**Жети-Огуз районунун**

**Барскоон айыл аймагынын айыл өкмөтү**

**СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК**

**ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ**

**2024-2029-жылдарга**

 **Социалдык-экономикалык өнүгүү программасы**

**Барскоон айыл аймагынын айыл өкмөтү.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1-БӨЛҮК . АЙМАКТЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ** |  |
|  |
| Географиялык абал | Барскоон айыл аймагы Ысык-көл облусунун чыгыш тарабындагы Жети-Өгуз районунда жайгашкан. Аймак чыгыштан Жаргылчак айыл аймагы менен, батыштан Кун Чыгыш айыл аймагы менен чектешет. Айылдык аймактын борбору Барскоон айылы. Райондук борбор Кызыл-Суу айылынан 45 км алыстыкта, облустук борбордон 100 км, Кыргызстандын борбору Бишкек шаарынан алыстыгы 350 км де жайгашкан.Айыл аймагы 2024-жылы 25-март Токтом № 5 уюштурулган. Курамагына Барскоон,Тосор, Тамга, Караколка, Сөөк айылдары кирет. |
| Жалпы аянты (га) |  179114 кв.км |
| Ландшафт жана жаратылыш шарттары | Барскоон тоолуу аймак, дениз денгээлинен 1750метр бийиктикте жайгашкан. Кескин континенттик климат айыл чарбасынын өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгишет. Кыш мезгили 4 айга созулат жана катуу кар менен коштолот. Минималдуу төмөнкү температура 12оС жетиши мүмкүн. Жай мезгилинде температура 20 оС чейин жетиши мүмкүн. Жайында орточо температура 15 оС, кышында 8оС |
| БарскоонАА калкы (адамдар),анын ичинде: | 15 429 адам, анын ичинен аялдардын саны 8217 адам |
| Барскоон айылы  | 8887 адам 1685 кожолук |
| Тамга айылы  | 3751 адам 1105 кожолук |
| Тосор айылы  | 2736 адам 670 кожолук |
| Караколка сырткы айылы | 53адам 21кожолук |
| Сөөк | 2 адам 2 кожолук |
| СЭӨПтүн максаты | СЭӨПтүн максаты: Барскоон айыл аймагы келерки 5 жыл аралыгында айыл аймагынын экономикасы, бюджет деӊгээли өскөн, туристтик индустрия өнүккөн, тоолуу аймактарда жашоо шарттары түзүлгөн, калктты тейлөө борбору санарип багытында ишке ашкан айыл өкмөтү болоруна ишенебиз. Калктын жалгыз бой энелер, майыптыгы бар адамдарга, жетим балдарга көӊүл өзгөчө бурулат. Барскоон айылы өнүгүп өсүү жолу 5 жыл аралыгында жогорку деӊгээлде жергиликтүү бюджет көбөйүүгө шарт түзүлөт. Туристтерди тартуу жолдору ишке ашат, айыл аймакта спорт комплекси курулат. Кун нурунан алынган электр энергиясын алуу тармагы өнүгөт. Жаш муундарды туура тарбия берүү максатында спорттук иш чаралар комплексттери жакшыртылат. Аял кишилерге жумуш ордун түзүү максатында, жергебизде өстүрүлгөн өрүк, алма сактоо же кайра иштетүү ишканалар курулат. Бизнести окутуу кружокторун ачуу менен ишкерлердин онүгүүсүнө шарт түзүлөт. Мал чарбачылык өнүгүп, уян жүндүү койлорду көбөйтүү ишке ашат. Жүндү иштетүү цехтерди куруу ишке ашат. Экология тармагында эс алуу үйлөрүндө саркын сууларды тазалоо түтүктөрү толук киргизилип бүтөт. Таштандыларды кайра иштетүүчү цех курулат. Кол өнөрчүлүктү чет өлкөгө экспортоого шарт түзүлөт. Туризмди өнүктүрүү жолго салынып, эс алуучуларга кызмат көрсөтүү жакшыртылат. |
|  |  |
|  |
| **2.1. (таблица) Калк жана эмгек ресурстары** |  |  |
| **Категория** | *Факт* | *күтүү*  | *Болжолдоо* |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **Калктын жалпы саны** (жыл башындагы туруктуу калктын саны, адам) | 15142 | 15222 | 15312 | 15397 | 15473 | 15550 | 15627 |  |  |
| *Өсүү темпи (%)* |  | *0,5%* | *0,6%* | *0,6%* | *0,5%* | *0,5%* | 0,5% |  |  |
| алардын арасында аялдар | 8025 | 8040 | 8030 | 8027 | 8027 | 9025 | *9025* |  |  |
| **Эмгекке жарамдуу курактагы калк** (адамдар) | 8290 | 8305 | 8325 | 8375 | 8400 | 8425 | 8450 |  |  |
| *Өсүү темпи (%)* |  | *0,2%* | *0,2* | *0,6%* | *0,3%* | *0,3%* | 0,3% |  |  |
| алардын арасында аялдар | 2550 | 2555 | 2548 | 2552 | 2565 | 2572 | *2580* |  |  |
| **Иш менен камсыз болгон калк** (адамдар): | 1110 | 1114 | 1124 | 1133 | 1182 | 1250 | 1250 |  |  |
| алардын арасында аялдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айыл чарба | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1065 | 1100 | 1100 |  |  |
| өнөр жай | 32 | 34 | 38 | 45 | 60 | 80 | 80 |  |  |
| *Иштетүү* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Электр энергиясы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курулуш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соода | 40 | 42 | 48 | 50 | 60 | 70 | 70 |  |  |
| Транспорт жана байланыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Башка кызматтар (гос) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кайра иштетүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Жумушсуз калк** (адамдар) : | 448 | 452 | 472 | 480 | 490 | 500 | 500 |  |  |
| *Өсүү темпи (%)* |  | *0,8%* | *4,4%* | *1,6%* | *2,2%* | *2,2%* | 2,2% |  |  |
| алардын арасында аялдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Жакырчылыктын чегиндеги калк** (адамдар) | 192 | 187 | 180 | 171 | 164 | 157 | 157 |  |  |
| *Өсүү темпи (%)* |  | *-2,6%* | *-3,7%* | *-5%* | *-3,7%* | *-3,7%* | -3,7% |  |  |
| **Миграцияланган эмгекке жарамдуу калк** (эл аралык миграцияга байланыштуу кеткендер, адамдар) | 405 | 412 | 415 | 317 | 289 | 264 | 264 |  |  |
| *Өсүү темпи (%)* |  | *-1,7%* | *0,7%* | *-23,6%* | *-8,6%* | *-8,6%* | *-8,6%* |  |  |
|  |
| **2.2. Эмгекке жарамдуу калктын санынын өсүшүн, иш менен камсыз кылуу маселелерин жана эмгек миграциясын талдоо** |  |
| Калктын өсүшүнүн болжолу жылына калктын өсүшүнүн 1 **%**. Божомолдоодо орто мөөнөттүү келечекте ички жана тышкы миграциянын өсүшү күтүлбөй тургандыгы, ошондой эле калктын сырттан агылып келиши эске алынган. Ошондой эле аймакта санариптештирүүнүн жыйынтыгы менен бир канча адамдын учету башка жака которулуп кеткендигине байланыштуу калктын саны 2023-жылы азайып кеткен. 2023-жылы жалпы айыл аймактын жалпы калктын саны 15429 адамды түздү, анын ичинде 7946 эркектер, 8027 киши аялдар болуп саналат. 2023-жылы төрөлгөн балдардын саны 142ни түзсө, каза болгондордун саны 98 жаран. **Эмгекке жарамдуу калктын саны** 2023-жылы эмгекке жарамдуу калктын саны 2024 киши 2022-жылга салыштырмалуу 15 жаранга азайып кеткен. Орто мөөнөттүү келечекте эмгекке жарамдуу калктын өсүшү жогорку темптерди көрсөтпөйт жана болжол менен ошол эле деңгээлде сакталат 2029-жылга чейин эмгекке жарамдуу калктын саны 276 көбөйүшү күтүлүүдө.Барскоон ААда расмий катталган **жумушсуздардын** саны 2023-жылы 1205 адамды түзсө, 2024-жылы 1117 адамды түзүп,88 адамга кыскарган. бул эмгекке жарамдуу калктын 2% түзөт. Жумушсуздардын санын азайтууда төмөндөгүдөй көйгөйлөргө туш болууда:- өнөр жай өндүрүшүнүн жана чакан бизнестердин начар өнүгүшү; - Билимдүү калктын санынын аздыгы;- Финансылык ,санариптик-цифровизация сабаттуулук боюнча маалыматтын жоктугу;Жумушсуз жарандардын санын азайтуу үчүн айыл аймагында жаңы жумуш ордуларын түзүүгө көмөктөшүү керек. Жеке ишкерлердин иш алып баруусуна жардамдашуу, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү керек. Ошондой эле ишкердикти өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү. Айыл аймагынын мейкиндик өзгөчөлүктөрүн караган бөлүмүндө жаңы өнөр жай зоналарын түзүү (жер участокторун өнөр жай жерлерине айландыруу аркылуу) каралган.2029-жылга чейин жумушсуз адамдардын санын 50 жаранга азайтуу пландалууда.**Миграцияланган эмгекке жарамдуу калктын** саны 2023-жылы 302 адам болсо, 2024-жылга карата 162адамды түздү. Акыркы жылдары калктын арасында ички жана тышкы миграциялык азайганы байкалууда. Чет өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мигранттардын көбүнчө бөлүгү кайтып келишти. Миграцияланган эмгекке жарамдуу калктын санын азайтууда төмөндөгүдөй көйгөйлөргө туш болууда:* Айыл аймагында жетиштүү жумуш ордуларынын жоктугу;
* өнөр жай өндүрүшүнүн жана чакан бизнестердин начар өнүгүшү;

