**"Халық бірлігі мен жүйелі реформалар-елдің өркендеуінің берік негізі".**

**Құрметті отандастар!**

**Құрметті Парламент депутаттары мен Үкімет мүшелері!**

Биыл біз Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтеміз-бұл біздің ең жоғары құндылығымыз. Тұңғыш Президент-Елбасының көреген саясатының арқасында Қазақстан елеулі табыстарға жетіп, бүкіл әлемге танымал болды. Бірлік пен келісімде біз жаңа мемлекет құра алдық – бұл біздің басты жетістігіміз.

Біз дамудың берік іргетасын қалап, ұлт рухын нығайттық. Әлемдік қоғамдастықтың ықпалды мүшесі болды. Қоғамдағы тұрақтылықтың арқасында біз тұрақты прогресс жолына шықтық. Біз бірге қуатты мемлекет құрып жатырмыз. Егемендік бос ұрандар мен қатты сөздер емес. Біз үшін әрбір азамат Тәуелсіздік жемісін сезінуі маңызды, оның ең бастысы-бейбіт өмір, қоғамдық келісім, халықтың әл-ауқатын арттыру, жастардың болашаққа деген сенімі.

Біздің барлық бастамаларымыз осыған бағытталған. Қазақстандықтардың бірлігі мен жасампаз еңбегінің арқасында біз барлық қиындықтар мен сынақтардан сәтті өтіп келеміз. Біздің еліміз Тәуелсіздіктің төртінші онжылдығының табалдырығында тұр. Қазірдің өзінде бұл уақыт оңай болмайтыны анық. Сондықтан біз кез келген сын-тегеуріндер мен қауіптерге дайын болуға, үздіксіз жетілуге және әрқашан алға жылжуға тиіспіз. Менің Қазақстан халқына биылғы Жолдауым мынадай мәселелерге арналған.

**ПАНДЕМИЯДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ**

Орталық Азиядағы ең ірі қазақстан экономикасы қазір пандемия зардаптарын бастан кешуде. Дегенмен, қиындықтарға қарамастан, біз өз бағытымызды дәйекті түрде жүзеге асырып келеміз. Орта мерзімді экономикалық саясатты айқындау және мемлекеттік бастамаларды жүйелеу мақсатында Біз 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарын қабылдап, мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне көштік. Ұлттық жобалар бекітілетін болады.

Біздің стратегиялық мақсатымыз - Орталық Азиядағы көшбасшылық рөлді күшейту және әлемдік экономикадағы өз позициямызды нығайту. Тікелей инвестицияларды одан әрі тарту үшін жаңа құрал – стратегиялық инвестициялық келісім енгізілді.

Квазимемлекеттік секторды оңтайландыру үшін нақты шаралар қабылданды. "Бәйтерек" және "ҚазАгро"холдингтерін біріктіру аяқталды. Портфельдік компаниялар екі есе, олардың штат саны бір жарым есе қысқарды. Нәтижесінде жаңа қуатты даму институты құрылды.

Пандемия жағдайында мемлекет азаматтар мен бизнеске ауқымды және жедел қолдау көрсетті. "Қарапайым заттар экономикасы"бағдарламасы өзінің тиімділігін дәлелдеді. Оны іске асыру аясында 3,5 мыңнан астам жоба іске қосылды, 70 мың жұмыс орны құрылды, 3,5 триллион теңгенің тауарлары мен қызметтері өндірілді. "Бизнестің жол картасы" бағдарламасының арқасында 66 мың жоба мемлекеттік қолдауға ие болды. Бұл 150 мыңнан астам жұмыс орнын құруға және сақтауға көмектесті.

Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану бойынша бастама экономикалық, ең алдымен әлеуметтік әсерге ие болды. Бұл шара миллионнан астам отандастарымызға тұрғын үй жағдайларын жақсартуға немесе ипотека ауыртпалығын төмендетуге көмектесті.

Жалпы, еліміздің экономикалық дамуында оң динамика байқалады. Дегенмен, жағдай әлі де қиын екенін ашық айту керек. Сондықтан мен "қарапайым заттар экономикасы" және "Бизнестің жол картасы"бағдарламаларының қолданылу мерзімін 2022 жылға ұзарту туралы шешім қабылдадым. Оларды қаржыландыруға бөлінген қаражаттың жалпы көлемі кемінде бір триллион теңгені құрайды.

Көп жағдайда төмен мемлекеттік қарыздың және қомақты резервтердің болуының арқасында Қазақстан пандемия зардаптарын салыстырмалы түрде сәтті еңсеруде. Бұл біздің маңызды бәсекелестік артықшылығымыз, оны жоғалтпау маңызды.

Алайда, соңғы уақытта шығыс міндеттемелерін жабу үшін бюджет тапшылығы мен Ұлттық қордан трансферттер көбейетін үрдіс пайда болды. Барлық уақытта баруға осындай "жеңіл жолдары" жоқ. Қаржылық тұрақтылық қоры шексіз емес. Бюджет кірістерін ұлғайту бойынша шаралар қажет екені анық. Бірақ, ең алдымен, мемлекеттік шығыстардың көлемі мен тиімділігін бақылау қажет.

Ұлттық қордың активтерін қалпына келтіру үшін бюджет ережесін енгізуді жеделдету қажет. Тиісті заңнамалық түзетулер осы жылдың соңына дейін қабылдануға тиіс.

Тұтастай алғанда, елге мемлекеттік қаржыны басқару жөніндегі ережелер жиынтығы қажет: мемлекеттік қарыз, бюджет саясаты, Ұлттық қор. Үкімет пен Ұлттық Банктен жыл соңына дейін мемлекеттік қаржыны басқару тұжырымдамасын дайындауды сұраймын.

Сонымен қатар, экономиканы әртараптандыру, өндірілетін тауарлар номенклатурасы мен экспорт географиясын кеңейту жөніндегі жұмысты жалғастыру керек.

2020 жылдың қорытындысы бойынша индустрияландырудың 10 жылында алғаш рет өңдеуші өнеркәсіптің экономиканың дамуына қосқан үлесі тау-кен өндіру саласының үлесінен асып түсті. Орта мерзімді мақсат – 2025 жылға қарай өңдеу өнеркәсібінің экспортын 1,5 есеге, 24 млрд долларға дейін, ал еңбек өнімділігін 30 пайызға арттыру.

Әзірленіп жатқан "Өнеркәсіптік саясат туралы" заң өңдеуші сектордың алдында тұрған сұрақтарға жауап беруге тиіс. Олардың бірі – шикізатқа қол жеткізу мәселесі. Қарапайым ережені енгізу қажет – отандық өнеркәсіп үшін шикізат тауарларының бағасы қол жетімді, ал көлемі жеткілікті болуы керек. Жыл соңына дейін Үкімет осы маңызды міндетті шешудің оңтайлы нұсқасын табуға тиіс.

Бұл ретте біздің еліміздің ресурстық әлеуеті толық ашылмағанын, геологиялық зерттелуі төмен деңгейде қалып отырғанын ескеру қажет.

Инвесторлардың сапалы геологиялық ақпаратқа қолжетімділігін кеңейту қажет. Ол үшін бытыраңқы ведомстволық бағынысты ұйымдардың базасында тиімді Ұлттық геологиялық қызмет құру қажет. Бұл ұйым жер қойнауына кім және қалай жол беру керектігін шешетін монополист болмауы керек. Оның рөлі инвесторларға кешенді сервистік қолдау көрсету болып табылады.

Жер қойнауын пайдалану саласы, әсіресе жер қойнауын геологиялық барлау және кешенді зерттеу бөлігінде жаңа серпінге мұқтаж. Ұлт жоспары шеңберінде басталған реформаларды нақты аяқтауға – геологиялық ақпараттың ашық цифрлық дерекқорын құруға, оған инвесторлардың қол жеткізуін қамтамасыз етуге жеткізу керек.

Жер қойнауы-ұлттық қазына. Кабинеттер үнсіздігінде кулуарлық талқылау арқылы оларға қол жеткізу туралы шешімдер заңнан тыс қойылуы тиіс. Тиісті органдар осы мәселе бойынша бақылауды қамтамасыз етеді.

Әрі қарай. Мемлекеттің экономикаға шамадан тыс қатысуы оның өсуі мен бәсекеге қабілеттілігін айтарлықтай тежейді, сыбайлас жемқорлыққа және заңсыз лоббизмге әкеледі. Мемлекеттік кәсіпорындар бұрынғысынша көптеген секторларда үстемдік етеді, монополиялық жеңілдіктерді пайдаланады.

