық қызметтердің үлесі | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | % |  |  |  | 5 | 7 | | 9 | 10 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 30 | Халықтың медициналық мекемелер ұсынатын медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне қанағаттану деңгейі | ҚО ДСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом. мәліметтер | % | - | - | 62,1 | 66,6 | 71,0 | | 75,5 | 80,0 |

Жету жолдары.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 15 наурыздағы № ҚР ДСМ – 25 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартына сәйкес баланы дамыту кабинетінің жұмысын қамтамасыз ету.

Ана өлімін төмендету жөніндегі Жедел жоспарға және «Өңірлерде медицина кадрларының тапшылығын төмендету бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы» Жол картасына сәйкес кадрлармен қамтамасыз ету, мамандарды оқыту.

«Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар мен Астананың 2023 - 2025 жылдарға арналған бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес медициналық жабдықтармен жарақтандыру.

Босандыру ұйымдарын «неонатолог» дәрігерімен қамтамасыз ету.

Жаңақорған ауданаралық ауруханасын өңірлендірудің III деңгейіне ауыстыру.

Облыстық перинаталдық орталық базасында «Перинаталдық күтімнің тиімді технологиялары» оқу орталығының, 2022 жылға арналған көп бейінді облыстық балалар ауруханасының «Тиімді технологиялар тренингтік орталығының» жоспары бекітілсін.

Жақын және алыс шетелдерде біліктілікті арттыру: 2021 жыл – 20; 2022 жыл -20; 2023 жыл – 20; 2024 жыл – 20, 2025 жыл-20.

Медицина кадрларының тапшылығын төмендету мақсатында еліміздің медициналық жоғары оқу орындарында облыс әкімінің гранты бойынша мектептердің 30 түлегіне дейін, өткір тапшы мамандықтар бойынша резидентурада медициналық жоғары оқу орындарының 20 түлегін жыл сайын оқыту.

Резиденттерді даярлау: 2021 жыл – 20; 2022 жыл – 20; 2023 жыл – 20; 2024 жыл – 20; 2025 жыл-20.

Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде 250 адам қабылдайтын аудандық емхана, Жаңақорған ауданы Жанарык, Жалағаш ауданы Таң ауылдарында дәрігерлік амбулаториялар пайдалануға берілді.

2022-2025 жылдары жаңа денсаулық сақтау нысанын салу, оның ішінде:

Қызылорда қаласында жылына 5000-10000 донациялау жоспарымен Облыстық қан орталығының құрылысы.

Қызылорда қаласында ауысымына 100 келушіге арналған 300 төсектік көпбейінді аурухананың құрылысы (онкологиялық бөлімшесімен).

Жаңақорған ауданы Төменарық ауылында дәрігерлік амбулаториясымен қоса 15 төсекке арналған ауылдық аурухана құрылысы.

**«Ауылдық денсаулықты сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы** аясында елді мекендерде 27 санның құрылысы жоспарлануда. Олар:

Арал ауданы Бөген ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Арал ауданы Қызылжар ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Қазалы ауданы Кәукей ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Қазалы ауданы Абай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Қазалы ауданы Бөзкөл ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Қармақшы ауданы Дүр Оңғар ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Қармақшы ауданы Ақжар ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Жалағаш ауданы Есет батыр ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Жалағаш ауданы Мырзабай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Сырдария ауданы Н.Ильясова ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Шиелі ауданы Досбол би ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Шиелі ауданы Бала би ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Шиелі ауданы Бұланбай бауы ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Жаңақорған ауданы Қаратөбе ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Арал ауданы Көктем ауылындағы медициналық пункт құрылысы,

Шиелі ауданы Ортақшыл ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Шиелі ауданы Алмалы ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Шиелі ауданы Бестам ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Шиелі ауданы Тәжібаев ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Шиелі ауданы Тартоғай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Жалағаш ауданы Қаракеткен ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Қармақшы ауданы Қармақшы ауылындағы фельшерлік- акушерлік пункт құрылысы,

Қармақшы ауданы Қуандария ауылындағы фельшерлік- акушерлік пункт құрылысы,

Арал ауданы Тоқабай ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Жаңақорған ауданы Әбдіғаппар ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы,

Жаңақорған ауданы Бесарық ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы.

3 мақсат. Сапалы білім

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Атауы | Жауаптылар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есепті жыл 2019 | Ағымдағы жылдың жоспары (нақты) 2020 | 2021  жыл | 2022  жыл | 2023  жыл | 2024  жыл | 2025  жыл |
| нақты | нақты | жоспар | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының, макроиндикаторлары | | | | | | | | | | |
| 31 | PISA тестінің нәтижелері бойынша мектептегі білім беру сапасын бағалау (ЭЫДҰ есебі) | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ЭЫДҰ есебі (экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) | орташа балл |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | математика бойынша | 419 | 419  (жоспар 486) | 419 | 431 | 431 | 431 | 481 |
| 31.2 | оқу бойынша | 366 | 366  (жоспар 437) | 366 | 375 | 375 | 375 | 431 |
| 31.3 | жаратылыстану бойынша | 374 | 374  (жоспар 464) | 374 | 377 | 377 | 377 | 459 |
| 32 | Халықтың мектепке дейінгі / орта білім сапасына қанағаттану деңгейі | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | стат.  мәліметтер | % | - | 76,9 | 77,5 | 78,1 | 78,8 | 79,4 | 80,0 |
| «Білімді ұлт» ұлттық жобасының макроиндикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 33 | Балаларды мектепке дейінгі сапалы тәрбиемен және оқытумен қамту | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 2-6 жас | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 83,3 | 85,5 | 87,8 | 91,0 | 97,0 |
| 33.2 | 3-6 жас | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Балаларды қосымша біліммен қамту | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 82,4 | 85,0 | 86,0 | 88,4 | 90,0 |
| 35 | Физика, химия, биология, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 65,2 | 70,1 | 75,2 | 80,3 | 90,3 |
| 36 | Шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда жаңғыртылған мектептер саны | ҚО ББ, Арал және Қазалы аудандары әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  |  | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 37 | ЖАО-ға ведомстволық бағынысты, бейне бақылаумен қамтамасыз етілген күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін ұйымдардың үлесі | | | | | | | | | | |
| 37.1 | сыртқы | ҚО ББ, ПД (келісім бойынша) аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 35,6 | 40,3 | 60,9 | 81,0 | 100,0 |
| 37.2 | ішкі |  |  | 61,0 | 83,9 | 100,0 |  |  |
| 38 | Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдаумен және ерте түзетумен қамту | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 58,8 | 58,7 | 65,4 | 80,8 | 100,0 |
| 39 | Жастарды талап етілетін мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамту (9-сынып түлектері) | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 59,6 | 61,5 | 87,0 | 88,6 | 100,0 |
|  | «Рухани жаңғыру» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | |
| 40 | Мектеп жасындағы балаларды мәдени тәрбиемен қамту | ҚО МжСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 41 | «Оқитын ұлт» жобасы шеңберінде халықтың оқырман белсенділігін арттыру | ҚО МжСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 |
| 42 | Жастарды спортпен қамту  (14-18 жас) | ҚО МжСБ, ҚО ҚДБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | адам |  |  | - | 23  654 | 37  847 | 47 308 | 56  770 |
|  | «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | |
| 43 | Орта мектеп бағдарламасында оқушыларды «Экология» курсымен қамту (6-сынып) | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| адам |  |  | 17  157 | 34  562 | 52  798 | 72  194 | 89  740 |
| 44 | Оқушылардың үздік жасыл практикалар мен технологияларға қол жеткізуін қамтамасыз ету (қосымша білім беру) | ҚО ББ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 50 |
| адам |  |  |  | 16  147 | 32  294 | 48  441 | 80  735 |
|  | «Дені сау ұлт» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | |
| 45 | Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50 % - ына дейін жеткізу | ҚО МжСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 33,54 | 37,14 | 42 | 46 | 50 |
| 46 | Халықтың 1 000 адамға арналған спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі | ҚО МжСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % | 35,85 | 37,55 | 39,95 | 41,10 | 44,00 | 45,70 | 46,60 |
| 47 | Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын, дене шынықтырумен және спортпен айналысуға қарсы көрсетілімдері жоқ мүмкіндігі шектеулі адамдар қатарындағы ерекше қажеттіліктері бар халықтың үлесі | ҚО МжСБ, аудандар мен қала әкімдері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 9,7 | 10,9 | 11,2 | 12,6 | 12,7 |

Жету жолдары.

Жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында 2025 жылға дейінгі қадамдық жоспар негізінде 6008 орынға арналған 91 жеке балабақша, 15455 қосымша орын, жаңадан 21 277 орын ашу жоспарланды:

2021 жылы балабақшаларда 950 жаңа орын, 749 қосымша, барлығы 1699 орын, 18 жеке балабақша ашу жоспарланған;

2022 жылы балабақшаларда 1 048 жаңа орын, 552 қосымша, барлығы 1 600 орын, 17 жеке балабақша ашу жоспарланған;

2023 жылы 1 390 орынға арналған 18 жеке балабақша, 1896 қосымша, барлығы 3 366 орын;

2024 жылы 1000 орынға арналған 18 жеке балабақша, 5391 қосымша, барлығы 6 391 орын;

2025 жылы 1620 орынға арналған 20 жеке балабақша, 6601 қосымша, барлығы 8221 орын ашу жоспарланған.

Сапалы біліммен қамту мақсатында 2022 – 2025 жылдары жалпы 47 мектептен жаңғыртудан өткізу жоспарланған. Оның ішінде:

2022 жылы – 47 мектеп;

2023 жылы – 47 мектеп;

2024 жылы – 47 мектеп;

2025 жылы – 47 мектеп.

«STEAM-білім беруді» дамыту үшін білім беру ұйымдарын 3D модельдеу» кабинеттерімен кезең-кезеңмен жарақтандыру. Оның ішінде:

2022 жылы –50 кабинет;

2023 жылы–63 кабинет;

2024 жылы–27 кабинет;

2025 жылы–25 кабинет.

Шебердің, зерттеушінің, педагог-сарапшының және педагог-модератордың біліктілік деңгейі бар орта білім беру педагогтерінің үлесін 85% - ға дейін, оның ішінде өңірге жаңа кадрларды тарту есебінен арттыру.

Педагогтарды киберпедагогика негіздері және қашықтықтан оқыту әдіснамасы бойынша оқыту:

2022 жылы– 5000 педагог;

2023 жылы – 5000 педагог.

2022 жылы 3 мемлекеттік мектеп пайдалануға берілді (Жаңақорған ауданында 300 орындық (Сұлтанмұратов көшесі) мектеп және 600 орындық 1 мектеп (№169), Арал ауданы 200 орындық №71 мектеп).

2023 жылы 4 мемлекеттік мектеп пайдалануға берілді (Жаңақорған ауданында 300 орындық (Май бекет) мектеп және Қызылорда қаласы 600 орындық мектеп, Қазалы ауданы 250 орындық мектеп, Шиелі ауданы Байсын ауылындағы 250 орындық мектеп).

4 мектепке қосымша ғимарат құрылысы (Қызылорда қаласы №3 – 375 орын, № 2 Абай мектебі – 550 орын, №101 – 375 орын, №264 – 550 орын)

2024 жылы Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол жағалауында 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық физика-математика бағытындағы дарынды балаларға арналған интернат пайдалануға беріледі.

**«Жайлы мектеп» ұлттық жобасы** аясында 2023-2025 жылдары 10500 орындық 21 мектеп салу, оның ішінде:

1. Қызылорда қаласындағы сол жағалауындағы 900 орындық,
2. Қызылорда қаласы Бәйтерек мөлтек ауданындағы 600 орындық,
3. Қызылорда қаласы Махамбетов ауылындағы 600 орындық,
4. Арал ауданы Арал қаласындағы 300 орындық,
5. Арал ауданы Жақсықылыш ауылындағы 300 орындық,
6. Жалағаш ауданы Жалағаш кентіндегі Ақтерек мөлтек ауданындағы 300 орындық,
7. Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі 600 орындық,
8. Қармақшы ауданы III Интернационал ауылындағы 300 орындық,
9. Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі 300 орындық,
10. Сырдария ауданы Тереңөзек кентіндегі 300 орындық,
11. Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі 900 орындық,
12. Қызылорда қаласындағы сол жағалауындағы 900 орындық,
13. Қызылорда қаласы КБИ мөлтек ауданындағы 600 орындық,
14. Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылындағы 600 орындық,
15. Арал ауданы Арал қаласындағы 300 орындық,
16. Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі 300 орындық,
17. Қазалы ауданы Жанкожа батыр ауылындағы 300 орындық,
18. Жаңақорған ауданы Жаңақорған кентіндегі Саяжай мөлтек ауданындағы 600 орындық,
19. Жаңақорған ауданы Жаңарық ауылындағы 300 орындық,
20. Қызылорда қаласы СПМК-70 мөлтек ауданындағы 600 орындық,
21. Қызылорда қаласы Арай мөлтек ауданындағы 600 орындық.

**«Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры»** есебінен 8 мектептің құрылысы басталады, олар:

1. Шиелі ауданы Жансейіт ауылындағы 100 орындық мектеп,
2. Арал ауданы Қамыстыбас ауылындағы орта мектепке 100 орындық қосымша құрылыс,
3. Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі № 4 орта мектепке 375 орындық қосымша құрылыс,
4. Жаңақорған ауданы Бесарық ауылындағы орта мектепке 375 орындық қосымша құрылыс,
5. Қызылорда қаласындағы № 171 орта мектепті қайта жаңғырту,
6. Арал ауданы Жалаңаш ауылындағы 150 орындық мектеп,
7. Қызылорда қаласындағы № 1 орта мектепке 550 орындық қосымша құрылыс,
8. Арал ауданы Сапақ ауылындағы 100 орындық мектеп.

31 білім беру объектілерінде кезең – кезеңімен күрделі жөндеу жүргізу. Оның ішінде 25 мектеп, 6 балабақша:

2021 жылы (2 мектеп) Жалағаш ауданы - №118, №124 мектептер;

2022 жылы (6 мектеп): Қармақшы ауданы - №121, №28 және №85 мектептер; Жаңақорған ауданы - №55 мектеп; Қызылорда қаласы - №10 мектеп; Сырдария ауданы – № 42 мектеп;

2023 жылы (1 мектеп, 6 балабақша): Қазалы ауданы - №92, Шиелі ауданындағы балабақша – «Балауса», «Қарлығаш» , «Раушан», Қармақшы ауданы бойынша «21 Тоғжан», «№13 Балбөбек», «№18 Қуаныш» балабақшалары;

2024 жылы (5 мектеп): Қызылорда қаласы - №211, №212, №222, №253, №217.

2025 жылы – (11 мектеп): Арал ауданы- №13 мектеп, Қазалы ауданы- №234 мектеп, Жалағаш ауданы – №31, №33 мектеп, Сырдария ауданы – №137, №132 мектеп, Қармақшы ауданы - №275 мектеп, Қызылорда қаласы - №15, №4, №7, №9 мектептер;

2022 жылы Жаңақорған ауданы Бірлік ауылында 90 орындық жаңа балабақша пайдалануға берілді.

Қосымша білім беруді дамыту мақсатында Қызылорда қаласында оқушылар сарайын салу.

Қызылорда қаласында Сырдария өзенінің сол жағалауында музыкалық колледж құрылысы.

Орта мектептің 6-сынып бағдарламасына «Экология» таңдау бойынша жаңа курсты енгізу.

Экологиялық ағарту орталықтарының желісін (экостанциялар, үйірмелер және т.б.) құру.

«Эко – білім берудің үздік ұйымы» жыл сайынғы ұлттық конкурсын өткізу.

Елді мекендерде спорт нұсқаушыларын тарту бойынша жұмысты жалғастыру.

Ұйымдар мен кәсіпорындарда «өндірістік гимнастиканы» енгізу.

«Спорт баршаға» акциясын өткізу, флешмобтар, шеберлік сыныптары.

Салауатты өмір салтын насихаттау, билбордтар, баннерлер ілу.

Мемлекеттік спорттық тапсырыс шеңберінде спорт секцияларын жан басына қаржыландыруды іске асыру.

Бұқаралық спорт үшін, оның ішінде денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдар мен шектеулітер үшін спорттық инфрақұрылым құру.

Спорт объектілеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету, мүмкіндігі шектеулі адамдарды ашық ауада жаттығуға тарту:

2023 жылы – Арал ауданы Қамыстыбас, Жақсықылыш кенттерінде, Қазалы ауданы Ү.Түктібаев Қармақшы ауданы Жосалы кенті, Ақай ауылы, Жалағаш ауданы Жалағаш кенті, Шиелі ауданы Шиелі кенті, Жаңақорған ауданы Ақжол ауылдарында және демеушілік есебінен Қызылорда қаласы Махамбет ауылындағы спорт кешендерінің құрылыстары;

2024 жылы – Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде, Қожабақы, Бекарыстан би, Арал ауданы Шижаға, Қармақшы ауданы Жаңажол ауылы, Қармақшы ауданы III Интернационал ауылында, Жаңақорған ауданы Келінтөбе ауылында спорт кешендерінің құрылыстары;

2025 жылы – Шиелі ауданы Сұлутөбе ауылы, Арал ауданы Арал қаласында № 3, № 6 және Шанхай шағын аудандарындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешендерінің құрылыстары.

Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы үстел теннисі орталығының құрылысын жүзере асыру.

