2021 жылғы 12 тамыздағы № 1 мен

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика

министрінің 2021 жылғы 11 тамыздағы

№ 79 бірлескен бұйрыққа 4-қосымшасы

**«Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасын**

**2021 жылы іске асыру бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігінің жыл сайынғы есебі**

1. Нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Міндеттердің, нәтижелер көрсеткіштерінің, жобалардың атауы** | **Жауапты орындаушылар** | **2021** | | | **Ескертпе** |
| **Жоспар** | **Факт** | **Жоспарға % қатысы** |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1-стратегиялық көрсеткіш. PISA тестінің нәтижесі бойынша мектепте білім беру сапасын бағалау (ЭЫДҰ есебі)**  *(математика бойынша, орташа балл: 2021 ж. – 423, 2022 ж. – 430, 2023 ж. – 430, 2024 ж. – 430, 2025 ж. – 480 б.,*  *оқу бойынша, орташа балл: 2021 ж. – 387, 2022 ж. – 392, 2023 ж. – 392, 2024 ж. – 392, 2025 ж. – 450 б.,*  *жаратылыстану бойынша, орташа балл: 2021 ж. – 397, 2022 ж. – 402, 2023 ж. – 402, 2024 ж. – 402, 2025 ж.* | | | | | |
| **1-бағыт. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту** | | | | | |
| **1-міндет. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың қолжетімділігін және сапасын қамтамасыз ету** | | | | | |
| **1-көрсеткіш. Балаларды сапалы мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері |  |  |  | **Орындалды**  2021 жылғы әкімшілік деректер бойынша мектепке дейінгі ұйымдар желісі контингенті 922 400 баланы құрайтын 10871 бірлікті құрайды.  3-6 (7) жастағы балалар саны – 877 188 адам.  Мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған 3-6(7) жастағы балалар саны 867 592 бала немесе 99%.  Алматы (98,67%), Қостанай (99,86%), Қызылорда (98,63%) және Түркістан облыстарын (99,56%), сондай-ақ Нұр-сұлтан (99,03%) және Алматы (91,05%) қалаларын қоспағанда, республиканың барлық өңірлерінде балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 100% қамту қамтамасыз етілген.  ЖАО жедел деректері бойынша мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған 2-6 жастағы балалар саны 1 032 573 адам немесе 88,4%.  2-6 жастағы 134,9 мың бала мектепке дейінгі ұйымға жолдама алу үшін кезекте тұр.  Өңірлерде жоғары қамту қамтамасыз етілді: Алматы обл. (96,7%), Жамбыл обл. (94,0%), Павлодар обл. (91,1%), Түркістан обл. (97,9%), ШҚО (97,5%).  Өңірлерде қамтылудың төмендігі: Алматы қаласы (69,5%), Қарағанды облысы (76,8%). |
| **3 жастан 6 жасқа дейінгі** |  | 99 % | 99% | 100% |
| **2 жастан 6 жасқа дейінгі** |  | 82 % | 88,4% | 107,8% |
| 1-іс-шара. Балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 3 711 075 мың тг. | 3 338 211,6  мың тг. | 90% | **Орындалды**  Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру шеңберінде қаржыландыру мынадай өңірлерде бюджетке қайтарылды:  **2 жастан 3 жасқа дейін**  Павлодар облысында МДҰ-ды қайта құру аяқталуының 2022 жылға ауыстырылуына байланысты 385 орын;  СҚО – МДҰ-да 29 орын жетіспеушілігі;  **3 жастан 6 жасқа дейін**  Қостанай облысы – МДҰ-да 220 орын жетіспеушілігі.  Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру кезінде мынадай өңірлерде:  Павлодар облысында – МДҰ-ны қайта жаңартуды аяқтаудың 2022 жылға ауыстырылуына байланысты 385 орынның (2-ден 3 жасқа дейін);  Солтүстік Қазақстан облысы – МДҰ-да 29 орын жеткіліксіздігіне (2-ден 3 жасқа дейін);  Қостанай облысында - МДҰ-да 220 орын жеткіліксіздігіне (3-тен 6 жасқа дейін) байланысты бюджетке қаржы қаражаты қайтарылды. |
| 3 жастан 6 жасқа дейінгі | 15 717 орын РБ | 15 497  орын РБ | 99% |
| 2 жастан 3 жасқа дейінгі | 31 980 орын МБ | 31 566  орын МБ | 99% |
| **2-бағыт. Орта білім** | | | | | |
| **Міндет 2. Орта білім беру сапасын арттыру: Қазақстанның өңірлері, қалалық және ауылдық мектептері (PISA)арасындағы оқыту**  **сапасындағы алшақтықты қысқарту** | | | | | |
| 2-іс-шара. Қазақстандық білім алушылардың PISA-based Test for Schools-ке қатысуы | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 213 323  мың.тг | 222 057,0  мың.тг | 104,1% | **Орындалды**  ҚР Білім және ғылым бірінші Вице-министрі Ш.Т. Каринованың 2021 жылғы 5 қарашадағы № 551 бұйрығына сәйкес, ағымдағы жылғы 8 қараша мен 10 желтоқсан аралығында республиканың 17 өңірінің 200 білім беру ұйымында 6 702 оқушыны қамти отырып, PISA-based Test for Schools апробациялық зерттеуі жүргізілді. Бұл зерттеудің мақсаты-жеке мектеп деңгейінде сыртқы бағалау жүргізу. PISA-based test for schools тестінің қорытындысы бойынша әрбір мектеп PISA негізгі зерттеуіне қатысқан еліміздің және әлемнің басқа мектептерімен салыстырғанда 15 жастағы мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылық деңгейі туралы Жеке талдамалық есеп алады.  Зерттеудің негізгі міндеттері: Білім алушылардың одан әрі оқуы және еңбек нарығына табысты шығуы үшін қажетті білімдерін, дағдылары мен құзыреттерін өлшеу; мұғалімдер мен мектеп директорына білім алушылардың функционалдық сауаттылық деңгейін талдау үшін Деректер беру; білім алушылардың мектеп климаты, әлеуметтік-экономикалық мәртебесі, оларды оқуға ынталандыру және т. б. туралы ақпарат беру болып табылады.  Тестілеу екі бөлімнен тұрды: негізгі танымдық тест және сауалнама. Тестілеуге математика, оқу және жаратылыстану пәндері бойынша тапсырмалар кірді. Сауалнама оқушының өзі, оның отбасы, ҚБ-да оқу тәжірибесі туралы ақпаратқа қатысты сұрақтарды қамтыды.  Жалпы 17 өңірде апробациялық зерттеу ЭЫДҰ халықаралық талаптарына сәйкес жүргізілді. Зерттеуге қатысушылардың қажетті санын қамтамасыз етуде, сондай-ақ тестілеу үшін аудиториялар мен компьютерлік құрылғыларды даярлауда өңірлердің білім басқармалары мен білім беру ұйымдарының оң жұмысы байқалады. Тестілеу кезінде барлық санитарлық ережелер сақталды.  2021 жылғы 5 сәуірдегі №34/МС шартқа 2021 жылғы 23 желтоқсандағы №1 қосымша келісіммен іс-шара бойынша сома 8 734,0 мың теңгеге ұлғайды. |
| 200  мектеп | 200  мектеп | 100% |
| **2-көрсеткіш. Балаларды қосымша біліммен қамту** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 69,4 % | 69,4% | 100% | **Орындалды**  Жалпы орта білім беретін оқушылардың жалпы саны 3 436 608 құрайды, оның ішінде 2 389 775 бала орта және қосымша білім беру ұйымдарында қосымша білім берумен қамтылған. |