Біз бұл мәселелерді шеше бастадық. Мәселен, мемлекеттік басқару Тұжырымдамасында квазимемлекеттік секторды қысқарту, оның тиімділігін, ашықтығы мен есептілігін арттыру жөніндегі шаралар көзделген. Реформалар жөніндегі Жоғары Кеңес Жекешелендірудің жаңа жоспарын мақұлдады. Енді қатаң бақылау қажет.

Бірақ басқа да мәселелер бар. Атап айтқанда, неліктен жекелеген ұлттық компаниялар мен мемлекеттік кәсіпорындар шығынға батуда, ал олардың бірінші басшылары бұл үшін жауап бермейді? Үкімет бұл мәселені шешуі керек.

Біз сондай-ақ инфляцияның бақылаусыз өсуіне тап болдық. Ұлттық банк, Үкімет әлемдік тенденцияларға сүйене отырып, оның алдында әлсіз болды. Мұндай сылтаулар ұлттық экономиканың осалдығын көрсетеді. Тағы бір сұрақ туындайды: біздің кәсіби экономистердің рөлі неде?

Ұлттық банк пен Үкіметтің басты міндеті – инфляцияны 4-6 пайыз дәлізіне қайтару.

Жалпы көлемі 6,3 триллион теңге болатын дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру нәтижесінде экономикада артық ақша массасы пайда болды. Бірақ бұл қаражат түспейтін тауашалар бар. Екінші деңгейдегі банктер шағын жобаларға, әсіресе ауылда, инвестиция салмайды.

Сондықтан микроқаржы ұйымдарының әлеуетін іске қосу қажет. Олар жергілікті жерлерде жұмыс істейді, клиенттерді, олардың бизнесі мен мүмкіндіктерін біледі. Ұлттық банк пен қаржылық реттеу агенттігі осы мәселе бойынша шешімдер пакетін дайындағаны жөн.

Стресті активтер деңгейін төмендету бойынша жұмыстың маңызы зор. Біз шешім қабылдадық – мемлекет банкирлерге көмектеспеуі керек. Сонымен бірге, мұздатылған активтерді экономикалық айналымға қайтару керек, бірақ тек нарықтық негізде. Ол үшін заңнамалық база қажет. Үкімет қаржылық реттеу жөніндегі агенттікпен бірлесіп, жыл соңына дейін Парламентке заң жобасын енгізуі керек.

Енді инфляцияның монетарлық емес компоненттері туралы. Ең бастысы-азық-түлік бағасы. Қазақстанның аграрлық әлеуеті туралы көп айтылады. Бірақ АӨК саласында көптеген проблемалар жинақталды. Ең алдымен, бұл тиімсіз баға белгілеу және азық-түлік тауарларын бөлу. Мен бұған дейін көтерме-тарату орталықтары желісін құрудың маңыздылығы туралы айтқан болатынмын. Бұл міндет іске асырылу сатысында тұр.

Оларға шағын ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің, оның ішінде жеке қосалқы шаруашылықтардың да қол жеткізуін қамтамасыз ету маңызды. Бұл нарықты монополияландыруға жол берілмейді.

Сондай-ақ өндірушіден тұтынушыға дейінгі тізбек бойынша бағаларға бірыңғай бақылауды қамтамасыз ету қажет. Қазір бұл жұмысқа бірнеше бөлім жауап береді. Бағаның тағы бір секіруінен кейін олар мұқият талдау мен тиімді шаралар қолданудың орнына "бір-біріне бас ие бастайды". Бұл істе тәртіп орнататын кез келді. Жауапкершілік аймақтарын бөліп, негізгі орган ретінде бір органды анықтап, басқа ведомстволардың өзара іс-қимылының нақты ережелерін белгілеу қажет. Үкімет бұл мәселе бойынша бір ай мерзімде шешім қабылдауы тиіс.

Екіншіден, ауа-райының қолайсыздығы мал шаруашылығындағы күрделі проблемаларды ашты. Жедел шаралармен біз азықпен қамтамасыз ету жағдайын тұрақтандырдық. Алайда, бұл салада әлі де жүйелі әрекеттер қажет.

Жем-шөп дақылдарын өсіру алаңдарын кеңейту және ауыспалы егістің сақталуын бақылауды күшейту, Жерді ғарыштық мониторингтеу мен қашықтықтан зондтау мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану қажет. Жайылымдарды пайдалану тиімділігін арттыру да маңызды.

Бүгінгі таңда фермерлер мал жаю орындарына қол жеткізе алмайды, өйткені олардың аты-жөні белгілі адамдарға тиесілі, олар өз иеліктерінен тұрақты бекіністер салған. Әкімдер бұл мәселені әртүрлі себептермен, соның ішінде жеке тәуелділікке байланысты шеше алмайды.

Үкімет уәкілетті органдармен бірлесіп, ахуалды түзету үшін батыл шаралар қабылдауы қажет. Ауыл тұрғындарының жеке аулаларын жайылымдық жерлермен қамтамасыз етуге ерекше назар аудару керек. Олардың құқықтық мәртебесі мен қолдау құралдарын "Жеке қосалқы шаруашылықтар туралы"жеке заңда жазу қажет. Үкімет заң жобасын барынша қысқа мерзімде әзірлеуі керек.

Орталық пен өңірлер арасындағы функциялар мен өкілеттіктердің аражігін нақты ажыратуды қажет ететін ветеринария саласы да жетілдіруді талап етеді. Мал денсаулығы мен өнімділігі жергілікті жерлердегі ветеринарлардың тиімді жұмысына байланысты. Ал бұл өз кезегінде ауыл тұрғындарының әл-ауқатына тікелей әсер етеді.

Қазіргі заманғы ветеринарлық қызмет болмаса, ауылшаруашылық өнімдерінің едәуір бөлігінің экспортын кеңейту мүмкін емес. Сондықтан бұл салада дәйекті жұмыс талап етіледі: процестерді цифрландыру, деректерді жинау мен беруді автоматтандыру, кадрлар даярлау және жалақыны арттыру. Жыл соңына дейін Үкімет ветеринария жүйесін реформалау жөнінде нақты шаралар қабылдауы тиіс.

Үшіншіден, біздің аграрлық саясатымызда сәйкессіздік байқалады. Министрлердің ауысуымен саясат та өзгереді. Мұндай жағдайда фермерлерге болашақта жұмысты жоспарлау қиынға соғады. Бірыңғай бас желіні әзірлеу қажет. Оған сәйкес субсидиялау тетіктерін қайта қарау және тұрақтандыру талап етіледі.

Әрі қарай. Тек соңғы бес жылдың ішінде субсидиялауға 2 триллионнан астам теңге бағытталды. Өкінішке орай, АӨК саласындағы қылмыстық істердің жартысынан көбі субсидия ұрлауға келеді. Мұндай жағдай қолайсыз.

Нормативтік базаны нығайтып, тиімді жоспарлау мен мониторинг жүйесін енгізген жөн. Субсидияларды ресімдеу тәртібі түсінікті және ашық болуы қажет. Субсидиялар шағын және орта шаруашылықтарға толық көлемде қолжетімді болуға тиіс.

Ауыл шаруашылығын технологиялық қайта жабдықтауды ынталандыру құралдарын егжей-тегжейлі зерделеу қажет. Агроөнеркәсіптік кешенде қолданылатын технологиялардың шамамен 90 пайызы ескірген және жаңғыртуды қажет етеді.

Ауыл шаруашылығын субсидиялау саясатын мемлекеттің өнеркәсіптік саясатына сәйкес келтіру қажет. Үкіметтен және "Бәйтерек" холдингінен осы мәселелер бойынша ұсыныстар пакетін дайындауды сұраймын.

Жалпы агроөнеркәсіптік кешеннің басты міндеті-елді негізгі азық-түлікпен толық қамтамасыз ету. Осы жылы мен шетелдіктерге және шетелдік қатысуы бар компанияларға ауыл шаруашылығы жерлерін сату және жалға беру мәселесінде түпкілікті нүкте қойған заңға қол қойдым.

Жер кодексіне отандық инвесторларды ауылдық аумақтарды дамытуға қаражат салуға ынталандыратын түзетулер енгізілді. Бұл өзгерістер ауыл шаруашылығы жерлерін толыққанды экономикалық айналымға тартуға мүмкіндік береді.

Осы шешімдердің барлығы Ұлттық экономика өсімінің негізгі нүктелерінің біріне айналатын біздің агроөнеркәсіптік секторымызға оң әсер ететініне сенімдімін.

Келесі сұрақ. Қазіргі әлемде бәсекеге қабілеттіліктің басты факторларының бірі терең цифрландыру болып табылады.

Қазақстан үшін қазіргі заманғы цифрлық технологиялар трансферті, Индустрия 4.0 элементтерін енгізу аса маңызды. Біз шетелдегі стратегиялық әріптестерімізбен белсенді жұмыс істеуге тиіспіз.