Миграцияланган эмгекке жарамдуу калктын санын азайтуу үчүн төмөндөгүдөй иш чараларды ишке ашырууну карайт:* жаштарга ар кандай тренингдерди жана билим берүү курстарын табууга жана бүтүрүүгө көмөк көрсөтүү;
* үйдө отурган аялдарды жана кыздарды бала бакчаларга жана тигүү цехтерине жумушка тартууга жардам берүү;
* бизнес ачууда калкка жардам (консультация, жер аянттын бөлүп берүү ж.б.) көрсөтүү.
* Жаштарга айыл аймакта талап көп болгон айыл чарба жана агрономия тармагындагы окуулардан окуусуна кенеш берүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү
* Тигүү цехтерин, этти сүттү иштетүүчү ишканаларды ачууга жеке ишкерлерге көмөктөшүү;
* Тосор айылындагы -Эко-шире ишканасын кенейтүүгө көмөктөшүү;
* Каттуу үй калдыктарын кайра иштетүүчү цех ачууга жеке ишкерлерге көмөктөшүү;
* жогорудагы ишканаларды ачууга айыл өкмөт тарабынан жерлерин чечүүгө, акцияларды өткөрүүгө, документ иштерине көмөк көрсөтүүү. Жергиликтүү кенеш тарабынан тиешелүү токтомдорун чыгарып берүү