| 2 517 716 орын | 2 496 429  орын | 99% |
| 1-іс-шара. Қосымша білім беруге арналған мемлекеттік (білім беру, спорттық, шығармашылық) тапсырысты орналастыру | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 173 980 орын | 173 399  орын | 100% | **Орындалды**  Осы жылдан бастап қосымша білім беруге мемлекеттік тапсырыс конкурстық негізде және қабылданған нормативтерге сәйкес жеке ұйымдарда орналастырылады.  Мемлекеттік тапсырысты ең көп орналастыру Алматы қаласында - 55 000, Алматы облысында – 33 503, Шымкент қаласында-14 183, Нұр – Сұлтан қаласында және Қарағанды облысында-9 000-нан, Маңғыстау облысында-8 133, Қостанай облысында-7060 байқалады.  Түркістан облысында мемлекеттік тапсырысты орналастыру қарастырылмаған. |
| **Міндет 3. Мектептерді жайлы, қауіпсіз және заманауи білім беру ортасымен қамтамасыз ету** | | | | | |
| 1-көрсеткіш. Күндізгі мемлекеттік мектептердің жалпы санынан апатты жағдайдағы және үш ауысымды мектептердің үлесі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 1,9 % | 2,5% | 31,5% | **Орындалған жоқ**  Жоспарлы көрсеткішке қол жеткізбеу өңірлердің Мемлекеттік мектептерді пайдалануға беру мерзімдерін бұзуына, сондай-ақ ЖТҚ шеңберінде Құрылысқа көзделген қаражаттың толық көлемде бөлінбеуіне байланысты.  2021 жылдың басында республика бойынша 137 үш ауысымды және 34 апатты мектеп жұмыс істеді. 2021 жылы 277 мектептің құрылысы есебінен 7 апатты, 23 үш ауысымды мектеп мәселесі шешілді.  Алайда, 2022 жылдың басында үш ауысымды мектептер саны 136, апатты мектептер саны 31 болды. |
| 1-іс-шара. Мыналар арқылы 1000 мектепті іске қосу: |  | 200  мектеп | 277  мектеп | 138,5% | **Орындалды**  2021 жылдың қорытындысы бойынша 107 183 орындық 277 мектеп пайдалануға берілді. Оның ішінде: мақсатты құрылыс есебінен 48 118 оқушыға арналған 121 мектеп, МЖӘ тетігі аясында екі ауысымда оқытатын 16 000 оқушыға арналған 4 мектеп, сондай-ақ 51 065 оқушыға арналған 152 жекеменшік мектеп.  Білім беру объектілерін нысаналы салуға және реконструкциялауға 2021 жылға жалпы сипаттағы трансферттер өңірлерге 95 733 806 мың теңге берілді.  Бұл ретте, өңірлер осы мақсаттарға 94 755 898 мың теңге сомасында (өңірлердің есептік деректері) шығыстар жоспарлады, олар тек 80 322 976 мың теңгені 84% - ға, яғни толық емес көлемде игерді.  Қаражаттың игерілмеуінің негізгі себептері мердігерлер тарапынан шарттық міндеттемелердің орындалмауы, сот талқылаулары және жобалау-сметалық құжаттаманы түзету болып табылады.  МЖӘ тетігі шеңберінде екі ауысымды оқыту кезінде 16 000 орындық 4 мектеп пайдалануға берілді, ұзаққа созылған конкурстық рәсімдерге байланысты 2 мектеп 2022 жылы пайдалануға беріледі.  Жеке меншік мектептерде мемлекеттік тапсырысты орналастыру 2021 жылдың соңында 104 770 орынды құрады, 2021 жылғы 9 желтоқсандағы №873 ҚРҮҚ сәйкес 2 183 139,0 мың теңгеге ұлғайтылды.  179 576,4 мың теңге – бюджет қаражатын алушылардың нақты санының жоспарланғанға қарағанда азаюына байланысты бюджет қаражатын үнемдеу.  2022 жылғы қаңтарда Республикалық бюджеттің кірісіне қайтару жүзеге асырылды, 2022 жылғы 12 қаңтардағы №28 төлем тапсырмасы. |
| нысаналы құрылыс | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, БҒМ БЖД директоры  Ж.И. Рахметова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  | 80  322 976 мың.тг. | 84  % |
| 95 733 806 мың.тг. |
| МЖӘ тетігі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, БҒМ БЖД директоры  Ж.И. Рахметова, «Қаржы орталығы» АҚ президенті А.І. Ибраимов (келісу бойынша),  облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін | 6 мектеп | 4 мектеп | 66,6% |
| жекеменшік мектептерде мемлекеттік тапсырысты орналастыру | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, БҒМ БЖД директоры  Ж.И. Рахметова, «Қаржы орталығы» АҚ президенті А.І. Ибраимов (келісу бойынша),  облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 37 426 813 мың  тг.  (соңғы нақтылау кезінде 39 609 952 мың теңге) | 39 609 952 мың теңге, оның 179 576 мың теңгесі 2022 жылы республикалық бюджетке қайтарылды(яғни, 39 430 376 мың теңге игерілді) | 100 % (бірақ 99,55% қайтаруды ескере отырып) |
| 76 095 орын  (Соңғы нақтылау кезінде 89 000 орын) | 2021 жылдың соңына 104 770 орын | 137,7% (76 095 орынға),  89 000 орынға 117,7%) |
| 2-іс-шара. 1000 мектепті педагог кадрлармен қамтамасыз ету мәселесін пысықтау | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, ЖЖБД директоры  Ә.Ж. Тойбаев, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | қаржыландыру талап етілмейді |  |  | **Орындалды**  2025 жылдың соңына дейін мақсатты бағыт, МЖӘ шеңберінде және жеке меншік мектептерді іске қосу арқылы 1000 мектеп салу және іске қосу жоспарлануда. Бұл ретте іске қосылатын мектептердің жыл сайынғы саны 200 бірлікті құрайды.  Бүгінгі таңда педагогтардың қажеттілігі есептелді. Мәселен: 2022 жылы – 15010, оның ішінде мемлекеттік – 11 115, МЖӘ – 2470, жеке-1425.  Педагогтердің қажеттілігін жабу жас мамандар есебінен, сондай-ақ қайта даярлаудан өткен педагогтер есебінен жоспарланады, бұл ретте олардың болжамды саны мыналарды құрайды:  2022 жылы – 12067, оның ішінде ЖОО – лар – 8966, ТжКБ-3101; қайта даярлау-200.  Жаңа нормативтік құқықтық акт - мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымнан босату қағидалары әзірленді.  Осы нормативке сәйкес педагогтерді қабылдау нақты біліктілік көрсеткіштеріне сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады.  Көрсетілген қағидаларға сәйкес педагог лауазымындағы жұмысын қайта жаңғыртатын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, техникалық және кәсіптік, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері сертификаттаудан өтеді.  Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қолдау шараларының тиісті пакетімен үздік педагогтерді тартудың арнайы бағдарламасын іске асыру жоспарлануда.  Үздік мұғалімдер білім беру сапасының алшақтығы мен педагогтарға деген үлкен қажеттілік байқалатын өңірлерге тартылатын болады. Осы педагогтерді тарту үшін өлшемшарттар әзірленетін болады.  