Бұл ретте отандық IT-секторды өсіріп, күшейту маңызды. Елімізге жас, білімді, ынталы кадрлар қажет. Цифрландыру жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде кемінде 100 мың жоғары білікті IT-мамандарды даярлау қажет.

Цифрлық саладағы қызметтер мен тауарлардың экспорты 2025 жылға қарай кемінде 500 млн долларға жетуі тиіс.

Осы және басқа да міндеттер мемлекеттік секторды толық "цифрлық қайта жаңғыртуды" талап етеді. Бұл жерде басты және бұрыннан келе жатқан проблема мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін тиімді интеграциялаудың болмауы болып табылады. Бұл мәселе түбегейлі, жедел шешуді талап етеді.

Біріншіден, алдымызда "цифрлық үкіметтің"түбегейлі жаңа архитектурасын қалыптастыру міндеті тұр. Мемлекеттік сектордың барлық IT-бастамалары тек қазақстандық мемтехтің жаңа платформасына негізделетін болады. Ол қайталануды, тиімсіз шығындар мен бюрократияны болдырмайды, мемлекеттік қызметтердің 100% - ы азаматтарға смартфондардан қол жетімді болады.

Екіншіден, біз цифрлық трансформация орталығын іске қосамыз, онда мемлекеттік органдардың барлық бизнес-процестері қайта қаралып, цифрлық форматқа көшіріледі.

Үшіншіден, Ұлттық компаниялардың ІТ-қоғамдастықпен өзара іс-қимылының тұғырнамасын жасау қажет. Квазимемлекеттік сектордың цифрлық қажеттіліктері мен сұраныстары отандық компаниялардың күштерімен барынша қамтамасыз етілуі тиіс.

Төртіншіден, деректерді беру желілерін халықаралық дәліздермен байланыстыра отырып, оларды кезең-кезеңімен кеңейту және жаңарту қажет. Көрші елдерге қызмет көрсете алатын заманауи деректер орталықтарын құру қажет.

Біз өзіміздің орасан зор ақпараттық-телекоммуникациялық әлеуетімізді іске асыруға тиіспіз. Жаңа цифрлық дәуірде оның геосаяси маңызы болады. Қазақстан Еуразия өңірінің елеулі бөлігінде орталық цифрлық хабқа айналуға тиіс.

Бұл мәселені шешу үшін, әрине, кадрлық жоспарда күшейту қажет. Премьер-министрден маған өз ұсыныстарыңызды беруіңізді сұраймын.

Әрі қарай. Ауғанстандағы жағдай, жаһандық шиеленістің жалпы өсуі біздің алдымызға қорғаныс-өнеркәсіп кешені мен Әскери доктринаны қайта жүктеу міндетін қойып отыр.

Қорғаныс қабілетін нығайту, қауіп-қатерлерге ден қоюдың жеделдігін арттыру да мемлекеттік маңызы бар басымдықтарға айналуға тиіс. Біз сыртқы күйзелістерге және оқиғалар дамуының ең нашар нұсқасына дайындалуымыз керек. Сырттан келетін тәуекелдерді модельдеу өте өзекті болды. Стресс-тестілерді жүргізу, сценарийлерді пысықтау қажет, олардың негізінде мемлекеттік аппараттың іс-қимыл жоспарлары әзірленетін және түзетілетін болады.

**ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ**

"Денсаулық – басты байлық", – деген халық мақалы бар. Коронавирус денсаулық сақтау жүйесі үшін үлкен сынақ болды. Әлемді дүр сілкіндірген індет шегінбейді. Күн сайын мыңдаған отандастарымыз ауырады, көбісі өмірден кетеді. Пандемияның алғашқы күндерінен бастап біз инфекцияның таралуына қарсы шұғыл шаралар қабылдадық. Қазақстан-коронавирусқа қарсы өз вакцинасын шығарған санаулы мемлекеттердің бірі. Біз басқа елдер қызығушылық танытып отырған QazVac препаратының тиімділігі мен қауіпсіздігіне күмәніміз жоқ.

Бізде вакциналардың жеткілікті қоры бар, Қазақстандықтардың таңдау мүмкіндігі бар – көптеген мемлекеттер бұған қол жеткізе алмайды. Елде жаппай вакцинация жалғасуда, бірақ қоғамда оның қарсыластары әлі де бар. Олар егуден бас тартып қана қоймай, халықты осыған шақырады. Олардың ықпалына түсіп, көбісі адасып кетті. Бұл адамдардың барлығы өздері үшін ғана емес, басқалардың өмірі үшін де жауапты екенін түсінуі керек. Сондықтан вакцинацияға қарсы үгіт жүргізетін адамдар туралы айтуға болмайды.

Адамзат бастан кешірді бір індетке. Көптеген қауіпті аурулар вакциналар пайда болғаннан кейін ғана тоқтатылғанын ұмытпауымыз керек. Жақын арада әлемде коронавирустың жаңа штамдары пайда болуы мүмкін, Сарапшылар басқа пандемияларды болжайды. Біз бұл процестерді күте алмаймыз. Біз осындай жағдайда өмір сүруге және дамуға үйренуіміз керек.

Сондықтан қазір бустерлік вакциналарды сатып алу, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тіркеген вакциналарды сатып алуды жеделдету маңызды. Сондай-ақ, тұрақты вакцинацияға көшуге бүкіл денсаулық сақтау жүйесін дайындау қажет.

Елдің биоқауіпсіздігін болжаудың Ұлттық жүйесі құрылуы тиіс. Бұл шара тиісті заң жобасында қарастырылған. Парламенттен сессияның соңына дейін оның қабылдануын қамтамасыз етуді сұраймын.

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманың көптеген зертханалары халықаралық стандарттарға сәйкес келмейді. "Дені сау ұлт" ұлттық жобасы шеңберінде кемінде 12 зертхананы жоғары технологиялық жабдықпен жарақтандыруды көздеу керек. Бұл біздің зертханаларымыздың халықаралық стандарттарға сәйкестік деңгейін 90% - ға дейін арттыруға мүмкіндік береді.

Коронавируспен байланысты емес аурулармен жағдайдың нашарлауына жол бермеу керек. Пандемия жағдайында жоспарлы скринингтер мен операциялар кейінге қалдырылады. Көптеген балалар стандартты вакцинацияны алмайды. Әрине, мұндай жағдайға жол берілмейді.

Медицина саласы көлемді қаржыландыруды қажет етеді. Әңгіме инфрақұрылым, кадрлар, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету туралы болып отыр.

Фармацевтика өнеркәсібі ерекше назар аударуды талап етеді. Вирусқа қарсы күрес бұл саланың бәсекеге қабілеттілік пен қауіпсіздіктің маңызды факторына айналғанын көрсетті. Сондықтан барлық халықаралық стандарттар бойынша аккредиттелген медициналық бұйымдарды зертханалық және техникалық сынақтан өткізу орталығын құру талап етіледі.

Жаһандық фармацевтикалық корпорациялармен ынтымақтастықты жандандыру қажет. Инвесторларды тарту, технологиялар трансферті мен жаңа әзірлемелерді қамтамасыз ету маңызды. Отандық өндірушілермен жасалатын оффтейк-келісімшарттардың көлемі мен номенклатурасын кеңейту керек. Отандық өндірістегі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың үлесін 2025 жылдың өзінде қолда бар 17-ден 50% - ға дейін жеткізу қажет.

Денсаулық кепілі-дене шынықтыру. Тағы да мәлімдеймін: бұқаралық және балалар спортымен айналысу үшін барлық жағдайды жасау қажет. Облыс әкімдері спорт инфрақұрылымын кезең-кезеңімен салуды қамтамасыз еткені жөн.

Жалпы, Токио Олимпиадасының қорытындысына байланысты спорттағы жағдайды жеке кеңесте қарау қажеттілігі туындады.

**САПАЛЫ БІЛІМ**

Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап педагог қызметкерлердің жалақысы 25% - ға өсті. Алдағы үш жыл ішінде біз осы мақсаттарға қосымша 1,2 триллион теңге жұмсаймыз. Қабылданған шаралар өз жемісін беруде – педагогикалық мамандықтарға түсушілердің орташа балы күрт өсті.

Біз мұғалімдерді қолдау саясатын жалғастырамыз. Сонымен бірге, жаһандық өзгерістер жағдайында алынған білім түлек еңбек нарығына шыққанға дейін ескіруі мүмкін. Сондықтан бейінді министрліктің алдында оқу бағдарламаларын жаңа болмысқа бейімдеу бойынша кезек күттірмейтін міндет тұр.