Екінші бағыт: Институттардың сапасы

1 мақсат. Ұлттық қауіпсіздікті нығайту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/р | Атауы | Жауаптылар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есепті жыл 2019 | Ағымдағы жылдың жоспары (нақты) 2020 жыл | | 2021  жыл | 2022  жыл | 2023  жыл | 2024  жыл | 2025  жыл |
|  |  | | жоспар | жоспар | жоспар | жоспар | жоспар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының макроиндикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 48 | Бақыланбайтын (көлеңкелі) экономиканың үлесі | ҚО ЭТД (келісім бойынша) | стат. мәліметтер | % ЖІӨ | 0,63 | 0,54 | 21,7 | | 20,1 | 18,4 | 16,8 | 15,1 |
|  | «Қуатты өңірлер-ел дамуының драйвері» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 49 | Қазақстан Республикасына қоныс аударған отандастар (қандастар) саны | ҚО ЖҚЖӘББ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | адам |  |  | 18 | | 21 | 31 | 35 | 39 |
|  | «Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 50 | Республикалық маңызы бар қалаларда және облыс орталықтарында бейнебақылау камераларының санын ұлғайту | ҚО ПД  (келісім бойынша), ҚО ӘА, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  |  | 418 | | 481 | 1138 | 1652 | 1960 |
| % |  |  | 15 | | 15 | 31 | 34 | 30 |
| 51 | Полицияны сандық құралдармен жабдықтау деңгейі | ҚО ПД,  (келісім бойынша) ҚО ӘА, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  |  | 100 | | 200 | 300 | 400 | 500 |
| % |  |  | 20 | | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | «Қәуіпсіз ел» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЖ-ға ден қою үшін инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу деңгейі | ҚО ТЖД (келісім бойынша),  ҚО ӘА,  ҚО ЭжҚБ | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 53,1 | | 53,1 | 69,7 | 53,1 | 53,1 |
| 53 | Өрт сөндіру бекеттерінің шалғайдағы және ауылдық елді мекендердің халқын қорғау деңгейі, | ҚО ӘА,  қала, аудан әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 85,7 | | 92,8 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | Азаматтық қорғау органдарының авариялық-құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу үшін бірінші кезектегі материалдық-техникалық құралдармен жарақтандырылу деңгейі | ҚО ТЖД (келісім бойынша),  ҚО ӘА,  ҚО ЭжҚБ | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 71 | | 71,8 | 72,5 | 73,3 | 74,3 |
| 55 | Халықты су тасқынынан, еріген және жаңбыр суларынан қорғау деңгейі | ҚО ӘА | ведом.  мәліметтер | % |  |  | 22 | | 24,4 | 43,9 | 51,2 | 56,1 |
| 56 | ТЖ қаупі кезінде халықты хабардар ету деңгейі | ҚО ӘА | ведом.  мәліметтер | % |  |  |  | | 3,9 | 58 | 62,3 | 67,3 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштердің қаржылық шығыстармен өзара байланысты карталары: | | | | | | | | | | | |
| 57 | Жеке, мүліктік және қоғамдық қауіпсіздікті сезіну | ҚО ПД  (келісім бойынша), аудан қала әкімдіктері | әлеуметтік сауалнама | % | - | 73,3 | 74,6 | | 76,0 | 77,3 | 78,7 | 80,0 |

Жету жолдары.

Заңнаманы жетілдіру мақсатында өзгерістер мен толықтырулар енгізуді айқындай отырып:

экономикалық контрабанда, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару және шекті мәндерді төмендету қажеттілігін қарау;

«жеке кәсіпкерлік субьектісі» ұғымын алып тастау, жалған тұлғалар арқылы жеке кәсіпкерлік субьектісін заңсыз құрғаны (құрғаны, қайта ұйымдастырғаны) үшін жауапкершілікті күшейту және қылмыстық жауапкершілікті енгізу мүмкіндігін қарастыра отырып, жалған шот-фактураларды жазып беруді болдырмау мақсатында заңнамаға ұсыныстар беру;

криминалдық қолма-қол ақшаға айналдыруға және жалған шот-фактураларды жазып беруге қарсы іс-қимыл мақсатында МКК ҚР Қаржы министрлігі ақпараттық базаларымен интеграциялау;

«біркүндік» фирмаларына қарсы іс-қимыл және криминалдық қолма-қол ақшаға айналдыру, оларды ерте сатыда сәйкестендіру тиімділігін арттыру бойынша талдау жүргізу және шаралар әзірлеу («Стоп обнал» ЖМК);

заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру және жүргізу фактілерінің алдын алу мақсатында интернет-алаңдармен өзара іс-қимыл жасау;

қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға қарсы іс – қимылда өзара қызметтегі проблемалық мәселелерді реттеу бойынша «дөңгелек үстел» («Атамекен» ҰКП, ЭД, ҚР ҰБ, МКД, ЕДБ, бизнес-қоғамдастық) өткізу.

Қазақстан Республикасының аумағына өз бетінше келген этникалық қазақтарға «қандас» мәртебесін беру бойынша Мемлекеттік қызмет көрсету.

Жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау және халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздар қатарындағы қандастарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы хабардар ету.

Қоғамдық көмекшілерді екі мың адамға дейін ұлғайту (1419-тен 2000 адамға дейін).

Ауылдық елді мекендерде учаскелік полиция пунктерін салу 2024 жылы- кемінде 5-бірлік (550,0 млн.теңге), 2025 жылы -5 бірлік (550,0 млн.теңге).

Смартфон базасында бейнетіркегіштерді жалға алу 2023 жылы- 435 бірлік (23,0млн.тенге), 2024 жыл- 435 бірлік (65,0 млн.теңге), 2025 жыл- 435 бірлік (77,0 млн.теңге).

Планшет сатып алу 2023 жылы-100 бірлік (35 млн.теңге).

Ауылдық елді-мекендердің учаскелік инспекторларына автокөлік сатып алу 2024 жылы- 18 бірлік (234,0 млн.теңге).

Жедел басқару орталығының бейнекамераларын ауыстыру 2023 жылы- 40 бірлік, (278,0 млн.теңге), 2024 жылы- 48 бірлік (282,0 млн.теңге).

Компьютер жинытығын сатып алу 2023 жылы-35 бірлік (22,0 млн.теңге), 2024 жылы -109 бірлік (71,0 млн.теңге).

Шалғай елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін құру.

Қызылорда облысының мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендерінде аудандар мен Қызылорда қаласы әкімдерінің жергілікті бюджет есебінен көзделген қаражат шегінде 6 өрт сөндіру бекетін кезең-кезеңімен құру:

2022 жылы – 4 өрт сөндіру бекеті (Қармақшы ауданы Ақтөбе және Дауылкөл елді мекендері, Қазалы ауданы Бозкөл және Сарыбұлақ);

2023 жылы – 2 өрт сөндіру бекеті (Жалағаш ауданы Қаракеткен және Бұқарбай батыр елді мекендері);

«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің 2021-2023 жылдарға арналған аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерін материалдық-техникалық жарақтандыру туралы» Жол картасымен өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметінің материалдық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етілу көрсеткішіне қол жеткізу (2021 жылы – 3 198 бірлік, 2022 жылы – 3 236 бірлік, 2023 жылы – 3 266 бірлік).

Лизинг бағдарламасымен 14- бірлік арнайы техникалар сатып алу 7% сыйақы мөлшерлемесімен (2023 жылы- 381,0 млн.теңге, 2024 жылы- 384,0 млн.теңге, 2025 жылы- 365 млн.теңге)

