**ЖАЛАЛ‐АБАД**

**шаарынын**

**2023-2026-жылдарга**

**Өнүгүү программасы**

**Февраль, 2023-ж.**

МАЗМУНУ

[I. КИРИШҮҮ](#_Toc531268414) 2

[II. УЧУРДАГЫ АБАЛДЫ ТАЛДОО 1](#_Toc531268415)

[II.I. ИЧКИ ЧӨЙРӨНҮ ТАЛДОО 1](#_Toc531268416)

[2.1. Географиялык фактор 1](#_Toc531268417)

[2.2. Ресурстук фактор 1](#_Toc531268418)

[2.3. Экономикалык фактор](#_Toc531268419) 11

[2.4. Инфраструктуралык фактор 1](#_Toc531268420)

[2.5.Саясий фактор 1](#_Toc531268421)

[II. II. ИЧКИ ЧӨЙРӨНҮ ТАЛДОО 1](#_Toc531268422)

[III. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН ЖАЛПЫ МАКСАТЫ](#_Toc531268423) 18

[IV.ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН ПРИОРИТЕТТҮҮ БАГЫТТАРЫ 1](#_Toc531268424)

[4.1. «Жергиликтүү жөнгө салуучу аспаптарды өркүндөтүү» багыты 1](#_Toc531268425)

[4.2. Курулушту уюштуруу. Турак жай курууга шартарды түзүү багыты](#_Toc531268426) 21

[4.3. “Жалал-Абад шаары – билим берүү жана жаштар борбору” багыты **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc531268427)23

[4.4. «Экономикалык өнүгүү» багыты 1](#_Toc531268428)4

[V. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН БЮДЖЕТ, ФИНАНСЫЛЫК МОДЕЛИ](#_Toc531268430) 25

[VI. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫНЫН МОНИТОРИНГИ ЖАНА БААЛОО 1](#_Toc531268431)5

[VII. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫН БАШКАРУУ](#_Toc531268432) 26

[ТИРКЕМЕ 1. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ АРАКЕТТЕРИ ПЛАНЫ](#_Toc531268433) 27

# КИРИШҮҮ

Жалал-Абад шаарынын 2023-2026-жылдарга социалдык-экономикалык Өнүгүү программасы (мындан ары – Өнүгүү программасы) жергиликтүү коомдун жана өзүн-өзү башкаруу органынын кийинки 4 жылда шаар тургундарынын жашоо шарттарын жогорулатуу боюнча милдеттерин жана багыттарын белгилейт.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 12-октябрындагы “2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук Программасы жөнүндөгү” №435 Жарлыгынын, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2021-жылдын 25-декабрындагы №352 токтому менен бекитилген “2026-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук Программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин иш-чаралар планынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2021-жылдын 23-декабрындагы №76 токтому менен бекитилген “2026-жылга чейин Жалал-Абад областын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын иш-чаралар планынын” негизинде бекитилген.

Тармактардан алынган маалыматтардын негизинде Программаны иштеп чыгууда шаардын өнүгүү багыттары, милдеттери жана чаралары аныкталган.

Программынын укуктук негиздери:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
3. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу» Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-майындагы «Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгуу боюнча жобосун бекитүү жөнүндөгү № 239-токтому;
5. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2018-жылдын 15-майындагы «Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына «Социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын иштеп чыгаруу боюнча методикалык жетекчилик жөнүндөгү» № 63-А буйругу жана Кыргыз Республикасынын өзүн-өзү башкаруу жана этникалык мамилелер боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Агентствосунун 2018-жылдын 16-майындагы № 01-18/56 буйругу менен бекитилген Жобо.

**II. УЧУРДАГЫ АБАЛДЫ ТАЛДОО**

# II.I. ИЧКИ ЧӨЙРӨНҮ ТАЛДОО

 Жалал-Абад шаары Кыргыз Республикасынын түштүк бөлүгүндө жайгашкан, Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Ош шаарларынан кийинки үчүнчү шаар болуп эсептелет. Жалал-Абад шаары 1877-жылы түзүлгөн, 1991-жылдын апрель айынан баштап Жалал-Абад облусунун борбору болуп саналат.

Жалал-Абад шаары республикабыздын башка шаарлары жана тышкы аймактары менен автомобилдик жолдор жана «Бишкек-Ош» автомагистралы аркылуу байланышат.

Шаардын экономикалык өсүшүнүн негизги шарты болуп, негизинен, ички керектөөнүн өсүшү, өндүрүш жана кызмат көрсөтүү тармагы болуп эсептелет. Өндүрүш тармагын өнүктүрүү багыттары - бул нефтини жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары. Шаардык экспортунун негизги беренеси кайра иштетилген нефть продукциялары болуп саналат.

## 2.1. Географиялык фактор

Жалал-Абад шаары Көк-Арт өрөөнүнүн Аюб-Тоо тоосунун жанынан, деңиз деңгээлинен 760 метр бийиктиктен орун алып, Бишкек шаарынан 540 км, Ош шаарынан 110 км аралыкта жайгашкан.

Шаардын жалпы аянты, Т.Тайгараев АБ менен биргеликте – 8828 га түзөт. Жакынкы Кытай мамлекетинин чек арасы менен Эркештамдын автоунаа жолунун аралыгы 355 км, Ош эл аралык аэропортуна чейин 110 км, Жалал-Абад шаарынан 5 км аралыкта деңиз деңгээлинен 975 м бийиктикте Жалал-Абад санаториясы жайгашкан. Ал жердеги минералдык дары суулар табигый байлык катары колдонулат.

Жалал-Абад шаарына 4 аймактык башкаруу: «Ч.Айтматов», «Курманбек», «Спутник», «Достук», Т.Тайгараев атындагы аймактык башкармалыгы кирет.

Шаардын аба ырайысы мээлүүн, жазы кургак, жайдын июль айында орточо температура + 27 С, кыштын орточо температурасы + 2 С, аба ырайынын жылдык орточо температурасы +12,9 С түзөт.

Шаардын ландшафты тоолуу жана адырлуу. Шаардын түндүк-чыгыш тарабында, 30-40 километр алыстыкта Арстанбап жана Кара-Алма жаңгак токойлору жайгашкан. Шаардын аймагына жакын Көк-Арт дарыясы агып өтөт. Андан сырткары, шаардын аймагынан 16 км узундуктагы Чоң-Арык жана Сел-Арык суулары агып өтөт.

Жалал-Абад Көк-Арт дарыясынын өрөөнүндө жайгашкандыгына байланыштуу нөшөрлөп жааган жамгырдан жана жер титирөөлөрдөн улам сел жана жер көчкүлөр болушу мүмкүн.

Шаардын экологиясынын булганышына «Кыргыз Петролеум Компани» ЖАК, “Баэль-3” ЖЧКнун нефтини кайра иштетүүчү завод, КУА “Жалал-Абад нефтини кайра иштетүүчү завод” ЖЧК, «Жылуулук» РАБ, “Мин Ксин”ЖЧК, “Скай” ЖЧК жана башкалар себеп болот.

## 2.2. Ресурстук фактор

**2.2.1. Табигый ресурстар**

Жалал-Абад шаарынан деңиз деңгээлинен 975 метр бийиктикте жайгашкан «Жалал-Абад» санаториясы минералдык сууларды өнүдүрөт, суунун өндүрүмдүүлүгү бир күндө 1 201 м3 түзөт. Суунун химиялык составы азот, хлоридно-гидрокарбонатносульфаттык минералдык суулардан турат. Суунун минерализациялоосу бир литрге 1,4-1,6 граммды түзөт.

«Жалал-Абад» санаториясынын борборунан 2 километр аралыкта №27 минералдык суу кени жайгашкан. Бул суу «Келечек» ЖАК тарабынан өндүрүлүүчү «Жалал-Абад №27» минералдык суусунун негизи болуп, бир жылда 4000 миң литрге жакын минералдык суу чыгарылат.

«Жалал-Абад» санаториясынын ден соолукту чыңдоо багытында туризмди өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүгү бар. 2022-жылдын жыйынтыгы менен «Жалал-Абад» санаториясы тарабынан 126,7 млн. сомдук кызмат көрсөтүлгөн.

**2.2.2. Демография жана эмгек потенциалы**

Жалал-Абад шаарынын элинин саны 2022-жылдын башында 125493 миң адамды түздү, анын ичинен, 52,3% аялдар жана 47,7% эркектер. Элдин саны 2022-жылдын ичинде 1,9% өсүүнү камсыз кылды. Калктын табигый өсүшү 2022-жылы 2354 адамды түздү. Үй чарбалардын өсүү саны 0,5% түздү жана жалпы 25565 чарба түзүлдү. Жалал-Абад шаарында Жалал-Абад облусунун райондорунан жана коңшу аймактардан орун алган ички миграциянын эсебинен акыркы жылдарга салыштырмалуу шаардын калкынын табигый өсүшү жогорулады.

 Жалал-Абад шаарынын калкынын санынын өсүшү 2028-жылга чейин ички миграциянын эсебинен, табигый өсүү жана шаарга жакын жайгашкан айылдардын кошулушу менен шартталат.

Шаардын тургундарынын этникалык курамын негизги улут катары кыргыз этностору түзөт, ал эми жалпы этникалык курамында: кыргыздар - 61,6%, өзбектер – 33,7 % жана башка улуттар – 4,7%.

Жалал-Абад шаарынын тургундарына жаш өзгөчөлүк боюнча талдоо жүргүзгөндө, эмгекке жарамдуу калктын саны 2022-жылда жалпы калктын санынын 60% түзсө, эмгекке жарамдуу жаштардын саны - 34,6% жана эмгекке жарамдуулардан жогору курактагылардын саны 5,4% түзөт.

Эмгекке жарамдуу калктын өсүү темпи эмгекке жарамдуу курактагылар жаш курактагылардын өсүү темпинен олуттуу артта калгандыгын белгилей кетүү керек. Алсак, акыркы 2 жылдын ичинде эмгекке жарамдуу курактагы калктын орточо жылдык өсүшү тиешелүүлүгүнө жараша 4,7% ды түздү, ал эми эмгекке жарамдуу шаар калкынын өсүшү 1,5% ды гана түздү. Шаарда жаш курактагы топтордун арасында 30 жаштан 34 жашка чейинки тургундар басымдуулук кылат.

Шаардын калкынын үлүшү жогору: 15 жаштан 40 жашка чейинкилер 42,6% түзөт, бул шаардын келечектеги өнүгүүсүнө жакшы база болот. 2022-жылдын маалыматы боюнча иш менен камсыз болгондордун саны 16862 адамды түзүп, алар шаардын жалпы эмгекке жарамдуу калкынын 25,4% ын түздү.

Жалал-Абад шаарында 2022-жылга кызматкерлердин орточо эмгек акысы 23031,4 сомду түздү. Мында 2022-жылга карата эмгек акынын деңгээлинин жогорулашы мурунку 2022-жылга салыштырмалуу Жалал-Абад шаарында 31,3% ды түзүп, 5488,8 сомго өстү. Шаардын калкынын керектөөчү товарларды сатып алууларынын негизги үлүшү базарларда ишке ашып, аларда чекене соода жүгүртүү жалпы шаардын 57,0% түзөт.

Калктын жыштыгы 1 км2 жерге 1413 киши. Шаардын калкынын 30% га жакыны Спутник аймактык башкаруусунда жашайт, андан тышкары шаарга 3 аймактык башкаруу (Ч.Айтматов, Курманбек, Достук) жана Т.Тайгараев атындагы 1 аймактык башкармалыкка С.Жээнбеков, Камандар, Качкынчы, Тоо Кызыл-Суу, Кыргызстан, Төш-Кутчу жана Кызыл-Суу 2 айылдары кирет.

Шаар тургундарынын эс алуусун уюштуруу үчүн облустук филармония, Барпы драм театры, тарыхый музей, 1 дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо борбору, 3 стадион, 18 спорт залы жана башка эс алуу жайлары, анын ичинде: 4 эс алуу багы, 2 борбордук аянт, 4 сквер, 7 соода борбору, 18 базар, 58 кафе, 11 ресторан, 19 чайкана иштейт.

Жалал-Абад шаарында 1 облустук китепкана шаардыктарга кызмат көрсөтөт. Шаардын эң кооз жерлеринин бири болуп, Азрети Аюбдун күмбөзү, совет доорунда бүткүл союздук курорт катары таанымал болгон “Жалал-Абад санаториясы”, “Санжыра” этникалык-фольклордук борбору, Аюб-Тоонун этегиндеги тарыхый музей эсептелет.

Аюб-Тоо тоосунун этегинде жайгашкан, ыймандуулар үчүн ыйык сыйынуучу жайлары бар. Азрети Аюбдун күмбөзү, шыпаалуу минералдык булактар, “Шор булак” эс алуу борбору шаардын негизги кооз жерлери болуп саналат.

Шаарда өзбек, уйгур, орус, татар-башкыр, тажик, “Ас түрк”, “Ата түрк” элдеринен турган этникалык маданий борборлору иш алып барат.

Мындан сырткары GIZ, АРИС бейөкмөт уюмдарынын аймактык өкүлдөрү өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

Шаардын демилгелүү топтору аркылуу шаардын [www.jalal-abad.gos.kg](http://www.jalal-abad.gos.kg) сайты түзүлгөн. Ал шаардын бардык кызматтарынын, мекеме-ишканалардын жана мэриянын жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгүн камтыйт.

**2.2.3. Билим берүү**

Жалал-Абад шаарында жалпы 20 мамлекеттик *(№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22)* жана 8 жеке менчик *(Курманбек Баатыр атындагы балдар лицейи, З.Нурматова атындагы кыздар лицейи, Билимкана – Жалал-Абад, Нур-Билим, Грамотеев, “Эверест”, М.Эгембердиева атындагы “Илим”, “Академия” )* мектептер бар.

2022-2023-окуу жылында жалпы 20 мектепке 27981 окуучу кабыл алынып, аларга 841 класс комплектиси түзүлүп, класстардын орточо сыйымдуулугу 33 окуучуну түздү. Мындан сырткары 8 жеке менчик мектепте 172 класс комплектисине 3952 окуучу, кечки сырттан окуу мектебине 4 класс комплектисине 155 окуучу кабыл алынган.

Жүргүзүлгөн анализдин негизинде жылына жалпы мамлекеттик билим берүү мекемелеринде жаңы окуу жылына карата орто эсеп менен алганда 1250дөн 2000ге жакын окуучу жаңыдан катталат.

2019-2020-окуу жылында окуучулардын саны - 23 514;

2020-2021-окуу жылында окуучулардын саны - 24 625;

2021-2022-окуу жылында окуучулардын саны - 26 253;

2022-2023-окуу жылында окуучулардын саны - 27 981 түзгөн.

2023-2024-жаңы окуу жылына окуучулардын саны 30 000ге чейин жетет.

**Шаардын окуучуларынын саны, адам.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2021-окуу жылы | 2021-2022-окуу жылы | 2022-2023-окуу жылы | 2023-2024-окуу жылы | 2024-2025-окуу жылы | 2025-2026-окуу жылы | 2026-2027-окуу жылы |
| 24 625 | 26253 | 27981 | **Болжолдуу саны** |
| 29681 | 31381 | 33081 | 34781 |

Тышкы жана ички миграциянын өсүшүнө байланыштуу, ошондой эле орус тили расмий тил катары эсептелгендиктен, шаар тургундарынын көбү балдарын орус тилдүү мектептерге же орус тилдүү класстарга берүүнү туура көрүшөт. 2022-2023-окуу жылында шаар боюнча 840 класс комплектелген болсо, анын ичинен, 379 орус тилдүү, 345 кыргыз жана өзбек тилдүү класстар. Ошол эле учурда орус тилдүү класстарда 35-50гө, кыргыз жана өзбек класстарда 20-25ке жакын балдар окушат.

Бирок, окуучулардын көптүгүнө жана класстардын жетишсиздигине байланыштуу №1, 2, 3, 5, 7, 16, 17, 21 орто мектептери 3 нөөмөт менен иштешип, балдарга билим берип келишет. Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 “Калктын саламаттыгын сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндөгү” токтомунун талаптарына туура келбейт. Негизинен, мектептердин сыйымдуулугу 10235 окуучуга ылайыкташтырылгандыгына байланыштуу бир орунда 2 ден бала олтурушат.

