**2018-жылдын январь-октябрында региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары боюнча маалымат**

2018-жылдын январь-октябрында региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй мүнөздөлөт.

**Өнөр жай**

2018-жылдын январь-октябрында өнөр жай ишканалары тарабынан 190444,6 млн.сом өлчөмүндө продукция өндүрүлгөн, физикалык көлөмдүн индекси 98,6 % түзгөн. Өнөр жай продукцияларынын көлөмү Нарын (95%) жана Талас (99%), Ысык-Көл (84,8%) жана Джалал-Абад областтарын кошпогондо (88%), Чүй (158,8%), Ош (128,1%), Баткен (126,3%) областтарынын жана Ош шаарынын (104,3%) чарба субъектилери тарбынан камсыз болгон.

**2018-жылдын январь-октябрында өндүрүлгөн өнөр жай**

**продукцияларынын көлөмү**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Облустардын аталышы** | **Өндүрүлгөн - бардыгы, млн. сом** | **Физикалык көлөмдүн индекси, % менен** | **Жалпы көлөмгө салыштырма салмагы % менен** |
| **10 ай 2017** | **10 ай 2018** | **10 ай 2018** |
| **Кыргыз Республикасы** | **178835,6** | **190444,6** | **98,6** | **100** |
| Баткен облусу  | 3999,1 | 4500,4 | 126,3 | 2,4 |
| Джалал-Абад облусу | 20284,2 | 21877,0 | 88 | 11,5 |
| Ысык-Көл облусу  | 42578,1 | 36934,9 | 84,8 | 19,4 |
| Нарын облусу | 1679,9 | 1671,2 | 95 | 0,9 |
| Ош облусу | 3860,5 | 5572,4 | 128,1 | 2,9 |
| Талас облусу | 1041,2 | 1039,7 | 99 | 0,5 |
| Чүй облусу | 74414,4 | 84210,1 | 158,8 | 44,2 |
| Ош шаары | 3151,2 | 3534,8 | 104,3 | 1,9 |

2018-жылдын январь-октябрында өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмүнүн былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,4 % га төмөндөшү металл рудаларын казып алуунун 65,3 % га жана баалуу металлдардын өндүрүлүшү 3,5 % га төмөндөшүнө байланыштуу.

«Кумтор» кенин иштеп чыгуу боюнча ишканаларды эске албаганда, өндүрүштүн көлөмү 1,2 % өстү. Ошону менен бирге өсүш нефтепродуктыларды өндүрүүдө 22,7% га, текстил өнөр жайы 20,2%, кийим тигүү 20,1%, резина жа пластмасс буюмдары 25,2%, жана башка металл эмес минералдык продуктуларды 10,8% өндүрүү менен камсыз болгон.

Физикалык көлөмдүн индекси Ысык-Көл (84,8%), Джалал-Абад (88%), Нарын (95%) жана Талас облустарында (99%) камсыз болгон эмес.

Ысык-Көл облусу боюнча өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн төмөндөшү «Кумтор» ЖАК БИнын эсебинен болгон.

Джалал-Абад облусу боюнча өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн төмөндөшү 2018-жылдын январь-октябрында былтыркы жылдын январь-октябрына салыштырмалуу металл рудаларынын 64,7%га, башка пайдалуу кендерди казып алуу 7,3%га төмөндөшү менен шартталды.

Өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн төмөндөшүнүн себеби Ала-Бука районундагы «Фулд Голд Майнинг» ЖЧКнун кен казууда экологиялык талаптарды сактабагандыгы үчүн өндүрүшүнүн токтоп калышы.

Нарын облусу боюнча өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн төмөндөшү жалпысынан кайра иштетүү өнөр жайында (83,6%), Кочкор районунда «Ренессанс» ЖЧК ири бут кийим чыгаруучу ишкананын токтоп калуусу жана «Солтон-Сары» кенинде өндүрүүнүн төмөндөшү менен шартталган.

Талас облусу боюнча өнөр жай продукцияларынын көлөмүнүн төмөндөшү тамак-аш продуктыларынын анын ичинде суусундук жана тамекини (98,1%) өндүрүлүшү төмөн болушу менен шартталган.

Эң көп салыштырма салмак жалпы республиканын көлөмүнөн алганда Чүй облусунда – 44,2%, Ысык-Көл облусунда – 19,4%, жана Жалал-Абад облусунда – 11,5% түзгөн.

Эң аз салыштырма салмак жалпы республиканын көлөмүнөн алганда Талас облусунда– 0,5%, Нарында – 0,9%, Ош шаарында– 1,9% жана Баткен облусунда – 2,4% түзгөн.