Үшінші бағыт: Күшті экономика

1 мақсат. Әртараптандырылған және инновациялық экономика құру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/р | Атауы | Жауаптылар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | | Есепті жыл 2019 | | Ағымдағы жылдың жоспары (нақты) 2020 жыл | | 2021  жыл | 2022  жыл | | | 2023  жыл | | | 2024  жыл | | | 2025  жыл |
|  | |  | | жоспар | жоспар | | | жоспар | | | жоспар | | | жоспар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының макроиндикаторлары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Номиналды мәндегі халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ | ҚО ЭжҚБ | стат. мәліметтер | АҚШ долл. | 5981 | | | 4924 | | 5356 | 5729 | | 6087 | | 6532 | | | | 6992 | |
| 59 | Еңбек өнімділігінің өсуі | ҚО ЭжҚБ, ҚО КжӨБ, ҚО АШЖҚБ | стат. мәліметтер | 2019 жылғы бағамен 2019 жылғы деңгейден өсім % | 0,0 | | | -10,3 | | -7,1 | -3,1 | | 2,1 | | 6,4 | | | | 10,9 | |
| 60 | Экономикадағы орта кәсіпкерліктің үлесі | ҚО КжӨБ | стат. мәліметтер | ЖІӨ-дегі ЖҚҚ % | 5,2 | | | 4,6 (жоспар 6,3) | | 7,2 | 8,1 | | 9 | | 9,9 | | | | 10,9 | |
| 61 | Негізгі капиталға инвестициялар | ҚО КжӨБ, аудан қала әкімдіктері | стат. мәліметтер | 2019 жылғы деңгейге қарағанда нақты өсу % | 0 | | | -25,8 | | 79,0 | 99,5 | | 125,5 | | 153,1 | | | | 190,7 | |
|  | «Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған» ұлттық жобасының индиаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | «Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде оқудан кейін жеке ісін ашқан адамдардың үлесін ұлғайту | ҚО ЖҚЖӘББ,  ҚО КжӨБ, ҚО АШЖҚБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | | | 60 | |
| 63 | Қаржылық қолдау шараларын алған кәсіпкерлік субъектілерінің саны | ҚО КжӨБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  | |  | | 1775 | | 287 | | 1400 | | 359 | | | | 396 | |
| 64 | Ауылдарда жаңа кәсіпкерлік субъектілерін құру | ҚО ЖҚЖӘББ,  Қ  О КжӨБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың дана |  | |  | | 2,324 | | 1,54 | | 1,54 | | 1,54 | | | | 1,54 | |
| 65 | Ішкі туристер санының артуы | ҚО КжӨБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың адам |  | |  | | 74 | | 84 | | 92 | | 102 | | | | 111 | |
| 66 | Келетін туристердің санының ұлғаюы | ҚО КжӨБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың адам |  | |  | | 1,11 | | 2,78 | | 3,89 | | 5,56 | | | | 8,34 | |
| 67 | Нөмірлік қор санын ұлғайту | ҚО КжӨБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | төсек-орын |  | |  | | 3640 | | 3786 | | 3946 | | 4056 | | | | 4189 | |
| 68 | Салаға (туризм) инвестициялар көлемінің өсуін 6,9 трлн.тг жеткізу | ҚО КжӨБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың.тг |  | |  | | 11000  000,0 | | 13300  000,0 | | 16100,  000,0 | | 19700  000,0 | | | | 24200  000,0 | |
| 69 | Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырғаннан кейін тұрақты жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған адамдардың үлесін ұлғайту | ҚО ЖҚЖӘББ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | | | 70 | |
| 70 | Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындар құрамындағы жеке сектордың үлесін ұлғайту | ҚО ЖҚЖӘББ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 54 | | 58 | | 62 | | 66 | | | | 70 | |
| 71 | Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан кейін жұмысқа орналасу деңгейін арттыру | ҚО ЖҚЖӘББ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 55 | | 60 | | 96,0 | | 96,0 | | | | 97,0 | |
| 72 | 10 мың халыққа шаққанда кемінде 100 жаңа жұмыс орнын құру | ҚО ЖҚЖӘББ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  | |  | |  | | 4587 | | 10 651 | | 4688 | | | | 4731 | |
|  | «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу» ұлттық жобасының индиаторлары, макроиндикаторлар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Цифрлық технологияларды пайдаланатын өңдеуші өнеркәсіптегі ірі және орта кәсіпорындардың үлесі | ҚО КжӨБ, ҚО ӘА, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 0,0 | | 12,5 | 12,5 | | | | 25,0 | | 25,0 | | |
| 74 | Өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі | ҚО КжӨБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | млрд.тг |  | |  | | 170 | | 186 | 260 | | | | 270 | | 280 | | |
|  | «Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту» ұлттық жобасының индиаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуды субсидиялау көлемінің өсуі есебінен 1,5 есеге ұлғайту | ҚО АШЖҚБ, ҚО, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 106 | | 115 | 125 | | | | 135 | | 150 | | |
| дана |  | |  | | 131 | | 143 | 155 | | | | 167 | | 186 | | |
| 76 | Су үнемдеу технологиялары қолданылатын жерлердің алаңы (тамшылатып суару, жаңбырлатып суару) | ҚО АШЖҚБ, ҚО, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың га |  | |  | | 0,810 | | 1,910 | 0,872 | | | | 11,025 | | 17,182 | | |
| 77 | Жоғары сапалы тұқымдарды субсидиялау көлемінің өсуі есебінен 1,2 есеге ұлғайту | ҚО АШБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 44,8 | | 56,4 | 60,0 | | | | 63,8 | | 67,0 | | |
| 78 | Минералды тыңайтқыштарды субсидиялау көлемінің өсуі есебінен 1,4 есе ұлғайту | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 76,3 | | 74,3 | 71,5 | | | | 74,4 | | 78,5 | | |
| 79 | Егістікті (буды) тиімді өңдеу үшін өсімдіктерді қорғау құралдарын сатып алуға жұмсалатын шығындардың 50% - ын субсидиялау | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың га |  | |  | | 2,8 | | 0,4 | 0,4 | | | | 0,5 | | 0,5 | | |
| 80 | Ірі қара малдың орташа тірі салмағы | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | кг |  | |  | | 315 | | 320 | 292 | | | | 327 | | 330 | | |
| 81 | 80-деңгейде азық-түлік тауарларымен (оның ішінде әлеуметтік маңызы бар) қамтамасыз етілу % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81.1 | -алма | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | стат. мәліметтер | % |  | |  | | 80 | | 88 | 100 | | | | 100 | | 100 | | |
| 81.2 | - балық | ҚО АШЖҚБ , ҚО ТРТПҚБ, аудан қала әкімдіктері |  | |  | | 75 | | 80 | 100 | | | | 100 | | 100 | | |
| 81.3 | - шұжық өнімдері | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері |  | |  | | 70 | | 85 | 100 | | | | 100 | | 100 | | |
| 81.4 | - ірімшік және сүзбе | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері |  | |  | | 70 | | 80 | 100 | | | | 100 | | 100 | | |
| 81.5 | - қант | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері |  | |  | | 65 | | 70 | 80 | | | | 80 | | 80 | | |
| 81.6 | - құс еті | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері |  | |  | | 75 | | 89 | 100 | | | | 100 | | 100 | | |
| 82 | Алма өндірісі | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың тонна |  | |  | | 0,8 | | 0,9 | 0,9 | | | | 1,0 | | 1,0 | | |
| 83 | Құс етін өндіру | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың тонна |  | |  | | 0,7 | | 1,5 | 0,032 | | | | 3,2 | | 3,5 | | |
| 84 | Балық өндірісі | ҚО ТРТПҚБ,ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың тонна |  | |  | | 0,9 | | 1,3 | 8,1 | | | | 2,7 | | 3,9 | | |
| 85 | Көкөніс өндірісі | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың тонна |  | |  | | 105,9 | | 107,4 | 108,6 | | | | 109,9 | | 110,9 | | |
| 86 | Агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспортын 2019 жылғы деңгейге қарағанда 2 есеге ұлғайту | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | млн.АҚШ долл. |  | |  | | 44,8 | | 48,3 | 43,4 | | | | 58,6 | | 69,0 | | |
| 87 | Агроөнеркәсіптік кешен өнімі экспортының жалпы көлеміндегі өңделген өнімнің үлесі | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведомстволық деректер | % |  | |  | | 30 | | 35 | 85 | | | | 45 | | 50 | | |
| 88 | Ауыл шаруашылығына негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың тг |  | |  | | 16316  302 | | 21211  192 | 10100  000 | | | | 30035  048 | | 36040  305 | | |
| 89 | Тамақ өнімдерін өндіруге негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың тг |  | |  | | 1  446663 | | 1  880662 | 2  219181 | | | | 2  663018 | | 3  142361 | | |
| 90 | Агроөнеркәсіптік кешенде іске асырылған инвестициялық жобалардың саны | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | жоба саны |  | |  | | 6 | | 10 | 3 | | | | 1 | | - | | |
| 91 | Ауыл шаруашылығы кооперативтері өндірген өнім көлемінің өсуі | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | 10,0 | | |
| 92 | Еңбек өнімділігін 2,5 есеге арттыру | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың.тенге |  | |  | | 4374 | | 5040 | 5833 | | | | 7270 | | 7515 | | |
| 93 | Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін 2019 жылғы деңгейге қарағанда 1,3 есеге ұлғайту | ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | млн.тенге |  | |  | | 158  831 | | 174  253 | 192  651 | | | | 214  011,9 | | 234  879,2 | | |

Жету жолдары.

Экономиканың нақты секторында (өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік және байланыс) өндіріс көлемін ұлғайту есебінен ЖӨӨ өсуін қамтамасыз ету.

Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі макрокөрсеткіштерінің тұрақты мониторингі және алға қойылған индикаторларға қол жеткізу мақсатында жағдайды жақсарту жөнінде шаралар қабылдау.

«Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы» шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау, шағын және орта бизнеске бағытталған несиелерді субсидиялау және ішінара кепілдендіру, жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беру шаралары жүргізілетін болады.

Шағын және орта бизнес субъектілеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жеткізу.

«Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба» шеңберінде кредит беру тетіктерін тиімді пайдалану, оның ішінде:

кемінде 300 жобаға сыйақы мөлшерлемесінің пайыздық мөлшерлемесін жыл сайын субсидиялау;

75 жобаға қарыздарға кепілдік беру, кемінде 15 өтеусіз грант беру;

ҚР Президентінің «Алтын сапа» және «Қазақстанның Үздік Тауарлары» республикалық көрме-конкурстарына қатысу.