Ошондуктан шаардын автовокзал, Курманбек, Көк-Арт, Актилек, Жеңиш кичи райондорунун аймактарына жаңы мектептерди куруу менен, М.Бабкин атындагы №1 гимназия мектебине 375 орундуу, С.Давлетов атындагы №14 мектеп лицейине 350 орундуу, №17 орто мектебине 250 орундуу, Б.Осмонов атындагы №5 гимназия мектебине 500 орундуу, Т.Кошматов атындагы №10 гимназия мектебине 375 орундуу кошумча корпустарды куруу зарылдыгы бар.

Окуучулардын жылдан жылга көбөйүүсүнө же класстардын жетишсиздигине карабастан шаарда билим сапатын жогорулатуу максатында иш-аракеттер жүрүп келет.

**Мектеп окуучуларынын предметтер боюнча билим сапаты жана жетишүүсү**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **окуу жылдары** | **окуучулардын саны** | **предметтер боюнча билим сапаты** | **жетишүүсү** |
| 2019-2020 | 23467 / 779 | 55,08% | 99,97% |
| 2020-2021 | 25005 / 804 | 55,57% | 99,98% |
| 2021-2022 | 26253 / 820 | 55,61% | 99,94% |

**Мамлекеттик үлгүдөгү документтердин “Өзгөчөлөнгөн күбөлүк”, “Алтын тамга” артыкчылык аттестаттары боюнча**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **окуу жылдары** | **9-класс** | **11-класс** |
| **окуучунун саны** | **өзгөчөлөнгөн күбөлүк** | **окуучунун саны** | **“Алтын тамга” аттестатына катышкан окуучулардын саны** | **“Алтын тамга” аттестаты** |
| 2019-2020 | 1850 | 138 | 585 | 63 | 17 |
| 2020-2021 | 1840 | 160 | 638 | 60 | 37 |
| 2021-2022 | 1918 | 151 | 856 | 106 | 4  |

**Мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадасы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **окуу жылдары** | **катышуучунун саны** | **шаардык** | **областтык** | **республикалык** |
| **I** | **II** | **III** | **I** | **II** | **III** | **I** | **II** | **III** |
| 2018-2019 | 998 | 70 | 76 | 117 | 3 | 4 | 7 | - | - | - |
| 2019-2020 | 799 | 54 | 53 | 87 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | - |
| 2020-2021 | 1097 | 54 | 47 | 95 | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - |
| 2021-2022 | 1098 | 61 | 58 | 140 | 11 | 7 | 6 | - | - | - |

**Жалпы Республикалык Тестирлөө**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **окуу жылдары** | **Бүтүрүүчүлөрдүн саны** | **ЖРТ катышканы** | **110 го чейин балл алгандардын саны** | **110-230 гө чейин балл алгандардын саны** | **Алтын сертификат** | **орточо балл** |
| 2018-2019 | 511 | 445 | 118 | 303 | 6 | 123 |
| 2019-2020 | 585 | 506 | 164 | 309 | 1 | 122 |
| 2020-2021 | 638 | 544 | 208 | 295 | 2 |  125,6 |
| 2021-2022 | 856 | 728 | 300 | 417 | - | 126,5 |

**Эл аралык окуучулардын билимин алмашуу “ ФЛЕКС” программасынын жыйынтыгы боюнча**

|  |  |
| --- | --- |
| **Окуу жылдары** | **ФЛЕКС программасына катышкан окуучунун саны** |
| 2018-2019 | 3 |
| 2019-2020 | 3 |
| 2020-2021 | 1 |
| 2021-2022 | 3 |

**Шаардагы мектептерде мугалимдердин камсыздалышы 96,9% түзөт. Акыркы беш жылдагы мугалимдердин сапаттык курамы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **окуу жылдары** | **мугалим****дердин****жалпы саны** | **жогорку билимдүү** | **атайын орто билимдүү** | **КРдин Эмгек сиңирген мугалими** | **КРдин ББ мыктысы** |
| 2018-2019 | 1058 | 961 | 135 | 10 | 400 |
| 2019-2020 | 1058 | 888 | 135 | 10 | 400 |
| 2020-2021 | 1165 | 968 | 180 | 10 | 407 |
| 2021-2022 | 1175 | 975 | 200 | 10 | 407 |
| 2022-2023 | 1350 | 1042 | 290 | 10 | 580 |

Учурда орус тилдүү мектептерге 5 мугалим жетишпейт, себеби көпчүлүк билимдүү жаш кадрлар чет өлкөлөргө эмгектенгени кетишет, же борбор шаарыбызда калып иштөөгө аракет кылышат.

Андыктан аларды жумушка тартуу үчүн төмөндөгү шарттарды аткаруу зарыл:

* кызматтык батирлер менен камсыз кылуу;
* карьералык өсүү кепилдиги;
* кошумча сый акы төлөө.

Ал эми мектеп жашына чейинки балдардын санына токтолсок, 2023-жылдын 1-январына карата статистикалык маалыматка ылайык 0 жаштан 7 жашка чейинки балдардын саны 21021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **жаш курагы** | **бала** | **кыз** | **баары** |
| 0 | 1407 | 1286 | 2693 |
| 1 | 1370 | 1309 | 2679 |
| 2 | 1336 | 1307 | 2643 |
| 3 | 1355 | 1206 | 2561 |
| 4 | 1222 | 1197 | 2419 |
| 5 | 1101 | 1078 | 2179 |
| 6 | 1400 | 1245 | 2645 |
| 7 | 1630 | 1572 | 3202 |
|  **Жалпы** | **10821** | **10200** | **21021** |

 Учурда шаар аймагында 26 муниципалдык жана 14 (*Мамалак, Жоогазын, Познание-1, “Познание-2, Айбийке, Баластан-1, Симба, Биздин Келечек, «Бэмби», «Көпөлөк”, “Рабаят”, “Алтын ачкыч-Нур”, “Айбилим”, “Илим Хумор”)* жеке менчик мектепке чейинки билим берүү уюмдары бар. Анда 6132 (мамлекеттик балдар бакчасында – 5187, жеке менчик балдар бакчасында 945) бала тарбияланып, 34,2% түзөт. Учурда мектепке чейинки билим берүү мекемесине 1236 бала кезекте турат.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Жылдар** | **Мамлекеттик МЧББУ** | **Жеке менчик МЧББУ** |
| **Балдар бакчалар-****дын саны** | **Жалпы балдардын саны** | **Тайпанын саны** | **Балдар бакчалар-****дын саны** | **Жалпы балдардын саны** | **Тайпанын саны** |
| 2018-2019 | 22 | 4359 | 123 | 14 | 816 | 54 |
| 2019-2020 | 23 | 4572 | 122 | 15 | 856 | 56 |
| 2020-2021 | 23 | 4604 | 129 | 14 | 920 | 52 |
| 2021-2022 | 23 | 4222 | 130 | 14 | 945 | 54 |
| 2022-2023 | 26 | 5187 | 144 | 14 | 945 | 54 |

Жүргүзүлгөн анализдердин негизинде түзүлгөн таблицаларда балдардын жылдан жылга көбөйүп жаткандыгын байкоого болот. Ошондуктан жыл сайын мамлекеттик мекемелерге пайдаланууга берилип кеткен МЧББУнун имараттарын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-майындагы №291 сандуу токтомуна ылайык кайтарып алуу жана жаңы бала бакчаларын куруу иштери жүргүзүлүп келет.

**Алдыда төмөндөгү пайдаланууга берилип кеткен мамлекеттик мекемелер кайтарылып алынат жана бул аралыкта 5 МЧББУ кошумча курулат**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бала бакчанын № жана дареги** | **Ким тарабынан пайдаланып келет** |
| 1. | Курорт аймагындагы №3 балдар бакчасы | 1990-жылы жеке менчикке берилип кеткен |
| 2. | Комарова көчөсүнүн №8 дарегиндеги №9 балдар бакчасы | КР Өкмөтүнүн 19.01.2002-жылы №35 токтомунун негизинде  |
| 3. | Кыргыз Республикасы көчөсүнүн №128 дарегиндеги №13 балдар бакчасы | Жалал-Абад облустук юстиция башкармалыгы |
| 4. | Кашкина көчөсүнүн №8 дарегиндеги №34 балдар бакчасы | Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү |
| 5. | Тоголок-Молдо көчөсүнүн №7 дарегиндеги №24 балдар бакчасы | Жалал-Абад шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы |
| 6. | Жеңи-Жок көчөсүнүн №46 дарегиндеги №28 балдар бакчасы | №3 ҮДТ мекемеси  |

Жалал-Абад шаарында окуучуларга кошумча ийримдерге үйрөткөн 3 билим берүү мекемеси бар. Алар №1 Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр, №4 балдар өспүрүмдөр спорт мектептери жана “Ариет” балдар чыгармачылык борбору.

Жалал-Абад шаарынын аймагында 20 000ге жакын студенттерге юрист, экономист, мугалим, информатика, социолог, электрик ж.б. кесиптерге ээ кылып жана багыт берип келе жаткан жогорку, атайын орто жана кесиптик лицейлер бар.

2022-2023-окуу жылында жалпы жогорку, атайын орто жана кесиптик лицейлерде билим алган студенттердин саны 17 663 түзгөн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Окуу жайлардын аталышы** | **Студенттердин саны**  | **Мугалимдердин сапаттык курамы** | **Билим берүүнүн отличниги** | **Саламаттыкты сактоонун****отличниги**  | **Адистердин саны** |
| **Жергиликтүү**  | **Чет өлкөлүк** | **Илимдин кандидаты** | **Илимдин доктору** | **КРнын Эмгек сиңирген мугалими**  |
| Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети | 6577 | 3197 | 95 | 28 | - | 4 | 4 | 772 |
| К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети | 6624 | 394 | 39 | 5 | - | 14 | 3 | 274 |
| Заманбап Эл аралык университети | 1020 | 6 | 23 | 5 | - |  |  | 117 |
| Илимий изилдөө медициналык- социалдык институту (ИИМСИ) | 3 | 646 | 32 | 4 | - | 12 | 5 | 81 |
| Жалал-Абад “НУР” колледжи | 285 | 2 | - | - | - | 1 | - | 31 |
| Жалал-Абад медициналыкколледжи | 1378 | 11 | 1 | - | - | 15 | 25 | 80 |
| Жалал-Абад педагогикалык колледжи | 705 | 12 | - | - | - | 6 | - | 3 |
| Жалал-Абад маданият техникуму | 150 | - | - | - | - | 5 | - | 2 |
| №1 кесиптик лицей | 467 | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| №75 кесиптик лицей | 454 | - | - | - | - | 8 | - | 43 |
| **Жалпы:** | **17 663** | **4268** | **190** | **42** | **0** | **80** | **37** | **1301** |

**2.2.4. Саламаттыкты сактоо**

Жалал-Абад шаарында төмөндөгү облустук, шаардык жана жеке менчик саламаттыкты сактоо мекемелери иш жүргүзүп келет:

* Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал-Абад аймактык башкармалыгы;
* Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасы;
* Жалал-Абад облустук Р. Г. Бауэр атындагы кургак учукка каршы күрөшүү борбору;
* Жалал-Абад облустук кан борбору;
* Жалал-Абад облустук калктын репродуктивдик саламаттыгын сактоо борбору;
* Жалал-Абад облустук медициналык маалымат борбору;
* Жалал-Абад облустук Түштүк регионалдык илимий жүрөк-кан тамыр хирургия борбору;
* Жалал-Абаддагы областтар аралык “Бакыт” реабилитациялык борбору;
* Жалал-Абад областы боюнча кызматтын иш-аракетин координациялоо милдеттери жүктөлгөн Жалал-Абад шаардык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору;
* Жалал-Абад облустук сот-медициналык экспертиза борбору;
* Жалал-Абад облустук СПИДди алдын алуу жана ага каршы күрөшүү борбору;
* Жалал-Абад облустук психикалык саламаттык сактоо борбору;
* Жалал-Абад облустук үй-бүлөлүк медицина борбору;
* №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору жана 3 фельдшердик-акушердик пункттары (ФАП);
* Жалал-Абад шаардык кеңеш берүү, дартты аныктоо, тишти дарылоо бөлүмдөрү жана кургак учукка каршы диспансери.

Ал эми, жеке менчик “МедЛайн Кардио”, “Юрфа”, “Жармухамед”, “Лаборатория Бонецкого”, “Мээрим”, “Гепамед”, “Гемодиализ”, “Жалал-Абад медициналык борбор” ж.б.

Жалал-Абад шаарындагы жалпы 9 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана 3 фельдшердик- акушердик пункттарында (ФАП) жалпы 236 дарыгер эмгектенет. Аталган мекемелергеиммунолог, онколог, кардиолог, логопед, эндоскопист дарыгерлери, 5 үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна жана шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна 10 дарыгер жетишпейт, себеби бул кесипти аркалаган адистер республика боюнча жетишсиз болгондуктан жумушка тартуу кыйынчылыктары жаралып келет. Ошондой эле көпчүлүк жаш билимдүү кадрлар чет өлкөлөрдө айлык маянанын жогору экендигине, медицина кызматкерлерине жакшы шарттардын түзөлгөндүгүнө байланыштуу өлкөдөн сыртка кетүүдө.

Акыркы учурда калк арасында кан айлануу, тамак сиңирүү, дем алуу, нерв системалары, боордун циррозу, гепатит, онкология, бөйрөк, вирустук жугуштуу оорулар көп катталууда.

2022-жылдын жыйынтыгы менен шаар аймагындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору 120095 жаранга алгачкы медициналык жардамдарды көрсөтүшкөн. Бул жылга төрөт учурунда энелердин өлүмү катталган эмес. Ал эми 2628 кош бойлуу аял эрте көзөмөлгө алынып, 2360 *(2021-жылы 2425)* ымыркай төрөлгөн. Анын ичинен,26 ымыркай каза болуп, *(2021-жылы 28)* салыштырмалуу ымыркайлар 65ге аз төрөлүп, каза болгон ымыркайлар 4,3%га азайган жана энелердин өлүмү катталган эмес.

Калкка алгачкы сапаттуу медициналык кызматтарды көрсөтүү үчүн үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунун шарттарын жакшыртуу зарыл. Мисалга алсак, №1,4,5,8 үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна, Кызыл-Суу, Төш-Кутчу айылдарындагы фельдшердик-акушердик пункттарына жана ымыркайлардын өлүмүнүн алдын-алуу үчүн “Перенаталдык борбор” жана төрөт үйүнө кошумча заманбап жаңы имарат куруу зарыл.

## 2.3. Экономикалык фактор

**2.3.1. Жалпы экономикалык мүнөздөмөлөр**

2022-жылдын жыйынтыгы боюнча Жалал-Абад шаарынын өнөр жай өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси өткөн жылга салыштырмалуу 12,2%га өсүп, 6817,3 млн. сомду түздү.

Жалал-Абад шаарында 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча инфляциянын орточо деңгээли 14,7% ды түздү, бул өткөн жылга салыштырмалуу 1,2 пайызга көп.

**2.3.2. Өнөр жай жана өндүрүш потенциалы**

Шаардын ИДП түзүмүндө 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча өнөр жайдын үлүшү 49,8%, акылуу кызмат көрсөтүү 39,2%, курулуш, 8,7%, айыл чарбасы 2,3%ды түзөт. Экономикалык өсүү, негизинен, өнөр жай өндүрүшүнүн 30,9%га өсүүсүнүн эсебинен камсыздалды. Шаардын курулуш секторунун өнүгүшүнө мамлекеттик курулуш секторунун 2021-жылга салыштырмалуу 37,2%га өсүшү түрткү берди. Өнөр жай тармагында өндүрүлгөн продукциянын эң чоң үлүшүн «Кыргыз Петролеум Компани» ЖАК түздү. Ошондой эле «Жалал-Абад Электро» ААК, «Байэл-3» нефтини кайра иштетүүчү заводу, «КӨА Жалал-Абад нефтини кайра иштетүүчү заводу» ЖЧК, «Жалал-Абад электр тармактар ​​ишканасы», «Газпром-Кыргызстан» ЖЧК, «Дан-ЮГ» ЖЧК, «Келечек» ЖАК мекемелер чоң салымдарды кошту. Жогорудагы бардык ишканалардын жалпы үлүшү шаардын өнөр жай тармагынын жалпы продукциясынын орто эсеп менен 84-86%дан ашыгын түзөт.