Жогорудагылардын негизинде 2029-жылга чейин миграцияланган эмгекке жарамдуу калктын санын 155 жаранга кыскартуу пландалууда. |
|  |
|  |
| **3-БӨЛҮМ. КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ИНФРАСТРУКТУРА** |  |
|  |
| **3.1. (таблица) Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура** |  |
| **Категория** | *Факт* | *күтүү* | *Болжолдоо* |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Таза ичүүчү сууга жетүү (%) | 42% | 45% | 59% | 80% | 79% | 89% | 90% |  |  |
| Үй чарбаларын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу (%) | 7% | 8% | 9% | 10% |  12% | 15% | 16% |  |  |
| Ички асфальтталган жолдор канааттандырарлык абалда (%) | 9% | 10% | 11% | 13% | 15% | 25% | 30% |  |  |
| Коомдук жайларды жарыктандыруу (%) | 8% | 9% | 10% | 11% | 13% | 15% | 25% |  |  |
| Спорт секцияларына тартылган жарандардын саны (адамдар) | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |  |  |
| анын ичинде аялдар (кыздар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маданият тармагындагы ийримдерге тартылган жарандардын саны (адамдар) | 200 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  |  |
| анын ичинде аялдар (кыздар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуу (%) | 25 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |  |  |
| Балдарды орто билим берүүгө камтуу (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
| 10 000 калкка эсептегенде врачтардын жана орто медициналык персоналдын саны (аймак боюнча) | 25 | 25 |  28 | 32 | 36 | 40 | 50 |  |  |
| Калкты турак-жай менен камсыз кылуу (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |
| **3.2. Учурдагы кырдаалды талдоо** |  |
| Калктын муктаждыктарын аныктоо боюнча чогулуштар өткөрүлгөн: 2024-жылдын 5-июнда Барскоон АА да-Тамга,Тосор,Караколка сырт айылдарынан келишип,коомчулук менен Акимдин жана баардык тармакттардын адистери менен чогулуш өткөрүлүп, төмөндөгү көйгөйлөр аныкталды: жер, сугат суу үчүн, каналдардын ремонту, таштандыны бирдиктүү бир жерге төгүү, мамлекеттик маанидеги жолдун абалы (асфальттоо), Маданият үйүнүн, клубдардын ремонту, жарыктандыруу маселелери, жайыт маселеси көтөрүлдү. Катышуучулардын саны жалпы 125 адам, анын ичинен аялдар 84 адам катышты. Фокус группалар:-Аялдар, эркектер, карылар, ишкерлер, аярлуу топтордон турган-3 айылдын жашоочулары менен эн приоритеттуу койгойлор аныкталды. |
| **3.3. Жергиликтүү коомчулуктун артыкчылыктуу муктаждыктарын талдоо** |  |
| **Приоритет** | **Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү** | **Күтүлгөн натыйжа жана убакыт** | **Болжолдуу** наркы ( миң Ом ) |
| **Билим берүү тармагы** |
| Тосор айылында “БугуЭне” балдар бакчасына 50 орун кошуп куруу | Тосор айылында “Бугу эне” балдар бакчасына 50 бала орун кошуу.  | Айыл жергесинде мектепке чейинки балдардын деӊгээли көтөрүлөт. | Жергиликтүү бюджет1 100.000 |
| Тамга айылындагы балдар бакчасына 100 орун кошуп куруу | Тамга айылында мектепке чейинки балдарды мектепке даярдоону жакшыртуу максатында | Мектепке чейинки жаштагы балдар мектепке даярдалат | Жергиликтүү бюджет890 0002024-ж |
| Жайлоо балдар бакчасына шарт түзүп берүүУЛАР-Айыл кемп-AIYL CAMP-UCV | Каникулда балдардын убактысын бош өткөрбөө учун балдарды эмгекке тарбиялоо  | Каникул убагында балдарды эмгекке тарбиялайт | Жергиликтүү бюджет100 0002024-ж.  |
| Барскоон айылында Кок-Ой конушуна 100 орундуу бала бакча куруу. | Жаш муундарды мектепке даярдоо максатында иштерди ишке ашыруу | Мектепке балдарды даярдайт | Республикалык бюджет93 280 0002024-ж. |
| Барскоон айылында Э.Кендирбаев орто мектебине капиталдык ремонт жасоо  | Окуучулардын жакшы шартта билим алуусун камсыз кылуу | Окуучулардын коопсуздугуна кам көрүлөт | Жергиликтүү бюджет2 000 0002024-ж. |
| Барскоон айылында” Барскоон” бала бакчага сигнализация орнотуу | Балдардын коопсуздугу камсыз болуу менен бирге жакшыртуу шарттары түзүлөт | Балдардын коопсуздугуна кам көрүлөт | Жергиликтүү бюджет50 000 2024-ж. |
| Барскоон айылында бала бакчага электр энергиясын жаныртуу, септик куруп берүү. | Балдардын жакшы тарбия алуусу камсыз болуу менен бирге кооптуулугун сактоо максатындагы иштер ишке ашат. | Балдардын коопсуздугуна, ден соолугуна кам көрүлөт | жергиликтүү бюджет500 0002024-ж. |
| Тамга айылында бала бакчага этно тайпа ачуу | Балдарды улуттук баалуулукка тарбиялоо. | Балдарды мектепке даярдайт | жергиликтүү бюджет850 0002024-ж. |
| Барскоон айылында Орунбаев атындагы бала бакчага этно тайпа ачуу | Балдарды улуттук нарктуулукка үйрөтүү | Балдарды мектепке даярдайт. | жергиликтүү бюджет893 0002024-ж. |
| Барскоон айылында К.Чылабаев атындагы мектепке лоток орнотуу | Мектепте окуучулардын билим алуусуна жакшы шарттарды түзүү | Окуучулардын коопсуздугун камсыз кылат | жергиликтүү бюджет350 0002024-ж. |
| Барскоон айылында Э.Кендирбаев орто мектебинде тамак-аштарды сактоо учун контейнерди жабдуу  | Окуучулардын ден соолугуна жана билим алуусуна жакшы шарттарды жакшыртуу | Окуучулардын ден соолугуна кам көрүлөт | жергиликтүү бюджет300 0002024-ж. |
| Барскоон айылындагы”Барскоон” бала бакчасын ремонтоо | Балдардын ден соолугуна кам коруу шарттарына көӊүл буруу | Балдардын ден соолугуна кам көрүлөт | жергиликтүү бюджет280 5602024-ж. |
| Тамга айылында Тамга орто мектебине кошумча имарат куруу | Окуучулардын жакшы билим алуусун камсыздоо, шарт түзүү. | Окуучуларга билим беруу жакшырат | донорлор117 000 0002025-2027-ж.ж. |
| Тамга орто мектебине капиталдык ремонт жүргүзүү | Окуучулардын билим алуусун жакшыртуу  | Окуучулардын ден соолугуна кам көрүлөт | республикалык бюджет,Донорлор30 000 0002026-2029ж.ж. |
| Тамга орто мектебине спорт зал куруу | Окуучуларды спортко тартуу жана ден соолукту чындоого чакыруу | Ден соолук чындоого жаштар тарбияланат | жергиликтүү бюджет1 300 0002024-2025-ж.ж. |
| Тосор орто мектебин капиталдык ремонттоо | Окуучулардын таза, тыкан шартта билим алуу максаты камсыздалат | Окуучулар жакшы шартта билим алат | донорлор30 000 0002024-2025-ж.ж. |
| **Спорт жана маданият тармагы** |
| Тосор айылында маданият үйүн куруу | Айыл элинин маданиятын которуу жана жакшы жашоого үндөө иштери жүргүзүлөт | Калктын жашоосун жакшырат. | Республикалык бюджет82млн2024-ж. |
| Тамга айылында Конферен зал куруу. | Айыл элин заманбап тренинг окууларга чакырып, тегерек столдор уюштурулат .  | Калктын дараметин көтөрүлөт. | 3 млнонүктурүү фонд-1 500 000Жергиликтүү фонд-1 500 0002024-ж. |
| Тамга айылындагы маданият уйуно ремонт иштерин жүргүзүү. | Маданиятты сыйлоого жана өзүн өнүктүрүү максатындагы тарбия иштери жүргүзүлөт. | Калктын маданиятка болгон кызыгуусун өстүрөт. | Стим.гранд9млнреспубликалык бюджет-4 500 0002024-ж. |
| Барскоон айылында спорт комплекс куруу | Жаштарды спортко тартуу менен бирге ден соолукка кам көрүү иштери ишке ашат. | Жаштар спортко тартылат. | Республикалык бюджет100млн2025-2026-ж.ж. |
| Айылдарга балдар ойноочу аянтчаларды куруу | Балдарды убакытты туура пайдалануу жана өзүн туура алып жүрүүгө үйрөтүү | Келечек муунга камкордук көрүлөт. | Республикалык бюджет3млн2025-2027-ж.ж. |
| Компьютердик курстарды ачуу | Калктын дараментин көтөрүү максатында заманбап интернетке үйрөтүү | Калктын дараметин көтөрүлөт | Донорлор1 500 0002025-2027-ж.ж. |
| Санарип көндүм. Калктын дараметин көтөрүү | Интернетти туура пайдаланууну үйрөтүү | Заманбап технологияга үндөйт. | Донорлор1млн2026-2026-ж.ж. |
| Кызмат көрсөтүү.Санарип центр | Интернет аркылуу калкка кызмат көрсөтүү | Калкка жардам көрсөтүлөт. | Донорлор1млн2025-2026-ж.ж.  |
| Барскоон айылына эстелик комплексин уюштурууМ. Кашкаринин эстелигин орнотуу | Тарыхый маанилүү эстеликтерге аяр мамиле кылуу | Маданият тармагын өстүрөт | Донорлор7млнжергиликтүү бюджет300 0002024-2025-ж.ж. |
| Тамга таш тарыхый жерлерин курчоо, ондоп, түзөө | Маданий-тарыхый жерлерди сактоо | Маданият тармагы өнүгөт | Жергиликтүү бюджет1 500 0002025-2026-ж.ж. |
| **3.4. Социалдык жана жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө байланышкан бюджеттик инвестициялардын зарылдыгын талдоо** |  |
| **Инвестициялык артыкчылыктар** | **Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү** | **Күтүлгөн натыйжа жана артыкчылык** | **Наркы** |
|  |
| Аярлуу топтордун эмгеги менен жасалаган продукцияларга ярмарка уюштуруу | Аярлуу топтордун жашоо шартын жакшыртуу максаты ишке ашып, соода кылуу менен өздөрүнө шарт түзүлөт | Калктын аярлуу катмарына колдоо көргөзүү | Өнүктүрүү фонду1млн2026-2027-ж.ж. |
| Флористика борборлорун ачуу | Калктын жашоосу женилдеп, турмуш шартын жакшыртуу | Калктын жашоосун жакшыртуу | Өнүктүрүү фонду2млн2026-2029-ж.ж. |
| Паркопляжный зона.Укуктук зоналдаштыруу | Туризмде жакшы кызмат көрсөтүлүп, элдин жашоосу жакшырат | Туризм шарттарын жакшыртуу | Жергиликтүү бюджет1млн2026-2029-ж.ж. |
| Жаш үй-бүлөөлөргө ипотекалык жол менен аз кабаттуу турак жай куруу | Жаны үйлөнгөн жаштар жакшы жашоого умтулуу менен максатуу жашашат | Жаштарга шарт түзүп берүү | Республикалык бюджет,донорлор300 000 0002026-2029ж.ж. |
| Жер кыртышына терс таасирин тийгизе турган жер семирткичтер тууралуу окууларды уюштуруу | Жер кыртышын сактоо менен көп жылдык түшүм алууга шарт түзүлөт | Калктын жашоосун жеӊилдетүү | Өнүктүрүү фонду1млн2024-2026-ж.ж. |
| Айылдарда полигондорду тазалап, курчоо | Калктын жашоосу таза болуу менен бирге келечекке умтулуу пайда болот. | Жашоочулардын жашоосун жакшыртат | Жергиликтүү бюджет3млн2024-2029-ж.ж. |
| Тамга, Тосор айылдарынын ГЕН планын жасоо  | Элдин жашоосу жаӊырып, алдыга план коюу максаты ишке ашат. | Калктын жашоосу жаӊырат | Жергиликтүү бюджет6млн2024-206-ж.ж. |
| **Инфраструктураны жакшыртуу тармагы** |
| Барскоон айылын таза суу менен камсыз кылуу“Туюк суу” каналын тартып келүү | Суу- өмүр булагы дегендей, таза суу менен таза ден соолук камсыз болот | Калктын ден соолугуна камкордук | Жергиликтүү бюджет11млн 2024-2025-ж.ж. |
| Ички жолдорду асфальтоо Барскоон айылы Эшмамбет көчөсү700м | Транспорт жолдору ондолуп, жашоо женидеп, убакыт уномдолот | Калктын жашоо шартын жакшырат | Стим. гранд6 045 0002024-2026-ж.ж. |
| Барскоон айылындагы Ленин көчөсүн асфальтоо 260м | Жолдор оӊдолуп жашоо шарт жакшырат | Калктын жашоосун жакшыртуу | Стим. Гранд2 200 0002025-2026-ж.ж. |
| Тосор айылында Сулайманов көчөсүн асфальтоо | Жолдор ондолуп туристтер көп келип, калктын жашоосу жакшы деӊгээлге көтөрүлөт. | Калктын жашоосун жакшырат | Донорлор22млн2025-2029-ж.ж. |
| Айыл көчөлөрүн жарыктандыруу | Туризм багыты өнүгүп, элдин жашоосу жеӊилдейт. | Калтын жашоо шартын жакшырат | Жергиликтүү бюджет500 0002025-2029-ж. |
| Барскоон, Тамга, Тосор айылдарындагы таштанды полигондоруна дробилка орнотуу3шт | Таштандыны чогултуп майдалоо менен айлана- чөйрө тазаланып, жашоо жакшырат. | Жаратылышты коргоо менен бирге жашоо шартын жеӊилдейт | Жергиликтүү бюджет1 500 0002025-2027-ж.ж. |
| Этно боз үйлөр шаарчасын ачуу  | Улуттук нарк көтөрүлүп[[1]](#endnote-1), мурастарды сактоо ишке ашат.  | Туризм багытын өнүктүрөт | Донорлор, өнүктүрүү фонду2025-2027-ж.ж. |
| Тосор айылында Канализация системасын орнотуу | Калктын жашоосун жакшыртуу максатында иштер ишке ашат | Калктын жашоосун жакшырат | Өнүктүрүү фонд, Донорлор200 млн2027-2029-ж.ж |
| Тосор айылында электр чубалгыларын орнотуу | Электр энергияга болго тартыштык жоюлат | Калктын жашоо шартын женилдетуу максатында | Жергиликтүү бюджет2 431 0002024-2025-ж.ж. |
| Барскоон айылында мини ГЭС куруу | Электр энерниясына тартыштык жоюлуп, калктын жашоосу жеӊилдейт. | Электр энергия көбөйөт | Донорлор750 000 0002024-2025-ж.ж. |
| Логистикалык борбор куруу | Калктын жашоосу жаӊылануу менен бирге жеӊилдейт | Калк жашоосу жакшырат | Кыргыз индустриясы250 000 0002025-2027-ж.ж. |
| Тамга айылында мини ГЭС куруу | Энергия тартыштыгы жоюлат. | Электр энергия кобойот | Донорлор250 000 0002026-2029ж.ж. |
| Тосор айылында мини ГЭС куруу | Электр энергиясы жакшырып, жашоо жакшырат | Электр энергиясы көбөйөт | Донорлор250 000 0002026-2029-ж.ж. |
| Айылдарда ички жолдорду ондоо | Калкттын жашоосу жакшырат | Жолдор ондолот | Жергиликтүү бюджет1 500 0002024-2029-ж.ж. |
| **Мал чарбасы, таалааачылык багыты, сугат иштери боюнча** |
| Айылдарга малдын сөөгүн көмүү үчүн“Беккари” ямасын куруу 3шт. | Мал оорууларынын алдын алуу иштери ишке ашыруу менен элдин жашоосу жакшырат | Калктын ден соолугуна камкордук | Жергиликтүү бюджет800 0002024-2026-ж. |
| Тамга айылында малды дарылоо максатында “Купка” куруу | Малдын ылаӊын алдын алуу максаты ишке ашат | Малдын ылаӊына каршы аракеттер | Жергиликтүү бюджет1 500 0002024-2025-ж. |
| Роскол(мал камоочу жай) | Малды дарылоо иштери ишке ашат | Малдын ыланына каршы аракеттер | Жергиликтүү бюджет400 0002024-2025-ж. |
| Суу канал лотокторун ондоп түзөө | Сугат иштери жакшырат жана калктын жашоосу жакшырат | Калктын жашоосун жакшырат | Жергиликтүү бюджет200 0002024-2025-ж.ж. |
| БААРЫ |
|  |
| **4-БӨЛҮМ. ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ** |  |
| **4.1.** ( **таблица) Экономикалык өнүгүү (миң** сом) |  |
| **Категория** | *Факт* | *күтүү .* | *Болжолдоо* |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Экономиканын негизги тармактары боюнча өндүрүштүк фонддор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имараттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обьекттер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тармактык инженерия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| машиналар жана жабдуулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспопт каражаттары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Башкалар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Экономиканын негизги тармактары боюнча товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүү:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **557Айыл чарба** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсүмдүк өстүрүү |  |  | 258 325 000 | 258 325 000 | 265 550 000 | 278 520 000 | 285 320 00 0  |  |  |
| Мал чарбасы |  |  | 12 783 780 | 12 783 780 | 13 500 000 | 13 557 000  | 13 565 000 |  |  |
| өнөр жай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иштетүү | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Тоо-кен | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Электр энергиясы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курулуш | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Соода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт жана байланыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Башка кызматтар | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Калдыктарды кайра иштетүү | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| **Инвестициялар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айыл чарба |  |  |  | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 |  |  |
| өнөр жай | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Иштетүү | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Тоо-кен | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Электр энергиясы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курулуш | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Соода |  |  |  | 54 | 61 | 65 | 70 |  |  |
| Транспорт жана байланыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Башка кызматтар | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Кайра иштетүү | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Калдыктарды кайра иштетүү | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| **Калктын кирешеси:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орточо номиналдык эмгек акы | 10000 | 10000 | 12000 | 12 000 | 14000 | 20 000 | 22 000 |  |  |
| Эмгек мигранттарынын которуулары | 43000 | 43000 | 45000 | 50 000 | 80 000 | 100000 | 110000 |  |  |
| Пенсиянын орточо өлчөмү | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 6500 | 7000 | 10 000 |  |  |
| Жөлөкпулдардын орточо өлчөмү | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |  |  |
| Чакан жана орто бизнестен түшкөн орточо киреше | 43000 | 43000 | 43000 | 50 000 | 60000 | 70 000 | 80 000 |  |  |
| АЖМФ жерлерин өздөштүрүү (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жайыт жерлерин өздөштүрүү (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **4.2. Учурдагы кырдаалды талдоо жана экономикалык адистештирүү** |  |
| Айыл аймагында экономикалык өнүгүүнүн негизги тармактары болуп мал чарбачылыгы, айыл чарбасы, өндүрүш жана туризм тармагы болуп эсептелет. Ар бир тармакка токтоло кетсек:**Мал чарбачылыгы** калктуу айыл аймагында, жеке фермерлердин иш аракеттерине байланыштуу. Айыл аймагынын территориясында ири мүйүздүү мал, кой-эчки жана жылкы өстүрүү алдынкы приоритет. Малдын саны жыл санап өсүп, сапаттуулугунда маселелер жаралып келет. Айыл аймагында эт өндүрүүнү күчөтүү менен анын ичинде канаттуулардын этин, балык эттерин өнүктүрүүгө толук шарттарды камсыз кылууга болот. Мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө төмөндөгүдөй көйгөйлөргө туш болууда: Айыл аймагында 2023-жылга карата эттин өндүрүлүшү 2538т, сүт 13426л, 42т бээ сүтү өндүрүлгөн. Ал эми 2029-жылы 5538т, сүт 23450л, 75т бээ сүтү болуп жогорулайт. Себеби айыл аймагында асыл тукум малдын көбөйтүү максатында чарбалар көбөйүп, жакшыртылат. Бул аймактын экономикалык- социалдык өнүгүшүнө шарт түзөт.* Жайыт аянттарынын тардыгы;
* Асылдуулуктун төмөндүгү;
* Тоюттун жетишсиздиги;
* Малдын санынын так эместиги;
* Мал ооруларынын көбөйүшү;
* Айыл чарба багытындагы жерлерин эффективсиз пайдалануусу;
* Сугат суусунун тартыштыгы;
* Сапаттуу үрөндүн жетишсиздиги;
* Туруктуу сатуу өнөктүгүнүн жоктугу;
* Техникалардын жетишсиздиги;
* Мамлекеттик колдоонун жетишсиздиги
* Мал чарбасынын продукцияларын сатууда рыноктун стабилдүү болбой, баалардын кепилдигинин жоктугу;
* Тургундардын асыл тукум иштерин колдоодон баш тартуусу;