Пандемия кезіндегі қашықтықтан оқыту нәтижелері Ұлттық телекоммуникация желілерінің тиімділігінің жеткіліксіздігін көрсетеді. Бұл базалық, қарапайым білімі жоқ көптеген студенттердің пайда болуына әкелді. Тағы бір проблема туындады, біз қиындық туғызамыз-балалар оқудан кетеді, өйткені олар оны қажет деп санамайды.

Үкіметке бұл мәселені шешумен, атап айтқанда, қашықтықтан оқыту форматтары үшін ақпараттық жүйелердің сапасын арттырумен барынша байыпты айналысу тапсырылады. Біздің біліміміз қолжетімді және инклюзивті болуы тиіс.

Бірақ жағымды жаңалықтар бар. Осы жылы бірнеше қазақстандық оқушылар халықаралық пән олимпиадаларының жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанды.

Мұндай дарынды балаларды жан-жақты қолдау керек. Біз оларға жоғары оқу орындарына түсу үшін конкурстан тыс негізде гранттар беріп, біржолғы ақшалай сыйлықақылар төлейтін боламыз. Балаларды тәрбиелеген мұғалімдерді моральдық және материалдық жағынан да көтермелеу керек.

Жалпыға міндетті оқыту шеңберінде әлеуметтік осал отбасылардан шыққан балаларды қолдау қағидатты түрде маңызды. Материалдық қолдау шараларын "Цифрлық мұғалім"білім беру жобасымен толықтыру қажет.

Білім беру жүйесіне уәжді және білікті педагогтар қажет. Мұғалімдерді қайта даярлауды қазіргідей бес жылда емес, үш жылда бір рет жүргізу қажет деп санаймын. Өйткені, олар жаңа білімнің иесі, нағыз ағартушы болуы керек. Бұл жағдайда мұғалімдер курстарды өз есебінен өткізетін жағдайларға жол бермеу керек.

Орта білім беру жүйесінің өткір проблемасы мектептерде орын жетіспеушілігі болып отыр-тапшылық 225 мыңды құрайды. Егер шұғыл шаралар қолданылмаса, 2025 жылға қарай ол бір 1 млн орынға жетуі мүмкін. Бұған дейін мен 2025 жылдың соңына дейін кемінде 800 мектеп салу туралы тапсырма берген едім. Бүгінде бұл санды 1000 мектепке дейін жеткізу міндетін қоямын.

Бюджет есебінен құрылыс салудан басқа, осы өткір проблеманы шешуге жеке секторды тарту талап етіледі. Толық жиынтықталған ауыл мектептерін де жан басына шаққандағы қаржыландыруға кезең-кезеңімен көшіруді бастаған жөн. Балаларды ерте кәсіби бағдарлау ерекше маңызға ие. Өскелең ұрпақ болашақ мамандықты таңдауға саналы түрде қарауы керек. Үкімет "Атамекен" Ұлттық палатасымен бірлесіп, осы маңызды міндетті шешумен айналысуы қажет.

Біз "Тегін техникалық және кәсіптік білім беру"жобасын жүзеге асыруды жалғастырамыз. Бүгінгі таңда NEET жастары арасынан 237 мың адам қамтылмаған. Жыл сайын 50 мың талапкер ақылы негізде оқуға түседі, олардың 85 пайызы аз қамтылғандар санатына жатады. Бұл жағдайды түзету керек. Сұранысқа ие мамандықтар бойынша тегін ТжКБ-мен жүз пайыз қамтуды қамтамасыз ету қажет.

Мамандық алудың тағы бір мүмкіндігі армия болуы керек. Жауынгерлердің экономиканың нақты секторына қажетті жұмысшы мамандықтарын жедел қызмет бабында игеру мәселесін пысықтау қажет. Бейінді министрліктің міндеті-жоғары білім беру сапасын арттыруды қамтамасыз ету. ЖОО-лар кадрларды тиісті даярлау үшін жауапты болуға міндетті. Аса маңызды басымдық – ғылымды дамыту. Осы салада жинақталған проблемаларды шешу үшін жыл соңына дейін заңнамаға өзгерістер енгізу қажет.

Ең алдымен, жетекші ғалымдарды ғылымды базалық қаржыландыруға қосып, олардың тұрақты әрі лайықты жалақысын қамтамасыз ету керек. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында мен іргелі ғылыммен айналысатын ғылыми-зерттеу институттарын тікелей қаржыландыруды енгізуді тапсырдым. Бейінді министрлік осындай ғылыми ұйымдарды іріктеу мен қаржыландырудың нақты әрі ашық ережесін әзірлеуі керек.

Әрі қарай. Іргелі ғылымның дамуына елеулі кедергі гранттардың үш жылға шектеулігі болып табылады. Мұндай қысқа жоспарлау көкжиегінде маңызды нәтижелерге қол жеткізу қиын. Ғылымды гранттық қаржыландыру мерзімін бес жылға дейін ұлғайту мәселесін қарастыру қажет.

Ұлттық ғылыми кеңестер шешімдерінің объективтілігі мәселесі күн тәртібінен түспейді. Апелляция институтын енгізу қажеттігі пісіп-жетілді деп санаймын.

Жалпы, қазақстандық білім мен ғылымның алдында ауқымды, кезек күттірмейтін міндет тұр-жаңа белестерді бағындырып қана қоймай, бір қадам алда болу, трендтер қалыптастыру.

**ӨҢІРЛІК САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУ**

"Халық үніне құлақ асатын мемлекеттің" басты қағидаты – мемлекеттік аппарат азаматтардың мүддесі үшін жұмыс істеуі тиіс. Бұл ең алдымен жергілікті билік органдарына қатысты.

Дәл осы әкімдіктер азаматтармен өзара іс-қимыл жасауға және олардың проблемаларын жедел шешуге шақырады. Алайда, бұл жиі болмайды. Жоғары басшылық аймақтарда қабылданған шешімдерді түзетуі немесе олар үшін шешім қабылдауы керек.

Әр түрлі деңгейдегі әкімдер әрдайым күшті тәуелсіз қадамдарға қабілетті емес, орталыққа қарап жұмыс істейді. Бұл көп жағдайда әкімдердің азаматтар алдында есеп беруінің қазіргі деңгейінің жеткіліксіздігіне байланысты. Олардың қызметін бағалау іс жүзінде аймақ тұрғындарының пікіріне байланысты емес. Сондықтан барлық деңгейдегі әкімдердің жұмысын бағалау тетігін оңтайландыру қажет.

Тәуелсіз әлеуметтік сауалнамалар маңызды сәт болуға тиіс. Олар халықтың билік органдарының жұмыс сапасына нақты қатынасының объективті көрінісін береді. Сауалнамалар арқылы азаматтардың дауыстары ресми есептер арқылы емес, тікелей естіледі. Президент Әкімшілігі осы мәселе бойынша ұсыныстар топтамасын әзірлеуі тиіс.

Өңірлік саясатта әлеуметтік-экономикалық дамудағы теңгерімсіздікті төмендетуге басты назар аудару керек. Әрбір өңірге тән міндеттерді жалпыұлттық басымдықтармен дұрыс үйлестіру керек.

Ұлттық даму жоспары аясында азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру бойынша 25 нақты міндет айқындалды. Бұл біздің жұмысымыздың басты бағыттары. Сондықтан Үкімет пен әкімдер өңірлерді дамыту жоспарларын бекітілген Жалпыұлттық міндеттерге сәйкес жаңартуы тиіс.

Әрине, теңгерімсіздіктерді азайтудың басты құралдарының бірі бюджет шығыстарын басымдандыру болып табылады. Республикалық бюджеттен қаражат бөлу әкімдердің "күш-жігеріне", қандай да бір жеке қалауларына және өзге де субъективті факторларға тәуелді болмауға тиіс.

Бюджеттеу процестерін "қайта жүктеу" үшін жан басына қаржыландыру тетігін кеңінен қолдану талап етіледі, бюджеттік лимиттерді бөлудің объективті әдістемесін енгізу қажет.

Бюджет процестерін оңайлату, осы мәселедегі бюрократияны түбегейлі азайту, бюджетті жоспарлау мен атқарудың цифрлық құралдарын қолдануды кеңейту міндеті тұр. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жауапкершілігін арттыра отырып, блокты бюджетті енгізу қажет. Үкімет бюджет заңнамасы мен заңға тәуелді актілерге түзетулер топтамасын әзірлеуі керек.

Жобалардың сметалық құнын жүйелі түрде арттыру өте өткір проблема болып табылады. Бұл шағын нысандарға да, мысалы, балабақшалар мен мектептерге де, ірі инфрақұрылымдық жобаларға да қатысты. Қолданыстағы нормативтік база мен практиканы қысқа мерзімде түбегейлі қайта қараған жөн. Үкіметке, есеп комитетіне 1 желтоқсанға дейін ұсыныс енгізу тапсырылады.