2025 жылға қарай:

жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің санын 75 мыңға дейін;

жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің санын орта бизнесте 130 мың адамға дейін;

700 млрд. теңгеге дейін өнім шығару;

Жылына кемінде 5 туристік кәсіпорын өз қызметін бастау.

Туризм саласына инвестиция тарту.

Гид-экскурсоводтардың құжаттары «MarketPlace» және «Eqonaq» онлайн платформаларында электронды түрде тіркелетін болады.

Халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру үшін 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде еңбекке қабілетті азаматтарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтамасыз ету, оның ішінде:

1) кәсіпкерлерді субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру арқылы қолдау мақсатында, 5 жыл ішінде:

- әлеуметтік осал топтар үшін әлеуметтік жұмыс орындарына 3 мыңнан астам адамды жұмысқа орналастыру;

- білім беру ұйымдарының түлектері қатарындағы 10 мыңнан астам жұмыссыздарға жастар тәжірибесін ұйымдастыру;

- 28 мыңға жуық жұмыссыздарды қоғамдық жұмыстарға тарту;

- «Алғашқы жұмыс орны» жобасы аясында 1 мыңнан астам жас азаматты жұмысқа орналастыру;

- «Ұрпақтар келісімшарты» жобасы аясында 100 – ден астам адамды жұмысқа орналастыру;

- 2022 жылдан бастап енгізілетін «Күміс жас» жобасы аясында зейнеткерлік жасқа дейінгі 300-ге жуық адамды жұмысқа орналастыру;

2) кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне қарай дағдыларды дамыту мақсатында, 5 жыл ішінде:

- 600-ден астам азаматты жұмыс берушілердің сұрауы бойынша оқу ұйымдарында оқыту;

- жұмыс берушілерде жұмыс орнында 200-ге жуық адамды оқыту;

- платформада талап етілетін дағдыларға онлайн оқытумен 10 мыңнан астам адамды қамту skills.enbek.kz.

Балық өсіру шаруашылықтарын құру және дамыту үшін жер учаскелерін резервте қалдыру және беру – 2025 жылға дейін.

Балық өсіру шаруашылықтарының инфрақұрылымын құру, оларды кеңейту және салу жөніндегі шаралар (ЖСҚ әзірлеу және мелиоративтік жұмыстарын жүргізу, электр беру желілерін жүргізу) – 2025 жылға дейін.

Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау – 2025 жылға дейін.

Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау – 2025 жылға дейін.

Жұмыс істеп тұрған жоғары оқу орындары мен басқа да білім беру мекемелерінің базасында балық өсіруге оқытуды ұйымдастыру – 2025 жылға дейін.

Қызылорда облысындағы балық шаруашылығына маңызы бар су айдындарына көл-тауарлы балық шаруашылығын ұйымдастыру үшін ғылыми-биологиялық негіздемені әзірлеу – 2025 жыл.

2024 жылы жалпы құны 3,7 млрд. теңгені құрайтын 5 инвестициялық жобаларды жүзеге асыру:

1. «Бақдаулет-57» ШҚ-ның тауарлы-сүт фермасының құрылысы жобасы;
2. «Qazaq Camel» ЖШС-нің түйе сүтінен құрғақ сүт өндіру жобасы;
3. «Айбын» ШҚ-ның мал бордақылау алаңының құрылысы жобасы;
4. «Ақмая» ШҚ-ның күріш ақтау зауытының құрылысының жобасы;
5. «РЗА» АҚ-ның жаңбырлатып суару әдісімен жүгері өндірісін 198 га аумаққа дейін ұлғайту жобасы.

2025 жылы жалпы құны 36,6 млрд. теңгені құрайтын 9 жобаны жүзеге асыру:

1. «Кызылорда АGROPlus» ЖШС-нің 3,0 мың га аумақта тамшылатып суару әдісімен қызанақ егу және томат пастасы зауытының құрылысы жобасы;
2. «Абдулла» ЖШС-нің құс фабрикасының құрылысы жобасы;
3. «Техостнаскаремсервис» ЖШС-нің көтерме-бөлшек саудасы бар мамандандырылған қойманың құрылысы;
4. «Кызылорда НК Құрылыс» ЖШС-нің 600 басқа арналған тауарлы-сүт фермасының құрылысы жобасы;
5. «Қарашалаң балық» ЖШС-нің балық өнімдерін өндіретін зауыт құрылысы жобасы;
6. «РЗА» АҚ-ның жаңбырлатып суару әдісімен жүгері өндірісін 1000 га аумаққа дейін ұлғайту;
7. «Таң ЛТД» АҚ-ның жаңбырлатып суару әдісімен 1000 га мал азықтық дақылдар өсіру жобасы;
8. «Кызылорда НК Құрылыс» ЖШС-нің жаңбырлатып суару әдісімен 1000 га жоңышқа өсіру жобасы;
9. «Ақжарма и К» ЖШС-нің жаңбырлатып суару әдісімен 1000 га жоңышқа өсіру жобасы.

Қаржы институттары арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдау (жеңілдікті кредит беру және микрокредит беру, Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша техника, жабдықтар лизингі).

Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу көрсеткішіне қол жеткізу үшін 2025 жылға дейін 186 бірлік техника сатып алу.

Өндірістік негізде өсірілетін азықтық, майлы, бақша дақылдарының, көкөністер мен картоптың егіс алаңдарын ұлғайту (азықтық дақылдар – 65 мың га, майлы дақылдар – 10 мың га, бақша дақылдары – 10,0 мың га дейін, көкөніс дақылдары-6,0 мың га, картоп-4,5 мың га дейін).

Минералды тыңайтқыштарды сатып алу көлемдерін субсидиялауды ұлғайту мақсатында жылына 45 мың тоннадан астам тыңайтқыштарды субсидиялау.

Егістік жерлерді (егістіктерді)тиімді өңдеу үшін өсімдіктерді қорғау құралдарын сатып алуға жұмсалатын шығындардың 50% - ын субсидиялау мақсатында жылына 50 мың га пестицидтерді, биоагенттерді, биопрепараттарды (энтомофагтарды) қайта өңдеу.

Суландырылған жайылымдарды ауыл шаруашылығы айналымына тарту мақсатында суландыру құрылыстарын қалпына келтіру.

Аналық ірі қара мал басын көбейту бойынша облыстың асыл тұқымды шаруашылықтарының жұмыстарын жандандыру.

Тұрақты жем-шөп базасын құру, жануарларды толық және теңгерімді тамақтандыруды қамтамасыз ету.

Репродуктор шаруашылықтарды, бордақылау алаңдарын және етті мал өсіретін фермерлік шаруашылықтарды құру.

Ірі қара малдың орташа тірі салмағын ұлғайту көрсеткіштеріне ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басын сатып алу есебінен және тауарлық табынның аналық басымен селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстар (тұқымдық түрлендіру) жүргізу есебінен қол жеткізілетін болады.

Құс етін өндіру көлемі Қармақшы ауданындағы «Қармақшы Құс» ЖШС мен Жаңақорған ауданындағы «Абдулла» ШҚ ет бағытындағы құс фабрикасының жобаларын іске қосу есебінен артатын болады.

Шалғайдағы мал шаруашылығын дамыту.

Асыл тұқымды мал басын субсидиялау жұмыстарын үйлестіру.

АӨК өнімдері өндірісін дамыту үшін жағдай жасау, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және мемлекеттік қолдау шараларын көрсету.

Өңірдің ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін жоғары өнімді, бәсекеге қабілетті күріш сорттарының тұқымдарымен қамтамасыз ету.

Су үнемдеу технологияларын қолдану арқылы егіс жұмыстарын жүргізу.

Ауыл шаруашылығының негізгі қорына және тамақ өнімдерін өндірудегі негізгі қорға инвестиция тарту бағытындағы жұмыстарды жүргізу.

Азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 2025 жылға дейін құны 48,3 млрд. теңгені құрайтын 42 инвестициялық жобаны іске асыру.

Экспортқа бағдарланған 5 ірі инвестициялық жобаны іске асыру.

5000 мың бас қойға арналған бордақылау алаңын құру («Бекарыс Агро Фуд» ЖШС).

Тамшылатып суару әдісімен 100 гектарға томат егу жобасы («ЖанАрай» ЖШС).

100 басқа арналған сүт-тауар фермаларының құрылысы («Бағдаулет – 57» ЖШС).

Сорт жаңарту мақсатында Краснодар өлкесінен шыққан күріштің элиталық тұқымдарын сатып алу және шаруашылықтар бойынша бөлу.

Егіс алқаптарын әртараптандыру мақсатында соя дақылдарын және жеміс-жидек дақылдарын, жүзімді отырғызу.