Республиканын региондору боюнча 2018-жылдын 10-ноябрына карата бардыгы болуп 48 ишкана токтоп турат, 2017-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 ишканага аз. 48 ишкананын 7 ишканасы убактылуу өндүрүүнүн мезгилдүүлүгүнө байланыштуу токтоп турат.

 Сентябрь-октябрь айларында төмөндөгү көмүр казуу ишканалары иштеп башташкан: «Кенч строй» ЖЧК, «Сардар» ЖЧК, «Демилге+ЛТД» ЖЧК жана «Таза Булак» ЖЧК.

 Калган ишканалар көмүр казуу үчүн ремонт иштерин жүргүзүүдө.

 Башка ишканалардын токтоп тургандыктарынын эң негизги себептери – жүгүртүү каражаттарынын жоктугу, сыръелордун жетишсиздиги, жабдуулардын эскириши, банкроттуулук, лицензия мөөнөтүнүн бүткөндүгү жана башкалар.

**Токтоп турган ишканалар боюнча салыштырма таблицасы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Облустардын аталышы** | **Токтоп турган ишканалардын саны** | **Токтоп турган ишканалардын саны** |
| **01.01.2017 жыл** | **01.01.2018 жыл** | **10.11.2017 жыл** | **10.11.2018 жыл** |
| 1 | Чүй облусу | 13 | 10 | 10 | 9 |
| 2 | Ысык-Көл облусу | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Нарын облусу | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Талас облусу | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Жалал-Абад облусу | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Ош облусу | 9 | 12 | 13 | 10 |
| 7 | Баткен облусу | 10 | 7 | 11 | 11 |
| 8 | Ош шаары | 5 | 3 | 3 | 3 |
|   | Бардыгы Бишкек шаарын кошпогондо | **48** | **45** | **51** | **48** |

Токтоп турган ишканалардын көпчүлүгү Баткен облусунда - 11 ишкана, жалпы токтоп турган ишканалардын санынын 22,9 % түзөт, Ош облусунда -10 ишкана, Чүй облусунда-9, Ысы-Көл облусунда-7 жана Нарын облусунда 5 ишкана токтоп турат.

Токтоп турган ишканалардын азы Талас облусунда-1, Жалал-Абад облусунда - 2 жана Ош шаарында-3.

**Айыл чарба**

2018-жылдын январь-октябрында айыл чарба продукцияларынын, токой чарба жана балык уулоонун дүң чыгарылышы 183679,5 млн. сом өлчөмүндө түзүлдү, муну менен бирге физикалык көлөмдүн индекси 102,5 пайызды түздү.

Айыл чарба продукцияларынын, токой чарба жана балык уулоонун дүң чыгарылышы Чүй облусунун (102,5%), Баткен облусунун (105,9%), Ысык-Көл (102,9%), Жалал-Абад облусу (102,4%), Ош шаары (102,4%), Ош (101,5%), Нарын (102,2%), Талас облустарынын (101,4%) чарба субъектилеринин эсебинен болгон.

**2018-жылдын январь-октябрь айларында айыл чарба продукцияларынын**

**дүң чыгарылышы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Аталышы** | **млн. сом (учурдагы баа менен)** |  |
| **Былтыркы жылга салыштырмалуу % менен** | **Салыштырма салмагы % менен** |
| **Кыргыз Республикасы** | **183679,5** | **102,5** | **100** |
| Баткен облусу  | 14266,7 | 105,9 | 7,0 |
| Жалал-Абад облусу  | 36645,6 | 102,4 | 19,0 |
| Ысык-Көл облусу  | 21116,1 | 102,9 | 11,0 |
| Нарын облусу  | 12159,1 | 102,2 | 6,0 |
| Ош облусу  | 36340,4 | 101,5 | 19,0 |
| Талас облусу | 16594 | 101,4 | 9,0 |
| Чүй облусу  | 45147,2 | 102,5 | 24,0 |
| Ош шаары  | 932,1 | 102,4 | 0,5 |

 2018-жылдын январь-октябрында айыл чарба продукцияларынын дүң чыгарылышынын өсүшү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу мал продукцияларын өндүрүү (2,1%) жана өсүмдүк өстүрүүнү (2,8%) өндүрүүнүн көбөйүшү менен шартталды.