Келесі мәселе – өңірлердің қаржылық дербестігін арттыру.

2020 жылдан бастап шағын және орта бизнестен түсетін корпоративтік табыс салығы жергілікті бюджеттерге берілді. Осы кезеңде экономикалық белсенділіктің төмендеуіне қарамастан, жергілікті бюджеттерге түсімдер жоспардан 25% - ға артық болды. Бұл әкімдердің жергілікті бизнесті дамытуға, инвестициялар мен салық базасын ұлғайтуға деген қызығушылығының артқанын көрсетеді.

Бұл бағыттағы қозғалысты жалғастыру қажет. Үкіметтен жыл соңына дейін тиісті ұсыныстар пакетін дайындауды сұраймын.

Қазақстан урбандалудың орнықты үрдісі арнасында тұр. Миллион тұрғыны бар қалалар Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігінің тірегіне, ал облыс орталықтары өңірлердің өсу нүктелеріне айналуға тиіс. Сондықтан агломерацияларды дамыту туралы заңды және қалаларды кешенді салудың жаңа стандарттарын әзірлеу талап етіледі.

"Адамдар инфрақұрылымға" қағидатын сақтау қағидатты маңызды болып табылады. Басты назар перспективалы ауылдарды дамытуға аударылуы тиіс. Негізгі мақсат-олардың өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкестігін қамтамасыз ету. Бұл тәсілдер аумақтық даму жоспарында бекітілуі тиіс.

27 моноқалаға қазір өнеркәсіп өндірісінің 40% - ға жуығы тиесілі. Онда біздің 1,4 млн отандастарымыз тұрады. Моноқалалардың одан әрі жұмыс істеуіне қатысты сындарлы шешімдер қажет. Жақын арада біз бұл мәселені жеке кеңесте талқылаймыз.

Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту маңызды басымдық болып табылады. Орталық бағыныстағы қалалар мен облыс орталықтарында "халықтық қатысу бюджеті"сәтті енгізілді. Азаматтардың нақты қажеттіліктеріне сәйкес абаттандыру бойынша ондаған жобалар іске асырылды. Бұл-табысты тәжірибе. Енді абаттандыру және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бюджетіне "халықтың қатысу" үлесін 10 есеге арттыру қажет.

Елдің "ішкі байланысын" күшейту үшін көлік инфрақұрылымы бойынша басталған барлық жобаларды аяқтау қажет. "Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде орталықты өңірлермен байланыстыратын бірыңғай көлік желісі қалыптасуда. Стратегиялық маңызды инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобалар іске асырылды. Әкімдер мен Үкіметтің міндеті – әрбір өңір үшін инфрақұрылымдық дамудың осындай бағдарламаларын іске қосу.

Жергілікті жерлерде инфрақұрылымды жаңғырту мәселелері бұрыннан пісіп-жетілген.

Үкімет "Самұрық-Қазына" қорымен бірлесіп, мынадай ауқымды жобаларды іске асыруға кірісуге тиіс. Бұл Алматы ЖЭО-2 алаңында бу-газ қондырғысын салу, ЖЭО-3 жаңғырту және ЖЭО-1 кеңейту. Оңтүстік өңірде 1000 МВт жаңа өндіруші қуаттарды іске қосу. Алматы және Алматы облыстарындағы кабель желілерін қайта жаңарту. Бұл жобаларға салынатын инвестициялардың жалпы көлемі бір триллион теңгеден асады.

Еліміздің түрлі өңірлеріндегі стратегиялық инвесторлармен бірлесіп, біз шамамен 2400 МВт жаңартылатын энергетика қуаттарын іске қосамыз.

Елдегі экологиялық проблемаларға, әсіресе ауа сапасына көп көңіл бөлу керек.

Орта мерзімді перспективада неғұрлым ластанған 10 қаланы газдандыру және баламалы энергия көздеріне көшіру қажет.

Батыс өңірлерді газбен жабдықтау жағдайын жақсарту үшін осы жылдың өзінде жалпы сомасы 700 млрд теңге болатын үш жобаны іске асыру басталады. Бұл Қашағанда газ өңдеу зауытын салу, "Мақат-Солтүстік Кавказ" магистральдық газ құбырын лупинг салу, "Бейнеу-Жаңаөзен"магистральдық газ құбырын жаңғырту.

Келесі маңызды сұрақ. Алдағы он жылда Біріккен Ұлттар Ұйымы су ресурстарының жаһандық тапшылығын болжайды. 2030 жылға қарай әлемдегі су тапшылығы 40% жетуі мүмкін. Сондықтан бізге жаңа технологиялар мен цифрландыру арқылы су үнемдеуді арттыру қажет. Бұл стратегиялық міндет-су тапшылығының алдын алудың басқа жолы жоқ. Үкімет су үнемдеу технологияларын енгізуді ынталандыруға, су тұтынуды тиімді реттеуге мүмкіндік беретін нақты шешімдер дайындауы керек.

Су объектілерінің экожүйелерін сақтау және ресурстарды ұқыпты пайдалану үшін біз 120 арнаны реконструкциялауға кірісеміз. Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарында 9 жаңа су қоймасы салынады. Бұл ауқымды жобаны іске асыру үшін бізде барлық қажетті ресурстар бар.

Атырау және Маңғыстау облыстарының аудандарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін "Астрахань-Маңғышлақ" магистралды су құбыры жаңғыртылып, Кендірлі кентінде жаңа тұщыландыру зауыты салынады.

Тұтастай алғанда, ауыз суға қол жеткізу проблемасы ондаған жылдар бойы осы мақсаттарға зор қаражат бөлінгеніне қарамастан, өз шешімін таппады. Сондықтан мен Өңірлерді дамытудың ұлттық жобасы аясында бес жыл ішінде қалалар мен ауылдардың 100% - ын таза ауыз сумен қамтамасыз ету міндетін қоямын. Бұл Үкіметтің басым міндеті.

Мен бөлек тоқталғым келетін тағы бір мәселе. Әлем өнеркәсіп пен экономиканы экологияландыруға бет бұруда. Бүгінде бұл жай сөз емес, салықтар, баждар, Техникалық реттеу шаралары түріндегі нақты шешімдер. Біз шетте қала алмаймыз-мұның барлығы бізге тікелей экспорт, Инвестициялар және технологиялар трансферті арқылы әсер етеді. Бұл Қазақстанның тұрақты даму мәселесі десек, асыра айтқандық емес.

Сондықтан мен 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу міндетін қойдым. Бұл бағытта өте прагматикалық жұмыс істеу керек. Біздің ұлан-ғайыр еліміздің халқы мен экономикасы өсіп келеді, ал сапалы өсу үшін энергия қажет.

Көмір дәуірінің біртіндеп күн батуымен, жаңғыртылатындардан басқа, энергияның сенімді базалық генерациясының көздері туралы да ойлануға тура келеді. 2030 жылға қарай Қазақстанда электр энергиясының тапшылығы орын алады.

Әлемдік тәжірибе ең оңтайлы жолды ұсынады – бұл бейбіт атом. Мәселе оңай емес, сондықтан оны шешуге алыпсатарлық пен эмоцияларсыз мүмкіндігінше ұтымды қарау керек. Бір жыл ішінде Үкімет пен "Самұрық-Қазына" Қазақстанда қауіпсіз әрі экологиялық атом энергетикасын дамыту мүмкіндігін зерделеуге тиіс.

Бұл мәселені инженерлік істі дамыту, білікті Атом инженерлерінің жаңа буынын қалыптастыру тұрғысынан да қарау қажет.

Жасыл сутегі өндірісі, жалпы сутегі энергетикасы да перспективалы бағыт болып табылады. Үкіметке осы мәселе бойынша да ұсыныстар әзірлеу тапсырылады.

**ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДА ТИІМДІ ЭКОЖҮЙЕНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ**

Пандемия еңбек нарығының айтарлықтай өзгеруіне әкелді. Ең алдымен, бұл қашықтағы жұмыс форматының қарқынды дамуы.

Жаңа үрдіс көптеген жаңа кәсіптердің пайда болуы, көптеген процестерді автоматтандыру және цифрландыру аясында қарқын алуда. Мұндай шындықта жеке бәсекеге қабілеттілікті бірнеше рет қайта даярлау, жаңа кәсіптерді игеру арқылы ғана қамтамасыз етуге болады. Сондықтан "Кәсіби біліктілік туралы "заң қажет. Ол біліктілікті тану мәселелерін реттеп, қызметкерлерді құзыреттіліктерін жетілдіруге ынталандыруы тиіс.

