«БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ТУРАЛЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ

РЕСУРСТАР МИНИСТРІ С.А. БРЕКЕШЕВПЕН ҮКІМЕТ САҒАТЫ

2022 жылғы 14 қараша

Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Төрағасының орынбасары Б.Т. КЕСЕБАЕВА жүргізді.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және үкімет сағатына қатысушылар! Бүгін біз ел экономикасы үшін маңызды рөл атқаратын, атап айтқанда, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және халықты жұмыс орындарымен қамтуға үлес қосатын балық шаруашылығын дамыту мәселелерін қарайтын боламыз.

Қазіргі уақытта Қазақстанда Үкіметтің жүргізіп жатқан жұмысына қарамастан, балық шаруашылығы аса дами алмай отыр. Сол себепті біз үкімет сағаты барысында саланы дамыту бойынша орын алып отырған проблемаларды және министрліктің осы сала бойынша қабылдаған шараларын талқылайтын боламыз.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында балық шаруашылығын дамыту мәселесін көтеріп, осы тапсырмаға орай Балық шаруашылығын дамытудың 2021 – 2030 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданып, қазіргі уақытта жүзеге асырылуда.

Сонымен бірге балық шаруашылығын қарқынды дамыту үшін қолайлы жағдайлар бар.

Қазақстан өзінің бірегей табиғатына орай балық ресурстарына бай. Құрамында 3 мыңға жуық көл кіретін өте қуатты балық шаруашылығы қоры бар.

Сонымен қатар Ұлттық экспорттық стратегияда балық пен балық өнімдерін экспорттаудың үлкен мүмкіндіктері қарастырылған.

Қабылданып жатқан шараларға орай балық өсіретін шаруашылықтар санының айтарлықтай өсуі де байқалады, өсірілген балық көлемі ұлғаюда. Алайда шаралар кешені әлі де жеткіліксіз.

Балық және басқа да жануарларды өсіру жалпы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесінде жоғары мүмкіндіктерге ие. Табиғи су айдындарын шектен тыс эксплуатациялау нәтижесінде орын алатын антропогендік жүктемені алып тастау да маңызды.

Біздің ойымызша, Үкімет осы саладағы заңнаманы жетілдіруі, сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың қосымша шараларын іске асыруы, өсірілген тауарлық балық пен экспорт көлемінің өсуін қамтамасыз етуі, балық өсіру шаруашылықтарын құруы және жеке инвестицияларды тартуы қажет.

Балық шаруашылығын дамыту шаралары Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің баяндамасында толығырақ айтылатын болады.

Үкімет сағатына Қаржы, Ұлттық экономика, Ауыл шаруашылығы, Ғылым және жоғары білім, Индустрия және инфрақұрылымдық даму, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктерінің, сонымен қатар Шекара қызметінің өкілдері қатысып отыр.

Бейнеконференц байланыс бойынша облыс әкімдерінің орынбасарлары қатысуда.

Депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы қазір іссапарда болса да, осы бейнеконференц байланысы арқылы қатысып отыр.

Жұмыс регламентін еске саламын. Негізгі баяндама үшін 20 минутқа дейін, қосымша баяндама үшін 10 минутқа дейін, сөз сөйлеу үшін 3 минуттан аспайтын уақыт беріледі.

Регламентті сақтауларыңызды сұраймын.

Құрметті әріптестер! «Балық шаруашылығын дамыту туралы» тақырыбында баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Аманғалиұлы Брекешевке беріледі. Серікқали Аманғалиұлы, мінбеге өтуіңізді сұраймын.

БРЕКЕШЕВ С.А. Рақмет.

Қайырлы таң, құрметті Балайым Туғанбайқызы! Құрметті депутаттар! Ең алдымен балық шаруашылығын дамыту мәселелерін талқылауға мүмкіндік бергендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.

Балық шаруашылығы экономикалық өсудің және халықты жұмыспен қамтудың негізі ретінде экономикадағы маңызды салалардың бірі болып табылады.

Балық шаруашылығындағы негізгі қызмет – балық аулау және жасанды балық өсіру.

Қазақстанның табиғи су айдындарында жыл сайын шамамен 40-45 мың тонна балық ауланады, және бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді.