Әртараптандыру шеңберінде өсімдік шаруашылығы егіс алқаптарын сақтау мақсатында күріштің қысқартылған егістігінің орнына ылғалды көп қажет етпейтін ауыл шаруашылығы дақылдарын егу бойынша жұмыстар жүргізу.

«Golden Bridge Turan» ЖШС жапон технологиясы бойынша күріш егу.

«Ауыл аманаты» жобасы аясында ауыл халықтың табысын арттыру мақсатында несиелер беру.

Агроөнеркәсіп кешеніндегі ірі инвестициялық жобаларды жобаларға несиелендіру.

Су үнемдеу технологиясын қолдану.

«Жер аманаты» партиялық жобасы аясында заңсыз берілген немесе пайдаланылмайтын жерлер мен жайылымдарды мемлекеттік меншігіне қайтару жұмыстарды ұйымдастыру.

Облыстағы су тапшылығы мәселесін шешу мақсатында «Сырдария өзенінің Күміскеткен учаскесінде су қоймасының құрылысы», «Қараөзек су қоймасының құрылысы», «Қызылорда су торабының реконструкциялау»жобаларын іске асыру.

Жаңақорған ауданы Жаманбай батыр ауылдық округінде ағымды суару жүйелері мен Жаңақорған ауданындағы Келінтөбе магистралды каналының әрілендіретін каналының құрылыстарын жүзеге асыру.

2 мақсат. Теңгерімді аумақтық даму

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/р | Атауы | Жауаптылар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есепті жыл 2019 | Ағым  дағы жылдың жоспары (нақты) 2020 жыл | | | 2021  жыл | | | | 2022  жыл | | | | | | 2023  жыл | | 2024  жыл | | | | | 2025  жыл | |
|  |  | | | жоспар | | | | жоспар | | | | | | жоспар | | жоспар | | | | | жоспар | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | | | 10 | | 11 | | | | | 12 | |
|  | 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасының макроиндикаторлары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Жыл соңындағы урбандалу деңгейі | ҚО ЭжҚБ аудан және қала әкімдіктері | стат.  мәліметтер | % | 44,6 | | 44,8 | | 45,7 | | | 46,3 | | | | | | 47,0 | | | 47,6 | | | | 48,2 | | |
| 95 | Халықтың экологиялық өмір сүру сапасына қанағаттану деңгейі | ҚО ТРТПРБ,ҚО ҚДБ  ЭД (келісім бойынша),  аудан қала әкімдіктері | әлеу.  сауалнама | % | - | | 70,3 | | 72,2 | | | 74,2 | | | | | | 76,1 | | | 78,1 | | | | 80 | | |
|  | «Қуатты өңірлер-ел дамуының драйвері» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының нормативтік жай-күйдегі үлесі | ҚО ЖКАЖБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % | 63,5 | | 65 | | | 70 | | 75 | | | | | | 82 | | | 87,5 | | | | 96,5 | | |
| 97 | Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы | ҚО ҚСҚҚБ, аудан қала әкімдіктері | стат. мәліметтер | мың.ш.м | 761,4 | | 608,9 | | | 644,7 | | 683,0 | | | | | | 692,3 | | | 701,6 | | | | 710,8 | | |
| 98 | Қалалардағы ағынды суларды тазарту деңгейі | ҚО ЭЖТҮКШБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | 55,0 | | 55,0 | | | | | | 55,0 | | | 70,0 | | | | 100 | | |
| 99 | ФУА құрамына кіретін моно – және шағын қалаларда, шекара маңындағы шағын қалаларда, сондай-ақ халқының саны 50 мың адамнан асатын моноқалаларда инженерлік және көлік инфрақұрылымының тозуын төмендету | ҚО ЭЖТҮКШБ,  ҚО ЖКАЖБ, ҚО ЭжҚБ, Арал, Қазалы және Қармакшы аудан әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | 44,0 | | 42,9 | | | | | | 43,6 | | | 42,8 | | | | 41,5 | | |
| 100 | Үйге ортақ жылу және су есептеу аспаптарымен қамтамасыз етілу деңгейі | ҚО ЭЖТҮКШБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | | 49,1 | | | 51,8 | | 54 | | | | | | 66 | | | 82 | | | | 100 | | |
|  | «Қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған орнықты экономикалық өсу» ұлттық жобасының индикаторлары, макроиндикаторлар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Жинақтай отырып, энергия өндіруші ұйымдармен 13 инвестициялық келісімді іске асыру жолымен енгізілетін электр қуаттарының көлемі | ҚО ЭЖТҮКШБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | МВт |  | |  |  | | | | |  | | | | 44  МВт | | | | |  | | | |  | |
| 102 | ЖЭК электр қуатын енгізу көлемі | ҚО ЭЖТҮКШБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | МВт |  | |  | 10  МВт | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 103 | ПМУ енгізілетін электр қуатының көлемі | ҚО ЭЖТҮКШБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | МВт |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | 200  МВт | |
|  | «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Қалаларды бөлек жинаумен қамту (астана, республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104.1 | - фракциялар бойынша | ҚО ТРЖТПРБ, ЭД (келісім бойынша),  ҚО ДСБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | 7,78 | | | | | | 16,28 | | | 19,41 | | | | | 22,75 | | | | | 25,99 |
| 104.2 | - қалдықтардың жекелеген қауіпті түрлеріне (Медициналық және құрамында сынабы бар, электрондық және тұрмыстық техника) |  | |  | 0 | | | | | | 7,26 | | | 7,85 | | | | | 9,16 | | | | | 1,46 |
| 105 | Қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105.1 | - ҚТҚ (білім беру көлемінен) | ҚО ТРЖТПРБ, ЭД (келісім бойынша),  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % | 14 | | 18 | | | | 19,6 | | | | 24,5 | | | 27,5 | | | | | 30,1 | | | | 33,6 |
| 105.2 | -агроөнеркәсіптік кешен қалдықтары (өткен жылмен салыстырғанда) | ҚО ТРЖТПРБ,ҚО АШЖҚБ, аудан қала әкімдіктері |  | |  | | | | 2,0 | | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | 7,0 | | | | 10,0 |
| 105.3 | - қауіпті медициналық қалдықтар (жиналған көлемнен) | ҚО ТРЖТПРБ, ҚО ДСБ,  аудан қала әкімдіктері |  | |  | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 |
| 106 | Солтүстік Арал теңізінің көлемін 35% - ға ұлғайту (20-дан 27 км3-ге дейін ) | ҚО ТРЖТПРБ, ҚО АШБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер |  |  | |  | | | | 20,6 | | | | 21,2 | | | 22 | | | | | 24 | | | | 27 |
| 107 | Экологиялық ақпараттық науқандармен қамтылған азаматтардың саны | ҚО ТРЖТПРБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | ҚР б/ш % |  | |  | | | |  | | | | 15 | | | 20 | | | | | 40 | | | | 50 |
| (адам) |  | |  | | | |  | | | | 122  188 | | | 162  918 | | | | | 325  835 | | | | 407  294 |
| 108 | Суару кезінде су шығынын 4 км 3-ке қысқарту: қайта жаңартылатын каналдардың ұзындығы, км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108.1 | -ЖБ | ҚО ТРЖТПРБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер |  |  | |  | | | | 43,5 | | | | 155,5 | | | 231,1 | | | | | | 227,2 | | | 544,5 |
| 109 | Өнеркәсіпте таза су алу көлемін 1,3 км3 төмендету | ҚР ЭГТРМ | ведом.  мәліметтер |  |  | |  | | | | 0,011 | | | | 0,011 | | | 0,010 | | | | | | 0,009 | | | 0,009 |
| 110 | Бюджет секторында және ТКШ-да энергия тұтынуды төмендету | ҚО ЭЖТҮКШБ, ҚО ЖКАЖБ, аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | | 3 | | | | 6 | | | 9 | | | | | | 12 | | | 15 |
| 111 | 2024 жылға дейін балық ресурстарының табиғи популяциясының 1% - ға өсуі | ҚО ТРЖТПРБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | мың.  тонна |  | |  | | | | 26,5 | | | | 26,5 | | | 26,6 | | | | | | 26,7 | | | 26,7 |
| 112 | Орманмен қамтылған аумақты ұлғайту/кеңейту, оның ішінде тұқымдар мен отырғызу өңірлері бөлінісінде нормативтік жерсінуді қамтамасыз ете отырып, 2 млрд. ағаш отырғызу есебінен | ҚО ТРЖТПРБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | гектар |  | |  | | | | 5500 | | | | 310 | | | 100 000 | | | | | | 100 000 | | | 100 000 |
|  | «Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс» ұлттық жобасының индикаторлары, қаржылық шығыстармен өзара байланысты индикаторлары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | АКТ (ақпараттық коммуникациялық технологиялар) саласындағы білікті кадрлардың саны: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113.1 | - ТжКБ | ҚО ББ, ҚО ӘА аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | бірлік |  | |  | | | |  | | | | | 130 | | | | 130 | | | | 150 | | | 150 |
| 114 | Электрондық нысанда тіркелген еңбек шарттарының үлесі | ҚО ЕСББ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | | 70 | | | | | 85 | | | | 100 | | | |  | | |  |
| 115 | Цифрлық стандартқа (эталондық стандарт)сәйкес келетін әкімдіктердің үлесі | ҚО ӘА, аудан қала әкімдігі | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | |  | | | | | 45 | | | | 65\* | | | | 90\* | | | 100 |
| 116 | Интернет желісімен қамтамасыз етілген орта білім беру ұйымдарының үлесі, ішкі және сыртқы контент үшін: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116.1 | 8 мб/с ауылдық мектептер | ҚО ББ, ҚО ӘА,  аудан қала әкімдігі | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | |  | | | | | 85 | | | | 90 | | | | 95 | | | 100 |
| 116.2 | 20 мб/с қалалық мектептер |  |  | |  | | | |  | | | | | 85 | | | | 86 | | | | 86 | | | 87 |
| 117 | Цифрлық форматқа аударылған оқулықтардың үлесі | ҚО ББ, ҚО ӘА  аудан қала әкімдігі | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | |  | | | | | 85 | | | | 90 | | | | 95 | | | 100 |
| 118 | Қала құрылысы кадастарының цифрлық жоспарлы негізін құру үшін салынған аумақтарда түгенделген жер асты және жер үсті коммуникациялардың үлесі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118.1 | РБ | ҚО ҚСҚҚБ, аудан қала әкімдігі | ведом.  мәліметтер | га / % |  | |  | | | | 2200,  00  / 11,5 | | | | | - | | | | 678,  00  / 3,5 | | | | 533,  00  / 2,8 | |  | |
| % |  | |  | | | | 40,7 | | | | | 56,5 | | | | 73,1 | | | | 91,5 | |  | |
| 118.2 | МБ | га / % |  | |  | | | | 3029,  11  /15,8 | | | | | 2501,  78  / 13,1 | | | | 2987,  00  / 15,6 | | | | 1621,  00  / 8,5 | |  | |
|  | % |  | |  | | | | 56,5 | | | | | 69,6 | | | | 88,7 | | | | 100,0 | |  | |
| Ұлттық және өңірлік электр желілерінде электр энергиясының нормативтік-техникалық ысыраптарының деңгейін төмендету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | «Қызылордалық РЭК» АҚ | ҚО ЭЖТҮКШБ,  аудан қала әкімдіктер | ведом.  мәліметтер | % |  | |  | | | | 14,7 | | | | | 14,65 | | | | 14,6 | | | | 14,5 | | 14,45 | |
| 1120 | Инновациялық белсенді кәсіпорындар үлесі | ҚО КжӨБ | ведом.  әліметтер | % |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | 17 | | | | 18,7 | | 21,3 | |
| 1121 | Инновациялық өнім көлемі | ҚО КжӨБ | ведом.  мәліметтер | млрд.тг |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | 50 | | | | 60 | | 70 | |
| 2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштердің қаржылық шығыстармен өзара байланысты карталары: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122.1 | қалаларда | ҚО ЭЖТҮКШБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % | 98,2 | | 98 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | |
| 122.2 | ауылдық елді мекендерде | ҚО ЭЖТҮКШБ,  аудан қала әкімдіктері | % | 97,2 | | 97,6 | | | | 97,8 | | | | | 98,0 | | | | 99,5 | | | | 100 | | 100 | |
| 123 | ЖАО жұмысының сапасына қанағаттану деңгейі | ҚО ҚДБ,  аудан қала әкімдіктері | ведом.  мәліметтер | % | - | | 70,5 | | | | 72,4 | | | | | 74,3 | | | | 76,2 | | | | 78,1 | | 80,0 | |
| \*Объективтілік мақсаттарында көрсеткіштер алдыңғы жылдағы нәтижелерге қол жеткізу нақты суретті ескере отырып түзетілуі мүмкін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Жету жолдары.