Тартылған мұғалімдерге келесі әлеуметтік қолдау шаралары ұсынылады: жалақының өсу коэффициентін белгілеу, тұрғын үй төлемдерін ұсыну немесе өтемақы төлеу және т. б.  Сонымен қатар, ЖОО үздік түлектерін анықтау және тарту жұмыстары басталды.  Жоғары білікті педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету, жалпы білім беретін және шағын жинақталған мектептерге жас мамандарды, оның ішінде магистр дәрежесі бар мамандарды, Президенттік кадр резервіне кірген адамдарды, «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқыту үшін ұсынылған тізімге кіретін шетелдік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының түлектерін тарту, бұл осы өңірлердегі педагогтардың кадрлық құрамын жақсартуға мүмкіндік береді.  Сондай-ақ педагогтерді басқарудың бірыңғай электрондық жүйесін құру жоспарлануда edu.gov.kyzmet.kz (педагогтерді қабылдау, электрондық аттестаттау, электрондық портфолио, біліктілікті арттыру).  Бұл шаралар білім беру ұйымдарына жоғары білікті және құзыретті педагогтарды тартуға көмектеседі. |
| 3-іс-шара. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігіне мектептердің құрылысымен қатар сапалы оқу процесін ұйымдастыруды қосу | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, БҒМ БЖД директоры  Ж.И. Рахметова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  |  |  | **Орындалды**  2021 жылдың қорытындысы бойынша екі ауысымда оқытатын 16 000 оқушыға арналған 4 МЖӘ мектебі пайдалануға берілді.  Барлық 4 мектеп бойынша пайдалануға енгізу актілері бар: 2021 жылғы 22 желтоқсандағы Бұхар Жырау және 38 көше көшелері ауданында мектепті пайдалануға беру актісі, 2021 жылғы 22 желтоқсандағы А. Байтұрсынов және А78, А92, А56 көшелері ауданында мектепті пайдалануға беру актісі,  2021 жылғы 22 желтоқсандағы Жағалау ауданында мектепті пайдалануға беру актісі, 2021 жылғы 25 тамыздағы «NOVA Citу» ауданында мектепті пайдалануға беру актісі. Мектептердің білім беру қызметтерін ұсынуға лицензиялары бар. |
| 4-іс-шара. Білім беру объектілерін салу (жапсарлас салу)/ашу есебінен жұмыс орындарын құру | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, БҒМ БЖД директоры  Ж.И. Рахметова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 21 421 орын | 22 198  орын | 103% | **Орындалды**  2021 жылдың қорытындысы бойынша білім беру саласында 22 198 жұмыс орны құрылды, оның ішінде: тұрақты 11 250 орын, уақытша 10 948 орын.  Уақытша жұмыс орындарын құрудың орындалмауы тұрақты жұмыс орындарының көбірек құрылуымен байланысты. |
| тұрақты жұмыс орындары |  | 6 503 орын | 11 250 орын | 1,7% |
| уақытша жұмыс орындары |  | 14 918 орын | 10 948 орын | 0,7% |
| **2-көрсеткіш. Физика, химия, биология, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 65 % | 65,8% | 101% | **Орындалды**  Республика бойынша физика, химия, биология, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген, контингенті 50 оқушыдан асатын 6063 мектептің 65,8%-ды құрайды. |
| Іс-шара 1. Мектептерді физика, химия, биология, STEAM пәндік кабинеттерімен жабдықтау | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш. Т. Каринова, БҒМ ҚБД төрайымы Г. Р. Каримова, облыстар және Нұр-сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 3 730 мектеп | 3 993 мектеп | 107% | **Орындалды**  «Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдарламасының Жол картасын орындау мақсатында 2021 жылы өңірлер 1 668 пән кабинетін (физика, химия, биология) сатып алды.  «Сапалы білім» Білімді ұлт» ұлттық жобасы бекітілгеннен кейін қосымша STEM кабинеттері сатып алынды, сондықтан ЖАО деректері бойынша мектептер санының өсуі 263 бірлікті құрады. |
| **3-көрсеткіш.** **Шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда жаңғыртылған мектептер саны** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 1 015 мектеп | 1 015 мектеп | 100% | **Орындалды**  2021 жылы 6 негізгі бағыт бойынша 1 015 мектепті (2022 жылы - 1003, 2023 жылы-994, 2024 жылы-994, 2025 жылы-994 мектеп) жаңғырту жоспарланған болатын:  1. 806 мектепке күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу, бұл жаңғыртылатын мектептердің 79,4% - ы.  2. 597 мектепке (59%) 1083 пән кабинеті сатып алынады.  3. Мектептердің 67,3% - ында (684 мектеп) жиһаз жаңартылды.  4. Материалдық-техникалық жарақтандыруды жақсарту және қорды көркем әдебиетпен толықтыру арқылы 992 (98%) мектеп кітапханасы жаңғыртылуда.  5. Мектептердің 54% - ында (548 мектеп) мектеп асханалары жаңғыртылуда. Жаңғырту аясында мектеп асханаларына арналған жиһаз, Ас үй техникасы мен жабдықтар сатып алынады, тамақтану залдарына косметикалық жөндеу жүргізіледі.  6. Мектептердің 67,4% - ында (685 мектеп) қауіпсіздікті жақсарту бойынша шаралар қабылдануда. Мектеп ішінде де, мектеп жанындағы аумақта да білім алушылардың қауіпсіз және жайлы болуына жағдай жасау үшін (ЖБО-ға бейнебақылау қосу, дабыл түймелері, турникеттер, өрт дабылы, күзет жүйесі және т.б.).  ЖАО қаражатынан жаңғыртуға 52,4 млрд теңге бөлінді. мәлімделген қажеттілік кезінде 53,1 млрд теңге. (ауытқу сомасы 747 млн тг.).  Жаңғырту 1015 мектептің 1015-інде (100%) жүргізілді. |
| 1-іс-шара. Шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда мектептерді жаңғырту (күрделі және ағымдағы жөндеу, кітапханалар, асханалар, жиһаз, қауіпсіздік) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, облыстардың, | 1 015 мектеп | 1 015 мектеп | 100% | **Орындалды**  Шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда мектептерді жаңғырту бойынша (күрделі және ағымдағы жөндеу, кітапханалар, асханалар, жиһаз, қауіпсіздік) жоспар орындалды. ЖАО қаражаты есебінен 1015 мектеп жаңғыртылды.. |