Өз кезегінде, былтыр 15 мың тоннаға жуық балық өсірді. Бұл 2017 жылғы деңгейден 5,5 есе жоғары.

Сонымен бірге Қазақстанға шамамен 41 мың тонна мұхит пен теңіз балық түрлері (скумбрия және майшабақ) әкелінеді және шамамен 25 мың тонна балық және балық өнімдері экспортталады, оның негізгі үлесі терең өңделген өнім болып табылады. Бұл ретте отандық балық өнімдері әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті.

Негізгі міндет – балықтың ішкі тұтынуын арттыру, сондай-ақ теңізде балық аулауды игері және тауарлық балық өсіру шаруашылығын дамыту есебінен экспорттық әлеуетті одан әрі ұлғайту және біртіндеп импортты алмастыру болып табылады.

Қазақстан жан басына шаққандағы балықты аз тұтынумен сипатталатынын атап өткен жөн. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бір адамға жылына кемінде 16 кг балық өнімдерін тұтынуды ұсынады. Қазақстанда бұл көрсеткіш 4 килограммнан аз, оны жоғарыда атап өткенімдей, арттыру қажет. Өз кезегінде көршілес Ресей мен Қытайда бір адамға сәйкесінше 23 және 43 килограмм тұтынылады. Осылайша, көрші елдердің шекаралас аудандарын ескере отырып, балық өнімдерін экспорттау үшін әлеуетті ниша 3 миллион тоннадан астам болуы мүмкін.

Балық аулау мәселелеріне тоқталсам. Бүгінгі күні елде мыңнан астам балық шаруашылығы субъектілері жұмыс істейді, оларға 1 мың 646 балық шаруашылығы су айдындары мен олардың учаскелері бекітілген. Өткен жылы шамамен 45 мың тонна балық ауланды. Бұл салада 12 мыңнан астам адам жұмыс істейді.

Балық аулау негізінен Атырау, Алматы, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстарында жүргізіледі.

Министрлік балық ресурстарының табиғи популяциясын сақтау бойынша тұрақты негізде шаралар қабылдауда.

Ең алдымен бұл браконьерлікпен күрес. Бұған Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Маңғыстау және Атырау облыстарының тұрғындарымен кездесу барысында назар аударды. Президенттің тапсырмасын орындау үшін біз браконьерлікке қарсы күресті күшейту жөнінде қосымша шаралар қабылдайтын боламыз. Бұл ең алдымен балық инспекцияларын заманауи материалдық-техникалық құралдармен толық жарақтандыру және табиғат қорғау органдарының өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру.

Статистикаға қысқаша тоқталсам. Биылғы жылы 61 миллион теңгеден астам сомаға 4,5 мыңнан астам бұзушылық анықталды және 65 миллион теңге сомасына талап қойылды.

Құқық бұзушыларды қылмыстық жауапкершілікке тарту жағдайларының саны өсті, бұл балық шаруашылығы саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің күшеюін көрсетеді.

Балықтың уылдырық шашу кезеңінде қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады. Мәселен, мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында жыл сайын «Бекіре» балық қорғау акциясы өткізіледі. Қалған өңірлерде «Уылдырық шашу» және «Таза су айдындары» акциялары өткізіледі.

Биоәртүрлілікті сақтаудың өзекті мәселелерінің бірі Каспий итбалықтарының популяциясын қалпына келтіру болып табылады. Каспий итбалығы Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Мемлекет басшысының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру бойынша тапсырмасына сәйкес біз ғылыми негіздеме әзірлеуді бастадық. Нәтижелерді келесі жылдың қаңтарында алуды жоспарлаудамыз. Содан кейін техника-экономикалық негіздемені әзірлеуге кірісеміз.

Браконьерлікпен күрестің тиімділігін арттыру мақсатында өткен жылы инспекцияларды материалдық-техникалық жарақтандыруды нығайту бойынша елеулі жұмыс жүргізілді. Аумақтық инспекциялар паркінің шамамен 30 пайызы жаңартылды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.

Қорғау шараларымен қатар жыл сайын табиғи су айдындарының балық ресурстарын сақтау және молықтыру бойынша шаралар қабылданатынын айта кету керек.