Облуста иштеп жаткан 825 өнөр жайдын 61 өнөр жай ишканалары өз ишмердүүлүгүн шаарда жүргүзөт. Алардын арасында: «Келечек» ЖАК, «Дан Юг» ЖЧК, «Жалал-Абад электр тармактар ишканасы», «Кыргыз Петролеум Компани» ЖАК, «Нур» АК, «КЗЦА» ЖЧК, «ЖБИ» ЖЧК ж.б.

2022-жылы шаардын ишканалары тарабынан 2223,8 миллион сомдук продукция экспорттолсо, ушул эле мезгилдин ичинде шаарга 2383,6 миллион сомдук продукция импорттолгон.

Шаарда товарларды экспорттоодо негизги орунду «Кыргыз Петролеум Компани» ЖАК, «Жалал-Абад нефтини кайра иштетүүчү заводу» ЖЧКсы, «Нур» АК, «КЗЦА» ЖЧК , «Келечек» ЖАК, «СКАЙ» ЖЧК, «Вега плюс» ЖЧК, «Гедик» ЖЧК, «Лесной Продукт» ЖЧК жана «Фуд Лайф» ЖЧКалары ээлейт. Айрыкча, «Вега плюс» сыяктуу ишканалардын продукциялары алыскы чет өлкөлөргө, тактап айтканда, Европа мамлекеттерине экспорттолуп жаткандыгын айта кетүү керек.

**2.3.3. Шаардык бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү**

2020-2022-жылдар аралыгында шаардык бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруудагы айрым көйгөйлөр жаралган, анын себеби салык кодексинде аныкталган айрым төлөөчүлөрдүн түрлөрү үчүн “сатуудан алынуучу салык” алынып салынган. (2020-жылга салыштырмалуу жоготуу 35,2 млн. сомдон ашыкты түзгөн).

2022-жылдын жыйынтыгы боюнча шаардык бюджеттин кирешеси 734,6 миллион сомду, анын ичинен, республикалык бюджеттен түшкөн трансферттер 13,5 миллион сомду түздү.

**Шаардын киреше бөлүгү, миң сом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Киреше**  | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|   | Жалпы кирешелер жана алынган трансферттер | 437644,9 | 549090,5 | 734593,3 |
|   | Киреше + активдер жана милдеттенмелер (жерди сатуу) | 435422,6 | 543567,5 | 722959,1 |
| 1 | Кирешелер | 435140,5 | 542635,2 | 721084,9 |
| 11 | Салыктык кирешелер | 353783,3 | 400217,6 | 556159,8 |
| 111 | Киреше жана пайда салыгы | 317527,4 | 398982,8 | 374041,8 |
| 1111 | Киреше салыгы жана пайда |  |  |  |
| 11111 | Кыргыз Республикасынын резиденттеринен алынган киреше салыгы | 202933,2 | 263509,4 | 374041,8 |
| 1112 | Өзгөчө режимдеги салыктар | 58836,7 | 75310,7 | 113941,8 |
| 11121 | Бирдиктүү салыктын түшүүлөрү | 1169,0 | 1281,5 | 50448,0 |
| 11122 | Патенттик салык | 57667,6 | 74029,1 | 63493,7 |
| 113 | Мүлк салыктары | 55757,5 | 60162,7 | 66646,0 |
| 1131 | Мүлк салыгы | 34102,8 | 37949,8 | 42351,6 |
| 11311 | Кыймылсыз мүлккө салык | 24841,7 | 28327,8 | 30924,2 |
| 11312 | Кыймылдуу мүлккө салык | 9261,1 | 9621,9 | 11427,4 |
| 1132 | Жер салыгы | 21654,7 | 22212,9 | 24294,4 |
| 11321 | Айыл чарба багытында эмес жерлердин салыгы | 16705,3 | 16743,1 | 18442,0 |
| 114 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар | 36225 | 1234,8 | 1528,4 |
| 1141 | Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар | 35193,3 |  | 0 |
| 11412 | Сатуу салыгы | 35193,3 | 0 | 0 |
| 1144 | Жер казынасын пайдалануу салыгы | 1061,7 | 1234,8 | 1528,4 |
| 13 | Расмий алынган трансферттер  | 2222,3 | 5523,0 | 13508,4 |
| 13321 | Максаттуу трансферттер | 2222,3 | 5523,0 | 13508,4 |
| 14 | Салык эмес кирешелер | 81357,2 | 142417,6 | 163050,9 |
| 1415 | Ижара акысы | 23108,1 |  37587,8 | 41043,4 |
| 14151 | Пайдалуу кендерди же казылып алынган күйүүчү заттарды иштетүү үчүн төлөмдөр | 7,1 | 2,4 | 0 |
| 14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалангандыгы үчүн төлөм | 20701,4 | 32033,5 | 33931,6 |
|  | Жерди ижарага алуу үчүн төлөм | 19995,0 | 31233,9 | 33132,4 |
| 14153 | Мүлктү ижарага алуу үчүн төлөм | 2339,6 | 5552,0 | 7111,8 |
| 142 | Административдик жыйымдар жана мамлекеттик кызматтар | 54208,1 | 96242,8 | 121056,6 |
| 1422 | Административдик жыйымдар жана төлөмдөр | 5835,8 | 14300,4 | 17797,4 |
| 14222 | Мамлекеттик алымдар | 0 | 0 | 0 |
| 14221 | Алымдар жана төлөмдөр | 1851,5 | 2201,6 | 2231,1 |
| 14224200 | Таштандыларды чогултуу үчүн төлөм | 926,7 | 989,6 | 1066,8 |
| 14224300 | Унаа токтотуучу жай үчүн төлөм | 2297,1 | 9519,1 | 13458,5 |
| 145 | Башка салык эмес кирешелер | 334,7 | 3450,2 | 948,8 |
| 1423 | Акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн каражаттар | 48372,3 | 81942,4 | 103259,1 |
| 143 | Айыптар, санкциялар, конфискациялар | 125,1 | 4778,1 | 2,1 |
| 1431100 | Административдик айыптар | 125,1 | 47778,1 | 2,1 |
| 3 | Активдер жана милдеттенмелер | 282,1 | 932,3 | 1874,2 |
| 3111 | Башка имараттарды жана курулмаларды сатуу | 282,1 | 932,3 | 1874,2 |
|  |  |  |  |  |

Кирешелердин негизги булагы “киреше салыгынан” түшкөн акча каражаттар – 374 млн. сом (51%), патенттин негизиндеги салык – 63,5 млн сом (8,6), салыктык эмес кирешелер 163,1 млн сомду же 22,2%ды түзөт.

2020-2022-жылдар аралыгында шаардын салыктык эмес кирешелеринин түзүмүндө эң чоң үлүштү акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн кирешелер 60%ды түздү. Ал эми 2022-жылы өткөн жылга салыштырмалуу 6,1%га өсүп, 33,0 млн сомду түзгөн. Ошондой эле административдик жыйымдар жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр боюнча бир аз өсүү темпи байкалган. Тактап айтсак, 2022-жылы шаардын бюджетине мындай жыйымдар жана төлөмдөр 2021-жылга салыштырмалуу 25,8%га көбөйүп, 121,1 млн. сомду, анын ичинде, унааларды токтотуу үчүн төлөмдөр 13,5 млн. сомду түздү.

2022-жылы шаардык бюджеттин кирешеси 75,7% салыктардан, 22,3% салыктык эмес кирешелерден, 1,8% расмий трансферттерден жана 0,2% муниципалдык активдерден түзүлгөн.

Учурда КРдин Министрлер кабинети жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бирдиктүү бюджеттик-финансылык саясатты жүргүзүүдө. Ошону менен бирге республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосундагы мамилелер Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси менен жөнгө салынат.

Кодекске ылайык, муниципалитеттердин бюджетине киреше салыгы, жер казынасын пайдалангандыгы үчүн салык сыяктуу муниципалитеттин аймагында алынуучу мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдүн ченемдери аныкталган. Акыркы жылдары бул стандарттар туруктуу. 2022-жылы киреше салыгы боюнча чегерүүлөрдүн ставкасы 100%га чейин көтөрүлгөн. Жалал-Абад шаары үчүн стандарттардын жогорулашы жагымдуу жана шаардын бюджетинин киреше бөлүгүнүн өсүүсүнө алып келет.

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн толтурууда айыл чарба багытындагы эмес жерлерди жана калктуу конуштарды пайдалангандыгы үчүн жер салыгы жана патенттин негизиндеги салыктар боюнча да резервдер каралган.

Эгерде шаардык бюджеттин чыгашаларынын структурасын карай турган болсок, анда чыгашалардын негизги үлүшү турак жай-коммуналдык чарбага жана билим берүүгө туура келет.

**Шаардык бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн көрсөткүчтөрү, миң сом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Такталган план** | **2020- ж.** | **2021-ж.** | **2022-ж.** |
|  | **Бардыгы** | **485137,5** | **616851,6** | **801640,4** |
| 1 | Жалпы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр | 57939,0 | 56335,7 | 93204,0 |
| 2 | Коргоо | 3167,7 | 2827,7 | 3572,8 |
| 3 | Коомдук тартип | 2000,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Экономикалык маселелер | 157344,4 | 240924,6 | 251034,9 |
| 5 | Турак жай-коммуналдык чарба | 144413,1 | 164534,4 | 248523,3 |
| 6 | Эс алуу, маданият жана дин | 13495,2 | 22119,0 | 29880,4 |
|  | Саламаттыкты сактоо | 1000,0 | 0 | 0 |
| 7 | Билим берүү | 88528,1 | 120794,3 | 165399,7 |
| 8 | Социалдык коргоо | 10320,8 | 9315,9 | 10025,3 |
|  | Жылдын акырында карата балансы | 85566,8 | 112589,4 | 112312,4 |

Шаардык бюджеттин чыгашалары турак жай-коммуналдык чарбага (ЖКХ) - 248,5 млн. сом же жалпы бюджеттин 31,0%, билим берүү - 165,4 млн. сом же 20,6%, экономикалык маселелер боюнча - 251,0 млн. сом же 31,3%. Жалпысынан, бул 3 берене боюнча чыгашалардын көлөмү 2022-жылдын акырына карата болжол менен 664,9 млн. сомду же бюджеттин бардык чыгашаларынын 82,9%ын түздү.

2022-жылы турак жай-коммуналдык чарбада чыгашалар өткөн жылга салыштырмалуу 51,0%га өскөн, бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысынын жогорулашынын эсебинен болгон. Шаардык бюджеттин чыгаша бөлүгүндө жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө чыгашалар бир аз кыскарган (11,6%). Билим берүүгө учурдагы чыгашаларды жабуу 20,6%га, социалдык коргоого 1,2%га кыскарган. Шаар бюджетинде экономикалык маселелер былтыркыга салыштырмалуу 4%га өскөн.

Шаардын бюджетинин учурдагы артыкчылыктуу багыттары: шаардын санитардык тазалыгы, турак жай-коммуналдык чарба, билим берүү, муниципалдык мекемелердин, биринчи кезекте, мектептердин коммуналдык чыгымдары, муниципалдык менчикти учурдагы оңдоо.

Жалпысынан, 2022-жылы шаардын бюджетинин чыгаша бөлүгү 801,6 млн. сомду түздү, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 184,7 млн. ​​сомго же 29,9%га көп.

**2.3.4. Ишкердик потенциал**

2022-жылы шаарга инвестициялык киреше 7604,8 млн. сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 68,8%га жогорулады. Кирешелердин түзүмүндө негизги үлүштү ички инвестициялар ээлейт – 95,4%, чет өлкөлүк инвестициялардын үлүшү 4,6% түзөт.

Шаарда Жалал-Абад облустук «Кепилдик фонду» ААКму, «Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду», «Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун» өкүлдөрү кичи жана орто бизнеске жардам көрсөтүүдө. Аталган облустук “Кепилдик фонд” гарант катары чыгып, эгерде ишкердин насыя алуу үчүн күрөөсү жетишсиз болсо, банктарга кепилдик берет. Кепилдик фондунун иштеген бардык жылдары боюнча кепилдик алуучулардын түзүмүндө соода менен алектенген кредит алуучулар басымдуулук кылган.

 “Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду”, “Кыргыз-өзбек өнүктүрүү фонду” ишкерлерге төмөнкү пайыздык үстөк менен насыя беришет. Мындан сырткары, Жалал-Абад шаарында “ЖИА” Бизнес Ассоциациясы иш алып барып, “Ишкердикти колдоо борборунун” негизинде ишкерлерге керектүү кеңештерди берип келет.

**2.3.5. Долбоордук ишмердүүлүк тажрыйбасы**

Муниципалдык ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча шаар оң тажрыйбага ээ. Акыркы 2 жылда Жалал-Абад шаарында төмөнкү муниципалдык долбоорлор ишке ашырылып, дагы да иш жүргүзүлүүдө:

- «Жалал-Абад суу канал» башкармалыгы тарабынан Европа банкынын колдоосу менен ишке ашырылып жаткан «Жалал-Абад шаарынын суу түтүктөрүн реабилитациялоо» долбоорунун алкагында шаардын борбордук суу түтүктөрүн алмаштыруу жана реконструкциялоо иштери жүргүзүлүүдө, анын бюджети 8,2 млн. еврону түзөт.

- «Жалал-Абад Тазалык» муниципалдык ишканасына атайын техника сатып алуу, Жалал-Абад областтык өнүктүрүү фондунун колдоосу менен, долбоордун бюджети 18,2 млн. сом;

- №4 спорт мектебине кичи футбол аянтчасын куруу, бюджет – 4,6 млн. сом;

- Жалал-Абад шаарынын Аюп-Тоо участкасына флагшток жана стелла куруу, бюджет – 15,6 млн. сом ж.б.

## 2.4. Инфраструктуралык фактор

**2.4.1. Шаардын инфраструктурасы жана коммуникациясы**

 1916-жылы Жалал-Абад жана Андижан областтарынын ортосунда темир жол ишке киргизилген. Бул шаардын инфраструктурасын түзүүгө жана өнүгүүсүнө эң чоң түрткү болгон.

Темир жолдун «Жалал-Абад»-«Көк-Жаңгак» бөлүгү 1932-жылы аяктап, Көк-Жаңгак көмүр кени өндүрүшүнө кызмат кылган. Совет доорунда XX кылымдын биринчи жарымында элге керектелүүчү өндүрүш буюмдарын өндүрүүчү ири ишканалары түзүлгөн, шаарда шаар куруу жана транспорттук түзүмүн куруу башталган.

Учурда шаарда узундугу 415 километрди түзгөн жолдор бар, анын ичинен, 290 км, же 70% асфальтталган жана 30% шагыл төшөлгөн.

 Жалал-Абад шаарынын башка аймактардын шаарлары жана коңшу өлкөлөр менен темир жол, ошондой эле бардык аймактар жана кошуна өлкөлөр менен автомобилдик байланышы бар. Аэропорт ички аба каттамдарын кабыл алат жана 1773 х 35 м. аянтка асфальт төшөлүп бетондолгон конуу сызыгы бар. Аэропорт “Манас” эл аралык аэропорт” ААКтын карамагында, аэропорттун аэровокзалы саатына 50 жүргүнчүнү тейлей алат.

Шаарда жогорку жана төмөнкү чыңалуудагы узундугу 895,1 км. электр линиялары жана 708 даана трансформатордук подстанциялар бар.

Шаардын таза суусу 16 насостук станцияларындагы суткасына 57,2 м3. кубаттуулуктагы 24 артезиан скважиналарынан ишке ашырылат. Шаардагы суу түтүктөрүнүн жалпы узундугу 267,7 км., саркынды суу түтүктөрүнүн узундугу 80 километрди түзөт. Саркынды сууларды тазалоочу жабдыктардын кубаттуулугу 10000 м3. Жогоруда айтылган бардык объектилер Жалал-Абад суу канал башкармалыгы тарабынан тейленет.