| Бейнебақылаумен қамтамасыз етілген ЖАО-ға бағынысты күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін орта білім беру ұйымдарының үлесі | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері |  |  |  | **Орындалды**  Жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2 915 орта білім беру ұйымы Сыртқы бейнебақылаумен қамтамасыз етілген. Бұл Ақпарат орта білім беру ұйымдарының жедел басқару орталықтарына қосылған сыртқы бейнебақылау жүйелерінің саны туралы ақпаратқа сәйкес ҚР Ішкі істер министрлігі тарапынан расталады.  *Анықтама: Нұр-Сұлтан қаласы – 88, Алматы қаласы – 237, Шымкент қаласы – 111, Ақмола облысы – 123, Ақтөбе облысы – 52, Алматы облысы – 256, Атырау облысы – 65, ШҚО – 538, Жамбыл облысы – 0, БҚО – 84, Қарағанды облысы – 82, Қостанай облысы – 114, Қызылорда облысы – 202, СҚО – 193, Маңғыстау облысы – 48, Павлодар облысы – 171, Түркістан облысы-551.*  Жергілікті атқарушы органдардың ақпараты бойынша 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 4 661 орта білім беру ұйымы Ішкі бейнебақылаумен қамтамасыз етілді, деп хабарлады ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 27 қазандағы № 69-қе бұйрығымен.  *Анықтама: Нұр-Сұлтан Қ. – 95, Алматы қ. – 207, Шымкент қ. – 134, Ақмола облысы – 328, Ақтөбе – 151, Алматы – 632, Атырау – 199, ШҚО – 463, Жамбыл – 370, БҚО – 109, Қарағанды – 132, Қостанай – 301, Қызылорда – 202, СҚО – 182, Маңғыстау – 64, Павлодар – 257, Түркістан-835.* |
| - сыртқы | 30 % | 41,9 % (2 915 ұйым) | 139% |
| - ішкі | 60 % | 67,1% (4 661 ұйым) | 111% |
| 1-іс-шара. Қауіпсіз қол жеткізу жүйесін, мамандандырылған күзет пен бақылауды қамтамасыз ету (бейнебақылау, дабыл түймесі, металліздегіштер | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, БҒМ БҚҚК төрағасы  Е.Н. Иманғалиев, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  |  |  | **Орындалды**  ЖАО ақпараты бойынша елде ірі қалалар мен аудан орталықтарында орналасқан 2 280 білім беру ұйымы (қала – 1 793 және аудан орталықтары – 487) бар, олардың 1 131 – і (қала – 1 003 және аудан орталықтары-128) лицензиялық күзетпен шарттар жасасқан, бұл жалпы санның 49,6% - ын құрайды.  *Анықтама: мектептерді лицензияланған қорғаумен қамтамасыз ету:*  *Нұр-Сұлтан қаласы (95 мектеп) – 100%, Шымкент қаласы (152 мектеп) – 100%, Жамбыл (127 мектептен 109 мектеп) – 85,8%, БҚО (95 мектептен 76 мектеп) – 80%, Ақтөбе (152 мектептен 121 мектеп) – 79,6%, Маңғыстау (81 мектептен 57 мектеп) – 70,4%, Ақмола (138 мектептен 97 мектеп) – 70,3%, ШҚО (136 мектептен 199) – 68,3%, Алматы қаласы (207 мектептің 97 – і) – 46,9%, Қызылорда (105 мектептің 49 – ы) – 46,7%, Атырау (90 мектептің 38 – і) – 42,2%, Павлодар (120 мектептің 47 – і) - 39,1%, Алматы (122 мектептің 47-і) - 38,5%, Қарағанды (234 мектептің 0-і) - 0%, Қостанай (126 мектептің 0-і) - 0%; СҚО (76 мектептің 10 – ы) – 13,2% және Түркістан (161 мектептің 0-і) - 0%.*  ЖАО ақпараты бойынша жергілікті бюджетте лицензияланған күзетпен шарт жасасуға 1 млрд. 389 млн. теңге мөлшерінде қаражат көзделген.  ЖАО қызметтерін сатып алуды өткізу шамасына қарай қосымша 738 орта білім беру ұйымдарын (қала – 556 және аудан орталықтары – 182) лицензиялық күзетпен қамтамасыз ету жоспарлануда, бұл ірі қалалар мен аудан орталықтарындағы оқу орындарының жалпы санының 82% - ын құрайды.  *Анықтама үшін: лицензияланған қорғауды енгізуге жоспарланған қаржы қаражаты:*  *Түркістан (161 – ден 161 мектеп немесе жалпы санынан 100%) – 115,2 млн., Қарағанды (234 – тен 227 мектеп немесе 97%) – 842,4 млн., Алматы қ. (207 – ден 167 мектеп немесе 80,7%) – қаражат көрсетілмеген, Атырау (90 – нан 52 мектеп немесе 57,8%) – қаражат көрсетілмеген, Маңғыстау (81 – ден 24 мектеп немесе 29,6%) –115,2 млн. БҚО (95 мектептің 20-ы немесе 21%) - қаражат көрсетілмеген, ШҚО (199 мектептің 29-ы немесе 14,6%) - 99,5 млн., Жамбыл (127 мектептің 18-і немесе 14,2%) - қаражат көрсетілмеген, СҚО (76 мектептің 10-ы немесе 13,2%) - 26 млн., Алматы (122 мектептің 12-і немесе 9,8%) - қаражат көрсетілмеген.* |
| 2-іс-шара. Уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін білім беру ұйымдарының бейнебақылау жүйелерін Жедел басқару орталығымен интеграциялау, оларды қабылданған стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес келтіру | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Б.А. Асылова, БҒМ БҚҚК төрағасы  Е.Н. Иманғалиев, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  |  |  | **Орындалды**  Қазіргі уақытта бейнебақылау жүйелері 3 065 орта білім беру ұйымына (43,9%) ЖБО-ға қосылған.  *Анықтама: мектептердің бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз етілуі:*  *Алматы қ. (207 мектептің 207 – і)-жалпы санынан 100%, Нұр-Сұлтан Қ. (95 мектептің 87-і) - 91,6%, қ. Шымкент (152 – ден 134 мектеп) – 100%, Маңғыстау (153-тен 124 мектеп) – 81%, Шығыс Қазақстан (644 – тен 464 мектеп) – 72%, Қызылорда (295 – тен 202 мектеп) – 68,5%, Түркістан (906 – дан 551 мектеп) – 60,8%, СҚО (461 – ден 225 мектеп) – 48,8%, Қостанай (477 – ден 203 мектеп) – 42,6%, Атырау (199 – дан 64 мектеп) – 32,2%, Алматы (763-тен 205 мектеп) - 26,9%, Қарағанды (496-дан 132 мектеп) - 26,6%, Павлодар (366-дан 95 мектеп) - 26%, БҚО (371-ден 84 мектеп) - 22,6%, Жамбыл (443-тен 96 мектеп) - 21,7%, Ақмола (547-ден 115 мектеп) - 21%, Ақтөбе (77 мектеп) 405-тен) - 21%.*  Орта білім беру ұйымдарының Бейнебақылау жүйелерін өңірлердегі ЖБО-ға қосу бөлігінде одан әрі жұмыс істеу үшін 1 млрд. 510 млн. теңге мөлшерінде қаражат көзделген.  *Анықтама: Бейнебақылау жүйелерін орнатуға жоспарланған қаржы қаражаты:*  *Шымкент қаласы – 545 млн., Қарағанды – 327,4 млн., Қызылорда – 252 млн., Алматы – 237,6 млн., Маңғыстау – 76,5 млн., Нұр-Сұлтан қаласы – 38 млн., Ақтөбе – 16,4 млн., ШҚО – 9,5 млн., Ақмола – 7,4 млн., қостанай – 1 млн. теңге.*  *Сонымен қатар, ҚР Ішкі істер министрлігінің ақпараты бойынша, 2 915 орта білім беру ұйымы Жедел басқару орталықтарына қосылған.*  *Анықтама: Нұр-Сұлтан қаласы – 88, Алматы қаласы – 237, Шымкент қаласы – 111, Ақмола облысы – 123, Ақтөбе облысы – 52, Алматы облысы – 256, Атырау облысы – 65, ШҚО – 538, Жамбыл облысы – 0, БҚО – 84, Қарағанды облысы – 82, Қостанай облысы – 114, Қызылорда облысы – 202, СҚО – 193, Маңғыстау облысы – 48, Павлодар облысы – 171, Түркістан облысы-551.* |