Мәселен, мемлекеттік балық өсіру кәсіпорындары жыл сайын құнды балық шабақтарының жасанды өсімін молайтуды қамтамасыз етеді. Бірақ олардың өндірістік базасы тозған, бұл жаңғырту жүргізуді қажет етеді. Атырау облысында Президент бұл мәселеге тоқталып, Атырау қаласындағы екі бекіре балық өсіру зауытын реконструкциялауды және жаңғыртуды тапсырды. Біз инвестициялық ұсыныс әзірлеп, Ұлттық экономика министрлігінің қарауына енгізетін боламыз.

Бұдан басқа, Атырау облысында 2018 – 2020 жылдары Жайық және Қиғаш өзендерінің сұлылығын арттыру және гидрологиялық режимін жақсарту бойынша жобалар жүзеге асырылды. Каналдардың жалпы ұзындығы 194 шақырымды құрады. Осы жылы республикалық бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінді. Бұл бағытта жұмыстар жалғасуда.

Президенттің берген тапсырмасына сәйкес келесі жылы кеме қатынайтын су жолдарында түп тереңдету жұмыстары басталатынын атап өту маңызды. Бұл балықтардың уылдырық шашатын жерлерге өтуі үшін қосымша қолайлы жағдай жасайды, сондай-ақ балық аулау кемелерінің Каспий теңізіне кедергісіз шығуына мүмкіндік береді.

Бизнес үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған заңнаманы жетілдіру аясында біз айтарлықтай жұмыс жасадық.

Ақпарат слайдта берілген.

Бұдан басқа, өндірілетін және өсірілетін балықты терең өңдеу және қосылған құны жоғары балық өнімдерін шығару үшін жағдай жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Өткен жылы өңдеуге 35 мың тонна шикі балық жіберілді, нәтижесінде 29 мың тонна балық өнімдері алынды.

Қазіргі уақытта 72 балық өңдеу кәсіпорны жұмыс істейді, оның ішінде 17 кәсіпорын жоғары талаптарға сай келеді және балық өнімдерін Еуропалық Одақ елдеріне экспорттау құқығын алды. Бұл ретте қосымша тағы 14 қазақстандық кәсіпорын осындай экспорт құқығын алуға өтінім берді.

Сондай-ақ экспорттық нарықты кеңейту мақсатында Қазақстан мен Қытай арасында ветеринариялық сертификат келісілді, ал Қытай тізіліміне 64 қазақстандық кәсіпорын енгізілді.

Бұдан басқа, «Салық кодексіне өзгерістер енгізу туралы» Заң жобасының шеңберінде балық өңдеумен айналысатын субъектілер үшін қосымша құн салығын 70 пайызға төмендету көзделеді. Заң жобасы Парламент Сенатының қарауында.

Сондай-ақ отандық шикізаттан алынған терең өңделген балық өнімдерін субсидиялауды енгізуді жоспарлап отырмыз. Тиісті заң жобасы Үкіметте қаралуда.

Сондай-ақ біз көлеңкелі айналымды азайту үшін балық өнімдерін қадағалаудың ақпараттық жүйесін әзірлеудеміз.

Құрметті депутаттар, балық шаруашылығында қабылданып жатқан шаралар қазіргі проблемаларды шешу үшін жеткіліксіз және көптеген мәселелер мынадай шұғыл шешімдерді талап етеді:

1. заңсыз балық аулау фактілерінің болуы;

2. балық шикізатының жетіспеушілігіне байланысты балық өңдеу кәсіпорындарының өндірістік қуаттарының жүктелмеуі;

3. Каспий теңізінің теңіз балық түрлерін аулауға арналған квотаны игермеу;

4. браконьерлікпен күресу үшін қаражаттың жеткіліксіз бөлінуі.

Бұл мәселелерді шешу үшін мына шараларды ұсынамыз.

Бірінші. Браконьерлікті төмендету мақсатында Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің әзірленіп жатқан жобасы шеңберінде жауапкершілікті күшейтуді ұсынамыз.Ол айыппұлды 20-дан 50 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайту және 1 жыл ішінде қайталап бұзғаны үшін 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу.

Екінші. Балық өңдеу кәсіпорындарының өндірістік қуаттарын толтыру үшін балықты салқындатылған және мұздатылған түрде экспорттауға тыйым салу мәселесі қаралуда.