##

## 2.5. Саясий фактор

Шаардын өнүктүрүү долбоорун башкаруу жана ишке ашыруу өлкөдөгү жана аймактагы саясий кырдаалдан көз каранды болот. Учурдагы мыйзамдарга ылайык шаардын мэрин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин муниципалдык кадрлар резервинде турган талапкерлердин арасынан дайындайт.

2021-жылы чакырылган шаардык кеңеш 3 саясий партиядан: «Ата-Журт» - 22 депутат, “Ыйман Нуру”- 4 депутат жана «Өнүгүү-прогресс» - 5 депутат болуп, 31 депутаттан турат.

Учурдагы саясий стабилдүүлүк Жалал-Абад шаарынын стратегиялык пландарын ишке ашырууга оң таасирин берет. Азыркы мезгилде өлкөнүн Стратегиялык планы кабыл алынып, бардык мүмкүнчүлүктөр аймактарды өнүктүрүүгө багытталган.

#

# II. Ички чөйрөнү талдоо

Тышкы чөйрөдө болуп жаткан процесстер жакынкы жылдарда шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө да белгилүү таасирин тийгизет. Алардын айрымдары шаардын экономикасын жана социалдык тармагын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизсе, башкалары шаардын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

Тышкы процесстерди талдоону төмөнкү аймактарга/домендерге бөлүүгө болот:

- тышкы саясий процесстер (өлкөнүн саясий курсу, ЕФБге мүчөлүк, Россиянын экономикасы менен байланышы ж.б.);

- миграциялык процесстер;

- мамлекеттик/тармактык программалар, мыйзамдарга өзгөртүүлөр;

- эл аралык өнүктүрүү агенттиктеринин ишмердүүлүгү (Дүйнөлүк банктын программалары/долбоорлору, ПРООН ж.б.);

- технологиялардагы өзгөрүүлөр (жаңы өндүрүш технологиялары, өндүрүштү жана башкарууну автоматташтыруу, интернет, социалдык тармактар, мобилдик байланыш, МКТнын кириши ж.б.), сырткы факторлордун ар бири экономиканын да, социалдык чөйрөнүн да өнүгүшүнө оң же терс таасирин эске алуу менен каралышы керек.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылда Жалал-Абад шаарын өнүктүрүү демилгеси жана Жалал-Абад шаарын өсүү чекиттеринин катарына кошуу – шаардын тышкы өнүгүүсүнө эң чоң таасирин тийгизүүчү жакынкы жылдардагы фактор.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын Регионалдык саясатынын Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планында бир катар иш-чаралар менен катар Жалал-Абад шаарында жүргүзүлүүчү иш-чаралар да белгиленген.

Бул пландын алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети шаарды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо максатында Жалал-Абад шаарынын мэриясына Жалал-Абад шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгууну сунуштады. Шаарды райондорго бөлүү жана жерге жайгаштыруу эрежелери (*Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-мартындагы №107-р токтомун караңыз*).

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жардам берүү Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги, Кыргыз Республикасынын Президентинин Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кадр кызматы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик агенттиги менен бирге жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча методикалык колдонмо кабыл алып, колдонууга сунушталды.

 Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы жана Министрлер кабинетинин газ менен камсыздоо жаатындагы “Газпром-Кыргызстан” ЖЧКасы тарабынан ишке ашырылып жаткан демилгеси шаарды газ менен камсыздоо тутумун реконструкциялоону жана жакшыртууну камсыздайт, бул жарандардын жашоо шартын жакшыртат.

 Шаардын өнүгүү программасын иштеп чыгууда ички жана тышкы факторлорду жыйынтыктоодо SWOT-талдоо усулу колдонулган. Талдоо объектиси болуп, ички таасирлердин күчтүү жана алсыз факторлору болуп саналат, муну менен шаар эмнеге таасир бере алат, мүмкүнчүлүктөр жана коркунучтар – бул, тышкы чөйрөнүн таасир берүү факторлору.

**SWOT талдоо**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артыкчылыктар** | **Кемчиликтер** |
| - чакан жана орто бизнестер менен иш алып барган финансы-кредиттик мекемелердин бардыгы;- ишкерлер үчүн «ЖИА‐Жалал‐Абад бизнес Ассоциациясынын болушу;- улуттук ашкананы талап кылган тамак аштарды сунуштоочу коомдук тамактануучу жайлардын өнүгүшү; - шаардагы Жалал-Абад санаториясынын орун алышы;- шаар жетекчилеринин чакан жана орто бизнести өнүктүрүү зарыл экендигин түшүнүүсү;- 60%дан көп шаар тургундары эмгекке жарамдуу курактагыларды түзүшү; - чакан жана орто бизнесттерди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн шаардагы чоң өнөр жай ишканаларынын иштеп жаткандыгы;- ишкерлик боюнча бай, тарыхый тажрыйбасы бар элдер менен географиялык жана маданий жакындыгы;-салыштырмалуу жаштардын чакан жана орто бизнести өнүктүрүүдө инновацияларды тез адаптациялоо жана адам ресурстарынын сапатын жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрү; - экономиканын салыштырмалуу тең салмактуу түзүлүшү;-жумушсуздуктун төмөндүгү;-шаардагы иштеп жаткан ишканалардын өз продукцияларын башка өлкөлөргө экспорттоосу;- муниципалдык менчикти башкаруу боюнча укуктук-ченемдик актылардын болушу;- бизнести өнүктүрүү жана жаңы рынокко чыгуу үчүн (IT, интернет) технологияларын колдонуу; - аймактын жаратылыш ресурстары; -“Бишек-Ош”, “Түндүк-түштүк” республикалык маанидеги автомагистралга жакындыгы, аэропорт жана темир жолдун болушу; | - калктын жана ишкерлердин финансылык сабаттуулугунун төмөндүгү;- шаарда орто жана жогорку билимдин сапатынын төмөндүгү;- чектелүү рынок көлөмдөрү жана эл аралык рынокко жетүүгө чектөөлөр;- насыяларды жана займдарды алууда пайыздык үстөк акылардын жогору болуусу;- жаңы технологияларды колдонуу тажрыйбасынын чектелиши;- көмүскө экономиканын чоң үлүшү;- экономикалык өнүгүүгө шарт түзүүдө муниципалдык жана мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүндө макулдашуунун жоктугу; - шаардын экономикасында жеке ишканалардын начар өнүгүшү;- шаардык канализация жана тазалоо тутумдарынын эскилиги;- саламаттык сактоо мекемелеринин материалдык-техникалык базасы калкка жетишерлик кызмат көрсөтүү үчүн толук шарттар түзүлгөн эмес;- мектепке чейинки билим берүү мекемелериин жетишсиздиги;- эл аралык өнүктүрүү институттарынын инфраструктураны өнүктүрүү долбоорлорунун аздыгы;- жаңы ишкана курууга жер аянттарынын жоктугу;- шаардагы автобустардын эскилиги; - турмуш тиричилик калдыктарын кайра иштетүү көйгөйү; - шаар жолдорунун талапка толук кандуу жооп бербегендиги, тротуарлардын аздыгы;- көчө жарыктандырууларынын жетишсиздиги ;- балдар ойноочу аянтчалардын аздыгы;- ирригация тутумдарынын начардыгы;- эл аралык аэропорттун жоктугу. |
| **Мүмкүнчүлүктөр** | **Коркунучтар** |
| - республиканын түндүктөгү аймактары менен соода жүргүзүүнү өнүктүрүү;- ден соолукту чыңдоо жана сыйынуу туризмдерин өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү; - локалдуу баскычта жаңы технологияларды өнүктүрүү; - “Өсүү точкаларындагы шаар” программаларынын алкагында республикалык бюджеттен каражаттарды алуу мүмкүнчүлүгү; - Сузак районунун Ырыс, Барпы, Таш-Булак айыл аймактарынын шаарга жакын жайгашкан айылдарынын аймагын кошуу менен шаарды кеңейтүү; - эл аралык долбоорлор жана донорлор менен иштөө үчүн мэриянын ишмердүүлүгүн жандандыруу; - ишкерлер үчүн жеңилдетилген каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу; - коомдук долбоорлорду ишке ашыруу боюнча демилгелүү топтордун ишмердүүлүгүн жандандыруу. | - айыл чарба продукцияларын экспорттоонун тɵмөндөшү; - ички миграция жана адамдык капиталдардын Бишкек шаарына жана башка өлкөнүнүн аймактарына чыгып кетүүсү; - билим берүү сапатынын төмөндүгү;- макроэкономикалык абалдын туруксуздугу;-коомдогу диний радикалдашуунун күчөп жаткандыгы;- шаардын энергетикалык субьектилеринин энергетикалык, технологиялык жабдыктарын, запас бөлүктөрүн, металл, буудай азыктарын камсыздоодо жана сырьелорду алуунун башка өлкөлөргө көз карандылыгы;- коомдун этникалык бөлүнүшү. |

Ошондой эле Жалал-Абад шаарынын өнүгүшүнө терс таасир берүүчү тышкы маанилүү процесстердин арасында төмөнкүлөрдү баса белгилеп кетүүгө болот:

- ички миграция, шаар инфраструктурасына болгон жүктүн жана өз алдынча иштегендердин санынын өсүшүнө алып келүүчү себептер;

- чакан жана орто бизнес субъектилеринин тышкы рынокко чыгуу татаалдыгы.

#

# III. Өнүгүү программасынын жалпы максаты

Жалал-Абад шаарынын өнүгүү программасынын негизги максаттуу аудиториясы – анын жашоочулары. Шаар тургундары бул өнүгүү Программасынан пайда табуучулар болуп саналат. Ошондой эле максаттуу аудиторияга инвесторлор жана туристтер кирет.

Өнүгүү Программасынын максаты шаар 4 жылдан кийин ички жана тышкы инвесторлорду тартуу менен кызмат көрсөтүү жана соода жүгүртүүгө негизделген, билим берүү, спорт жана маданият кызматтарын алууга жетиштүү ресурстар менен камсыздалган, өнүккөн реалдуу секторунун болушу. Жаратылыш ресурстарын жана шаардын маданий-тарыхый мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен, республиканын башка аймактарынан, ошондой эле жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келүүчү туристтердин санын көбөйтүү, муниципалдык өнүгүү долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашырууну жана калктын, чакан жана орто бизнес субъектилеринин шаарда акселераттык экономикалык жандануусун камсыздоо.

Жалал-Абад шаары – Кыргызстандагы алдыңкы илимий-билим берүүчү бороборлордун бири, жеткиликтүү турак жай, өнүккөн инфраструктурасы жана коммуникациясы бар жаштар шаары.

 Жалал-Абад шаары – бул аймактык жана эл аралык бизнес үчүн, ден соолукту чыңдоо жана эс алуу, сыйынуу үчүн калктын жашоого жана иштөөгө ыңгайлуу чөйрөсү бар өсүү точкасы. Жалал-Абад шаарынын экономикадагы негизги багыттары болуп, өлкөнүн жана аймактын экономикадагы, саясаттагы жана маалымат мейкиндигиндеги келечектеги жана учурдагы өлкөнүн туристтик багыттарын же логистикалык бизнес схемаларын камтыган интеграциясына көңүл буруу эсептелет.

Максаттуу аудиториянын Өнүгүү Программасынан негизги күтүүлөрү жергиликтүү маанидеги маселерге тиешелүү болуп, шаар өнүгүүсүндө төмөнкү башкы тапшырмаларды өзүнө камтыйт:

- шаар аймагынын инфраструктурасы жана көрктөндүрүүсү;

- экономикалык өнүгүүсү;

- социалдык кызматтар: сапаттуу билим берүү, маданият жана башка.

- муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу;

- коомдук коопсуздук жана этностор аралык мамилелер жана толеранттуулук;

- шаар калкынын жана ага жакын жайгашкан калктуу конуштардын жашоо деңгээлинин өсүшү;

- приоритеттүү тапшырмаларды аткаруу үчүн ресурстарды пайдалануу;

- шаардын жер ресурстарын натыйжалуу башкаруу;

2018-2040-жылдарга Улуттук стратегияга ылайык, шаардын өнүгүшүн аныктоочу негизги баалуулуктары жана принциптери:

- шаар тургундарынын жашоо шарты жана деңгээли;

- туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн натыйжалуу башкаруу;

- бизнести стимулдаштыруу үчүн алдыңкы тажрыйбаларды колдонуу менен натыйжалуу чечимдерди кабыл алуу;

- шаардын зарыл болгон маанилүү маселелерин чечүүдө шаардыктарды катыштыруу;

- мэриянын жана шаардык кеңештин ачык-айкын отчеттуулугу.

**Калктын оюн эске алуу менен приоритеттүү өнүгүү багыттары:**

- шаардын коомдук инфаструктурасын түзүү жана өнүктүрүү (шаардык инфраструктура);

- шаар тургундары жана коноктору үчүн коопсуздук деңгээлин жогорулатуу жана камсыздоо (коопсуз чөйрө);

- шаардагы, жакынкы калктуу конуштардагы чакан жана орто бизнеске шарттарды түзүү жолдору, жергиликтүү жана чет элдик капиталдарды тартуу менен туруктуу экономикалык өнүгүүнү камсыздоо (экономикалык ɵнүгүү);

- шаардын билим берүү, илимий жана маданий потенциалын өнүктүрүү (адам капиталы);

- шаар тургундары үчүн ыңгайлуу шаардык чөйрө (коомдук мүмкүнчүлүк, коргоп турган айлана-чөйрө жана эс алуу, жер которуу жана логистика);

- шаардын маанилүү маселелерин чечүүдө шаардыктардын активдүү катышуусу үчүн шарттарды түзүү (жергиликтүү жөнгө салуучу инструменттерди колдонуу).

Шаардын жашоочуларынын жашоо-турмуш мейкиндигин модернизациялоо, бизнестик, административдик, маданий объектилерди, тарыхый жана кооз жерлерди сактоо менен Жалал-Абад шаарын өнүктүрүү үчүн жер ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу. Шаар келечекте узак мөөнөттүү 20-30 жылдык горизонтто шаардык мейкиндикти уюштуруучу борбордук моделге өтүшү керек.

Бул үчүн шаардын борбордук бөлүгүндө, шаардын четки аймактарында жана кичи райондорунда социалдык-экономикалык ишмердүүлүктү топтоонун жаңы пункттарын түзүүнү стимулдаштыруу зарыл. Шаар төмөнкү социалдык-экономикалык өнүгүү борборлорун түзүү менен өнүгүүсү керек:

* административдик аянт;
* инфраструктуралык аянт;
* экономикалык аянт жана экономикалык өнүгүү үчүн техно борборлор;
* экономикалык жана социалдык пилоттук долбоорлорду өнүктүрүү үчүн келечектүү аянттар.

Тандалып алынган моделде мэриянын ролу:

* шаардыктар үчүн ыңгайлуу шаардык чөйрөнү, о.э. шаардыктардын эс алуусу үчүн кызыктуу, ыңгайлуу коомдук жайларды түзүүдө;
* ички жана тышкы инвесторлорду тартууга , анын ичинде, шаардын муниципалдык долбоорлоруна катышуу жагымдуу шарттарды түзүүдө;
* муниципалитеттин аймагында ыңгайлуу жана эркин бизнес жүргүзүүгө шарттарды тузүүдө.

 Жалал-Абад шаарынын өнүгүү Программасы, биринчи кезекте, коомдук жайларды көрктөндүрүүнү жакшыртууга жана эконмиканы өнүктүрүүгө багытталып, төмөнкүлөрдү өзүнө камтыйт:

- маданиятты жана спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү;

- шаардагы муниципалдык транспорттун иштөөсүн камсыздоо жана коомдук транспорттордун ишин жөнгө салуу;

- турак жай жана коммуналдык кызматтарды сунуштоону камсыздоо;

- коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү;

- сапаттуу жолдор, жөө жана велосипедде жүрүүчүлөр инфраструктурасы;

- шаардык аймакта локалдык борборлорду түзүү;

- социалдык инфраструктураны өнүктүрүү жана жакшыртуу, анын ичинде, билим берүү тармагын да;

- онлайн, мобилдик түрдө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жөнүндө калкка маалымдоо;

Инвесторлорду тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү төмөнкүлөрдү камтыйт:

 - өнөр жай, туризм, курулуш жана билим берүү ж.б. тармактарда экономикалык өнүгүүнү камсыздоо жана инвестицияларды тартуу;

- туристтик объектилерди жана кооз жайларды пайдаланууну жана коргоону көзөмөлгө алуу, тарыхый райондорду текшерүү жана эски имараттардын багытын өзгөртүү.