2029-жылга чейин малдын 90% сапаттуу, асыл тукум мал чарбасына өтүү пландалууда. 2026-жылга чейин айыл аймагындагы кайрак жерлер трансформацияланып, айдоо аянттарынын көбөйүшү пландалууда. **Айыл чарба тармагы:** айыл аймагынын экономикалык өнүгүүсүндө айыл чарбасынын дагы үлүшү чоң. Айыл аймагынын аймагында климаттык оор шарттарга карабастан, **айыл чарба өсүмдүктөрүн мындан ары өнүктүрүү үчүн жакшы өбөлгөлөр бар** . Айыл аймагынын жогорку сорттогу тамак-аш азыктары менен камсыз кылууда жеке чарбалардын үлүшүнө ээ. Калктуу конуштун жерлеринде-момо жемиштер-алма-орук,алмурут,кокон гляс ж.б дан эгиндери, картошка, көп жылдык жана бир жылдык тоют өстүрүлөт. Айыл аймагында жашаган калк өсүмдүк өстүрүү, тоют топтоо менен жигердүү алектенишет, анын чоң үлүшү көп жылдык чөп өстүрүү. Айыл чарба ишканасынын өндүрүшүнүн туруксуздугу анын продукциясын өндүргөндөн кийин, продукцияны сатуунун жана сактоонун кепилденген рыногунун жоктугуна, андан дагы мамлекеттик заказ түрүндөгү мамлекеттик колдоого байланыштуу.Маданий чөптөрдүн ичинен эспарцет жана бир жылдык чөптөр басымдуулук кылат, ошондой эле чөп катары да пайдаланылат. Барскоон ААнын климаттык шарттарында картошка, сабиз, кызылча, сарымсак ж.б. өстүрүү келечектүү болуп саналат. Ошондой эле бул жерде тоют даярдоо боюнча үзгүлтүксүз окуу иш-чаралары өткөрүлүп, фермер аялдарга жана калктын аялуу катмарына үрөн менен камсыздоодо колдоо көрсөтүлөт. Айыл чарбаны өнүктүрүүдө төмөндөгүдөй көйгөйлөргө туш болууда: * Сапаттуу үрөндүн жоктугу;
* Жер семирткичтердин жетишсиздиги, Дыйкандардын жер иштетүү боюнча тажрыйбасынын жетишсиздиги,
* Билимдүү агрономдордун жоктугу;
* Чыктуу тоют даярдоо үчүн атайын техникалардын жоктугу, айыл чарба техникасынын жетишсиздиги;
* Которуштуруп айдоонун кеңири пайдаланылбагандыгы;
* Сугат сууларынын жетишсиздиги;
* Климаттын өзгөрүшү
* Өндүрүүчүлөр үчүн жеңилдетилген кредиттердин жеткиликтүү эместиги;
* Күйүүчү майдын баасынын туруксуздугу;
* Айыл чарба продукциясын сатуу боюнча туруктуу соода түйүндөрүнүн жоктугу;
* Туруксуз тамак-аш менен камсыз кылуу;
* Айыл чарба продукциясын экспорттоого шарттын жоктугу;
* Кайра иштетүүчү ишканалардын жетишсиздиги.