Үшінші. Балық аулау флотының кемелері мұнай танкерлері мен құрғақ жүктердің тарифтеріне бірдей, мысалы, портқа бір кіру үшін шамамен 500 мың теңге. Егер килька өнімдерінің төмен бағасын ескерсек, бұл қымбат болып табылады. Сондықтан Каспийдің теңіз балық түрлерін игеру үшін заңнамалық деңгейде теңіз флотын жеңілдікпен кредиттеу немесе лизинг жолымен сатып алу мәселесін шешу қажет. Сондай-ақ порт қызметтеріне тарифтерді төмендету мәселесін пысықтау керек.

Төртінші. Инспекцияларды толығымен жарақтандыру үшін алдағы 3 жылға қосымша 8 миллиард теңге қажет. Бұл бұзушыға алғашқы деректерді жедел, сапалы толтыруға және браконьерлікке қарсы күрестің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Құрметті депутаттар, аталған мәселелердің маңыздылығын ескере отырып, тиісті заң жобалары келіп түскен кезде қолдау көрсетуді сұрайды.

Балық өсіру шаруашылығы мәселелеріне көшейін.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымының бағалауы бойынша аквакультура әлемдегі ең қарқынды дамып келе жатқан бағыт болып табылады. Соңғы 25 жылда аквакультура көлемі төрт есеге өсті, ал осы кезеңде балық аулау көлемі тұрақты деңгейде қалып отыр.

Қазақстанның балық өсіру шаруашылығының да әлеуеті зор. Соңғы бес жылда өсірілген балық көлемі 2,7 мың тоннадан 15 мың тоннаға дейін немесе 5,5 есеге ұлғайды.

Балық өсірумен 380 балық өсіруші шаруашылық айналысады, онда 1,5 мыңнан астам адам жұмыс істейді.

Балық өсіру бойынша көшбасшы – Түркістан облысы.

Өткен жылы Үкімет Балық шаруашылығын дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасын қабылдады, онда негізгі басымдылық балық өсіру шаруашылығына берілген.

2030 жылға қарай жылына 270 мың тонна балық өсіру, ішкі тұтынуды жылына 134 мың тоннаға дейін ұлғайту, импорт көлемін 45 мың тоннадан 25 мың тоннаға дейін азайту жоспарлануда.

Бұдан басқа, кемінде 10 мың қосымша жұмыс орнын құру және негізінен ауылдық жерлерде халықтың табысын арттыру күтілуде.

Саланы табысты дамытудың маңызды факторы – бизнесті субсидиялау және салықтық жеңілдіктер түрінде бастапқы кезеңде қолдау.

Бүгінгі күні балық шаруашылығы саласында бірқатар бағыттарды субсидиялау қарастырылған. Олар слайдта көрсетілген.

Бұдан басқа, арнайы экономикалық аймақтардың аумағында салықтық жеңілдіктер мен преференциялар берілетін жер учаскелері беріледі. Соның арқасында жалпы инвестиция көлемі шамамен 150 миллиард теңгені құрайтын 47 жоба іске асырылуда. Олар жылына 74 мың тоннадан астам балық өндіруге, 125 мың тонна балық жемін өндіруге және 1 мың тоннаға жуық асшаяндарды өңдеуге, сондай-ақ 5 мыңға дейін жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді.

Каспий килькасын өндіру және артемия цисталарын қайта өңдеу бойынша жобалар да бар. Оларды іске асыруды аяқтау мерзімін осы жыл мен 2026 жылға дейінгі аралықта.

Президент тапсырмасына сәйкес балық өсірушілерге мемлекеттік қолдау шараларын кеңейту бойынша қосымша шаралар мен ұсыныстар әзірлейтін боламыз.

Құрметті депутаттар, балық өсіру шаруашылығын дамыту бойынша қабылданып жатқан шараларға қарамастан, шешуді талап ететін бірқатар мәселелер бар.

Бірінші. Су пайдалану лимиттерін бөлу кезінде балық шаруашылығының басым еместігі, сондай-ақ жер асты суларынан арнайы су пайдалану кезінде акваөсіру үшін рұқсат алу тәртібінің күрделілігі.

Екінші. 2025 жылдан бастап балық өсіру көлемінің едәуір ұлғаюымен ветеринариялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтіндігі.