#

# IV. Өнүгүүнүн приоритеттүү (Программа алдындагы) багыттары

Тапшырмалар, иш-чаралар, алардын аткарылышы, күтүлүүчү натыйжалар жана жооптуулар жөнүндө кеңири маалымат 1-тиркемеде көрсөтүлгөн.

##

## 4.1. “Жергиликтүү жөнгө салуучу инструменттерди жакшыртуу” багыты

Шаарды өнүктүрүү программасына киргизилген амбициялуу максаттарды жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен, анын ичинде, республикалык бюджеттен, инвесторлордун жана донордук уюмдардын каражаттарынын эсебинен олуттуу каражат талап кылынат. Ошону менен бирге көрүлүп жаткан чаралар Жалал-Абад шаарындагы ишкердикти өнүктүрүүнүн жалпы абалын жакшыртууга тийиш.

Шаардын генералдык планын иштеп чыгуунун алкагында өнөр жай зонасынын (200 гектарга жакын аянтты) аймагын шаардын четине чыгаруу, аймагын кеңейтүү иштерин улантуу зарыл.

Шаарды аймактык өнүктүрүү маселесин чечүү үчүн Сузак районунун шаарга чектеш калктуу конуштарынын (Таш-Булак айылы, Комсомол айылы, Ирригатор айылы, Ынтымак айылы жана ипподромдун аймагы) пайдаланылбай калган аймактарын (ФПС) пайдалануу зарыл.

Кошумча ресурстарды табуу жана кыска мөөнөттүн ичинде ишкердик ишти жөнгө салуунун инструменттерин түзүү максатында төмөнкүдөй маанилүү милдеттер чечилет:

- коомчулуктун катышуусу менен генералдык планды жана деталдуу пландын долбоорун иштеп чыгуу;

- айыл чарба багытындагы эмес жерлерге салыкты эсептөөдө шаарда бизнес жайгашкан аймактын жагымдуулугуна жараша зоналык коэффициентти иштеп чыгуу жана белгилөө;

- муниципалдык менчиктин объектилерин ижарага берүүдөгү ачык-айкындыкты камсыз кылуу;

- мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорунда да, чектерде да жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө бизнести максималдуу, ачык тартуу боюнча жергиликтүү укуктук-ченемдик актыларды кабыл алуу (укуктук актыларды кабыл алуу, аймакты санитардык тазалоо, катуу калдыктарды чыгаруу, көрктөндүрүү); жергиликтүү кеңештин чечимдери менен бекитилген сынактык жол-жоболор.

Бул багыттагы иштерди деталдуу пландаштыруу, маселени кошумча изилдөө үчүн тышкы эксперттерди (ПРООН, GIZ, USAID, АРИС, ЮНИСЕФ, JICO ж.б.) тартуу жана алуу зарылчылыгы бар.

Фокус-топтун катышуучуларынын 2022-жылдын 15-ноябрындагы Спутник, Ч.Айтматов, Курманбек, Достук аймактык башкаруу мекемелеринин жашоочуларынын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун негизинде төмөнкү көйгөйлөр аныкталды:

- жолдордун, тротуарлардын начар абалы, алардын жоктугу;

- заманбап балдар аянтчаларынын жоктугу;

- ирригациялык системанын жоктугу;

- электр линияларынын жер асты менен жүргүзүлбɵгөндүгү;

- саркынды суу түтүктɵрү боюнча маселелер ж.б.

**4.2. Курулушту уюштуруу. Турак жай курууга шартарды түзүү.**

Пландоо мезгилинде турак жай курулуш процессин уюштурууну жакшыртуу улантылат, көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун, мамлекеттик ипотекалык компания жана жеке ишкерлер менен өнүктүрүүгө жардам көрсөтүлөт. Курулуш объектилерин инженердик инфраструктура менен камсыздоого көмөктөшөт.

Ал эми МИКтин (Кыргыз-Россия фонду) жана мамлекеттик жеке өнөктөштүктөр алкагында, инвесторлорго курулуштарды жана шаар аймагындагы объектилерди, анын ичинде, шаардын социалдык тармагын бекемдөө максатында социалдык маанилүү объектилерин каржылоого тартуу улантылат.

 2023-жылдан 2027-жылга чейин жалпы аянты 79,9 миң метр квадратты түзгөн турак жайларды пайдаланууга берүү пландаштырылууда.

Жалал-Абад шаарында акыркы 3 жылда жол кырсыгынын (ЖКК) саны өсүү тенденциясы менен жол кырсыгынан каза болгондордун саны да өсүүдө. Шаардагы жол кырсыктарынын санын азайтуу үчүн заманбап видео көзөмөл системасын орнотуу жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо маселелери боюнча социалдык жарнамаларды орнотуу пландалууда. 2022-жылга салыштырмалуу 2027-жылга (100 миң адамга) жол кырсыгынан каза болгондордун көрсөткүчү эки эсеге кыскарышы керек.

Келечекте Жалал-Абад шаары, анын тургундары жана коноктору үчүн коопсуз шаарга айланышы керек. Ал үчүн мэриянын орто мөөнөттүү келечекте муниципалдык жеке өнөктөштүк аркылуу орнотулган видео көзөмөл системаларын иштетүү менен кылмыштуулуктун алдын алуу, жакырчылык деңгээлин жана жумушсуздукту кыскартуу башкы механизимге айланат. Видео көзөмөл системалары жолдо жүрүүнүн коопсуздугун жогорулатат, шаардагы укук бузууларды изилдөө жана кылмышкерлерди издөөдө натыйжалуулугун жогорулатат, ошондой эле шаар бюджетин толтурууга көмөк болот.

Жалал-Абад шаарында коопсуз чөйрөнү түзүүдө органдардын коомчулук менен бирдиктүү иш-аракетин жандандыруу ролуна өзгөчө маани берилет. Мэриянын жана жарандык коом институттары менен биргеликте төмөнкү формада ишке ашырууга болот:

1) жарандык коомдун институттарына коомдук тартипти сактоо боюнча чараларды ишке ашырууда жана укук бузуучулар жана социалдык терс чөйрөдөгү адамдар менен алдын алуу иштерин жүргүзүүдө көмөк көрсөтүү;

2) укук коргоо органдарынын коомдук бирикмелеринин мүчөлөрүн, милициянын штаттан тышкаркы кызматкерлерин, аймактык башкаруулардагы коомдук алдын алуу борборлорунун мүчөлөрүн коомдук тартипти сактоодо өзгөчөлөнгөн жарандарды сыйлоо;

3) аймактарда калктуу конуштардын тазалыкты сактоо эрежелерин бузгандыгы, ошондой эле калктуу конуштарда тазалыкты жана тартипти камсыз кылуу эрежелерин сактабагандыгы, таштанды ыргыткандыгы үчүн салынган айыптар жөнүндө коомчулукту маалымдоо, шаар мэриясына тартипсиздиктер жөнүндө маалымат берген жарандарды кубаттоо, колдоо;

4) курулуштарда, жерди пайдаланууда жана башка тармактарда мыйзам талаптарынын сакталышына коомдук көзөмөл жүргүзүүнү ишке ашыруу;

5) терс көрүнүштөрдүн бирдиктүү алдын алуу иштерин алып баруу (ичкилик, баңги зат колдонуу ж.б.), бирдиктүү рейд, көзөмөл, укуктук тарбия берүү жана калкты агартуу, ж.б. багыттар.

6) бардык жалпы билим берүүчү мектептерде жана бала бакчаларда видео көзөмөл системасын орнотуу.

Чөйрөнүн коопсуздугуна жетүү үчүн башка маселелер:

- мэриянын жана укук коргоо органдарынын студенттер, жогорку класстагы мектеп окуучулары арасында тарбиялык аңгемелешүүлөрдү жогорку окуу жайлардын жетекчилиги менен биргелешип жүргүзүү;

- жолдордогу жана жеке коопсуздукту сактоо боюнча социалдык жарнамаларды берүү.

Келечекте коомдук тарнспорттун ишин жакшыртуу үчүн мэрия муниципалдык-жеке өнөктөштүк механизмин колдонуу аркылуу шаардыктар үчүн шаар ичинде жүрүүгө артыкчылыктуу транспорт түрүнө айлана турган коомдук транспортту өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу. Коомдук транспортту өнүктүрүүнүн принциптеринин бири экологиялык жактан таза продукцияны колдонуу менен муниципалдык жана жеке каттамдарды ишке киргизүүгө болот.

Жөө жүргүнчүлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, ошондой эле велосипед транспорту үчүн инфраструктураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат.

Велотранспортту турукташтыруунун эң башкы жолу – бул, велосипед инфраструктурасын өнүктүрүү.

Коюлган максаттарды ишке ашыруу:

- шаарда жол тармактарын өнүктүрүү, коомдук транспорт үчүн сызыктарды түзүү;

-мэриянын алдындагы жүргүнчүлөрдү ташуу автобазасын экологиялык жактан таза продукцияны колдонгон же электро-автобустар менен толуктоо менен модернизациялоо жана кеңейтүү;

- коомдук транспорттордун тейлɵɵсү үчүн тендер өткөрүүдө экологияга зыянсыз автобустар болуусун критерийлерде көрсөтүү;

- велотранспорт үчүн инфраструктураны өнүктүрүү.

Шаар үчүн таштандыларды кайра иштетүү үчүн инветиция тартуу өтө маанилүү. Анын жыйынтыгында шаардын экологиялык абалы жакшырат.

Өнүктүрүү боюнча тапшырмалар:

- шаардын жашыл плантацияларынын бирдиктүү базасын түзүү;

- инвесторлорду тартуу менен жалбырактуу жана ийне жалбырактуу жашыл көчөттөрдүн, бадалдардын, күнөсканасын жана питомниктерин түзүү;

-шаардын көчөлөрүн, эс алуу жайларын, скверлерин жана башка аймактарын көрктөндүрүү;

-шаардын эс алуу жайларында, скверлеринде жана башка жашыл аймактарында жашыл зоналарды отургузуу, анын ичинде, шаарды көрктөндүрүү эрежелерине ишкерлердин карамагындагы аянтарды жашылдандырууну киргизүү;

Шаардагы коомдук жайларды өнүктүрүүдө шаардын маданий абалына көңүл буруу маанилүү. Жалал-Абад шаарынын өзгөчө тарыхы бар, бирок советтик индустриялаштыруу жылдарында тарыхый, туристтик мааниге ээ болгон бардык объектилер демонтаждалып, же баштапкы көрүнүшү өзгөртүлгөн. Ушуга байланыштуу туристтик багыттагы тарыхый-маданий объектилерди түзүү үчүн объектилерди реконструкциялоону жандандыруу зарыл.

Иштеп жаткан музейди өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурулат, экскурсияларга тексттик коштоону иштеп чыгуу менен, тарыхый маселелер, легендалар киргизилет жана англис тилине которулат. Бул багыттагы жумушчуларды кесипке даярдоого жана квалификациясын жогорулатууга басым жасалат. Шаардын музей коллекцияларынын электрондук базасын түзүү маанилүү милдет болуп саналат. Музейлерге баруу шаардын туристтик маршруттарына киргизилип, музейлер тууралуу маалымат шаардык мэриянын сайтына жайгаштырылышы керек.

Ошондой эле шаардын китепканасын куруу иштери жүргүзүлөт. Китепканаларда IT-борбор, өнүктүрүү жана коворкинг борборлору, ошондой эле стартап-акселераторлор (ишкерлерди тартуу менен) түзүлөт.

Шаардын мэриясы шаар тургундарын шаарда өткөрүлүүчү маданий иш-чараларга көбүрөөк катышууга үндөйт.

Максаттарга жетүү жолдору:

- тарыхый маселелерди жана легендаларды камтыган экскурсияларды тексттик камсыздоону өнүктүрүү бөлүгүндө маданий жана эс алуу мекемелеринин материалдык-техникалык базасын жаңылоо (кошумча англис тилинде);

- музейлердин, китепканалардын жана башка мекемелердин маанилүүлүгүн пропагандалоо боюнча шаардык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү. Социалдык тармактар, мэриянын сайты аркылуу;

- маданият мекемелеринин кадрларын даярдоо жана англис тилин билгендиги үчүн мэрия тарабынан үстөк акы төлөө;

- тарыхый жана маданий эстеликтерин реставрациялоого, ошондой эле жаңыларын курууга демөөрчүлөрдү тартуу;

- ведомстволук уюмдар тарабынан кызмат көрсөтүү аркылуу театралдык жана музыкалык искусствону колдоо;

- ар кандай сынактарды жана башка иш-чараларды өткөрүү жана сыйлыктарды тапшыруу аркылуу шаардык мектептердин окуучуларын музыка жана искусствонун башка түрлөрүн үйрөнүүгө стимулдаштыруу.

«Коомдук мейкиндиктер» багыты боюнча ишти деталдуу пландаштыруу үчүн маселени кошумча изилдөө үчүн адистерди тартуу жана алардан кеңеш алуу зарыл.

##

## 4.3. “Жалал-Абад шаары – билим берүү жана жаштар борбору” багыты

Мектептерде жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарында билим берүүнүн сапаттуулугу боюнча милдеттер:

* шаар аймагындагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарында жана жалпы мекемелеринде билим алып жаткан окуучулардын коопсуздугун сактоо максатында аталган имараттарга мониторинг жүргүзүү;
* мектеп жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарын куруу үчүн шаар аймагындагы жер тилкелерине мониторинг жүргүзүү;
* жеке инвесторлорду тартуу менен мектепке чейинки билим берүү уюмдарын же кошумча корпустарды курууну уюштуруу;
* өз багытында пайдаланылбай жаткан мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын имараттарын кайтарып алуу;
* инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү үчүн жеткиликтүү шарттарды түзүү;
* шаардагы мектептердин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу;
* шаардык мэрия тарабынан сапаттуу билим берген, ийгиликтерди багындырган окуучуларды тарбиялаган мугалимдерге жана тарбиячыларга социалдык колдоолорду көрсөтүү менен сый акы берүү;
* шаар аймагына муниципалдык жаңы мектептерди куруу менен билим сапаты күчтүү эл аралык денгээлдеги мектептердин филиалдарын ачууну уюштуруу.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишинин маанилүү багыттарынын бири болгон массалык спортту мындан ары өнүктүрүү милдеттери:

* калктын спорт менен машыгуусуна жагымдуу шарттарды түзүү максатында жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана инвесторлорду тартуу менен муниципалдык жана жеке менчик спорттук инфраструктураларды өнүктүрүү (стадион, спорттук аянтчаларды, веложолдорду куруу, мектептердин спорт аянтчаларын реконструкциялоо ж.б.);
* калктын спорт менен машыгуусуна жагымдуу шарттарды түзүү;
* дени сак жашоону жайылтуу боюнча иштер улантылат жана калктын бардык катмарларынын арасында массалык спорттук жана ден соолукту чыңдоо иш-чараларынын саны көбөйөт;
* Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн спорттук ийримдерге катышуу үчүн жеңилдиктерди жаратуу;
* Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар спорт менен машыгуу үчүн атайын аянтчаларды куруу;
* спорт тармагында мамлекеттик - жеке менчик механизмин (МЖМ) өнүктүрүү.

##

## 4.4. «Экономикалык өнүгүү» багыты

Бул чөйрөнү өнүктүрүү боюнча милдеттер:

- өсүү чекиттерин түзүү аркылуу туризмди өнүктүрүү;

- айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча өндүрүштүк объектилердин тармагын, продукцияны экспорттоо үчүн кластерлерди өнүктүрүү;

- рынокту модернизациялоо программасын ишке ашыруу, акыркы керектөөчү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүчү заманбап форматтын стандарттарына жооп берген жаңы жайларды, инфраструктураны куруу.