**Иш чаралар:** - жакынкы жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу, чөптүн үрөнүн себүү;* ирригациялык системаны өркүндөтүү, БСР, БДРлерди куруу
* калктын бардык катмарына, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана калктын аярлуу катмарына айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн натыйжалуу ыкмалары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, органикалык жер семирткичтерди колдонууга, которуштуруп айдоого, сапаттуу үрөндөрдү пайдаланууга басым жасалат;
* бош же суу баскан жерлерде тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү;
* деградациясын болтурбоо боюнча алдын алуу чаралары ;
* жарандарды сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу үчүн үрөн чарбасын көбөйтүп түзүүгө көмөктөшүү;
* айыл чарба жарманкелерин өткөрүүгө көмөктөшүү;
* «Барс сервис» муниципалдык ишканасы жана айыл башчылары менен биргеликте сугат сууларынын пайдаланылышына жана адилет бөлүштүрүлүшүнө көзөмөлдү күчөтүү, оңдоо иштерин өз убагында жүргүзүү; бардык жашоочулар муктаждыктарына жараша сугат суусуна ээ болушу үчүн схема түзүү; айылдын ички ирригациялык тутумунун картасын түзүү, көйгөйлүү аймактарды аныктоо;
* Айылдардын ички арыктарын тазалатуу;

2029-жылга чейин айыл чарба тармагында чыктуу тоютту даярдоону колго алуу, жер семирткичтерди жеринде даярдоону, дыйкандарды сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылуучу үрөн чарбаларын ачууга көмөктөшүүнүн колго алуу пландалууда. **Өндүрүш тармагы:** Бүгүнкү күндө Барскоон ААда е-эшик цехи бар. Учурда жеңил өнөр жай бир кыйла тез өнүгүп жатат: тигүү цехтери ачылып, аялдар жумуш менен камсыз болуп жатат. Мал чарбасынын кластердик негизде өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында кирешеси көбүрөөк жана айыл аймагынын климаттык шартына ыңгайлашкан түргө өтүүнү камсыз кылуу менен калктын көп киреше табышына көмөктөшүү мүмкүн. Бул багытта бордоп семиртүү иштерин, балык, тоок чарбаларын жайылтууну жана туура пайдаланууну камсыз кылуу милдети турат. Чакан агробизнести өнүктүрүү айыл аймагынын өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат, анткени жеке көмөкчү чарбалар, эт, сүт, картошка, интенсивдүү өндүрүүдө, жашылчаларды жана айыл чарба продукцияларынын башка түрлөрүн өндүрүүдө кошумча потенциал болуп саналат. Андан сырткары бал өндүүрү боюнча аймакта толук шарт бар. Аарычылык менен 2 адам иш алып барып келет. Бул тармакты өндүрүү үчүн эл аралык жана ички донорлорго долбоорлорду тартуу.Өндүрүш тармагын өнүктүрүүдө төмөндөгүдөй көйгөйлөргө туш болууда:- Мал чарбасынын продукцияларын сатууда рыноктун стабилдүү болбой, баалардын кепилдигинин жоктугу;- Жер мамилелеринин көйгөйлөрү жана агрокультуранын төмөндүгү;- Атаандаштыкка туруштук бере турган ишкердүүлүк жөндөмдүүлүгүнүн начар өнүгүшү;**Иш чаралар: -** Мамлекеттин жана бейөкмөт уюмдардын жардамы менен фермерлерди, аялдарды, жаштарды жана калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүн окутуу боюнча иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүп туруу;* Жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү.
* айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;
* кол өнөрчүлүк көргөзмөлөрүнө катышууга колдоо көрсөтүү;

2029-жылга чейин айыл аймагында өндүрүш тармагын кыйла алдыга жылдыруу пландалууда. **Туризм тармагы:** айыл аймагында жыл өткөн сайын жанданып келүүдө. 2023-жылы кымыз менен дарылоо, 21 эс алуучуларды кабыл алуу жайлары,, туристтерди жана жергиликтүү тургундарды кабыл алып кызмат көрсөтүшуудо.. Туризм тармагын өнүктүрүүдө төмөндөгүдөй көйгөйлөргө туш болууда:* Кесипкөй адистердин жоктугу;
* Жеке ишкерлер үчүн иш алып барууга толук шарттын жоктугу;

Көңүл ачуучу, эс алуучу жана туризм боюнча кызматтардын базарынын жоктугу;Туристтерге сервистин жоктугу**Иш чаралар:** * калктын кеңири катмарына, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана аялуу топтордун өкүлдөрүнө ишкердиктин негиздерин үйрөнүүгө көмөктөшүү, анын ичинде туризм тармагында; ишкер аялдарды окутуу жана финансылык сабаттуулук боюнча айыл тургундарынын маалымдуулугун жогорулатуу;
* Геопарк-Тескей туристтик маршруттардын карталарына киргизүү,
* Айыл аймагынын жаратылышы тууралуу жарнамалык материалдарды, видео роликтерди даярдап, соц.тармактарга ,ММКна жиберүү;
* Жеке ишкерлерге туристтик жайларды ачуу үчүн –боз үй-этно о.э саркынды суулар жана мобилдик-эко дааратканаларды колдонуу,экологиялык ченемдерди сактоо-100метрлик көлдүн жээгиндеги-биоразнообразияны сактоо,табигый өсүмдүкттөрдү коргоо, экологияны сактоо ж.б санитардык тазалыкка көӊүл буруу, тиешелүү иш кагаздарын бүткөрүүгө көмөктөшүү