| 5-көрсеткіш. Базалық ауызсу көздерімен, ең аз жабдықталған бөлек дәретханалармен және қол жууға арналған базалық құралдармен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 85,5 % | 85,5% | 100% | **Орындалды**  2021 жылы 6455 мектепте білім беру ұйымдарының жалпы санынан (7550) ауыз судың базалық көздерімен, Жеке ең аз жабдықталған дәретханалармен және қол жууға арналған базалық құралдармен қамтамасыз етілді, бұл 85,5% - ды құрайды. |
| 1-іс-шара. Орта білім беру ұйымдарында оқушылар үшін қолайлы жағдайлар жасау, оның ішінде ауызсумен, санитариямен және гигиенамен қамтамасыз ету | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, БҒМ БҚҚК төрағасы  Е.Н. Иманғалиев, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  |  |  | **Орындалды**  ЖАО ақпараты бойынша бүгінгі күні 6455 орта білім беру ұйымдарында (мектептердің 85,5%) «білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына (ҚР ДСМ 05.08-ден бұйрығы) сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды бар. 2021 ж. № ҚР ЖЖМ-76).  Осылайша, еліміздің барлық мектептерінде оқушылар үшін қолайлы жағдайлар жасалған, соның ішінде ауыз сумен, санитариямен және гигиенамен қамтамасыз ету |
| **6-көрсеткіш. Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдаумен және ерте түзетумен қамту** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 50 % | 74,7% | 149,4% | **Орындалды**  Облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялардың деректері бойынша 2021 жылы ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 175 082 бала анықталды.  Білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау ұйымдарында, қоғамдық және жеке ұйымдарда білім беру бағдарламалары бойынша оқытумен, тәрбиемен және түзету-педагогикалық қолдаумен 170 433 бала қамтылған, бұл 97,34% - ды құрайды.  Арнайы білім беру ұйымдарының түрлерінде білім алу шеңберінде 2021 жылы анықталған 175 082 OOP бар балалардың жалпы санынан 130 797 OOP бар балалар (74,7%) түзету-педагогикалық көмек алады |
| 1-іс-шара. Өңірдің қажеттіліктерін ескере отырып және заманауи талаптар мен стандарттарға сәйкес ПМПК желісін кеңейту (50 мың балаға 1 ПМПК) | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | За счет орынного бюджета | - | - | **Орындалды**  Қазақстан Республикасында 2021 жылы 8 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация ашылды: - Қарағанды қаласында (Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды облыстық №5 ПМПК КММ; - Маңғыстау облысында 2 ПМПК (Ақтау қалалық ПМПК, Маңғыстау облысының Бейнеу аудандық аймақтық ПМПК); - Алматы облысында 5 ПМПК (Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылы №8 ОПМПК, Қарасай ауданы Абай ауылы №9 ОПМПК, Қарғалы ауылы №10 ОПМПК, Жамбыл ауданы 11 Қапшағай қаласы, Көксу ауданы Балпық би ауылы №12 ОПМПК). |
| 2-іс-шара. Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ МОБК төрағасы  Г.Р. Каримова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  |  |  | **Орындалды**  Білім беру туралы Заңға сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды арнайы психологиялық-педагогикалық қолдауға жоспарланып отыр. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уақытша жұмыс орындары |  | 14 918 орын | 10 948 орын | 0,7% |  |
| **2-көрсеткіш. Физика, химия, биология, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі** | первый вице- ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 65 % | 65,8% | 101% | **Орындалды**  Республика бойынша 50-ден астам оқушы контингенті бар 6063 мектептің физика, химия, биология, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілгені 65,8% құрайды. |
| Іс-шара 1. Мектептерді физика, химия, биология, STEAM пәндік кабинеттерімен жабдықтау | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі Ш. Т. Каринова, БҒМ ҚБД төрайымы Г. Р. Каримова, облыстар және Нұр-сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 3 730 мектеп | 3 993 мектеп | 107% | **Орындалды**  "Nur Otan" партиясының сайлауалды бағдарламасының Жол картасын орындау мақсатында 2021 жылы өңірлер 1 668 пән кабинетін (физика, химия, биология) сатып алды.  «Сапалы білім беру» ұлттық жобасы бекітілгеннен кейін" Білімді ұлт" қосымша STEM кабинеттері сатып алынды, сондықтан ЖАО деректері бойынша мектептер санының өсуі 263 бірлікті құрады. |
| **3-көрсеткіш.** **Шағын қалаларда, аудан орталықтарында және ауылдарда жаңғыртылған мектептер саны** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 1 015 мектеп | 1 015 мектеп | 100% | **Орындалды**  2021 жылы 6 негізгі бағыт бойынша 1 015 мектепті (2022 жылы - 1003, 2023 жылы-994, 2024 жылы-994, 2025 жылы-994 мектеп) жаңғырту жоспарланған болатын:  1. 806 мектепке күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу, бұл жаңғыртылатын мектептердің 79,4% - ы.  2. 597 мектепке (59%) 1083 пән кабинеті сатып алынады.  3. Мектептердің 67,3% - ында (684 мектеп) жиһаз жаңартылды.  4. Материалдық-техникалық жарақтандыруды жақсарту және қорды көркем әдебиетпен толықтыру арқылы 992 (98%) мектеп кітапханасы жаңғыртылуда.  5. Мектептердің 54% - ында (548 мектеп) мектеп асханалары жаңғыртылуда. Жаңғырту аясында мектеп асханаларына арналған жиһаз, Ас үй техникасы мен жабдықтар сатып алынады, тамақтану залдарына косметикалық жөндеу жүргізіледі.  6. Мектептердің 67,4% - ында (685 мектеп) қауіпсіздікті жақсарту бойынша шаралар қабылдануда. Мектеп ішінде де, мектеп жанындағы аумақта да білім алушылардың қауіпсіз және жайлы болуына жағдай жасау үшін (ЖБО-ға бейнебақылау қосу, дабыл түймелері, турникеттер, өрт дабылы, күзет жүйесі және т.б.).  ЖАО қаражатынан жаңғыртуға 52,4 млрд теңге бөлінді. мәлімделген қажеттілік кезінде 53,1 млрд теңге. (ауытқу сомасы 747 млн тг.).  Жаңғырту 1015 мектептің 1015-інде (100%) жүргізілді. |
| **2-стратегиялық көрсеткіш. «Кәсіптік-техникалық білім беру сапасы» Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі, рейтингтегі орын** *(2021 ж. – 90, 2022 ж. – 86, 2023 ж. – 82, 2024 ж. – 79, 2025 ж. – 75)* | | | | | |
| **3-бағыт. Техникалық және кәсіптік білім** | | | | | |
| **4-міндет. Қолжетімді және сапалы техникалық және кәсіптік біліммен қамтамасыз ету** | | | | | |