Шаардын экономикалык жана маданий артыкчылыктарынын негизинде, туризмди өнүктүрүү шаардагы ишкердик чөйрөнү өнүктүрүүгө салым кошот жана андан ары экономикалык өсүш үчүн капиталдын топтолушун стимулдай алат. Туризмди өнүктүрүү боюнча милдеттерди алдыга жылдыруу үчүн шаардын мэриясы шаардын ишкерлери менен гана чектелбей, ишкерлер ассоциациясы жана шаардагы этностордун өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болушу керек. Мэриянын, ишкерлердин жана калктын этникалык топтору тарабынан туризмди өнүктүрүүнүн маркетингдик стратегиясын аныктоо жана кабыл алуу биринчи кезектеги милдет болуп саналат.

Стратегияны ишке ашырууда мэрия сүйлөшүүлөрдүү координациялоочу жана багыттоочу ролду ойнойт, бизнес-форумдарга катышат, маалыматты шаардын сайтына жайгаштырат ж.б.

 Негизги бизнес-идеясы – шаарда үч туристтик өсүү пунктун уюштуруу («курорт», «туристтик ринг», «ресторандардын ар түрдүүлүгү»). Бул пункттарды түзүү бири-бирин толуктап, кызмат көрсөтүүлөрдү жана товарларды өз ара сатып алуу жана сатууну стимулдаштырат. Туристтик пункттар башка бизнес багыттарын өнүктүрүүгө салым кошот жана шаарга инвесторлорду тартат (тышкы гана эмес, ички да).

 Жеке медициналык борборлорду тартуу менен иштеп жаткан курорттун базасында «Курорт» туристтик пункту катары заманбап медициналык кызматтардын комплексин көрсөтөт. "Жакшы шаарда дарылык касиети бар суу" аттуу чекит өнүктүрүү маркетинг бренди: мэрия шаарда алдыңкы медициналык борборлордун (жергиликтүү жана чет элдик) филиалдарын же өкүлчүлүктөрүн ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек. Ошону менен бирге курорттук зонада дарыланып жаткан адамдарды жайгаштырууга конкуренцияны түзүү максатында шаарда жеке конок үйлɵрүнүн санын кɵбөйтүүгɵ болот.

 Ресторандарда жана кафелерде ошондой эле этникалык маданияттын элементтери бар жайларда мейманкана кызматтары (негизинен иштеп жаткан кафелердин, ресторандардын, мейманканалардын, турак жайлардын базасында) «Ресторандык ар түрдүүлүк» туристтик пункту улуттук диаспоралардын салттуу тамактары (аштын ар түрдүү болгон вариацияларындагы ж.б.) же башка бренддер (мисалы, легендарлуу «Байчечекей балмуздагы») менен тамактануу кызматын 10дон кем эмес көрсөтүүгө негизделет.

 Коомдук тамактануу кызматтарын көрсөтүүнү жакшыртуу жана туристтик кызматтарды жайылтуу үчүн шаардын ресторандарынын маркетинг бренди болушу зарыл. Салттуу тамактарды сунуш кылган кафе, ресторандарды куруу үчүн инвесторлорду издөө жана тартуу менен этникалык маданияттын элементтери бар жайларда (бар болгон мейманканалардын же турак жайлардын базасында) мейманканалык тейлөөнү жакшыртуу, Жалал-Абад шаарындагы улуттук диаспоралардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү туризмди өнүктүрүүгө түрткү берет. Балким, базарда тамак-аш, жарым фабрикаттар, сувенирлер жана шаардын улуттук диаспораларынын башка буюмдары (кездеме, кийим-кече, бут кийим) сунушталган соода павильондору ачылат. Инвесторлор (спонсорлор) катары этникалык диаспоралардын өкүлдөрү болгон ири бизнесмендерди, меценаттарды тартуу сунушталат.

 Жалал-Абаддын туризмдеги артыкчылыктарын ишке ашыруу аймактын эң кооз 7 жерлери болгон (Сары-Челек көлү, Беш-Арал коругу, Арсланбап табигый жаңгак токойлору, орто кылымдагы Шах-Фазил күмбөзү, Чычкан капчыгайы, Кара-Токой өрөөнү, Саймалуу-Таш улуттук паркы) туристтик жайларга турларды уюштуруу.

 Негизги пункттардан сырткары, шаардын туристтик мүмкүнчүлүктөрү табигый жергиликтүү сезондук мөмө-жемиштерди жана жашылчаларды (жүзүм, инжир, мисте, анар, дарбыз жана хурма, кургатылган коон жана өрүк ж.б.) өстүрүүдөгү шаардын артыкчылыктарына негизделген.

# V. ӨНҮГҮҮ БЮДЖЕТИ. ФИНАНСЫЛЫК МОДЕЛИ.

5.1. Моделдик чыгымдарды эсептөө (инвестициялык жана операциялык чыгымдар)

 Бул өнүктүрүү программасынын алкагында Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан социалдык имараттарды куруу, жолдорду реконструкциялоо, маданий эс алуу жайларын, турак жай-коммуналдык чарба инфраструктурасын модернизациялоого, логистикалык кызмат көрсөтүүгө жана башка багыттарга багытталган бир нече долбоорлор демилгеленүүдө.

 Инвестициялык сунуш катары жалпы инвестициялык чыгымдар 2168,0 млн. сомду түзгөн бир катар долбоорлор сунушталды.

 Болжолдуу киреше (чегерүүлөрдүн ченемдерин жогорулатуу жана учурдагы процесстердин натыйжалуулугун жогорулатуу жана программалык иш-чаралардын эсебинен мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү) болжол менен 450-500 миллион сомду түзөт.

 Бул программада көрсөтүлгөн долбоорлорду ишке ашыруунун эсебинен жергиликтүү бюджеттин кирешесин 100 млн. сомго көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

# VI. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫНА МОНИТОРИНГ жана БААЛОО

Мониторинг жана баалоо (МжБ) шаардын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын ишке ашырууну башкаруунун натыйжалуу инструменти болуп саналат. МжБ системасын түзүү Программаны ишке ашыруунун башкаруусунун натыйжалуу инструменти болуп саналат. МжБ системасын түзүү Программаны ишке ашыруу процессине калкты тартуу мүмкүнчүлүгүн түзөт.

Өнүктүрүү Программасын ишке ашырууну мониторинг жүргүзүү жана баалоо 1-тиркемеде белгиленген шаарды өнүктүрүү Программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын негизинде Жалал-Абад шаардык кеңеши тарабынан бекитилген Мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча жумушчу тобунун мүчөлөрү тарабынан жүргүзүлөт.

Мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча жумушчу тобуна төмөнкүлөр кирет:

- Жалал-Абад шаарынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери;

- максаттуу топтордун өкүлдөрү (жаштар,ата-энелер, ишкерлер жана б.у.с.), МЭУ;

- Жалал-Абад шаарындагы бейөкмөт жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү.

- шаардык кеңештин депутаттары.

Өнүктүрүү Программасына мониторинг жүргүзүү жана баа берүүнүн деталдуу графиги МжБ топ тарабынан иштелип чыгат. МжБнын жыйынтыгы боюнча Өнүктүрүү программасын ишке ашырууга баа берүү жана Программаынын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында ага мүмкүн болгон оңдоолорду киргизүү боюнча чечимдер кабыл алынат.

МжБ планы жана МжБ натыйжалары боюнча маалымат жарандарга жеткиликтүү болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана Жалал-Абад шаарынын веб-сайтында жайгаштырылышы керек. Баалоо үчүн эң актуалдуу чөйрөлөр инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу болуп саналат, мында жарандар курулуштун, оңдоолордун жана башка иштердин өз убагында аткарылышына жана сапатына баа берет. Долбоордун аткарылышына 50% жана 100% аткарылган иштердин этаптарында мониторинг жүргүзүү сунушталат.

**VII. Өнүктүрүү Программасын башкаруу**

Жалал-Абад шаарын өнүктүрүү программасынын субъектилери болуп төмөнкүлөр саналат: мэр жана мэриянын кызматкерлери, муниципалдык мекемелер, шаардык кеңештин депутаттары, өнөктөштөр, Өнүктүрүү программасын ишке ашырууга түздөн-түз катышкан “Өнүгүү субъектилери” (жеке ишкерлер, активисттер жана Жалал-Абад шаарынын маданият, жаштар кыймылы, спорт, шаардык аялдар уюмдарынын жетекчилери).

Өнүктүрүү Программасын башкаруу үчүн төмөнкү чаралар ишке ашырылды:

1. Өнүктүрүү Программасынын иш-чаралар Планын аткаруу боюнча мэриянын тиешелүү структуралык бөлүмдөрүнө тапшырмалар берилди жана жооптуулар дайындалды.

2. Жооптуу кызматкерлер тарабынан ар бир кварталда бир жолу программаны ишке ашыруу боюнча шаар мэринин алдында отчет берүү белгиленди;

3. Шаар мэри жылына бир жолу 1-марттан кечиктирбей шаардык кеңештин жана коомчулуктун алдында отчет берүү белгиленди;

Өнүктүрүү программасын натыйжалуу ишке ашыруу үчүн өнөктөштөр, “өнүгүү субъектилери”, бенефицарлар (пайда көрүүчүлөр) шаардын мэринин ачык отчетуна чакырылат.