Үшінші. Бекіре және албырт балық түрлерін өсіруге арналған балық азығы мен шабақтарды сатып алудың импортқа тәуелділігі.

Төртінші. Әлсіз ғылыми сүйемелдеу және білікті кадрлардың жетіспеушілігі.

Бесінші. Балық тұтыну деңгейінің төмен болуына байланысты 2025 жылдан бастап балық өнімдерін өткізудің қиындығының туындауы.

Алтыншы. Акваөсіру саласындағы құқықтық қатынастарды жеткіліксіз реттеу.

Бұл мәселелерді шешу үшін, бірінші, акваөсіруге су пайдалану мәселелерін шешу үшін әзірленіп жатқан жаңа Су кодексі аясында тиісті нормаларды көздейтін боламыз. Атап айтқанда акваөсіру субъектілерінің мүддесі үшін басқа су пайдаланушылардың құқықтарына шектеулер белгілеуге құқығын беру, сондай-ақ акваөсіру субъектілерін тұйық сумен жабдықтау қондырғыларын пайдалануға және су үнемдеу технологияларын енгізуге ынталандыру.

Екінші. Біздің бастамамызбен ветеринариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Халықаралық сарапшылар тартылды, олар осы айда Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарындағы балық өсіру шаруашылықтарының ветеринариялық қауіпсіздігінің жай-күйіне тәуелсіз бағалау жүргізді. Жыл соңына дейін нақты ұсыныстар күтілуде.

Сонымен бірге балық ауруларын жедел зерттеу бойынша Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы жанынан мамандандырылған зертхана құру талап етіледі.

Үшінші. Балық азығы мен шабақтарды сатып алуда импорт алмастыру үшін Қазақстанда азық өндіретін кәсіпорындар салу үшін инвесторларды, оның ішінде шетелдік инвесторларды тарту көзделген,

Төртінші. Білікті кадрлардың жетіспеушілігі мәселесін шешу үшін «балық шаруашылығы» мамандығы бойынша оқыған азаматтарға әлеуметтік жеңілдіктер бере отырып, осы салада кемінде үш жыл жұмыс істеу міндетін көздеу қажет.

Жас мамандарды тарту үшін мемлекеттік қолдаудың субсидияларын алушылар үшін бизнес субъектілерінің өз қызметкерлерінің жалақысын көтеруді міндеттеуіміз тиіс.

Бесінші. Балық өнімдерін өткізу мәселесін заңнамалық деңгейде шешу үшін білім беру, денсаулық сақтау, мемлекеттік ұйымдар, ішкі істер, қарулы күштер, қылмыстық-атқару жүйесі органдары балықты тамақтану рационына енгізуді және отандық өндірушілерден балық өнімдерінің кепілдік берілген көлемін басым тәртіппен сатып алуды міндеттеу ұсынылады.

Алтыншы. Акваөсіру саласындағы құқықтық қатынастарды реттеу үшін тиісті заң жобасы әзірленуде, оны келесі жылы қарашада Парламент Мәжілісіне енгізу жоспарланып отыр.

Құрметті депутаттар, сөз соңында балық шаруашылығы мәселелері Мемлекет басшысы мен Үкіметтің ерекше бақылауында екенін атап өткім келеді.

Осыған орай, проблемалық мәселелерді кешенді шешу үшін біз балық шаруашылығын дамыту бойынша жүйелі жұмысты жалғастырамыз. Бірге жұмыс істегеніңіз үшін тағы да алғыс айтуға рұқсат етіңіз. Біз жоспарланған іс-шараларды іске асыруда сіздердің қолдауларыңызға өте сенеміз.

Назарларыңызға рақмет. Баяндама аяқталды.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет, Серікқали Аманғалиұлы. Өз орныңызға отырыңыз.

Құрметті әріптестер! Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Экология Мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы Милютин Александр Александровичке беріледі. Александр Александрович, сөз кезегі өзіңізде.

МИЛЮТИН А.А. Уважаемая Балаим Туганбаевна! Уважаемые коллеги, приглашенные! Министр экологии, геологии и природных ресурсов в своем докладе осветил основные аспекты развития отрасли рыбного хозяйства в Республике Казахстан.

Министерством проводится определенная работа в этом направлении. Правительством были разработаны и приняты ряд важных, на наш взгляд, документов.