Жаппай цифрландыру интернет-платформалар негізінде жұмыспен қамтудың жаңа нысандарына алып келді. Бұған такси жүргізушілері, курьерлер және басқалар мысал бола алады. Бұл сала Әлеуметтік және медициналық сақтандыру, зейнетақымен қамсыздандыру, салық салу тұрғысынан мемлекеттің көмегін қажет етеді.

Көші-қон процестері де біздің еңбек нарығымызға үлкен әсер етеді. Қазақстан-қабылданатын еңбек мигранттарының саны бойынша ТМД-дағы екінші ел. Бұл саладағы проблемаларды дұрыс шешу қажет. Үкімет көші-қон саясатының жаңа тұжырымдамасын әзірлеуі қажет. Онда шетелде жұмыс істейтін азаматтарымыздың құқықтарын қорғау тетіктерін де көрсету керек.

Ішкі еңбек ұтқырлығы мәселелеріне де жаңа тәсілдер талап етіледі. Үкімет елдің оңтүстігінен солтүстігіне қоныс аударатын азаматтарға жәрдемақы бөлудің қолданылып жүрген тетігін қайта форматтауы қажет. Атап айтқанда, жәрдемақыларды тек әкімдіктер арқылы ғана емес, сонымен қатар оңтүстік өңірлерден қызметкерлерді өз бетінше жалдайтын жұмыс берушілердің шығындарын өтеу арқылы да беруге болады.

Дербес бизнеспен айналысқысы келетін қоныс аударушыларға белсенді түрде көмектесу керек. Сондай-ақ, оларға үй салу үшін ғана емес, ауыл шаруашылығы қызметі үшін де жер учаскелерін беру мүмкіндігін қарастыру, мемлекеттік қолдау шараларына неғұрлым кең қолжетімділікті қамтамасыз ету қажет.

Тағы бір мәселеге жеке тоқталғым келеді. Қазақстан-әлеуметтік мемлекет. Қиын жағдайға тап болған азаматтарға жан – жақты көмек көрсету-біздің басымдықтарымыздың бірі. Өкінішке орай, қоғамда патерналистік көңіл-күй мен әлеуметтік масылдық нығаюда.

Елімізде мемлекеттік әлеуметтік бағдарламаларды саналы түрде пайдаланатын азаматтар аз емес. Бұл жағдай қоғамдық санада дұрыс емес көзқарасты қалыптастырады. Кез-келген өркениетті ел сияқты, олар заң мен қоғам алдында жауап беруі керек. Сонымен қатар, нақты көмекке мұқтаж адамдар қолдау шараларының периметрінде қалады. Әрине, біздің еліміздің мүмкіндіктері үлкен, бірақ олар шексіз емес.

Негізсіз әлеуметтік жеңілдіктер алуға деген ұмтылыс адамды өз еңбегімен табуға мүмкіндік береді. Мұндай орынсыз өмір салты жастардың құндылықтар жүйесіне теріс әсер ете бастады. Сондықтан бізге азаматтардың өзін-өзі тануында, қоғамда, заңнамада түбегейлі өзгерістер қажет. Дайындалып жатқан әлеуметтік кодексте осы мәселелердің барлығына жіті назар аудару қажет.

**САЯСИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ**

Кезеңдік саяси жаңғырту-мемлекетіміздің стратегиялық бағытының басты міндеттерінің бірі.

Соңғы екі жылда осы салада бірқатар елеулі өзгерістерді жүзеге асыра алдық. Митингтер өткізудің хабарламалық қағидатын бекітіп берген жаңа заң қабылданды; партиялардың Мәжіліске өту шегі 5% - ға дейін төмендетілді; сайлау бюллетеньдеріне "баршаға қарсы"бағаны қосылды.

Осы және басқа қадамдар қоғамда белсенді қолдау тапты. Олар біздің орнықты демократиялық даму векторымызды нығайтады, саяси жүйені сапалы өзгертеді, азаматтарды мемлекетті басқаруға неғұрлым кеңінен тартуға ықпал етеді.

Бірақ мұнымен тоқтап қалуға болмайды. Біздің мақсатымыз-мемлекеттің тиімділігін, саяси процестің транспаренттілігі мен бәсекелестігін одан әрі арттыру. Сондықтан саяси реформалар жалғасатын болады.

Мемлекеттілікті дәйекті нығайту үшін біз өз ерекшеліктерімізді ескере отырып, барлық өзгерістерді біртіндеп жүзеге асыратын боламыз. Бұл-қуатты, әділ әрі прогрессивті мемлекет құрудың жалғыз дұрыс жолы. Біздің азаматтарымыз осындай көзқарасты толығымен қолдайды.

Ауыл әкімдерінің тікелей сайланбалылығын енгізу маңызды қадам болды. Бұл мен өткен жылғы Жолдауда ұсынған саяси реформаның қағидатты сәті. Бұл шешім ауыл тұрғындарының, яғни қазақстандықтардың 40% - дан астамының мүдделерін тікелей қозғайды. Біз дұрыс жолда. 2024 жылдың өзінде азаматтар аудан әкімдерін пилоттық режимде сайлау мүмкіндігіне ие болады.

Жергілікті өзін – өзі басқаруды одан әрі жаңғыртудың маңызды факторы-азаматтық мәдениетті дамыту.

Президент Әкімшілігіне ауылдық жерлердегі Азаматтық бастамаларды қолдаудың тиімді тетігін әзірлеу қажет. Ауылдық ҮЕҰ сұраныстарына гранттық қаржыландыру жүйесін бейімдеп, оларды алудың жеңілдетілген режимін енгізу қажет. Бұл ауылдағы әлеуметтік белсенділікке жақсы серпін береді.

Сайлау тізіміндегі әйелдер мен жастар үшін отыз пайыздық квота туралы норманың енгізілуі партияларды белсенді жұмыс істеуге, өз қатарларын жасартуға, жаңа тұлғаларды іздеуге итермеледі. Сондықтан толыққанды нәтиже алу үшін депутаттық мандаттарды бөлу кезінде осы квотаны міндетті түрде есепке алу туралы норманы заңнамалық тұрғыдан бекіту қажет.

Біз инклюзивті қоғам құрып жатырмыз. Әзірше біздің елімізде ерекше қажеттіліктері бар адамдар қоғамдық-саяси өмірде әлсіз көрінеді. Ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін квота белгілей отырып, әйелдер мен жастардан басқа, азаматтардың квоталанатын санаттарының тізбесін кеңейтуді ұсынамын.

Адам құқықтарын қорғау саласын мен әрқашан жеке блок ретінде бөліп көрсететінімді білесіздер. Соңғы екі жылдың ішінде біз бұл бағытта айтарлықтай ілгеріледік.

Ағымдағы жылдың қаңтарында мен өлім жазасын жоюға бағытталған Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші Факультативтік хаттаманы ратификациялау туралы Заңға қол қойдым. Енді бізге Қылмыстық кодекстің нормаларын екінші Факультативтік хаттаманың ережелерімен үйлестіру қажет. Тиісті заң жыл соңына дейін қабылданады деп үміттенемін.

Жаз басында менің Жарлығыма сәйкес Үкімет адам құқықтарын қорғау жөніндегі кешенді жоспарды бекітті. Бұл маңызды құжат Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау жүйесін одан әрі жетілдірудің ұзақ мерзімді институционалдық негізін қалайды.

Кешенді жоспар қабылданғаннан кейін гендерлік теңдікті қамтамасыз ету бойынша белсенді жұмыс басталды. Осыған байланысты әйелдердің қоғамдағы экономикалық және саяси ұстанымдарын барынша қолдауды қамтамасыз ету қажет. Бұл жұмысқа Президент әкімшілігі жауап береді.

Сондай-ақ, отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасына да өзгерістер енгізген жөн.

Құқық қорғау жүйесінде елеулі өзгерістер орын алуда. 2021 жылғы 1 шілдеден бастап әкімшілік Әділет жұмыс істейді. Бұл институт мемлекеттік аппарат пен азаматтар арасындағы қарым-қатынасты жаңаша қалыптастырады. Соттар қызметінің қазіргі заманғы форматтары енгізілуде, артық сот рәсімдері қысқаруда. Заңнаманың барлық қайшылықтары мен түсініксіздіктерін азаматтар мен бизнестің пайдасына түсіндіру заңнамалық деңгейде қамтамасыз етілген.

Үш буынды модельдің енгізілуімен қылмыстық процеске қатысушыларды қорғау күшейтілді. Ағымдағы жылдың басынан бері екі мыңнан астам азаматтың қылмыстық орбитаға негізсіз тартылуына жол берілмеді.