# ТИРКЕМЕ 1. ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Тапшырмалар** | **Чаралар/иш-аракеттер** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү натыйжалар (индикаторлор)** | **Жооптуу аткаруучулар** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Жергиликтүү жөнгө салуучу инструменттерди өркүндөтүү**
 |
| **Максаты**: Шаарды туруктуу өнүктүрүү үчүн рыноктук экономикалык мамилелерге шайкеш келген башкы планды жана башка ченемдик- укуктук актыларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу |
| 1.1. | Калктын катышуусу менен башкы планды иштеп чыгуу | - башкы планды иштеп чыгуу үчүн каражаттарды тартуу; - башкы план иштелип чыккандан кийин долбоорду коомдук талкуулоону өткөрөт;- коомчулуктан түшкөн сунуштарга ылайык башкы планды жыйынтыктоо. | 2023-ж. | Башкы пландын долбоору боюнча коомдук угуулар өткөрүлдү.Шаарда жагымдуу инвестициялык климатты жана керектүү инженердик-транспорттук инфраструктураны калыптандыруу үчүн шарттар түзүлдү. | Жалал-Абад аймактык шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы  |
| 1.2. | Коомчулуктун катышуусу менен деталдык пландын долбоорун иштеп чыгуу | - деталдуу планды иштеп чыгуу;- деталдуу пландын долбоорун иштеп чыккандан кийин долбоорду коомдук талкуулоону өткөрсүн жана келип түшкөн сунуштарга ылайык документти жыйынтыктайт. | 2023-2026-жж. | Шаардык бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн.Тендер өткөрүлүп, иштеп чыгуучу тандалган.Деталдык пландаштыруу долбоору боюнча коомдук угуулар өткөрүлдү.Шаарда жагымдуу инвестициялык климатты жана керектүү инженердик-транспорттук инфраструктураны калыптандыруу үчүн шарттар түзүлдү. | Жалал-Абад аймактык шаар курулушу жана архитектура бакшармалыгы  |
| 1.3. | Тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү иш-аракеттери | Жалал-Абад шаарынын аймагында кѳрктѳндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча типтүү эрежелерге Жобо иштелип чыгылды | 2023-2025-жж. | Катуу турмуш-тиричилик калдыктарды чогултуу жана чыгаруу, санитардык тейлѳѳ жана аймакты тазалоо иштерин уюштуруу, Тартипти, тазалыкты жана кѳрктѳндүрүүнү камсыз кылуу, жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү.  | Жалал-Абад шаарынын мэриясынын керек-жарак рыногу жана кызмат кѳрсѳтүү департаментинин алдындагы санитардык инспекция бѳлүмү  |
| 1.4 | Аэропортту жана жазаларды аткаруу мекемелерин жылдыруу  | Объектилерди шаардын сыртына которуу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине сунуштарды даярдоо. | 2023-2026-жж. | Жылдырылган мекемелердин ордуна кѳп кабаттуу үйлѳрдү, бизнес борборлорду, социалдык мекемелерди куруу.  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы |
| 1. **«Инфраструктураны жана жашоо үчүн жагымдуу чөйрөнү өнүктүрүү»**
 |
| 2.1. | Жолдорго капиталдык ремонт жүргүзүү жана жолдорду куруу | Ленин, Пушкин, Индустриальный, Т.Байзаков, Манас, Б.Осмонов көчөлөрүндө капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт.Шаардын асфальт болбогон 20 км. узундукта жолдору долбоордун негизинде курулат. Маяковский жана Н.Айтматова кѳчѳлѳрүнѳ кѳпүрѳ куруу менен жолдор ачылат;Назаров, Т.Байзаков, Балтагулов, М.Бабкин кѳчѳлѳрү кеңейтилет  | 2023-ж. 2024-2026-жж.2023-2024-жж. | Жалал-Абад шаарына келген конокторго, айдоочуларга, жарандарга жакшы шарт түзүлдү.  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы |
| 2.2. | Тротуарларды жана веложолдорду куруу | Мырзакул Болуш кѳчѳсүнѳ санаторияга (веложолу менен) чейин, Горький, З.Жамашев, Балтагулов, Ж.Абдырахманов, Б.Осмонов, Курманбек, Кыргыз Республикасы, Манас, Т.Тайгараев, Пушкин, Барпы-Сейил, Токтогул, Ленин, Кыргызстан айылы, жалпы 20,0 км. узундукта тротуар куруу  | 2023-2024-жж. | Жалал-Абад шаарына келген конокторго, айдоочуларга, жарандарга жакшы шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жол башкармалыгы |
| 2.3. | Кѳчѳлѳрдү жарыктандыруу  | Т.Тайгараев, Достук, Курманбек, Ч.Айтматов, Спутник аймактык башкаруу мекемелерине караштуу кѳчѳлѳрдүн жарыктандыруу системаларын оңдоо, куруу  | 2023-2026-жж. | Жалал-Абад шаарына келген конокторго, айдоочуларга, жарандарга жакшы шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, коммуналдык чарба жана кѳрктѳндүрүү департаменти |
| 2.4. | Жаш балдар ойноочу аянттарды куруу  | Т.Тайгараев, Достук, Курманбек, Ч.Айтматов, Спутник аймактык башкаруу мекемелерине караштуу кѳп кабаттуу үйлѳрдүн алдына заманбап балдар ойноочу аянттарды куруу  | 2023-2026-жж. | Жалал-Абад шаарына келген конокторго, жарандарга жакшы шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, коммуналдык чарба жана кѳрктѳндүрүү департаменти |
| 2.5. | Ирригация системаларын жакшыртуу  | Ж.Абдырахманов, Б.Осмонов, Курманбек, Манас, Токтогул, Ленин, Балтагулов, Пушкин, Ленин жалпы 20,0 км. узундукта темир бетон куурларын орнотуу  | 2023-2024-жж. | Шаарды жашылдандырууга, бак-дарактардын куурап калуусун алдын алууга шарт түзүлдү.  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жол башкармалыгы |
| 2.6. | Суу менен камсыз кылуу, канализация жана тазалоочу курулмалардын маселелери | “Жалал-Абад шаарынын суу менен камсыздоо жана канализация системасын реабилитациялоо” долбоорунун 2-фазасын ишке ашыруу- Спутник, Кѳк-Арт кичи шаарчаларындагы борбордук суу түтүктѳрүн алмаштыруу, жеке секторго 6100 даана суу эсептегичтерин орнотуу.- КОС2 саркынды суу түтүктѳрүн кабыл алууучу жайды реконструкциялоо.С.Ибраимов, Островский, Б.Осмонов, Арча-Бешик, К.Тыныстанов, Ленин, Кыргыз Республикасы, Крылов, Пугачев, Л.Толстой, Чайковский, Горький, Курманбек ж.б. кѳчѳлѳрүнѳ саркынды суу түтүктѳрүн орнотуу  | 2023-2024-жж. | Жалал-Абад шаарынын калкын жана мекемелерин туруктуу жана жеткиликтүү ичүүчү суу жана санитардык-гигиеналык, экологиялык коопсуздугу камсыздалды | Шаардык мэрия, Жалал-Абад суу канал башкармалыгы  |
| 2.7.  | Шаардын аймагына техникалык суу чыгаруу  | 8 даана скважина куруу  | 2023-2024-жж. | Шаарды жашылдандыруу жана кѳрктѳндүрүүгѳ шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы |
| 2.8. | Шаардын аймагын кѳрктѳндүрүү жана жашылдандыруу  | Шаардын бардык аймагына декоративдүү бак-дарактарды жана гүлдөрдү отургузуу | 2023-2026-жж. | Жыл сайын шаардын бардык аймактарына бак-дарактар, гүлдөр отургузулду | Жашылдандыруу жана кѳрктѳндүрүү чарбасы  |
| 2.9. | Шаардын аймагына кѳп кабаттуу үйлѳрдү куруу  | Жени-Жок, Б.Осмонов, М.Бабкин, Р.Азимов, Манас, Токтогул, Мамыр-Батыр, Манас кең, Пушкин, Ж.Бакиев, З.Жамашев кɵчɵлɵрү  | 2023-2026-жж. | Жеке ишкерлер жана мамлекеттик ипотекалык компаниясынын «Менин үйүм программасынын» алкагында кѳп кабаттуу үйлѳр курулуп, ар бир үй-бүлѳнүн батирге болгон муктаждыгын чечүүгѳ мүмкүнчүлүк түзүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы  |
| 2.10. | Жеке секторлоду жана чарбалык объектилерди жаратылыш газы менен камсыздоо | Жалал-Абад шаарынын айрым калктуу конуштарын газдаштыруу (Достук жана Курманбек кичи райондору) | 2023-2026-жж. | Жеке секторго газ түтүктѳрү курулуп, электр энергиясын үнѳмдѳѳгѳ шарт түзүлдү | Газпром ЖЧКсунун Жалал-Абадгаз филиалы |
| 2.11. | Жаш балдар ойноочу комплекс куруу | Долбоордук-сметалык документацияларды даярдап, балдар үчүн оюн комплексин куруу | 2023-ж. | Балдар үчүн муниципалдык оюн комплекси ачылды | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти |
| 2.12. | Шаардык жол башкармалыгынын базасында асфальт-бетон заводун куруу | Техникалык шарттарды иштеп чыгуу жана подрядчыны тандоо | 2023-ж.  | Шаар жолдорун куруу жана оңдоо үчүн асфальт чыгарылды | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жол башкармалыгы  |
| 2.13. | Шаардык жол башкармалыгынын базасында темир-бетон буюмдарын чыгаруучу заводун куруу | Техникалык шарттарды иштеп чыгуу жана подрядчыны тандоо | 2023-ж. | Шаардын керектѳѳлѳрү үчүн темир-бетон буюмдарын жасап чыгарылды | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жол башкармалыгы |
| 2.14 | Т.Тайгараев аймактык башкармалыгынын Тоо Кызыл-Суу айылына кичи ГЭС куруу | ГЭС курууга тийиштүү иш кагаздарын даярдоо жана курулушун көмөк көрсөтүү | 2023-2026-жж. | Соц. пакет жылына 800 миң сом, 10 жаңы жумуш орун түзүлдү, 2,5 Мега Ватка чейин электр энергиясы ѳндүрүлүүдѳ.  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, муниципалдык менчик башкармалыгы  |
| 1. **Коопсуз чөйрө**
 |
| 3.1. | Шаардын жарандарынын жана конокторунун коопсуздугун камсыздоо | Шаардын борбордук жолдоруна видео көзөмөл системасын орнотуу  | 2023-2024-жж. | Видео көзөмөл орнотуу менен жарандардын коопсуздугун жана укук бузуулардын деңгээлин азайтуу. Таштандыларды туура эмес жерге таштагандыгы үчүн факт менен чара кѳрүүгѳ шарттар түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы  |
| 3.2. | Эс алуу багын куруу  | Ленин кѳчѳсүнѳ бардык шарты менен эс алуучу жай куруу  | 2023-ж.  | Шаардын жарандарына келген коноктордун эс алуусуна шарттар түзүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти  |
| 3.3. | Токтогул кɵчɵсүндɵгү скверди ремонттоо  | Шаардын борбордук бѳлүгүндѳгү скверди толугу менен ремонттон ѳткѳрүү  | 2023-ж. | Шаардын жарандарына келген коноктордун эс алуусуна шарттар түзүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти  |
| 3.4. | Аюп-Тоо участкасынын айланасын кѳрктѳндүрүү  | Жалал-Абад аталышындагы стелланы куруу, айланасын жашылдандыруу, кѳрктѳндүрүү  | 2023-ж. | Шаарга жарандарына келген коноктордун эс алуусуна шарт түзүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти  |
| **3.2 «Кыймыл жана логистика»** |
| 3.2.1. | Калк үчүн атайын тилкелерди түзүү менен шаардын жол тармагын өнүктүрүү | - коомдук транспорт үчүн атайын тилкелерди түзүү менен шаардын жол тармагын өнүктүрүү үчүн ресурстарды табуу | 2023-2026-жж. | Коомдук транспортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, коммуналдык чарба жана кѳрктѳндүрүү департаменти  |
| 3.2.2 | Электр энергиясы менен жүрүүчү автобустарды алуу  | Муниципалдык автобазанын автопаркын жаңылоого 10 даана электр энергиясы менен жүрүүчү автобустар жана заряддоочу курулмалар алынат.  | 2023-ж. | Шаардын экологиялык абалын жакшыртууга шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, муниципалдык автобаза  |
| **4. «Коомдук аймактарды, маданиятты, туризмди жана спортту өнүктүрүү» багыты** |
| 4.1 | “Кыргыз жараны” деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү | 2021-2026-жылдары КРда “Кыргыз жараны” деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын аткаруу | 2023-2026-жж | Концепцияны илгерилетүү үчүн шарттарды камсыз кылуу жана механизмдерди ишке киргизүү | Республикалык, жергиликтүү бюджеттин жана донордук уюмдардын каражаттарынын алкагында |
| 4.2 | Маданият жана эс алуу мекемелеринин материалдык-техникалык базасын жаңылоо менен тарыхый мекемелерге экскурсияларга тексттик коштоону иштеп чыгуу;маданият тармагын өнүктүрүү максатында шаардык маданият сарайынын штаттык бирдигин көбөйтүү менен чет тилдерин билген кадрларды тартуу | Материалдык-техникалык базасы жаңыланатЧет тилин билген кызматкерлерге жергиликтүү бюджеттен кошумча сый акы төлөнөт. | 2023-2026-жж. | Адамзатынын жаралышы, мамлекеттин пайда болушу жана андагы тарыхый мурастарды муундан-муунга өткөрүү менен улуттук идеологияны жайылтуу;* шаар аймагына келген чет элдик меймандарды кабыл алууда ыңгайлуулуктар жаралат;
* шаардагы тарыхый мурастарга экскурсиялар чет тилдеринде уюштурулат;