Республиканын айыл чарба продукцияларынын, токой чарба жана балык уулоонун дүң өндүрүлүшүнүн жалпы көлөмүнөн эң жогорку салыштырма салмак Чүй облусунда – 24,0%, Жалал-Абад облусунда 19%, Ош облусунда 19,0%, Ысык-Көл облусунда -11 %. Талас облусунда 9%.

 Эң аз салмагы Нарын облусунда -6,0%, Баткен облусунда -7% жана Ош шаарында - 0,5%.

 2018-жылы бардык категориядагы чарбаларда айыл чарба өсүмдүктөрү ээлеген жалпы айдоо аянт 1214,9 миң га түздү, былтыркы жылга салыштырмалуу 8,3 миң га же 0,7 пайызга көп. Муну менен бирге кыштык өсүмдүктөр 2017-жылдын түшүм жыйналган айдоо аянттарына салыштырмалуу 11,6 миң га же 7,9 пайызга көбөйгөн, ал эми жаздык өсүмдүктөр 11,3 га же 1,5 пайызга азайган. Көп жылдык чөптөрдү айдоо аянты 8 миң га же 2,5 пайызга көбөйгөн.

Региондор боюнча бардыгы болуп эгилген дан өсүмдүктөрүнүн аянты 553,4 миң га, анын ичинде буудай 253,8 миң га, арпа 193,1 миң га. Төө бурчак 59,4 миң га аянтына айдалган, пахта 23,0 миң га, былтыркы жылга салыштырмалуу 2,4 миң га көп, тамеки 0,7 га, картошка 84,4 миң га аянтына айдалган.

Үстүбүздөгү жылдын 24-октябрына карата дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречихасыз) 548,1 миң гектар аянттан же жыйналуучу аянттын 99,3 пайызынан жыйналды, анын ичинде Баткен облусунда,7 миң га аянтынан же 100%, Жалал-Абад облусунда 59,4 миң га же 99,9%, Ысык-Көл облусунда– 88,8 миң га же 100%, Нарын облусунда 22,1 миң га же 100%, Ош облусунда – 85,6 миң га же 100%, Талас облусунда – 11,7 миң га же 100%, Чүй облусунда 243,79 миң га же 98,4%, Ош шаары боюнча 1,7 миң га же 100%.

Республика боюнча 1787,3 миң тонна эгин (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречихасыз) майдаланган, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 49,1 миң тоннага көп, 1 га жерден майдаланган эгин 32,6 ц. түздү. Дан өсүмдүктөрүнүн орточо түшүмдүүлүгү (дан буурчак өсүмдүктөрү, күрүч жана гречихасыз) жалпы республика боюнча 1 гектардан 32,6 ц түздү (башында жазылган салмагы), ал эми былтыркы жылы 1 гектардан 32 ц түзгөн.

Анын ичинде региондор боюнча: Баткен облусунда -105,0 миң тонна майдаланган, гектарынан 30,2 ц, Джалал-Абад облусу боюнча – 274,9 миң тонна, 46,3 ц, Ысык-Көл облусу боюнча – 236,3 миң тонна, 26,6 ц, Нарын облусу боюнча – 50,5 миң тонна, 22,8 ц, Ош облусу боюнча – 295,2 миң тонна, 34,5 ц, Талас облусу боюнча – 46,8 миң.тонна, 39,8 ц, Чүй облусу боюнча – 772,6 миң тонна, 31,7 ц.

Республика боюнча чогултулган тамекинин көлөмү 17,9 миң центнер былтыркы жылга салыштырмалуу 2,3 миң ц көп, анын ичинде Баткен облусу боюнча 3,5 миң ц, Жалал-Абад облусу боюнча 1042 ц жана Ош облусу боюнча 13,3 миң ц.

Республика боюнча 699,7 миң центнер пахта чогултулган, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 56,6 миң ц көп анын ичинде Баткен облусунда 970 ц, Жалал-Абад облусунда 427,4 миң ц жана Ош облусунда 271,3 миң ц.

84,4 миң га картошка казылып алынды, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1395,5 га көп жана 1422,9 миң га картошка казылып, 1 га жерден 168,5 ц картошка жыйналган 1,4 цге көп.

10280,5 миң центнер жашылча чогултулган былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 195,9 миң тоннага көп.

Кант кызылчасы 16,2 миң га аянтына айдалган, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1 миң га аянтына аз. 2018-жылдын 24-октябрына салыштырмалуу 11193 га аянтынан кант кызылчасы чогултулган, тазалоо аянтынан 68,8% түзөт. 481,8 миң тонна кант кызылчасы казылып алынган, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11,9 миң тоннага көп. 1 га аянтынан 430,5 ц кант кызылчасы казылган, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 25,6 ц аз.