Прокурорлық қадағалаудың жеделдігі артты-негізсіз шешімдердің 98% - ы үш тәулік ішінде жойылды. Айыптау актілерін дайындау бойынша прокурорлардың құзыретін кезең-кезеңімен кеңейту қажет. Бұл олардың жауапкершілігін арттырады және тергеу нәтижелерін құқықтық бағалау тетіктерін күшейтеді.

Ішкі істер органдары бірқатар бейінді емес функциялардан босатылған. Учаскелік инспекторлардың мәртебесі арттырылды-оларға құқық бұзушылықтардың алдын алу саласында қосымша өкілеттіктер берілді.

Бірқатар өңірлерде пилоттық режимде полицияның сервистік моделі іске қосылды. Келесі кезең-оны масштабтау. Бұл жұмыстың сәттілігі көбінесе жергілікті билік органдарының тартылуына байланысты, олар инновациялардың мәнін түсініп, полицияға көмектесуі керек.

Сонымен бірге қылмысқа қарсы күрестің практикалық мәселелерін назардан тыс қалдыруға болмайды. Азаматтардың әділ наразылығы алаяқтықтың өсуіне әкеледі. Бас прокуратурада алаяқтық пен қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл бойынша шаралар кешенін әзірлеу міндеті тұр.

Балаларға, әсіресе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қарсы жыныстық қылмыстардың алдын алу және жолын кесу ерекше бақылауда болуы тиіс.

Болашақ ұрпақтың әл-ауқатына қорқынышты қауіп-есірткінің, оның ішінде синтетикалық есірткінің таралуы. Құқық қорғау органдарына бұл инфекцияның біздің азаматтар арасында, әсіресе жастар арасында таралуына күшті тосқауыл қою тапсырылды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді күресті жалғастыру керек. Бейінді агенттік жыл соңына дейін орта мерзімді кезеңге арналған біздің іс-қимылымыздың бағдарламасын айқындайтын стратегиялық құжатты бекітуге енгізуі қажет. Бұл ретте "тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты"жоюға ерекше назар аудару қажет.

Азаматтардың құқықтарын қорғау кезінде құқық қорғаушылардың, соның ішінде адвокаттардың құқықтары туралы ұмытпау керек. Олардың қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, олардың жұмысына кедергі келтіретін заңсыз әрекеттердің жолын кесу керек.

Жоғарыда көрсетілген барлық шаралар саяси жүйені жетілдіруге және адам құқықтарын қорғауға бағытталған біздің стратегиялық бағытымыздың құрамдас бөлігі болып табылады.

**ӘРІ ҚАРАЙҒЫ ПРОГРЕСТІҢ БАСТЫ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ ШОҒЫРЛАНДЫРУ**

Қазақстан өмірдің барлық салаларына түбегейлі өзгерістер енгізетін мүлде жаңа дәуірге кіреді. Жаһандық тұрақсыздық пен көптеген жаңа сын-қатерлер жағдайында біз өзіміздің құндылық бағдарларымызды нығайтып, болашақтың айқын бейнесін қалыптастыруымыз керек.

Біздің "Әралуандықтағы бірлік" деген басты қағидатымыз мызғымас. Сондықтан этносаралық қатынастарды үйлесімді дамыту әрқашан Қазақстанның мемлекеттік саясатының басты бағыттарының бірі болып келді және болады. Бұл жай риторика емес, мұндай тәсіл қазақстандықтардың басым көпшілігін қолдайды. Біздің азаматтарымыз үшін келісім, толеранттылық – бұл мәдениеттер мен тілдердің өзара кірігуіне байланысты өмірдің өзі, тірі болмыс.

Біз, Конституцияға сәйкес, біртұтас ұлтпыз және бұл біздің сөзсіз күшіміз. Пікірлердің плюрализмін қолдай отырып, біз сонымен бірге радикализмнің кез келген нысандарын қатаң түрде тоқтатамыз, біздің мемлекеттік егемендігімізге, аумақтық тұтастығымызға қол сұғуға жол бермейміз.

Біз қоғамдағы бірлік пен келісімді көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Барлық азаматтар үйлесімді этносаралық және конфессияаралық қатынастардың маңыздылығын түсінуі қажет.

Бізде әрқашан иммунитетті бытыраңқылығы. Біз тілдік, ұлттық немесе нәсілдік белгілері бойынша кемсітушілікке, ар-намысы мен абыройын қорлауға жол бермейміз, заң бойынша жауапкершілікке тартатын боламыз. Конституцияға қайшы келетін жауапсыз қадамдар біздің еліміздің мүдделеріне қайшы келеді.

Қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Біз осы маңызды нәтижелерге қол жеткіздік.

Қазақ тілі білім мен ғылымның, мәдениет пен іс қағаздарын жүргізу тіліне айналады. Жалпы, ол өзінің қолданылу аясын дәйекті түрде кеңейтеді. Бұл құбылыс. Сондықтан қазақ тілінің жағдайы туралы айтуға негіз жоқ.

Біздің конституцияға сәйкес мемлекеттік тіл-қазақ тілі. Орыс тілі ресми тіл мәртебесіне ие. Біздің заңнамаға сәйкес оны пайдалануға кедергі жасау мүмкін емес.

Өз болашағын елімізбен байланыстыратын әрбір азамат мемлекеттік тілді үйренуге бар күш-жігерін салуы тиіс. Бұл нағыз патриотизмнің көріністерінің бірі.

Біздің жастарымыз әртүрлі тілдерді, соның ішінде орыс тілін білетіндіктен, біз тек жеңіп шығамыз.

Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі ең ұзын, ал орыс тілі-Біріккен Ұлттар Ұйымының алты ресми тілінің бірі. Сондықтан бұл мәселеге ақыл-ой тұрғысынан қарау керек.

Біз өркениетті диалог пен өзара құрмет мәдениетін дамытуымыз керек. Бұл ретте Қазақстан халқы Ассамблеясына үлкен рөл беріледі. Біздің әрқайсымыз Отан үшін, барлық азаматтарымыз үшін жауапкершілікті сезінуіміз керек.

Қоғамды топтастыру, ұлттық бірегейлікті нығайту мәселелерінде елдің тарихи мұрасы мен мәдени әлеуетін тиімді пайдалануға үлкен рөл беріледі. Бұл тұрғыда Қазақстанның кең мүмкіндіктері бар, оның ішінде халықаралық аренада тиімді позициялау үшін.

Сонымен бірге, бұл мәселе бойынша біздің саясатымыз қайта қарауды талап етеді. Қазір мемлекет қандай да бір себептермен көбінесе бюджетті қуана-қуана сіңіретін белгілі бір қайраткерлердің жобаларын қаржыландырады.

Жаңа жанрлық форматтарды игеріп, үнемі тәжірибе жасап жүрген, бірақ меценаттардың есебінен өмір сүретін жас және талантты мүсіншілер, суретшілер, театрлар, музыканттар, жазушылар жер астында қалады. Ал олардың арқасында қазақстандық мәдениет жаһандық үндестікке ие болып отыр.

Сондықтан Үкімет сарапшылармен бірлесіп, жыл соңына дейін Жаңа мәдениетті және оның дарынды өкілдерін ілгерілетуге бағытталған практикалық шаралар жоспарын ұсынуы керек.

Креативті индустрияны қолдау қорын құру мүмкіндігін қарастыру қажет.

Интеллигенция барлық уақытта біздің елімізде ерекше рөл атқарды. Ол әрқашан біздің ұлтымызды алға жетелейтін, жастарға тәлім беретін, надандықпен күресетін, ағартумен айналысатын. Бұл қасиеттер біздің ұлттық кодымыздың негізінде жатыр және біз оны жоғалтпауымыз керек.

Қазір интернет ғасыры. Теріс ақпараттың үлкен ағымы қазіргі ұрпақтың санасын уландырады. Жаппай тарату жалған мағыналар мен қысқа мерзімді құндылықтарға ие. Бұл өте қауіпті үрдіс.

Мұндай сәттерде интеллигенцияның белсенді ұстанымы ерекше маңызды. Оның беделі марапаттармен емес, нақты істермен анықталады.

Басты міндет – жастарға жалпыадамзаттық құндылықтарды дарыту. Біздің қоғамда патриотизм, білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік, бірлік және жауапкершілік сияқты қасиеттерді дамыту қажет.

Сондықтан интеллигенцияны елдің болашағына әсер ететін мәселелерді шешуден тыс қалмауға шақырамын.

Бізге диалог пен азаматтық қатысу дәстүрлерін дамыту, ішкі ынтымағымыз бен бірлігіміздің негізінде жатқан прогрессивті құндылықтарды дәріптеу маңызды.

Тек бірге ғана біз өзіміздің бірегей елдік бірегейлігімізді нығайта аламыз. Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бірнеше рет атап өткендей, этносаралық және конфессияаралық келісім – біздің баға жетпес қазынамыз.