- чоң масштабдагы (республикалык, дүйнөлүк ж.б.) иш-чараларды өткөрүүгө шарттар түзүлөт  | Шаардык мэрия, шаардык маданият сарайы, шаардык тарыхый аймактаануу музейи  |
| 4.3 | Заманбап этнографиялык тарыхый музей куруу | Долбоордук-сметалык иш кагаздарын даярдоо  | 2024-2026-жж.  | Авариялык абалдагы музейдин ордуна жаңы типтеги имарат курулат, шаардын жарандарына жана конокторго шарт түзүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти  |
| 4.4 | Кинотеатр куруу | Долбоордук-сметалык документацияларды даярдап, шаарга кинотеатр куруу | 2023-ж.  | Шаар аймагында маданият тармагын ѳнүктүрүүгѳ шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти |
| 4.5 | Шаардагы көркөм сүрөт жана искусство мектебине жаңы заманбап имарат куруу;* сүрөт галереясын уюштуруу;
 | - көркөм сүрөт жана искусство мектебине жаңы заманбап имарат куруу үчүн жергиликтүү бюджеттен жана демөөрчүлөрдү тартуу иштерин жүргүзүү;- сүрөтчүлөр жана элдик прикладдык искусствонун чеберлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | 2024-2026-жж. | Шаардагы көркөм сүрөт жана искусство мектебинин имараты жаңыланып, балдардын билим алуусуна шарттарды түзүү менен “Көркөм сүрөт өнөрү” (живопись, графика, скульптура ж.б.) жасоого шарт түзүлдүЭркиндик аянтына жергиликтүү бюджеттин (же инвосторлордун жардамында) эсебинен сүрѳт галареясы курулуп, сүрѳт тартуу багыты өнүктү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы |
| 4.6 | Жаштар жана кол өнөрчүлүк иштерин өнүктүрүү борборлорун куруу жана ачуу  | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен жана демөөрчүлөрдү тартуу менен | 2023-2026-жж. | Жаштардын унутта калып бараткан улуттук аспаптарда ойноого болгон кызыгуусун арттыруу;* патриоттуулукка тарбиялоо;
* жүндөн кездемелер жана жыгачтан буюмдар жасалды
 | Шаардык мэрия, жеке ишкерлер |
| 4.7 | Шаардык китепкана куруу | Жарандарын китеп окуусун ɵнүктүрүү жана электрондук китепкана түзүү | 2023-2026-жж. | Жарандардын билим алуусуна, китеп окуусуна жана дүйнө таануусуна шарттар жаралды | Шаардык мэрия, жеке ишкерлер |
| 4.8 |  “Этно-кийим” борборун ачуу  | К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин колледжи жана №75 кесиптик лицейи менен биргеликте ачуу  | 2023-2026-жж. | Улуттук оймо-чиймелерди жайылтуу менен кийимдерди тигүүгө шарттар түзүлдү | Шаардык мэрия, К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университети жана №75 кесиптик лицей  |
| 4.9 | Масштабдуу спорттук иш-чараларды уюштуруу  | Шаар тургундарынын арасында, анын ичинде, жаштар менен жылына спорттук масштабда иш-чара өткөрүлөт (жөө жүрүш, веложүрүш ж.б.). | 2023-2026-жж. | Сергек жашоо образын жайылтылтууга шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы,  |
| 4.10 | Спорт комплексин жана аянтчаларды куруу | ДМЧАдар үчүн республикалык, жергиликтүү жана демөөрчүлөрдү тартуу менен жүргүзүлөт | 2025-2026-жж. | ДМЧАдардын ден соолугуна кам көрүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы,  |
| 4.11 | Шаардын жаштарынын ар тараптан ѳнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү  | Курманбек атындагы стадионго футбол аянтчасын куруу  | 2023-2024-жж. | Жаштардын футбол турнирлерин ѳркүндѳтүү, спортко болгон кызыгуусун арттырууга шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти  |
| 4.12 | Мектептин базасында стадион куруу  | №4, №21 мектептерге стадион куруу  | 2024-2026-жж. | Мектеп окуучуларына, шаардын жарандарына жакшы шарттар түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти |
| 4.13 | Футбол академиясын куруу  | Жалал-Абад шаарынын Л.Бакирова кѳчѳсүнѳ заманбап футбол академиясын куруу  | 2023-ж. | Спорт менен машыгууга, жарандардын ден соолугун чыңдоого шарт түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, инвесторлор  |
| 4.14 | Шаардын жаштары үчүн спорттук мектеп-интернатын ачуу | А.Пушкин көчөсүндѳгү №1 кесиптик лицейди капиталдык оңдоодон өткөрүү жана профилин спорттук интернатына өзгөртүү | 2023-2024-жж. | Түштүк аймакта спортсмендерди даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча)АКТКЧМА |
| 4.15. | Шаарда туристтик кластерди түзүү аркылуу туризмди өнүктүрүү  | - Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жеке ишкерлер, шаардын улуттук-этникалык диаспоралары тарабынан өсүү пункттарынын негизинде жана туризмди координациялоо кеңеши менен биргеликте шаардын туризмин өнүктүрүүнүн маркетингдик стратегиясынын планын иштеп чыгуу жана кабыл алуу;- Жалал-Абад шаарынын 10 улуттук диаспорасынын салттуу тамак-ашын сунуштаган кафе, ресторандарды куруу (кайра уюштуруу) үчүн инвесторлорду, меценаттарды издөө жана тартуу;- тамак ичүүчү жайларды реконструкциялоо, квалификациялуу ашпозчуларды тартуу, чектеш аймактарды жакшыртуу ж.б. максатында иштеп жаткан коомдук тамактануу жайлар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;- Жалал-Абад шаарынын 10 улуттук диаспорасынын өкүлдөрү менен этностук маданияттын элементтери бар жайларда (бар болгон мейманканалардын же турак жайлардын базасында) мейманканалык тейлөөнү уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;- Ишкерлер облустагы жана бүткүл республика боюнча туристтик фирмалар менен ишмердүүлүк байланыштарды түзүп, шаарды түндүк-түштүк туристтик маршруттарына киргизүү ж.б. | 2023-2026 жж. | Тамак-аш туризмин өнүктүрүүнүн маркетинг стратегиясынын планы кабыл алынган.Жалал-Абад шаарынын 10 улуттук диаспорасынын салттуу тамак-ашын сунуштаган кафе, ресторандарды курууга (кайра уюштурууга) инвесторлор, меценаттар тартылды.Тамак ичүүчү жайлар реконструкциялоо, квалификациялуу ашпозчуларды тартуу, жанаша жайгашкан аймактарды жакшыртуу жана башкалар боюнча иштер башталды.Этникалык маданияттын элементтери бар жайларда (бар болгон мейманканалардын же турак жайлардын базасында) мейманканалык тейлөөнү уюштуруу боюнча иштер башталды.Жалал-Абад шаарын түндүк-түштүк туристтик каттамдарына киргизүү үчүн республика боюнча туристтик фирмалар менен ишкердик байланыштар түзүлүдү. | Жалал-Абад шаардык мэриясы, ишкерлердин биркмеси, улуттук диаспоралар |
| 4.16 | “Жалал-Абад – менин шаарым” сынагын өткөрүү | Жумушчу топ түзүлөт жана сынактын концепциясы иштелип чыгат | 2023-2026 жж. | Жаштардын шаарга болгон мамилеси ɵзгɵртүлɵт | Жалал-Абад шаардык мэриясы |
| **4.1 «Ландшафт жана айлана-чөйрө»** |
| 4.1.1 | Шаардын жашыл аймактарынын бирдиктүү маалымат базасын түзүү | - шаардын жашыл аймактарынын бирдиктүү маалымат базасын түзүү боюнча жумушчу топту уюштуруу;- ишти уюштуруунун планын даярдоо жана бекитүү;- шаардын жашыл аймактарынын бирдиктүү маалымат базасын түзүү планын кабыл алуу;- кварталдык жумушчу топтун аткарган иштери жөнүндө мэрияга отчету, жергиликтүү кеңешке жылдык отчету берүү  | 2023-2026-жж. | Шаардагы жашыл аянтчалардын бирдиктүү маалымат базасын түзүү боюнча жумушчу топ түзүлдү.Ишти уюштуруу планы бекитилди.Шаардын жашыл зоналары боюнча бирдиктүү маалымат базасын түзүү планы кабыл алынган.Шаардын жашыл зоналары боюнча бирдиктүү маалымат базасын түзүү боюнча кварталдык жана жылдык мониторинг жүргүзүлөт. | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жашылдандыруу жана кѳрктѳндүрүү чарбасы |
| 4.2.2 | Күнѳскана куруу  | Ар түрдүү гүлдѳрдү ѳстүрүү менен шаардын борбордук бѳлүгүн жашылдандыруу  | 2023-ж.  | Жергиликтүү бюджеттин эсебинен күнɵскана куруу менен гүлдѳрдүн түрү кѳбѳйтүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жашылдандыруу жана кѳрктѳндүрүү чарбасы |
| 4.3.3 | Шаардын аймагына дарактарды отургузуу | - шаарды жашылдандыруу планын иштеп чыгуу жана кабыл алуу;- жашылдандыруу үчүн жергиликтүү бюджетте каражаттарды бөлүүнү караштыруу;- кварталына бир жолудан кем эмес көчөттөрдү отургузууга жана сугарууга коомдук мониторинг жүргүзүү. | 2023-2026-жж. | Шаардагы бак-дарактардын жана башка жашыл мейкиндиктери көбөйɵт | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, жашылдандыруу жана кѳрктѳндүрүү чарбасы |
| 4.4.4 | «Жалал-Абад Тазалык» муниципалдык мекемесинин базасында таштандыларды кайра иштетүүчү ишкана куруу | Техникалык шарттарды иштеп чыгуу жана подрядчыны тандоо | 2023-ж. | Экинчи сырьедон даяр продукцияны алуу жана айлана-чөйрөнү жакшыртуу үчүн таштандылар кайра иштетилүүдѳ | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, Тазалык МИсы  |
| 4.5.5 | Таштанды полигонунун айланасын тосуу  | Таштандылардан айлана-чѳйрѳнү коргоого шарт түзүү  | 2024-2025-жж. | Таштанды полигонунун айланасы тосулду. | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, Тазалык МИсы |
| **5. «Билим берүү жана жаштар борбору» багыты** |
| 5.1 |  Билим берүү сапатын 57,21%га жеткирүү | Билим берүүнүн сапаты жакшырат | 2023-2026-жж. | Окуучулардын билим деңгээли жогорулайт  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, билим берүү бөлүмү |
| 5.2 | Мектепке чейинки билим берүү кызматын көрсөтүүнү 2,5%га жогорулатуу | Инвесторлорду тартуу менен балдардын жаштайынан өнүгүүсү, мектепке чейинки даярдыгы үчүн жагымдуу шарттарды түзүү | 2023-2026-жж. |  |
| 5.3 | Мектеп, бала бакча куруу үчүн шаардын жер тилкелерин инвентаризациялоо | - Мектептерди жана бала бакчаларды куруу үчүн шаардын жер тилкелерин инвентаризациялоо планын иштеп чыгуу жана бекитүү;- планды этап-этабы менен ишке ашыруу. | 2023-2026-жж. | Шаардын мектеп жана бала бакча куруу үчүн жер тилкелерин инвентаризациялоо планы бекитилет жана мектеп, бала бакча курууга жер бөлүнөт. | Жалал-Абад шаарынын мэриясы |
| 5.4 | Жаңы мектепке чейинки балдар мекемелерин куруу;- Бала бакчалардын имараттары кайтарып алуу | Ч.Айтматов, Курманбек, Спутник аймактык башкаруу мекемелерине караштуу аймактарга бала-бакчаларды куруу * мамлекеттик пайдаланууга берилип кеткен балдар бакчалардын имараттары кайтарып алынат
 | 2023-2026-жж. | Мектепке чейинки балдар үчүн шарттар түзүлдү6 бала бакчанын имараттары колдонууга берилет | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, инвесторлор, капиталдык курулуш департаментимуниципалдык менчик башкармалыгы  |
| 5.5 | Билим берүү мекемелерин куруу | Шаардын аймагында 1 лицей, 1 гимназия мектеп, 1 башталгыч мектебин куруу  | 2023-2026-жж. | Шаар мектептерин сыйымдуулугу ченемге ылайыкташтырылды | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, инвесторлор  |
| 5.6 | №1, №18 гимназия мектептеринин жаңы имаратынын курулушун аяктоо | Курманбек жана Т.Тайгараев аймактык башкаруу мекемелерине караштуу №1 жана №18 мектептеринин короосуна окуу корпус жана мектеп куруу  | 2023-2025-жж. | Мектеп окуучуларынын билим алуусуна жакшы шарттар түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, областтык капиталдык курулуш департаменти  |
| 5.7 | Мектеп, бала бакчалардын ашканага болгон муктаждыгын чечүү  | К.Тыныстанов кѳчѳсүндѳгү №21 мектебине ашкана куруу  | 2023-ж. | Мектеп окуучуларынын тамактануусу үчүн шарттар түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти |
| 5.8 | №5, 14 орто мектептерин толугу менен капиталдык ондоп-түзөөдөн өткөрүү | №5, 14 орто мектептеринде шарттар толугу менен жакшырат | 2023-2024 | Балдардын билим алуусуна шарттар түзүлөт | Демөөрчүлөрдү тартуу менен |
| 5.9 | Бала бакча куруу |  М.Исакулов кѳчѳсүнѳ 150 орундуу бала бакча курууга долбоордук сметалык иш кагаздары даярдоо | 2023ж. | Бала бакчага болгон муктаждык чечилди  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти  |
| 5.10 | Инновациялык IT борборун куруу | Ж.Бакиев кѳчѳсүнѳ инновациялык IT борборун куруу | 2023-ж. | Жаштардын инновациялык IT технологияларды үйрөнүүгө болгон кызыгуусун арттырууга шарттар түзүлдү | Жалал-Абад шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча)АКТКЧМА |
| **6. Саламаттыкты сактоо тармагы** |
| 6.1 | Ымыркайлардын жана энелердин өлүмүн төмөндөтүү боюнча иш- аракеттерди жүргүзүү | Энелердин жана ымыркайлардын ден соолугунун көрсөткүчүн жогорулатуу | 2023-2026-жж. | Кош бойлуу кезде, төрөт жана төрөттөн кийинки мезгилдердеги кабылдоолор азаят. Оор абалда төрөлгөн ымыркайлардын өлүмү кыскарат | Жалал-Абад шаардык мэрия, облустук үй-бүлөлүк медицина борбору  |
| 6.2 | Перинаталдык борбор куруу | Республикалык бюджет, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен | 2023-2026-жж. | Ымыркайлардын өлүмү азаят жана эне-баланын ден соолугуна кам көрүлөт | Жалал-Абад шаардык мэрия, облустук үй-бүлөлүк медицина борбору |
| 6.3 | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топторун куруу жана капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү | Ч.Айтматов, Курманбек аймактык башкаруу мекемелеринин аймагына үй-бүлѳлүк дарыгерлер топторунун имараттарын курууга долбоорлорду даярдоо №1 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушун аягына чыгаруу№3, 6 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын ремонттоо  | 2023-2025-жж. | Үй-бүлѳлүк дарыгерлер топторуна болгон муктаждыкты чечүүгө шарт түзүлдү  | Жалал-Абад шаарынын мэриясы, капиталдык курулуш департаменти  |
| 6.4 | Областтык кургак учукка каршы күрѳшүү борборуна жаңы корпус куруу | Долбоордук-сметалык документацияларды даярдоо жана кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жаңы корпусун куруу | 2023-ж. | Областтык кургак учукка каршы күрѳшүү борбору жаны типтеги инфекциялык кѳзѳмѳлдүн бардык деңгээлине туура келүүчү оорукананын корпусу курулду | Жалал-Абад шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) АКТКЧМА Салматтыкты сактоо министрлиги |
| 6.5 | Ооруканага жаңы корпус курууЭски торот уйун бузуу жана ордуна жаны имарат куруу (Исакулов кочосу) | Долбоордук-сметалык документацияларды даярдоо жана областтык ооруканага жаңы корпусун куруу | 2023-ж. | Областтык клиникалык ооруканага терапия, неврология жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнө заманбап корпус курулду | Жалал-Абад шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) АКТКЧМА Салматтыкты сактоо министрлиги |
| **7. Социалдык кызмат көрсөтүү** |
| 7.1 | Социалдык ишкердик социалдык кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү менен катар ДМЧА, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерин, аялдарды жана аз камсыз болгон үй-бүлө мүчөлөрүн жумушка орноштуруу | Социалдык ишкердик социалдык кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү менен ДМЧА, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин, аялдардын жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртуу | 2023-2026-жж. | Жумуш менен камсыз болушат жана өз алдынча бизнес баштоого шарттар түзүлдү | Жалал-Абад шаардык мэрия, Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы  |
| 7.2 | Реабилитациялык борбор куруу | Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жана жарандардын ден-соолугуна профилактикалык дарылоо | 2024-2026-жж. | ДМЧАдын ден соолугун жакшыртылат | Жалал-Абад шаардык мэрия |
| **8. «Экономикалы өнүгүү» багыты** |
| 8.1 | Төмөндөтүлгөн пайыздар жана жеңилдетилген мөөнөт менен, анын ичинде фонддор аркылуу кредиттерди алуу боюнча консультация берүү | - Россия-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана фонддор, коммерциялык банктар менен байланыштарды түзүп, ишкерлер үчүн топтук консультацияларды уюштурат;- ишкерлер үчүн консультацияларды уюштуруу | 2023-2026 -жж. | Ишкерлер жеңилдетилген пайыз менен насыя алуу боюнча өз убагында маалымат алышат | Жалал-Абад шаардык мэриясы |
| 8.2 | Шаардын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу | Ар кандай тармактарда инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгуу | 2023-2026- жж. | Шаарды мындан ары өнүктүрүүгө багытталган ар кандай тармактарда инвестициялык долбоорлориштелди | Жалал-Абад шаардык мэриясы |
| 8.3 | Жалал-Абад шаарынын жергиликтүү бюджетин аткаруусун көзөмөлгө алуу | Бюджеттин аткарылышы боюнча узгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү менен өсүү темпин 5%га көбөйтүү | 2023-2026- жж. | Жергиликтүү бюджет коюлган план боюнча так аткарылып, акча каражаттар үнөмдөлдү | Жалал-Абад шаардык мэриясы |
| 8.4 | Шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө реалдык секторлордо өсүү темпин камсыздоо. | Экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу.Шаар аймагында тармактар боюнча өсүү темпин жылына осууну камсыз кылуу - Өнөр жайы (ФКИ)– 6,0%;- Айыл чарба – 1,5%;- Курулуш-5,0%;- Кызмат көрсөтүү – 2,5%;- Чекене соода жүгүртүү -5,0%;- Жергиликтүү бюджеттин өсүү темпин көбөйтүү - 5%;(2022-734 млн. 593 миң сом, 2023-776, млн. 700 миң сом) | 2023-2026 -жж. | Экономикалык туруктуулук жана шаар аймагында тармактар боюнча өсүү темпи камсыз кылынды | Жалал-Абад шаардык мэриясы |
| 8.5 | Муниципалдык мекемелердин иштерин ɵркүндɵтүү боюнча иш алып баруу | Муниципалдык базарды толук кандуу ишке киргизүү;Муниципалдык унаа базарын, унаа токтотуучу жайлар өркүндɵтүү | 2023-ж. | Жергиликтүү бюджет коюлган план боюнча так аткарылды, киреше булагы жогорулап, жаңы жумушчу орун түзүлүп, борбордук базардын ишмердүүлүгү жогорулады | Жалал-Абад шаардык мэриясы, КЖРККД |
| 8.6 | Мамлекеттик жана муниципалдык менчик боюнча иш алып баруу | Мамлекеттик менчикти муниципалдык менчике кабыл алуу жана алмаштыруу боюнча ЖТРдин мурдагы имараты, Жалал-Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгын спорт залынын имаратын муниципалдык менчикке ɵткɵрүү | 2023-2026-жж. | Иштетилбеген жана өзүнүн багытында пайдаланылбаган имараттар жана менчиктер туура пайдаланылат.  | Жалал-Абад шаардык мэриясы, ММБ |
| 8.7 | Шаардын экономикасынын түрдүү тармактарында жаңы чакан жана орто бизнестерди ачуу жана токтоп турган ишканлардын иштерин жандандыруу боюнча иш алып баруу. | Эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта иш алып баруу жана ишкерлер менен практикалык иштерди аткаруу. | Жыл сайын | Шаар аймагында жыл сайын 150 жаңы чакан жана орто бизнестер ачылып, 400 гө чейин жаңы жумуш орундар түзүлдү.“Нур и КО” байпак өндүрүү ишканасын, “Мата” АК, “Жандос” ЖЧК, “НУР” АК, “Лиматекс”АК ж.б. ишканалар жандандырылды.  | Жалал-Абад шаардык мэриясы, ишкерлер |
| 8.8 | Шаар аймагында бизнести өнүктүрүү жана ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү | - Ишкерлер үчүн инновациялык окутуу, семинарларды уюштуруу; - Жеке ишкерлер тарабынан «Электрондук патент» алуу системасын жайылтуу;- Шаардагы көмүскө экономиканы жоюу багытында бизнес тармактарында көзөмөл-кассалык машиналардын санын көбөйтүү. | 2023-2026-ж. | Жергиликтүү бюджеттин киреше булактары көбөйүп,ишкерлердин билим деңгээли жогорулап, жаңы ыкмалар өздөштүрүлүпкөмүскө экономика төмөндɵтүлдү. | Жалал-Абад шаардык мэриясы, МСК, Бизнес ассоциациялар |
| 8.9 | Шаардагы өнөр жай тармагын өнүктүрүү жана анын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө  | Орто мөөнөттүн ичинде - асфальт-бетон заводу;- темир-бетон буюмдарын өндүрүү заводу;- таштандыларды кайра иштетүүчү заводдорун куруу | 2023-ж. | Шаарга керектелүүчү асфальт, темир-бетон буюмдары өндүрүлүп, шаардагы таштандылар кайра иштетилди | Жалал-Абад шаардык мэриясы, мекеме-ишканалар |
| **9. Айыл чарба тармагы** |  |
| 9.1. | Шаар аймагында талаа жумуштарын агротехникалык эрежелерди сактоо менен өз убагында сапаттуу уюштуруу жана өткөрүү. | Шаар аймагында өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын көлөмүнүн жыл сайын 1,5% өсүшүн камсыз кылуу. Дыйкан жана фермердик чарбалардын киреше булагын кенейтүү  | 2023-2026-жж. | Шаар аймагында өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын көлөмү жогорулап, дыйкан жана фермердик чарбалардын киреше булагы 1,5%га көбөйдү | Жалал-Абад шаардык мэриясы, дыйкан фермерлер, Т.Тайгараев атындагы А/Б |
| 9.2 |  Дыйкан жана фермердик чарбаларды вегетация мезгилинде суугат суу менен камсыз кылуу боюнча жумуштарды турмушка ашыруу. | Дыйкан жана фермердик чарбаларды вегетация мезгилинде суугат суу менен камсыз кылуу | 2023-2026-жж. | Т.Тайгараев аймагындагы ирригациялык системасын тазалоо иштери жүргүзүлдү.  | Жалал-Абад шаардык мэриясы, дыйкан фермерлер, Т.Тайгараев атындагы А/Б |
| **10. Инвестиция тартуу** |  |
| 10.1 | Шаардын ар түрдүү тармактарына инвестицияларды тартуу.  | Республикалык бюджеттен дем берүүчү гранттардын эсебинен, капиталдык салымдар боюнча жыл сайын шаардын инфраструктурасын оңдоо үчүн инвестицияларды тартуу.Түздөн-түз тышкы жана ички инвестиция тартуу боюнча иш алып баруу;Т.Тайгараев атындагы аймактык башкармалыгында CASA-1000 ППМС долбоору боюнча иш алып баруу; | 2023-2026-жж.2023-ж. | Инвестиция тартылып, жаңы өндүрүш жана башка тармактарда мекемелер ачылып, жаңы жумушчу орундар түзүлүп, шаар аймагында инфраструктура жогорулады.Качкынчы айылындагы №31 Наристе бала бакчасына электро плита сатып алынды;Төш Кутчу айылындагы №11 А. Калешов орто мектебине интерактивдүү панель доска сатып алынды;Жээнбекова айылындагы №22 Алтын тепкич бала бакчасынын актовый залын капиталдык ремонт иштери жүргүзүлдү;Балды таңгактоо боюнча логистикалык борбор курулду. | Жалал-Абад шаардык мэриясы, ишкерлер, мекеме-ишканалар, инвесторлорТ.Тайгараев атындагы аймактык башкармалыгы, инвесторлор |

**Башкы адис Г.Осмонова**