| **1-көрсеткіш. Жастарды талап етілетін мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамту (9-сынып бітірушілері)** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 60% | 66,5% | 110,8% | **Орындалды**  2021 жылы ТжКБ ұйымдарына 9-сынып базасында барлығы 108,7 мың адам қабылданды, оның ішінде 72,3 мың адам мемлекеттік тапсырыс бойынша 66,5%. |
| 1-іс-шара. ТжКБ бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырыс көлемін ұлғайту | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ ТжКБД директоры  Н.Ж. Оспанова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  |  |  | **Орындалды**  Түркістан облысын қоспағанда, жергілікті бюджеттен мемлекеттік тапсырыстың жыл сайынғы ұлғаюы барлық өңірлерде байқалады.  Егер 2019 жылы 57,1 мың орын, 2021 жылы 74,9 мың қала бөлінді, 9-сынып түлектері үшін мемлекеттік тапсырыс көлемі 31% - ға ұлғайды.  9-сынып түлектерін тегін ТжКБ-мен ең жоғары қамту Жамбыл (95,9%), Нұр-Сұлтан (88,3%), Алматы (86,1%) қалаларында. Ең төмен қамту Алматы (69,2%), Ақтөбе (69,7%), БҚО (70,9%).  9-сынып негізінде қабылданғандардың ішінде СҚО – да мемлекеттік тапсырыспен қамтудың жоғары көрсеткіші – 92,1%, Ақмола облысында - 92,1%, Павлодар облысында - 87,1%. Төмен көрсеткіштер Жамбыл облысында - 50,4%, Нұр-Сұлтан қаласында – 59,2%, Алматы қаласында – 59,3%.  Мемлекеттік тапсырыстың жалпы көлемінің ұлғаюына байланысты жұмысшы мамандықтарға мемлекеттік тапсырыстың 43% - ға, орта буын мамандықтарына 12,3% - ға өсуі байқалады.  2020 жылмен салыстырғанда өңірлерде мемлекеттік тапсырысты ұлғайту жиынтығында 4,9 мың орынды құрайды *(Ақмола обл. - 285 орын,Ақтөбе обл. - 390 орын,Алматы обл. - 292 орын,Атырау обл. - 379 орын,Шығыс Қазақстан обл.-13 орын, Батыс Қазақстан обл. - 161 орын,Қарағанды обл.-651 орын,Қостанай обл. - 465 орын,Маңғыстау обл. - 413 орын,Павлодар обл. - 614 орын,Солтүстік Қазақстан обл. - 225 орын, Нұр - сұлтан қаласы-153 орын, Алматы қаласы - 387 орын, Шымкент қаласы-569 орын)* |
| 2-іс-шара. Колледждердің оқу-өндірістік шеберханаларын заманауи жабдықтармен жарақтандыру | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ ТжКБД директоры  Н.Ж. Оспанова, «Talap» КЕАҚ президенті Ә.Е. Бектұрғанов (келісу бойынша),  облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары | 30 796 192 тыс.  тг. | 25 970 073  мың.тг.  в соответствии с ППРК от 9.12.2021 г  № 873 в рамках корректировки РБ на 2021 год сумма уменьшена по итогам экономии гос.закупки | 84,3% | **Орындалды**  «Жас маман» жобасы аясында 100 колледж заманауи құрылғылармен жабдықталған.  Колледждерде өз салаларында кадрларды озыңқы даярлау үшін құзырет орталықтарына көшу мақсатында кадрлар даярлаудың халықаралық тәжірибесі енгізілуде.  2025 жылға қарай олардың колледждер базасында 20 құзыреттілік орталығын құру жоспарлануда.  Сонымен қатар, «Жас маман» аясында 2000 педагог шетелдік сарапшылардан (мамандардан) өткен тренерлерді тарта отырып, біліктілігін арттырудан өтеді.  Колледждердің шеберханалары мен зертханаларының материалдық-техникалық базасын халықаралық талаптарға сәйкес жетілдіру студенттердің өндірістік оқытуды өткізу кезінде мүдделілігін едәуір арттырады және Қазақстанда WorldSkills қозғалысының жоспарлы дамуының арқасында біз жақындағанбыз, демонстрациялық емтихан сияқты студенттерді қорытынды аттестаттаудың бүгінгі күнгі өзекті нысанын өткізуге мүмкіндік береді.  *11.10.2021 ж. №722 ҚРҮҚ, 10.11.2021 ж. №807, 09.12.2021 ж. №873 жоспар 4 826 119,0 мың теңгеге кемітілді.*  *Қалғаны – 973 294,6 мың теңге, оның ішінде:*  *– 273 222,8 мың теңге-бюджет қаражатын үнемдеу;*  *– 700 071,8 мың теңге-төлем нақты көрсетілген қызметтер көлемі, өнім берушілердің тауарларды уақтылы жеткізбеуі, Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар, конкурстық рәсімдерді ұзақ өткізу үшін жүргізілді.* |
| **3-көрсеткіш. ТжКБ ұйымдарының оқу процесіне WorldSkills бағалау жүйесін енгізген колледждердің үлесі** | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 20 % | 20% | 100% | **Орындалды**  Жұмысшы кадрларды даярлау жүйесін дамыту және техникалық және технологиялық бейіндегі 360 колледж үшін қолданбалы біліктіліктерді қалыптастыру үшін біліктілік емтиханының нысаны ретінде WorldSkills талаптары бойынша демонстрациялық емтиханды енгізу стратегиясы әзірленді.  Бүгінгі таңда 72 колледжде немесе 20% - да демонстрациялық емтихан өткізілді. |
| 1-іс-шара. WorldSkills талаптарын ескере отырып, құзыреттіліктерді анықтау жөніндегі көрсетілетін емтиханды енгізу | ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі  Ш.Т. Каринова, БҒМ ТжКБД директоры  Н.Ж. Оспанова, «Talap» КЕАҚ президенті Ә.Е. Бектұрғанов (келісу бойынша),  облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарлары |  |  |  | **Орындалды**  Бүгінгі күні жұмысшы кадрларды даярлау және техникалық және технологиялық бейіндегі 360 колледж үшін қолданбалы біліктіліктерді қалыптастыру үшін біліктілік емтиханының нысаны ретінде WorldSkills талаптары бойынша демонстрациялық емтиханды енгізу стратегиясы әзірленді.  Бүгінгі таңда техникалық және технологиялық бейіндегі колледждердің 72 немесе (20%) WorldSkills стандарттарын ескере отырып, демонстрациялық емтихандар өткізді.  2 мыңнан астам студент демонстрациялық емтихандарға қатысты, өту өндірістік жағдайдың барынша жақын жағдайына бейімделу арқылы басқа студенттерге қарағанда артықшылық береді.  Бағалау материалдары жыл сайын жаңартылып, WorldSkills чемпионаттарының тәжірибесіне негізделеді, ал тапсырмалар әлемдік стандарттарға және техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының мазмұнына, сондай-ақ кәсіптік стандарттарға жауап береді. Яғни, емтихан материалының мазмұнының типтік оқу бағдарламаларына сәйкестігі демонстрациялық емтиханның арқасында қол жеткізіледі.  Демонстрациялық емтиханның арқасында студенттер практиканы белсенді меңгереді және жұмысқа орналастыру бойынша ұсыныстар алады, өйткені бағалауды тәуелсіз сарапшылар (жұмыс берушілер) жүзеге асырады. Еңбек нарығына шығарылатын, ел экономикасының түрлі секторларының тиімділігін арттыруға қабілетті мамандардың сапалық деңгейі өсуде.  Тәуелсіз бағалау құралы ретінде демонстрациялық емтихан кадрларды даярлауды бағалаудың объективтілігіне ие, бұл колледждердің ресурстарын материалдық-техникалық базаның халықаралық стандарттарға сәйкестігіне аудит түрінде бағалауға мүмкіндік береді. |