Республика боюнча 800,0 миң тонна кант кызылчасын жана 12,0 миң тонна тростникти кайра иштетүү күтүлүүдө, муну менен 118,7 миң тонна кумшекер алынуусу күтүлүүдө.

**2018-жылдын январь-октябрында мал чарба продуктуларынын негизги түрлөрүн өндүрүү**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Аталышы** | **Союлуучу мал жана канаттуу (Тирүүлөй салмакта)** | **Чийки сүт****тонна** | **Жумуртка** **миң шт.** |
| **Кыргыз Республикасы** | **326438,7** | **1378654,2** | **462102,0** |
| Баткен облусу | 22787,3 | 84567,8 | 18780,6 |
| Жалал-Абад облусу | 53800,0 | 294800,0 | 61805,0 |
| Ысык-Көл облусу | 44983,0 | 205772,0 | 22148,0 |
| Нарын облусу | 42400,0 | 110600,0 | 6323,1 |
| Ош облусу | 66501,8 | 271463,3 | 50684,3 |
| Талас облусу | 19699,0 | 65310,0 | 20138,0 |
| Чүй облусу | 74783,7 | 339323,0 | 279257,0 |
| Ош шаары | 1181,9 | 6306,0 | 2152,8 |
| *Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен*  |
| Кыргыз Республикасы | **102,1** | **102,0** | **104,3** |
| Баткен облусу | 102,3 | 103,1 | 101,2 |
| Жалал-Абад облусу | 103,3 | 103,5 | 104,0 |
| Ысык-Көл облусу | 102,5 | 103,7 | 103,3 |
| Нарын облусу | 101,8 | 102,0 | 101,6 |
| Ош облусу | 101,6 | 101,7 | 103,0 |
| Талас облусу | 100,4 | 98,8 | 101,2 |
| Чүй облусу | 101,9 | 100,5 | 105,3 |
| Ош шаары | 100,0 | 101,7 | 101,9 |
|   2018-жылдын январь-октябрында былтыркы жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу союлуучу мал жана канаттууну (Тирүүлөй салмакта) өндүрүү 2,1 пайызга, сүт 2,0 пайызга, жумуртка 4,3 пайызга, жүн 1,4 пайызга жогорулады, бул малдардын жана үй канаттуулардын санынын көбөйүшү менен шартталды. |
|  |

Мал чарба продуктуларынын негизги түрлөрүн өндүрүүнүн өсүшү республиканын бардык региондорунда камсыз болду, эң жогорку өсүш **этти** өндүрүүдө белгиленген Жалал-Абад облусунда (3.3%), Баткен облусу (2,3%), Ысык-Көл (2,5%), Чүй облусу (1,9%), Нарын (1,8%), **сүт** Жалал-Абадда (3,5%), Баткен (3,1%) Ысык-Көл (3,7%), Нарын (2,0%), Ош облусунда (1,7%), Ош шаарында (1,7%), Талас облусунан башкасы (98,8%), **жумуртка** Чүй облусунда (5,3%), Ысык-Көл (3,3%), Ош (3%) жана Жалал-Абад облусунда (4%), Ош шаары (1,9%), Нарын облусунда (1,6%).

Мал чарба продуктуларынын негизги түрлөрүн өндүрүүнүн өсүшүнүн негизги үлүшү Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарында.

**Курулуш**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көрсөткүчтөр** | **Ченөө бирдиги** | **Январь-октябрь 2017ж** | **Январь-октябрь 2018ж.** | **Өткөн жылга салыштырмалуу % менен**  | **Салыштырма салмак %** |
| Каржылоонун бардык булактары боюнча капиталдык салымдардын жалпы көлөмү Бардыгы:анын ичинде | млн.сом | 96058,0 | **101738,4** | **105,4** | **100** |
| Чүй облусу  | млн.сом | 9788,9 | 8838,9 | 90,3 | 8,6 |
| Ысык-Көл облусу | млн.сом | 15504 | 17511,5 | 112,9 | 17,2 |
| Нарын облусу | млн.сом | 3709,7 | 2995,7 | 80,8 | 2,9 |
| Талас облусу | млн.сом | 1305,4 | 1670,2 | 127,9 | 1,6 |
| Баткен облусу | млн.сом | 1534,4 | 2001,6 | 130,4 | 1,9 |
| Жалал-Абад облусу  | млн.сом | 11604 | 14819,8 | 127,7 | 14,5 |
| Ош облусу | млн.сом | 3258,8 | 5803,8 | 178,1 | 5,7 |
| Ош шаары | млн.сом | 2899,1 | 2960,2 | 101,6 | 2,9 |

Негизги капиталга инвестицияны өздөштүрүүнүн деңгээли 2018-ж. январь-октябрында 2017-ж. январь-октябрына салыштыруу боюнча 105,4 пайызды (салыштырылуучу бааларда) же 101738,4 млн. сомду түздү.