Біз мемлекеттің болашағы үшін ішкі тұрақтылық пен жалпыұлттық бірлікті сақтауға және нығайтуға міндеттіміз.

Құрметті отандастар!

Біздің таяудағы күн тәртібіміздің негізгі басымдықтары осындай.

Қазақстанның басты байлығы-адамдар.

Халықтың әл – ауқатын қамтамасыз ету-менің президент ретіндегі жұмысымның басты мақсаты. Сондықтан Мен бүгін, ең алдымен, қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бірқатар қосымша бастамаларды атап өткім келеді.

**БІРІНШІ БАСТАМА**

Ең төменгі жалақы деңгейін қайта қарау қажеттігі пісіп-жетілді деп санаймын. Бұл, бір жағынан, ең маңызды макро индикатор, екінші жағынан, әркім түсінетін көрсеткіш.

Ең төменгі жалақы мөлшері 2018 жылдан бері жоғарылаған жоқ. Әлемдік коронакризис халықтың табысына қысымды күшейтті. Бұдан басқа, ең төменгі жалақы деңгейі бойынша Қазақстан ТМД-ның бірқатар елдерінен төмен. Сондықтан 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыны ағымдағы қырық екі жарым теңгеден 60 мың теңгеге дейін ұлғайту туралы шешім қабылдаймын.

Бұл шара бір миллионнан астам адамға, ал жанама түрде барлық еңбекшілерге қатысты болады. Ол" көлеңкелі " жалақы қорын азайтады, оның мөлшері бүгінде 30-ға жетеді, мүмкін 40% декларацияланатын болады.

Ең төменгі жалақыны көтеру ішкі тұтынудың өсуі түрінде оң экономикалық әсер етеді. Бұл, сарапшылардың бағалауы бойынша, ЖІӨ-нің 1,5% - ға артуына алып келеді.

Сонымен бір мезгілде ең төменгі жалақыны салықтық, әлеуметтік және басқа да салаларда есептік көрсеткіш ретінде орынсыз пайдаланудан алшақтаған жөн.

Үкімет пен Парламенттен заңнамаға қажетті өзгерістер енгізуді ағымдағы жылдың соңына дейін келесі жылдың қаңтарында күшіне енуімен қамтамасыз етуді сұраймын.

**ЕКІНШІ БАСТАМА**

Қазақстанда 6,5 млн-нан астам адам жалдамалы жұмысшылар болып табылады. Сіз мұны жақсы білесіз. Олар үшін негізгі табыс көзі-жалақы.

Бұл ретте соңғы он жылда еңбекақы төлеу қорының өсуі кәсіпорындар иелері пайдасының өсуінен 60% - ға дерлік артта қалды. Осыған байланысты Үкімет бизнесті өз қызметкерлерінің жалақысын арттыруға ынталандырудың "жұмсақ" шараларын әзірлеуде.

Қызметкерлердің жалақысын арттыратын жұмыс берушілер үшін реттелетін сатып алу шеңберінде жеңілдіктер, сондай-ақ мемлекеттік қолдауға басым қолжетімділік көзделетін болады.

**ҮШІНШІ БАСТАМА**

Еңбекақы қорына жүктемені неғұрлым түсінікті және қарапайым ету қажет. Бұл әсіресе микро және шағын бизнес үшін айқын.

Мұндай бизнес үшін жиынтық жүктемені 34% - дан 25% - ға дейін төмендете отырып, еңбекақы төлеу қорынан бірыңғай төлемді енгізуді ұсынамын. Бұл бизнесті зейнетақы жүйесінің, әлеуметтік және медициналық сақтандыру жүйесінің толыққанды қатысушысы бола алатын мыңдаған қызметкерді көлеңкеден шығаруға ынталандырады.

Бұл мәселеде кампанияға жол беруге болмайды. Бизнес үшін сәтсіздіктер мен шығындарды болдырмау үшін тиісті төлем жүйелерін дайындау қажет. Жүйе 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс істеуі керек.

**ТӨРТІНШІ БАСТАМА**

2020 жылдан бастап педагогтар, дәрігерлер және әлеуметтік сала қызметкерлерінен 600 мыңнан астам азаматтық қызметшілердің жалақысы өсті.

Алайда бұл шара басқа азаматтық қызметшілерге әсер еткен жоқ. Бұл мәдениет саласының қызметкерлері, мұрағатшылар, кітапханашылар, техникалық қызметкерлер, қорықшылар, жүргізушілер және басқалар.

Сондықтан 2022 жылдан бастап 2025 жылға дейін мемлекет жыл сайын азаматтық қызметшілердің осы санаттарының жалақысын орта есеппен 20% - ға арттыратын болады. Жалпы, бұл бастама 600 мың қазақстандыққа тікелей әсер етеді.

**БЕСІНШІ БАСТАМА**

Тұрғын үй мәселесі әрқашан адамдар үшін басты мәселелердің бірі болады.

"Баспана хит" және "7-20-25" сияқты бағдарламалардың әрекеті жақын арада аяқталады. Сонымен қатар, нарықтық ипотека бойынша мөлшерлемелер әлі де жоғары және барлық қазақстандықтарға қолжетімді емес. Осыған байланысты біртұтас тұрғын үй бағдарламасы әзірленетін болады. Оның әкімшісі ұлттық даму институтына айналатын "Отбасы банк" болады. Банк алдында "бір терезе" қағидаты бойынша азаматтар арасында тұрғын үйді есепке алу мен бөлуді қамтамасыз ету міндеті тұр.

Мен зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану бастамасының оң әсерін атап өттім. Сондай-ақ, ол адамдарды жұмыс берушілерден "ақ"деп аталатын төлемді талап етуге итермеледі. Осы үрдісті қолдау үшін зейнетақы жинақтарының бір бөлігін кейіннен тұрғын үй сатып алу үшін "Отбасы банкінің" шотына жеткіліктілік шегінен жоғары аударуға рұқсат беру қажет деп санаймын. Бұл сондай-ақ қаражат жинау әдетін ынталандыруға, оларды дұрыс басқаруға мүмкіндік береді.

Құрметті депутаттар!

VII шақырылған бірінші сессия барысында Парламент 63 заң қабылдады.

Қос палатаның үйлесімді жұмысының нәтижесінде елімізде жүргізіліп жатқан жүйелі өзгерістер мен реформаларды іске асыру үшін заңнамалық негіз жасалды.

Бүгін Парламенттің кезекті сессиясы басталды. Біздің алдымызда көптеген маңызды міндеттер тұр. Барлық заң жобалары сапалы әрі терең пысықтаудан өтуге тиіс. Сіз әрқашан халықтың мүдделерін қорғауда табанды болуыңыз керек.

Әрбір шешімді тек қоғамның ғана емес, мемлекеттің де мүмкіндіктерін ескере отырып қабылдау қажет.

Сізге осы жауапты жұмыста сәттілік тілеймін!

Қымбатты отандастар!

Біздің бағытымыз мызғымас, мақсат айқын.

Біз оған жету үшін не істеу керектігін білеміз. Біз жоспарларымызды дәйектілікпен іске асырамыз және барлық бастамаларымызды соңына дейін жеткіземіз. Біз кез-келген қиындықтар мен қиындықтарға дайынбыз.

Мемлекет басшысы ретінде Мен бар күш-жігерімді халық игілігі үшін жұмсаймын.

Бүгінгі таңда біздің алдымызда тұрған міндеттерді шешу үшін мемлекет пен бүкіл қоғамды топтастыру қажет. Әйтпесе, ертең кеш болуы мүмкін.

Мемлекет басшысының курсына күмәнданатындардың бәрі жұмысты жеңе алмайды, мүмкін қандай да бір жолмен отырғысы келеді, Президенттің тапсырмаларын орындаудан жалтарады, менің ойымша, олар қызметінен кетуі керек.

Қазір біз дамуымыздың шешуші кезеңіне аяқ бастық. Мемлекеттік аппарат бірыңғай тетік ретінде жұмыс істеуге міндетті. Тек осы жағдайда ғана біз алға қойған мақсаттарымызға жетуді қамтамасыз етеміз.

Ұлттың бірлігі-еліміздің табысты болуының басты факторы. Біз біріккен кезде біз жеңілмейміз.

Халық "Келісім қайда болса, бақыт та сонда"деп бекер айтпайды ғой.

Біздің күшіміз-бірлікте! Бәріміз бірге еліміздің игілігі үшін жұмыс істейтін боламыз!

Біздің қасиетті Отанымыз Мәңгілік болсын!

Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөйлеген сөзі республикалық телеарналардың тікелей эфирінде, сондай-ақ порталда көрсетілді Tengrinews.kz.