Қызылорда облысының экологиялық мәселелерін кешенді шешу жөніндегі Жол картасын іске асыру.

2022-2024 жылдарға арналған Қызылорда облысы бойынша қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруды үйлестіру (2022 жылдың 11 шілдедегі Қызылорда облыстық мәслихатының № 122 шешімі)

2023-2025 жылдар аралығында индикаторлық көрсеткішке қол жеткізу үшін облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына жөндеу, кентішілік, ауылішілік көшелерді жұмыстарын жүргізу қажет.

Оның ішінде:

2023 жылы –569 км;

2024 жылы – 150 км;

2025 жылы – 150 км.

Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарында орналасқан апаттық жағдайдағы көпірлерді қайта жаңғырту, жөндеу жұмыстарын жүргізу.

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясында шағын қалалар болып табылатын Арал, Қазалы қалаларының инженерлік, көліктік инфрақұрылымының тозуын азайту мақсатында ауыз су желілерін салу, көшелердің құрылысы мен жөндеу жобаларын іске асыру.

Жолаушылар тасымалын ұлғайту мен сапасын арттыру үшін Қызылорда қаласында «Қорқыт Ата» әуежайының жолаушылар терминалыңың құрылысы.

Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауында автовокзал құрылысы.

Тұрғын үйді пайдалануға беру аясында облыс бойынша жоспарлануда:

2023 жылы – 692,3 мың шаршы метр, оның ішінде:

Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйлер құрылысы бойынша - 9 үйді, жыл аяғына – 5 үйді пайдалануға беру жоспарлануда.

Кредиттік тұрғын үй құрылысы бойынша – Қызылорда қаласында 17 тұрғын үйдің (1024 пәтер - 70,6 мың ш.м) құрылысын жүргізіп, 11 тұрғын үйді (520 пәтер - 33,3 мың ш.м) пайдалануға беру жоспарланып отыр.

Жалғыз тұрғын жайы ҚР заңнамасымен авариялық жағдайда деп танылған азаматтарға пәтерлер беру.

Халықтың осал топтары үшін пәтерлер сатып алу.

2024 жылы – 701,6 мың шаршы метр

Тұрғын үйлер құрылысын салу және сатып алу жұмыстары мен жеке тұрғын үйлерге, көпқабатты тұрғын үйлерге инженерлік-инфрақұрылымды жүргізу жұмыстарын жалғастыру.

Жылуды есептеу құралдарын орнататын көпқабатты үйлерді жаңғырту жұмыстарын аяқтау жоспарлануда. Оның ішінде:

2023 жылы 20 үй (Қызылорда қаласы – 10 жаңа үй, 10 тұрғын үй жаңғырту арқылы);

2024 жылы 20 үй (Қызылорда қаласы – 5 жаңа үй, 15 тұрғын үй жаңғырту арқылы);

2025 жылы 23 үй (Қызылорда қаласы – 10 жаңа үй, 13 тұрғын үй жаңғырту арқылы).

Аулаішілік балалар ойын алаңдарының құрылысы мен тозығы жеткен ойын аландарына жөндеу жұмыстарын жүргізу.

2024-2027 жылдар аралығында облыстың кейбір аудандарында жаңа полигондар мен сұрыптау кешендерін іске (Жалағаш, Тереңөзек, Шиелі және Арал ауданы Сексеуіл кенті)

2025 жылға дейін Қызылорда облысы бойынша қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеу және бекіту.

Экологиялық құндылықтарды нығайту үшін «Birge-taza Qazaqstan» экологиялық акциясын жүйелі негізде өткізу.

Арал теңізінің құрғаған түбінде 1,1 млн. га фитоорманмелиорациялық жұмыстарын жүргізу 2025 жылға дейін.

Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде Арал теңізінің құрғаған ұлтаны ормандандырылып, нәтижесінде ұшқан шаң мен тозаңды тоқтатып, экологиялық жағдайды жақсартады.

Табиғат пайдаланушылармен облыс су айдындарына балық шабақтарын жіберу жұмыстарын ұйымдастыру – 2025 жылға дейін.

Облыстағы күріштік алқаптар мен қашыртқы каналдардан балық шабақтарын құтқарып, Сырдария өзеніне және су айдындарына жіберу жұмыстарын ұйымдастыру – 2025 жылға дейін (қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған бюджетті қалыптастыру кезінде нақтыланатын болады).

«Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде» қызметкерлердің еңбек шарттарын электрондық тіркеу мәселелері бойынша облыс жұмыс берушілеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізу.

ІТ-қызмет көрсететін өңірлердегі ІТ-компаниялардың тізбесін өзектендіру.

Өңірлік жоғары оқу орындары мен жергілікті ІТ-компаниялар арасында ІТ – компанияларды қамқорлыққа алу үшін ІТ-факультеттерді беру жөнінде меморандумдар жасасуды қамтамасыз ету бойынша келіссөздер жүргізу.