| **3-стратегиялық көрсеткіш. QS-WUR, ТОП-200 рейтингінде белгіленген Қазақстандағы ЖОО-ның саны, бірл.**  *(2021 ж. – 1, 2022 ж. – 2, 2023 ж. – 2, 2024 ж. – 2, 2025 ж. – 3)* | | | | | |
| **4-бағыт. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім** | | | | | |
| **5-міндет. Қазақстандық ЖОО-ның бәсекеге қабілеттілігін арттыру** | | | | | |
| **1-көрсеткіш. Халықаралық білім беру бағдарламаларын, шетелдік әріптестермен академиялық алмасуларды іске асыратын ЖОО-ның үлесі** | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев,  облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдері | 30 % | 30% | 100% | **Орындалды**  Азаматтық емес 106 жоғары оқу орнының 32-інде бірлескен білім беру бағдарламалары (БББ) және қос дипломды бағдарламалар (ҚДБ) іске асырылуда.  ҚР ЖЖОКБҰ мен серіктес ЖОО арасында 63 БББ-ға шарттар бар. Оның ішінде БББ ағылшын тілінде-5 (8%).  Оқыту қазақстандық білім алушылардың шығуымен де, қашықтықтан оқыту технологияларын қолданумен де жүзеге асырылады.  БББ бойынша оқыту 7 тілде жүзеге асырылады: қазақ, орыс, ағылшын, француз, қытай, жапон, корей.  Іске асырылатын БББ-дың ең көп саны Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ–17 бірлік, Шымкент университеті-16 бірлік., Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті-14 бірлік, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті - 7 бірлік, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті – 5 бірлік сияқты жоғары оқу орындарына тиесілі.  Студенттердің ең көп контингенті- Абай атындағы ҚазҰПУ- 343 адам, Alikhan Bokeikhan University – 93 адам, Қарағанды медицина университеті – 87 адам, Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ–- 61 адам, ҚарТУ-61 адам сияқты университеттер.  Іске асырылып жатқан ҚДП-ның ең көп саны әл-Фараби атындағы ҚазҰУ - 54 бірлік, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті – 29 бірлік, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ- 16 бірлік, Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ-10 бірлік сияқты жоғары оқу орындарына тиесілі.  Сонымен қатар, ҚДП аясында білім алушылардың ең көп контингенті әл-Фараби атындағы ҚазҰУ- 291 адам, ҚБТУ-155 адам, Гумилев атындағы ЕҰУ– 138 адам, АТУ – 100 адам, Абай атындағы ҚазҰПУ – 92 адам сияқты университеттерге тиесілі.– 138 адам., АТУ – 100 адам. |
| 27 ЖОО | 32 ЖОО | 118% |
| **2-көрсеткіш. Оқытушылық қызметке тартылған шетелдік сарапшылардың саны** | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев | 200 адам | 183 адам | 91,5% | **Орындалды**  2021 жылғы 19 шілдедегі №349 бұйрыққа сәйкес республикалық бюджет шеңберінде еліміздің 29 жоғары оқу орнына 200 шетелдік сарапшыны тарту жоспарланған болатын.  COVID-19 пандемиясына енгізілген шектеулерге байланысты 2021 жылы бірқатар Еуропа елдерінде 17 шетелдік сарапшы келген жоқ.  Бюджеттен тыс қаражат есебінен еліміздің 67 жоғары оқу орнына 714 шетелдік оқытушы тартылды. Шақырылғандардың 52% -ы ТМД елдерінен, еуропалық ЖОО-дан 29%-ы, Азия елдерінен -12%, АҚШ-тан-6% құрайды. |
| 1-іс-шара. Алыс шетелдің ЖОО-нан оқытушылық қызметке рейтингісі жоғары ғылыми басылымдарда жарияланымдары бар шетелдік сарапшыларды тарту | ҚР Білім және ғылым вице-министрі  Қ.А. Ерғалиев, БҒМ ЖЖБД директоры  Ә.Ж. Тойбаев, ЖЖБҰ ректорлары (келісу бойынша) | 344 000 мың тг. | 342 280,0  мың тг.  . | 99,5% | **Орындалды**  COVID-19 пандемиясына енгізілген шектеулерге байланысты 2021 жылы бірқатар Еуропа елдерінде 17 шетелдік сарапшы келген жоқ. |
| **Барлығы,**  **оның ішінде** |  | 168 225 209 мың тг. | 148 652 678,5 мың тг. | 88% |  |
| **РБ** |  | 72 491 403 мың тг. | 68 329 702,5 мың.тг. | 94% |  |
| **ЖБ** |  | 94 755 898 мың тг. | 80 322 976 мың тг. | 85% |  |
| **Бюджеттен тыс қаражат** |  | 0,0 мың.тг. | 0,0 мың.тг. |  |  |

**2. Әлеуметтік-экономикалық әсер**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **т/т** | **Әлеуметтік және / немесе экономикалық әсер атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Жоспар** | **Факт** | **Ескерту** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Әлеуметтік әсер |  |  |  |  |
| 1. | Мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған 3-6 жастағы балалардың үлесі | % | 99 | 99% | 2021 жылғы әкімшілік деректер бойынша мектепке дейінгі ұйымдар желісі контингенті 922 400 баланы құрайтын 10871 бірлікті құрайды.  3-6(7) жастағы балалар саны – 877 188 адам.  Мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылған 3-6(7) жастағы балалар саны 867 592 бала немесе 99%. *Алматы (98,67%), Қостанай (99,86%), Қызылорда (98,63%) және Түркістан облыстарын (99,56%), сондай-ақ Нұр-Сұлтан (99,03%) және Алматы (91,05%) қалаларын* қоспағанда, республиканың барлық өңірлерінде балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 100% қамту қамтамасыз етілген. |
| 2. | Педагог жалақысының экономика бойынша орташа айлық жалақыға арақатынасы | % | 73,7 | 96,2\*% | Педагог жалақысының экономика бойынша орташа айлық жалақыға арақатынасы 2021 жылғы VI тоқсанда 96,2% - ды құрады.  Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес 2021 жылғы VI тоқсанда қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы экономика бойынша орташа есеппен 275 580 теңгені құрады, бұл ретте білім беру саласы бойынша – 219 165 теңге, ал мемлекеттік білім беру ұйымдарындағы педагогтердің орташа айлық жалақысы және мемлекеттік тапсырысты орналастыру кезінде 265 209 теңгені құрады.  *\* 2021 жылғы VI тоқсандағы бағалау бойынша. Бұл жағдайда мән 2021 жылғы Ұлттық статистикалық бюросы есебінің қорытындысы бойынша түзетілуі мүмкін.* |
|  | экономикалық әсер **:** |  |  |  |  |