2029-жылга чейин айыл аймагында туристтик жайларды ачуу боюнча жеке ишкерлер менен иш алып баруу пландалууда.**Корутундулар жана сунуштар** :Барскоон ААнын экономикалык адистешүүсү өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы бойдон калууда, анын үлүшүнө жалпы **айыл чарба продукциясынын 60 % туура келет** . Буга климаттык шарттар жана Барскоон ААнын географиялык жайгашуусу шарт түзөт. Өсүмдүк мөмө-жемиш жана **мал чарбачылыгын** мындан ары өнүктүрүү үчүн тоют менен камсыз кылууну көбөйтүү, фермерлерди окутуу жана ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу боюнча бир катар чаралар СЭӨПтө каралат. **Өсүмдүк чарбачылыгынын** артта калган тармагын экономикалык өсүштүн резерви катары каралып - бул жерде тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү аркылуу өсүмдүк өстүрүүчүлүктү жана мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү шайкеш келтирүүгө болот, мындан тышкары ирригацияны, үрөнчүлүктү өнүктүрүү боюнча чаралар каралган жана дыйкандарды окутууга көңүл бурулат.**Өнөр жай өндүрүшүнүн** көлөмдөрү чоң эмес, бул Барскоон ААнын андан ары өнүгүүсүнө негиз болуп саналат. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү жана жеңил өнөр жайын (кийим тигүү өндүрүшүн) өнүктүрүүнү колдоо зарыл.Барскоон АА үчүн келечектүү тармактардын бири **туризм болуп саналат** . Туристтик зоналарды уюштуруу боюнча чаралар көрүлөт. |
|  |
| **4.3. Экономикалык өнүгүү муктаждыктарын талдоо (анын ичинде тике (жеке) инвестициялар** |  |
| **Приоритет** | **Мүмкүн болгон иш-чаралардын жана долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү** | **Күтүлгөн натыйжа жана убакыт** | **Болжолдуу наркы (миң сом )** |
| Бодо жана майда мүйүздүү малдар үчүн тоют базасын өнүктүрүү. Чара: айыл аймагында малды бордоп семиртүү үчүн мал чарбачынын тоют базасын жакшыртуу боюнча | Жергиликтүү мал чарба адистери менен биргеликте Айыл чарба министирлигинин жардамы менен адистердин кеӊешмеси өтүп, практикалык сабактар өткөрүлөт | Жыйынтыгында малчылар жаны заманбап илимге ээ болушат жана иш жүзүндө колдоно башташат.Ошондой эле айыл чарба продукциялар көп жана сапаттуу өлчөмдө элди камсыз кылат | *Жергиликтуу бюджет**2млн**Ишкерлер* |
| Малдарды жасалма уруктандыруу пунктун ачуу | Айыл өкмөтү пунктка орун болуп берүүгө көмөк көрсөтөт.ишкерлердин инвестицияларынын эсебинен керектүү жабдуулар жана үрөн материалдары сатып алынат, ошондой эле адистердин консультациялары төлөнөт. | Натыйжада келерки жылдарга малдардын жакшыртылган сапаттуу породаларын көбөйтүү | *Ишкерлердин каражаттары* |
| Асыл тукум малдын породасын көбөйтүү, сандан сапатка өтүү | Койдун асыл тукум “Арашан” породасын көбөйтүү, Ири мүйүздүү малдардын эт, сүт продукцияларын сапатуу жана көп бере турган породаларын көбөйтүү.  | Жыйынтыгында элдин жашоосунда өздүк бюджети көбөйүп, жумушсуздук азаят | Жеке ишкерлер |
| Айыл аймагында бош отурган жаш келиндерге жумуш ордун түзүү үчүн коп орундуу тигүүчү цех ачып берүү | Айыл аймагында бош калагн имараттарды ондоп тузоо менен ишкана ачуу | Калк жумуш менен камсыз болуп, жакырчылык азайышына шарт түзүлөт. | Жергиликтуубюджет,донорлор |
| Чакан жана кайра иштетүү ишканаларын ачуу | Жеке ишкерлерге жер тилкеси боюнча жардам көрсөтүү | Жумуш орундары түзүлөт,жумушсуздук азаят, жакырчылык азаят. | *2млн* |
| Айыл аймагында абрикос коп өстүрүлгөндүктөн, Абрикосту сактоо жана кайра иштетүүчү завод куруу | Муниципалдык ишкана ачуу жана көмөк көрсөтүү | Республикалык бюджет | 30млн |
|  |
| **5-Бөлүм инклюзивдик өнүгүү** |  |
| Барскоон айыл аймагындагы айылдарда көпчүлүгү кыргыз улутундагы адамдар жашайт. Көпчүлүгү бири-бирине тууган. Калкттын аярлуу топторунун өкүлдөрү жумуш орундарын берүүгө даяр имаратттарды ондоп түзөөдөн өткөрүп, ишке киргизсе болот. Элибиздин дараметине жана мүмкүнчүлүгүнө жараша кызмат берүү иш аракетти алдыга жылдырат. Ар бир аткарылган иш максатка карай жол ачат. Өтө жакыр адамдар, турмуштук оор кырдаалдагы үй-бүлөөлөр дебестен бирдей мүмкүнчүлүк түзүлөт жана ишке ашат. Жогорудагы иш пландар, максаттар ишке ашуу менен калкттын экономикалык багытына карай жол ачат. Ошонун жыйынтыгында элибиздин жашоо шарты оӊолот, мүмкүнчүлүктөрү кеӊейет. Экономикабыз материалдык, моралдык жактан алга жылат.Аярлуу топторго аралыктан окутуп, жардам берүү менен алардын өз жашоосуна каражат таап, жашоосун жеӊилдетүүгө чон жардам болот. Иш аракеттерибиз менен жакырчылыкты азайтыт, элдин жашоо шартын жакшыртууга жардам беребиз. Логопед иштеп жатат.Реб центр бар- 30 бала жакын. Айыл өкмөт иш чараларды, майрамдарда бекер белектер берилип турат. |
| **5.1. (таблица) Инклюзивдик өнүгүү** (адамдар) |  |
| **Категория** | *Факт* | *күтүү .* | *болжолдоо* |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Ишке жарактуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар | 437 | 438 | 440 | 442 | 440 | 430 |  |  |  |
| Ишке жарамсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар | 102 | 104 | 104 | 105 | 103 | 102 |  |  |  |
| Жакыр адамдар | 42 | 37 | 38 | 32 | 25 | 20 |  |  |  |
| Турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдар | 230 | 232 | 238 | 236 | 220 | 210 |  |  |  |
| Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр | 120 | 123 | 123 | 136 | 120 | 112 |  |  |  |
| Алыскы калктуу пункттардын калкы | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 30 |  |  |  |
| Эмгек мигранттардын жашы жете элек балдары (адамдар) | 113 | 124 | 115 | 113 | 102 | 80 |  |  |  |
| Этникалык азчылык | 350 | 352 | 359 | 359 | 340 | 345 |  |  |  |
| Аялдар | 8025 | 8040 | 8030 | 8027 | 8075 | 9025 |  |  |  |
| Аялдар (жалпы калктын %) | 52,9 | 52,8 | 52,4 | 52,1 | 52,1 | 57,9 |  |  |  |
| Карылар (жалгыз) | 21 | 20 | 20 | 21 | 15 | 9 |  |  |  |
| Калктын бардык категорияларынын аялуу топторунун (аялдарды кошпогондо) калктын жалпы санындагы жалпы үлүшү (%) | 9,49 | 9,55 | 9,53 | 9,54% | 6,61 | 6,18 |  |  |  |
|  |
| **5.2. Учурдагы кырдаалды талдоо** |  |
| Барскоон ААнын аймагында калктын аярлуу топторуна кирген жарандардын жалпы саны 4425  **2023-жылдын** акырына карата бул көрсөткүч жалпы калктын **3,5 % түзөт.** Бул өтө чоң көрсөткүч эмес жана жакынкы жылдарда олуттуу өспөйт. Калктын аялуу топторунун структурасында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар басымдуулук кылат, 4% . Жыл сайын калкты социалдык жактан колдоо боюнча комплекстүү программанын алкагында аз камсыз болгон жарандарга жана калктын жан башына орточо кирешеси жашоо минимумунан төмөн болгон үй-бүлөлөргө мамлекет тарабынан жөлөк пул берилип келет. Программанын алкагында аз камсыз болгон жарандардын санын кыскартуу максатында комплекстүү иш аракеттерди аткаруу талап кылынууда. Учурда аз камсыз болгон калкты социалдык жактан колдоо үчүн айыл аймагынын айыл өкмөтүндө түзүлгөн комиссия даректүү, экстремалдык жардам алууга, субсидияларды, балдарга жөлөк пулдарды каттоого документтерди даярдайт. Өкмөттүк эмес уюмдар айрым маселелерди чечүүдө, мисалы, райондук, областтык жана республикалык деңгээлде иш алып барган кайрымдуулук уюмдары менен байланыштарды түзүүдө, үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерге жардам көрсөтүүдө.Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын үй-бүлөлүк абалына жана ден соолугуна жана ички, тышкы миграциядагы жарандардын балдарына туруктуу мониторинг жүргүзүлөт. Жыл сайын жакырчылык менен күрөшүү боюнча атайын план түзүлүп, ишке ашырылууда. Жакырчылык жылына 10% азаят. Тоо булбулу реб.центрде балдарды коомго интеграциялоо боюнча чаралар иштелип чыккан жана ишке ашырылууда. 409 аз камсыз болгон үй-бүлөгө жана оор дартка чалдыккан адамдарга материалдык жардам көрсөтүлдү. Атайын майрамдык иш-чараларга,14 Ооган согушунун ардагерлери жана 21 кары-картаңдар катышууда. Маданий иш-чараларга калктын аярлуу катмары да катышат.Эмигранттардын балдары менен иштөө боюнча комплекстүү иш-чаралар иштелип чыккан, ар бир үй-бүлөнүн балдары тыкыр көзөмөлгө алынган. Каттоодо турган мигранттардын балдарына тынымсыз мониторинг жүргүзүлүп, жыйынтыгы боюнча тиешелүү мамлекеттик органга отчет берилет. Мигранттардын балдары, камкорчулары жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт. Социалдык маселелер боюнча адистер, мектеп директорлору жана үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси менен биргеликте балдардын укуктары боюнча маалымат стенддери иштелип чыгып, жайгаштырылат.Калктын аялуу катмары менен иш алып барууда төмөндөгүдөй көйгөйлөр туш болууда:- ишке жарамдуу аялуу катмар үчүн жумуш орундарынын жоктугу:- алыскы аймакта жашаган окуучулар үчүн билим алууга шарттардын жетишсиздиги;- ДМЧ адамдардын коомдук жайларда жүрүүсүнө шарттардын жоктугу;- Инклюзивдик топко кирген жарандар үчүн атайын долбоорлордун аздыгы, окуу тренингдердин жоктугу;Иш чаралар: * жетим-жесирлерге жана жаш үй-бүлөлөргө өз бизнесин ачууда реалдуу жардам көрсөтүү үчүн каржылоону тартуу;
* жакырчылыкты азайтуу жана ички жана тышкы миграциянын деңгээлин төмөндөтүү үчүн чакан ишканаларды ачууга көмөктөшүү аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүүгө дем берүү;
* өз бизнесин ачууну каалаган жаштарды колдоо;
* калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча окуу иш-чараларын өткөрүү;
* кыш мезгилинде аз камсыз болгон калкка даректүү жардам - 300 кг көмүр;
* дары чөптөрдү өстүрүү үчүн үрөндөрдү тандоо.
* Кыска мөөнөттүү кесиптик курстарды өткөрүү;-№55 кесиптик лицейи иш алып барат.