ІТ саласы үшін мемлекеттік қолдау шаралары бойынша ақпарат тарату, оның ішінде Астана HUB қызметін таныстыру арқылы ІТ саласын танымал етуді қамтамасыз ету.

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласындағы білікті кадрларды дайындау мақсатында жергілікті бюджеттен бөлінетін мемлекеттік тапсырыс негізінде кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарында «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері», «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер», «Сандық техника», «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» біліктіліктері бойынша 2022 жылы 300 орынға, 2023 жылы 300 орынға, 2024 жылы 300 орынға, 2025 жылы 300 орынға гранттар беріледі.

2022 жылы 64 қалалық елді мекендегі мектептердің 55 мектебі 20Мбит/с және одан жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылып 86% көрсеткішке жеткізу.

2025 жылы интернет жеткізуші мекемелердің мүмкіндігіне орай қалалық мектептердің 20Мбит/с жылдамдықты интернетпен қамту.

Жалпы кітап қоры 6 770 473 дана *(мектеп оқулықтарын, көркем әдебиеттерді, кітапшаларды, журналдарды қосқанда),* оның ішінде мектеп оқулығы 5 595 703 дана, Электронды оқулықтар саны 90 000 аса, көркем әдебиет және әдістемелік кітаптар, кітапшалар 1 787 770 дана.

2022-2023 оқу жылында 5,9 млн теңгеге 564 дана электронды оқулық сатып алынады.

2023-2024 оқу жылында 6,2 млн қаржыға 623 дана электронды оқулық сатып алынады.

Ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2022 - 2025 жылдар аралығында 12 елді мекенде ауыз су желілерінің құрылысын салу.   
8 елді мекенді су тұщытқыш блок-модульді кешендерін орнату арқылы жоспарлануда.

Арал-Сарбұлақ топтық су құбырына 2023 жылы Арал ауданының Көктем е.м. қосу жоспарлануда, Шиелі ауданының Қосүйеңкі, Қызылқайың е.м. ауыл ішілік. ауыз су жүйелерінің құрылысы жүргізілуде. 2025 жылы Ақбасты, Абай,Тоқабай, Ерімбетжаға, Қазалы ауданының Шәкен е.м. қосу жоспарлануда.

2023 жылы Арал ауданының Жішікеқұм, Құланды е.м., Шиелі ауданының Лесхоз, Жуантөбе е.м., 2024 жылы Арал ауданының Тастүбек е.м., Шиелі ауданының Ақтам е.м., 2025 жылы Арал ауданы Сазды е.м., Қазалы ауданының Ажар, Бірлік, Жұбан Шилі, Сарбұлақ е.м. су тұщытқыш блок-модульді кешендері орнатылатын болады.

Электрмен қамту жүйесін дамыту мақсатында 2023 жылы облыстық бюджеттен 1 587,3 млн. теңге қаражат бөлініп, келесідей жұмыстарды аяқтау жоспарлануда:

* 35 дана 10/0,4кВ қосалқы станцияларын КТПБ типті трансформаторлы қондырғысына ауыстыру;
* 27 дана 10/0,4кВ кірпіштен қаланған қосалқы станцияларының күрделі жөндеу жұмыстары – 31,6 шақырым 10/0,4кВ кабель желілерін ауыстыру;
* 16 дана УАЗ автокөлігін сатып алу.

2024 жылы кезең үшін 1 530,8 млн. теңге қаржыға

* 16 дана 10/0,4кВ қосалқы станцияларын ТПБ типті қосалқы станцияларына ауыстыру;
* 0,5 шақырым 35кВ әуе желісін жаңғырту;
* 111,2 шақырым 0,4кВ әуе желісін қайта құру;
* 17,2 шақырым 10кВ әуе желісін қайта құру;
* 5,6 шақырым 0,4кВ кабель желісін қайта құру.

1. Қажетті ресурстар

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/р | Мақсаттардың атауы | Барлығы, млн.теңге\* | оның ішінде жылдар бойынша: | | | | |
| 2021  жыл | 2022  жыл | 2023  жыл | 2024  жыл | 2025  жыл |
|  | Бірінші бағыт. Азаматтардың әл-ауқаты | **651 213,4** | **134 620,6** | **158 451,5** | **120 914,6** | **132 592,6** | **104 634,1** |
|  | республикалық бюджет | 187 432,8 | 63 069,4 | 79 392,8 | 10 871,9 | 16 374,9 | 17 723,8 |
|  | жергілікті бюджет | 18 556,8 | 6 678,3 | 8 871,5 | 1 082,4 | 1 677,2 | 247,4 |
|  | басқа көздер | 445 223,8 | 64 872,9 | 70 187,2 | 108 960,3 | 114 540,5 | 86 662,9 |
|  | Екінші бағыт.  Институттардың сапасы |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет | **57 530,3** | **5 256,3** | **7 991,6** | **12 620,3** | **15 332,4** | **16 329,7** |
|  | жергілікті бюджет | 1 791,9 | 631,0 | 1 160,9 |  |  |  |
|  | басқа көздер | 168,4 | 54,2 | 114,2 |  |  |  |
|  | Үшінші бағыт.  Мықты экономика | 55 570,0 | 4 571,1 | 6 716,5 | 12 620,3 | 15 332,4 | 16 329,7 |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет | **607 330,8** | **87 760,7** | **71 797,9** | **161 817,3** | **222 396,2** | **63 558,7** |
|  | басқа көздер | 61 046,9 | 12 468,8 | 9 572,9 | 8 464,1 | 15 736,1 | 14 805,1 |

\* Қаржыландыру көздері бойынша шығыстар сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттердің бекітілуі мен нақтылануы ескеріле отырып түзетілетін болады

Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
| АӨК | аграрлық-өнеркәсіптік кешені; |
| АЕМ | ауылдық елді мекен; |
| АӘК | атаулы әлеуметтік көмек; |
| АКК | аграрлық - несие корпорациясы; |
| АҚ | акционерлік қоғам; |
| БГҚ | бу газ қондырғылары; |
| ЖӨӨ | жалпы өңірлік өнім; |
| ҚО ПД | Қызылорда облысының полиция департаменті; |
| ЖІӨ | жалпы ішкі өнім; |
| ЖТҚ | жеке тұрғын үй құрылысы; |
| НКИ | нақты көлем индексі; |
| ІҚМ | ірі қара мал; |
| ШОБ | шағын және орта бизнес; |
| ШОК | шағын және орта кәсіпкерлік; |
| ЖАО | жергілікті атқарушы орган; |
| ЖПҚ | жергілікті полиция қызметі; |
| ЖШС | жауапкершілігі шектеулі серіктестік; |
| ЖЭК | жаңғыртылған энергия көзі; |
| «Қызылорда» МҚҰ | Қызылорда» микроқаржы ұйымы |
| ҰБДҚ | ұлттық білім беру деректер қоры; |
| ҮЕҰ | үкіметтік емес ұйым; |
| ШАК | шартты ақшалай көмек; |
| ҚЖЭО | Қызылорда жылу электр орталығы; |
| КСС | кәріздік сорғы станциясы; |
| ҚТҚ | қатты-тұрмыстық қалдықтар; |
| ҚЕМ | қалалық елді мекен; |
| ҚС | қосалқы станция; |
| ҚЖЭО МКК | «Қызылордажылуэлектроорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын |
| ТКШ | тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы; |
| ТжКБ | техникалық және кәсіптік білім беру; |
| ҚО ӘА | Қызылорда облысы әкімінің аппараты; |
| ҚО ДСБ | Қызылорда облысының Денсаулық сақтау басқармасы; |
| ҚО КжӨБ | Қызылорда облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы; |
| ҚО ЖҚҮҚБЖ | Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы; |
| ҚО ЖКЖАЖБ | Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы; |
| ҚО ТРЖТПРБ | Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы; |
| ҚО ҚСЖҚҚБ | Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы; |
| ҚО АШБЖҚБ | Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы; |
| ҚО ЭжҚБ | Қызылорда облысының экономика және қаржы басқармасы; |
| ҚО ЭЖТҮКШБ | Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы; |
| ҚО МжСБ | Қызылорда облысының мәдениет және спорт басқармасы; |
| ҚО ҚДБ | Қызылорда облысының қоғамдық даму басқармасы; |
| АШҚҚҚ | ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры; |
| ШҚ | шаруа қожалығы; |
| ШОК | шағын және орта кәсіпкерлік; |
| ЭТД | Экономикалық тергеу департаменті; |
| ЭД | Экология департаменті; |
| ФУА | функционалдық урбандалған аудан; |
| а.і. | ауылішілік; |
| млн. | миллион; |
| млрд. | миллиард; |
| мың АҚШ доллары | Америка Құрама Штаттарының мың доллары; |
| миллион АҚШ доллары | Америка Құрама Штаттарының миллион доллары; |
| км. | километр; |
| ш. м | шаршы метр; |
| е.м | елді мекен; |
| шаршы км | шаршы километр; |
| млн. тонна | миллион тонна. |