| 3. | Білім беру саласы бойынша негізгі капиталға инвестициялар | 2019 жылғы деңгейге нақты өсу қарқыны | 62,8 | 38,4% | 2021 жыл ішінде статистикалық деректердің қазынашылық органдарының деректерімен сәйкессіздігі жүйелі түрде анықталды.  Мысалы,10 айға. 2021 жылғы статистикалық деректер бойынша бюджеттік инвестициялардың көлемі 11 ай ішінде қазынашылық органдарының деректерінен 68,2 млрд.теңгеге кем болды. - 63,6 млрд. теңгеге.  Жоспарлы көрсеткішке қол жеткізбеу барлық кәсіпкерлік субъектілері статистикалық деректерді толтырмауымен немесе енгізілетін объектілер басқа салаларда ескерілуімен байланысты-жеке салымдар бойынша төмендетілген деректердің ықтималдығы бар. |
| 4. | Білім беру саласындағы ЖҚҚ | млн тенге | 2 954 577 | - | ҚР Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес білім беру саласындағы ЖҚҚ бойынша жедел деректер 2022 жылғы шілдеде жарияланатын болады, осыған байланысты деректерді ұсыну мүмкін емес. |
| 5. | Білім беру объектілерін салу (жапсарлас салу)/ашу есебінен құрылған жұмыс орындарының саны, оның ішінде | бірлік | 21 421 | 22 198 | 2021 жылдың қорытындысы бойынша білім беру саласында 22 198 жұмыс орны құрылды. Оның ішінде: тұрақты 11 250 орын, уақытша 10 948 орын.  Жоспар бойынша 6 503 тұрақты жұмыс орны болса, факті бойынша 11 250 жұмыс орны құрылды.  Жоспар бойынша 14 918 уақытша жұмыс орны болса, факті бойынша 10 948 орын құрылды.  Уақытша жұмыс орындарын құрудың орындалмауы тұрақты жұмыс орындарының көбірек құрылуымен байланысты. |
|  | тұрақты |  | 6 503 | 11 250 |
|  | уақытша |  | 14 918 | 10 948 |

**3. Мемлекеттік қолдау шараларын алушылар туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жыл | БСН \ ЖСН | Кәсіпорынның атауы / мемлекеттік шара алушы | Өңір | Кәсіпорынның өлшемі (ірі/орта/шағын/ЖК) | Сала | Қызмет түрі (ЭҚТЖ) | Қолдау шараларын алған күн | Қолдау шарасы | Қолдаудың нысаналы мақсаты | Қолдаудың жалпы сомасы, мың теңге | Құрылған жаңа жұмыс орындары | | Кәсіпорынның кірісі, мың теңге | | Төленген салық сомасы, мың теңге | | Өнім шығару, мың теңге | | Өнім экспорты, мың теңге | |
| жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт | жоспар | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Базалық жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n жыл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021 жылы Министрлікте мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылмаған

4. Қаражатты игеру

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **Жоспар, млн. теңге** | **Нақты, млн. теңге** | **Пайдаланбау себептері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 міндет | 3 711 075,0 мың. тг. | 3 338 211,6 мың. тг. |  |
| Республикалық бюджет | 3 711 075,0 мың. тг. | 3 338 211,6 мың. тг. | Игеру 3 338 211,6 мың теңгені құрады., қалдық 372 863,4 мың теңге, оның ішінде:  *– 183 563,4 мың теңге-Қостанай облысы мен Алматы қаласында бюджет қаражатын үнемдеу (жоспарланғанға қарағанда, бюджет қаражатын алушылардың нақты санының азаюы);*  *– 188 977,0 мың теңге- Нұр-Сұлтан қаласында конкурстық рәсімдерді ұзақ өткізу;*  *– 323,0 мың теңге-төлем нақты көрсетілген қызметтер көлемі үшін жүргізілді Алматы обл.* |
| Жергілікті бюджет | 0,0 мың т.г. | 0,0 мың тг. |  |
| Бюджеттен тыс қаражат | 0,0 мың т.г. | 0,0 мың т.г. |  |
| 2 міндет | 213 323,0 мың тг. | 222 057,0 мың тг. |  |
| Республикалық бюджет | 213 323,0 мың тг. | 222 057,0 мың тг. | *2021 жылғы 5 сәуірдегі №34/ГЗ шартына 2021 жылғы 23 желтоқсандағы №1 қосымша келісіммен іс-шара бойынша сома 8 734,0 мың теңгеге ұлғайды.* |
| Жергілікті бюджет | 0,0 мың т.г. | 0,0 мың т.г. |  |
| Бюджеттен тыс қаражат | 0,0 мың т.г. | 0,0 мың т.г. |  |
| 3 міндет | 133 160 619,0 мың тг. | 119 753 351,6 мың тг |  |
| Республикалық бюджет | 37 426 813,0 мың тг. | 39 430 375,6 мың тенге | *2021 жылғы 9 желтоқсандағы №873 ҚРҮҚ сәйкес жоспар 2 183 139,0 мың теңгеге ұлғайтылды.*  *179 576,4 мың теңге – бюджет қаражатын алушылардың нақты санының жоспарланғанға қарағанда азаюына байланысты бюджет қаражатын үнемдеу.*  *2022 жылғы қаңтарда Республикалық бюджеттің кірісіне қайтару жүзеге асырылды, 2022 жылғы 12 қаңтардағы №28 төлем тапсырмасы.* |
| Жергілікті бюджет | 94 755 898 мың тг | 80 322 976 мың тг | *Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға 2021 жылға жалпы сипаттағы трансферттер өңірлерге 95 733 806 мың теңге берілді.*  *Бұл ретте, өңірлер осы мақсаттарға 94 755 898 мың теңге сомасында (өңірлердің есептік деректері) шығыстар жоспарлағанын хабарлаймыз, олар тек 80 322 976 мың теңгені 85% - ға, яғни толық көлемде игерілмеген.*  *Қаражаттың игерілмеуінің негізгі себептері мердігерлер тарапынан шарттық міндеттемелердің орындалмауы, сот талқылаулары және жобалау-сметалық құжаттаманы түзету болып табылады.* |
| Бюджеттен тыс қаражат | 0,0 мың тг. | 0,0 мың т.г. |  |
| 4 міндет | 30 796 192,0 мың тг. | 24 996 778,3 мың тг. |  |
| Республикалық бюджет | 30 796 192,0 мың  тг. | 24 996 778,3 мың тг. | *11.10.2021 ж. №722 ҚРҮҚ, 10.11.2021 ж. №807, 09.12.2021 ж. №873 жоспар 4 826 119,0 мың теңгеге кемітілді.*  *Қалғаны – 973 294,6 мың теңге, оның ішінде:*  *– 273 222,8 мың теңге-бюджет қаражатын үнемдеу;*  *– 700 071,8 мың теңге-төлем нақты көрсетілген қызметтер көлемі, өнім берушілердің тауарларды уақтылы жеткізбеуі, Мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар, конкурстық рәсімдерді ұзақ өткізу үшін жүргізілді.* |
| Жергілікті бюджет | 0,0 мың тг. | 0,0 мың тг. |  |
| Бюджеттен тыс қаражат | 0,0 мың тг. | 0,0 мың тг. |  |
| 5 міндет | 344 000,0 мың тг. | 342 280,0 мың тг. |  |
| Республикалық бюджет | 344 000,0 мың тг. | 342 280,0 мың тг. | *1 720,0 мың теңге – шақырылған профессор И.В. Чумановтың ауырып қалуына және сәйкесінше Рудный индустриялық институтына келу мүмкіндігінің болмауына байланысты.* |
| Жергілікті бюджет | 0,0 мың тг. | 0,0 мың тг. |  |
| Бюджеттен тыс қаражат | 0,0 мың тг. | 0,0 мың тг. |  |
| **Барлығы** | **167 247 301** мың тг | **148 652 678,5** мың тг | Игеру-89%  *Қаражаттың игерілмеуінің негізгі себептері мердігерлер тарапынан шарттық міндеттемелердің орындалмауы, сот талқылаулары және жобалау-сметалық құжаттаманы түзету болып табылады.* |
| **Республикалық бюджет** | 72 491 403,0 мың тг. | 68 329 702,5 мың тг. |  |
| **Жергілікті бюджет** | 94 755 898 мың тг | 80 322 976 мың тг |  |
| **Бюджеттен тыс қаражат** | 0,0 мың тг. | 0,0 мың тг. |  |