Негизги капиталга инвестицияны өздөштүрүүнүн деңгээлинин өсүшү 2017-ж. январь-октябрына салыштырмалуу көпчүлүк ишмердүүлүктүн түрлөрүндө белгиленген, электрэнергия, газ жана буу менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү объекттердин курулушу, мейманкана жана ресторандар, маалымат жана байланыш, жана билим берүүнү кошпогондо.

Ички булактардын эсебинен каржыланган инвестициянын көлөмү 20,9 % жогорулаган, ал эми каржылоонун сырткы булактарынын эсебинен 25,1 % төмөндөгөн.

Ушул жылдын январь-октябрында негизги көлөмү (инвестициянын жалпы көлөмүнүн 78 % көбү) пайдалуу кендерди казуу боюнча объекттердин курулушуна, кайра иштетүү өндүрүшүнө, электрэнергия, газ жана буу менен камсыз кылуу чөйрөсүнө, транспорт жана турак-жай курулушуна багытталган.

 Өсүү темпин төмөндөгү облустар камсыз кылышты: Ош облусу (178,1%), Баткен облусу (130,4%), Талас облусу (127,9%), Жалал-Абад облусу (127,7%), Ысык-Көл облусу (112,9%), Ош шаары (101,6%). Чүй (90,3%) жана Нарын облустарынан башкасы (80,8%).

Эң көп салыштырма салмак республиканын жалпы көлөмүнөн Ысык-Көл облусу боюнча -17,2%, Жалал-Абад – 14,5% жана Чүй облусу боюнча – 8,6% түздү.

Эң аз салыштырма салмак республиканын жалпы көлөмүнөн Баткен– 1,9%, Талас – 1,6%, Ош шаарында жана Нарын облустары боюнча 2,9% түздү.

**2018-жылдын январь-октябрында чекене жана дүң соода жүгүртүү, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көрсөткүчтөр** | **Ченөө бирдиги** | **Январь-октябрь 2017ж.** | **Январь-октябрь 2018ж.** | **Өткөн жылга салыштырмалуу % менен**  | **Салыштырма салмак % менен** |
| чекене жана дүң соода жүгүртүү, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо анын ичинде: | млн.сом | 357184,3 | **393123,5** | 105,3 | 100 |
| Чүй облусу | млн.сом | 52670,8 | 57430,5 | 109 | 14,6 |
| Ысык-Көл облусу | млн.сом | 15371,1 | 16018,2 | 104,2 | 4,1 |
| Нарын облусу | млн.сом | 4735,4 | 5195,4 | 109,7 | 1,3 |
| Талас облусу | млн.сом | 9542,7 | 10296,7 | 107,9 | 2,6 |
| Баткен облусу | млн.сом | 10293,2 | 10859,7 | 105,5 | 2,8 |
| Жалал-Абад облусу | млн.сом | 39046,6 | 41153,5 | 105,4 | 10,4 |
| Ош облусу | млн.сом | 28490,8 | 34035,8 | 119,4 | 8,7 |
| Ош шаары | млн.сом | 37878 | 40458,1 | 102,7 | 10,3 |

Чекене жана дүң соода жүгүртүү, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоонун көлөмүнүн жогорулашы 2017-жылдын январь-октябрына салыштырмалуу дүң соода жүгүртүүнүн эсебинен 9,1 пайызга жана чекене соода жүгүртүүнүн эсебинен 3,8 пайызга жогорулаган.

2018-жылдын январь-октябрында региондордо чекене жана дүң соода жүгүртүү, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоонун жалпы көлөмүнүн өсүшү белгиленди. Көлөмдүн өсүшү республиканын бардык региондорунда белгиленди.

Чекене жана дүң соода жүгүртүү, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоонун көлөмүнүн негизги үлүшү Чүй облусуна (жалпы көлөмдүн үлүшү 14,6%), Жалал-Абад облусуна (10,4%), Ош шаарына (10,3%) жана Ош облусуна (8,7%) туура келет.

 Төмөндөгү региондордо бардык көрсөткүчтөр боюнча өсүш байкалууда: Талас облусунда, Баткен облусунда жана Ош шаарында.