 Ишке жарамсыз болгон МЧадамдарга гуманитардык жардамдарды берүүнү уюштуруу;* Жакыр адамдарды мезгилдүү жана туруктуу жумуштарга тартуу;
* ДМЧ адамдардын айыл аймагындагы коомдук жайларда жүрүүсүнө шарттарды түзүү;
* Жалгыз бой кары адамдарга соц.кызматкерлердин байма-бай барып жардамдашуусуна көзөмөлдү күчөтүү;

2029-жылга чейин Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрилиги тарабынан даректүү материалдык жардамдан тышкары, калктын аярлуу катмарынын өкүлдөрүн иш менен камсыз кылуу боюнча бир катар чараларды көрүү пландалууда. Аларды кол өнөрчүлүккө жана айыл чарба өндүрүшүнө тартуу пландалууда. |
|  |
| **5.3. Инклюзивдик өнүгүү муктаждыктарын талдоо** |  |
| **Артыкчылык** | **Мүмкүн болгон чараларды жана долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү** | **Күтүлгөн натыйжа жана убакыт** | **Болжолдуу** наркы ( миң сом ) |
| Аярлуу катмардын Билим берүүнү жана жумуш менен камсыз кылууну жакшыртууга колдоо көрсөтүү | Азык-түлүк программасы аркылуу калктын аялуу катмарын окутууну уюштуруу, мисалы: Сыр жасоо, кийиз буюмдарын жасоо. | 2023-2025-ж |  |
| Калктын жакыр бөлүгүн колдоо | Кышкысын көмүр сатып алуу үчүн акча каражат бөлөт | Ар жылы |  |
| Кошумча киреше алуу үчүн үй кожойкелерин ишке орноштуруу | АА калктын аялуу катмарындагы аялдарды иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүн табуу үчүн ишкерлер жана өкмөттүк эмес уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. | 2023-2026-ж | - |
| Жакырчылыкты азайтуу үчүн калктын аялуу топторунун арасында өсүмдүк өстүрүү боюнча ар кандай тажрыйбаларды жайылтуу | Жаңы ыкмалар менен ар кандай дары чөптөрдү, суу крести жана чычырканактарды өстүрүү боюнча тажрыйба алмашуу аркылуу киреше булактарын кеңейтүү | 2023-2026-ж |  |
| Бардык каражаттар жергиликтүү бюджеттен |  |
|  |
|  |
| **6-БӨЛҮМ . МЕЙКИНДИК** |  |
| Айыл аймагындагы пайдаланылган жерлеринде жашылдандыруу максатында бак дарактарды отургузуу. Келечекте Шаркыратма, Тамга таш, Археология зоналарын жакшыртуу керек. Жаш муундарга турак жай салууга участок бөлүп берип, трансфармациялоого берүү. Паркопляжный зоналарды өнүктүрүү. Спорт комплекс куруу. Жерлерди туура пайдалануу пландоо. Эко зоналарды коргоо. Дары чөптөрдү коргоо. Жайытты убагында туура колдонуу. Көп жылдык өсүмдүктөрдү көбөйтүү керек. Парк, эс алуу жайларды көбөйтүү керек.Жер кыртышынын бузулушун көзөмөлдөө биринчи орунда турат. Зоналдалдык территорияны уюштуруу. |
| **6.1. (таблица) Мейкиндик** |  |
| **Категория** | Факт | күтүлгөн | болжолдоо |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Аймактын жалпы аянты (га) | 152184 | 152184 | 152184 | 152184 | 152184 |  |  |  |  |
| **Жер укуктун зоналары (га):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айыл чарба жерлери(бардыгы): | 3533,8 | 3533,8 | 3533,8 | 3533,8 | 3570 |  |  |  |  |
| Анын ичинен айдоо жерлери | 3533,8 | 3533,8 | 3533,8 | 3533,8 | 3570 |  |  |  |  |
| Кайрак жер | 367 | 367 | 367 | 367 | 300 |  |  |  |  |
| Сугат жер | 3167 | 3167 | 3167 | 3167 | 31 |  |  |  |  |
| **Жайыттар** | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53500 |  |  |  |  |
| Анын ичинен жеке менчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГФСУ** | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |  |  |  |  |
| Иш жүзүндө колдонулган | 163 | 163 | 163 | 163 | 160 |  |  |  |  |
| Колдонулбаган (баланс) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |  |  |
| Өнөр жайынын,транспорттун,байланыштын,коргоонун жана башка багыттагы жерлер | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| Иш жүзүндө колдонулат | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Колдонулбаган (баланс) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| **Калк жашаган жер (бардыгы)** | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |  |  |  |  |
| Анын ичинен турак жай турган | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |
| Иш жүзүндө колдонулган | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |
| Колдонулбаган (баланс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| **Токой фондунун жерлери** | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
| **Суу фондусунун жерлери** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Запас жерлер** | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |  |  |  |  |
| Иш жүзүндө колдонулган | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Колдонулбаган (баланс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айыл аймактагы айыл чарба жерлеринин жалпы аянтындагы иш жүзүндө пайдаланылган айыл чарба жерлеринин үлүшү (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |  |  |  |  |
| инженердик инфраструктура менен камсыз болгон жер участокторунун аянтынын үлүшү (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |  |  |  |  |
| инженердик инфраструктура менен камсыз болгон өндүрүштү жайгаштырууга арналган участокторунун үлүшү (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |  |  |  |  |
| **Категория боюнча пайдаланылбаган же кошумча жерлерди пайдалануу зарылдыгын болжолдоо (га)** | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |
| айыл чарба жерлери | 3533,8 | 3533,8 | 3533,8 | 3533,8 | 3533,8 |  |  |  |  |
| Өнөр жайынын,транспорттун,байланыштын,коргоонун жана башка багыттагы жерлер | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 |  |  |  |  |
| Калк жашаган жер (турак жай турган) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |  |  |  |  |
| Токой фондунун жерлери | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
| Суу фондунун жерлери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **6.2. Учурдагы кырдаалды талдоо** |  |
| Жалпысынан алганда,Барскоон ААнын аймагында сугат жерлер жетиштүү 3167 га түзөт же 100%. Чон кара кайрак жерлердин иштетилбей турушу;* Эрозияга учураган жер аянттарынын калыбына келтирилбей турушу;
* Айдоо аянттарынын эффективдүү иштетилбеши;
* Турак-жай куруу үчүн жер аянттарынын трансформацияланбай турушу;
* Жайыт аянттарынын кунардуулугунун төмөндөшү
 |
|  |
| **6.3. Мейкиндик планынын элементтери** |  |
| **Мейкиндик планын өзгөртүү боюнча чаралар же ниетте 2029-жылга чейин** | **Күтүлгөн жыйынтыктар:** |
| Жерлерди трансформациялоо Участок бөлүү | Трансформациялоо иштери жүргүзүлөт |
| Кайрак жерди, кунарсыз жерлерди бак-дарак менен жашылдандыруу | Кайрак кунарсыз жерлер жашылдандырылат, айдоо жерлерге айлантуу иш чаралары жүргүзүлөт |
| Экозоналарды, коргоо, (Шаркыратма, Тамга таш,Археолог зона) | Эко зоналар корголуп, жакшыртылат |
| Паркопляжный Укуктук зоналаштыруу. | Паркопляжный Укуктук Зоналаштырырылып мыйзамжаштырылат |
| Курулуш жана жерди колдонуу эрежесин иштеп чыгуу | Эреже иштелип чыгып кеӊеш тарабынан бекитилип мыйзам чегинде эреженин негизинде жер пайдаланылат |
| Ген планды иштеп чыгуу | Ген план иштелип чыгат. |
|  |
|  |
| **7-БӨЛҮМ. ЭКОЛОГИЯ** |  |
| Айыл аймагында жаратылышты коргоо максатында таштандыны чыгарууда эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Таштанды чыгаруу ишинде тарифти көтөрүү керек. Таштандыны сорттоону уюштуруу керек. Уйлөрдү жылуулоо максатында иштер туралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Элдин жашоосуна үнөмдүү жана жаратылышты коргоо жагынан көп пайдасы тиет. Жакында эле –Барскоон шаркыратмасы аймагында-2 кичи ГЭСтин капсуласы салынып-2025ж ишке берилет. Альтернативдуу электр энергиясына-элдин социалдык жана экономикалык абалына жакшы өбөлгө түзөт. |
| 7.1. Экология (Айлана-чөйрө) |  |
| Категория | Факт | Күтүү | Болжолдоо |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Жаратылышты коргоо зоналарынын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, микрозаповедниктердин аянты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Токойлор ээлеген аймак, анын ичинде жайылма токойлор (га) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
| Токойду калыбына келтирүү (га) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  |
| Деградацияланган жайыттардын аянты (га) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Жайыттарга болгон малдын сыйымдуулугу (бир айда гектарына болгон малдын башы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деградацияланган жайыттардын жалпы жайыт аянтындагы үлүшү (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Деградацияга дуушар болгон айыл чарба жерлеринин аянты (га) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Деградацияланган жайыттардын жалпы аянтына карата калыбына келтирилген жайыттардын үлүшү (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Энергияны үнөмдөө. Жылытуу менен камсыз болгон үй чарбаларынын үлүшү (%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борбордук жылытуу  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Электр энергиясы менен жылытуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ менен жылытуу | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Меш менен жылытуу | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  |  |  |
| Башка орнотуулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кайра жаралуучу булактарды же энергияны үнөмдөөчү түзүлүштөрдү колдонгон башка орнотуулар (мисалы, көпкө күйүүчү мештер ж.б.у.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катуу калдыктарды көмүүчү жайлардын саны (даана) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Катуу калдыктарды кайра иштетүүчү ишканалар же мындай ишканалар менен чектеш аймактарда (бирдиктерде) түзүлгөн келишимдер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уруксатсыз полигондордун саны (бирдик) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Кен казып алуу өнөр жайынын объекттери (бирдиктер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экологиялык коркунучу жогорулаган кен казып алуу өнөр жайынын объекттери (даана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тазалоочу курулмалар аркылуу өткөн саркынды суулар (%) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |
| **7.2. Учурдагы кырдаалды талдоо** |  |
| Барскоон айылындагы -Полигондун таштандылары шамал болгондо учуп кетип, айланадагы талаалар таштандыга толуп, жайкысын жагымсыз жыт чыгарат. Полигонго ар кандай таштандылар ыргытылат, малдын өлүгү, терилери ж.б. ыргытылган учурлар бар. Мындан улам жугуштуу оорулардын пайда болуу коркунучу бар. Ошондой эле аймактагы бардык таштанды таштоочу жайларын коруу иштери пландалууда. Экологиялык маселелерде бир катар көйгөйлөр бар:* Көпчүлүк таштандылар туура эмес сорттолбойт же жок кылынбайт. Жылдар бою тазаланбаган бир нече үйүлгөн күл бар;
* Полигонду тез арада борбордоштуруу зарыл;
* Таштандыларды чогултуу үчүн контейнерлердин жоктугу;
* Таштандыларды чогултуу үчүн кызматкерлерге атайын формалардын жетишсиздиги;
* Таштандыларды кайра иштетүүчү жабдуулардын жоктугу;
* ААнын аймагында канализация жок болгондуктан, тиричилик саркынды суулары жерге (септик) кирип, ичүүчү суулардын булгануу коркунучун жаратуусу;
* Айыл аймагындагы токойлорго аяр мамиленин жоктугу;
* Токойлорду калыбына келтирүү иштеринин жоктугу;
* Малдын көбөйүшүнөн жана жайытты туура эмес пайдаланышынан жер аянттарынын деградацияга учурашы;
* Электр энергиясын үнөмдөөдө жарандардын кайдыгер мамилеси;
* Яма беккари, крематорийлердин жоктугу

Иш чаралар: - токой чарбасына сорттуу көчөттөрдү отургузууга, сакталышына, тиешелүү кызмат адамдарынын функционалдык милдеттерин так аткарууну көзөмөлдөөгө сунуштарды берүү;- асыл тукум мал чарбасын көбөйтүп, сандан сапатка өткөрүү;- жайыттарга мораторий кылууну улантуу;- электр энергиясын үнөмдөө үчүн көчө жарыктарын убагында өчүрүп күйгүзүүнү көзөмөлдөө;- имараттарда турак үйлөрдө жарыктарды үнөмдүү пайдаланышына сунуштарды берүү;- КТКды кайра иштетүү боюнча шканаларды ачууга жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү;- таштанды полигондорун талапка жооп бергидей куруу, айланасын коруу;- яма беккари же крематорийлерди куруу үчүн донорлор мене иш алып баруу;- ПГУ(пыле газово очистковая установка) - аба чыпкалагыч каражаттарын мекемелерге орнотуу үчүн донорлор менен иш алып баруу, жергиликтүү бюджеттен акча каражатын бөлдүрүү.**Корутундулар жана сунуштар**: |
|  |
| **7.3. Экологиялык проблемалар** |  |
| **Артыкчылык** | **Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү** | **Күтүлгөн жыйынтыктар жана убакыт** | **Болжолдуу** наркы ( миң Ом ) |
| Каттуу калдыктар полигонунун абалын жакшыртуу | Бардык айылдардагы таштанды таштоочу жайлардын коруктарын коруу | 2024-2025-ж.ж.Жергиликтүү бюджеттен жана өнүктүрүү фонддору менен бирдикте ишке алып баруу. Мал-жандыктардын оору жугузуп алуу коркунучу алдын алуу | Өнүктүрүү фондуЖергиликтүү бюджет |
| Таштандылардан айлана-чөйрөнүн булганышын алдын алуу | Коомдук жайларда атайын таштанды челектерин орнотуу | 2024-2026-ж.ж.Бала-бакчаларда, мектептерде, контордо Фаптарда жана башка баардык коомдук жайларда таштанды челектерин уюштуруу. Муниципалдык ишкана менен бирдикте | Жергиликтүү бюджет |
| Таштандыларды кайра иштетүүчү жабдууларды сатып алуу | 2023-2028-ж.ж. | Жергиликтүү бюджет |
| БААРЫ |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **8.2. Ресурстарга анализ жүргүзүү** |  |
| Барскоон айыл аймагынын жергиликтүү бюджетин жогорулатууда келечектүү планга КРнын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 26-декабрындагы №713 Токтомго ылайык жайыт планын жогорулатуу менен жетишүү.Тазалык жыйым үчүн чогултууну айыл аймагы боюнча айына 20 сомдон жан башына чогултуу жүргүзүп баасын которуу максатында тарифти иштеп чыгуу.Айыл аймагы боюнча сугат сууга төлөмдөрдү көтөрүлдү. Айыл аймагындагы муниципалдык айыл чарба багытына арналбаган жер участкаларын жана Айыл чарба багытындагы жер участкаларын инвентаризациядан кайрадан өткөрүлүп бүттү. Таза суу боюнча 35 абонент 2024-жылдын биринчи жарым жылдыгына ичүүчү таза суу менен камсыз болот. Жыл аягы менен калктын 45 пайызын камсыз кылуу алдында турат. Алыскы жана ортонку жайыттарга чыккан малдардын санын тактоо менен жайыт акыны чогултуу жолу менен. 2025-жылдан баштап жер салыгына киргизилген моратория алынып бюджетке кирешелер көтөрүлөт. |
|  |

**Барскоон айыл өкмөтүнүн башчысы: А.Т.Асанбаев**

1. [↑](#endnote-ref-1)