В 2004 году принята Программа развития рыбного хозяйства до 2006 года. По ее завершению принята Концепция развития рыбного хозяйства на 2007 – 2015 годы, в дальнейшем – Государственная программа развития агропромышленного комплекса на 2017 – 2021 годы. Тем самым созданы законодательные основы и экономические механизмы для развития рыбной отрасли.

На сегодняшний день, как было уже отмечено, около 380 хозяйств по республике заняты выращиванием рыбы. Для этих целей из республиканского бюджета выделено более 700 миллионов тенге для возмещения инвестиционных затрат бизнеса при строительстве рыбоводных хозяйств, мощностей по переработке и кормопроизводству. В связи с этим наблюдается рост объема выращивания рыбы.

Кроме того, для развития рыбоводства расширены меры государственной поддержки при инвестиционных вложениях, внедрены паспорта по переработке, кормопроизводству, прудовых хозяйств. Реализовано четыре инвестиционных проекта на сумму более 1 миллиарда тенге с общей мощностью выращивания 850 тонн рыбы.

Вместе с тем отмечу основные проблемы в этой области.

К сожалению, реализация ни одной из вышеуказанных программ не показала свою эффективность. Так, например, в Концепции развития рыбного хозяйства указывалось, что «для удовлетворения потребности населения в рыбе и рыбной продукции, необходимо довести объем вылова выращивания товарной рыбы и импорта рыбы до 272 тысяч тонн в год», но задача не была выполнена.

На наш взгляд, это объясняется тем, что Комитет рыбного хозяйства, который находился при Министерстве сельского хозяйства, был упразднен в 2014 году. С тех пор государственная политика в области охраны, воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов реализовывалась Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Вместе с тем функции в данной сфере были раздроблены между комитетом, местными исполнительными органами и органами самоуправления субъектов рыбного хозяйства, что создавало препятствия для централизованной эффективной работы. И только в 2021 году было создано специализированное ведомство – Комитет рыбного хозяйства.

На наш взгляд, все это, а также недостаточность мер государственной поддержки, неэффективное использование выделенных средств, усугубило проблемы в рыбной отрасли. Принимаемые в настоящее время меры недостаточны для решения существующих проблем.

Вместе с тем в 2021 году началась реализация Государственной программы развития рыбной отрасли до 2030 года. Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программы, составляет 541,3 миллиарда тенге, из них 56,4 миллиарда тенге из республиканского бюджета, 144,3 миллиарда тенге из местного бюджета и 340,5 миллиарда тенге должны составить частные инвестиции.

Мы полагаем, что практическая реализация новой программы позволит реально улучшить ситуацию в рыбной отрасли. При этом необходимо, чтобы все участники программы исполняли свои обязательства и средства, выделенные на реализацию намеченных планов, эффективно использовались.

Вместе с тем отмечу минусы реализуемой программы.

Первое – программа ориентирована на развитие искусственного (фермерского) выращивания рыбы, с помощью которого планируется компенсировать истощение запасов рыбы в естественных водоемах. При этом важные вопросы рыбного хозяйства, связанные с рыболовством, развитием рыбоперерабатывающих предприятий и рыбопитомников, не охвачены.

Сегодня на это обращают внимание субъекты бизнеса, занятые переработкой рыбы, рыбным промыслом и выращивание мальков.

Второе – программой не предусмотрены меры по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов в естественных водоемах. Это спасение рыб в весенний и летний периоды, а также противозаморные мероприятия в зимний период.

Третье – в программе не предусмотрены меры борьбы с браконьерством.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ходе рабочего визита в Мангистаускую область отметил, что браконьерство является большой проблемой для развития рыбной отрасли и одними мерами преследования эту проблему решить невозможно, поскольку, несмотря на увеличение и ужесточение ответственности, браконьеры возвращаются к недобросовестному промыслу.

На наш взгляд, необходимо улучшить работу и финансирование территориальных подразделений и подведомственных организаций министерства, занимающихся охраной окружающей среды. Об этом в своем докладе сказал министр.

Еще немаловажной проблемой является недостаточность мер государственной поддержки. Зачастую местными исполнительными органами средства для субсидирования рыбоводства выделяются по остаточному принципу либо вовсе не выделяются, мотивируя это тем, что рыбоводство не является приоритетным направлением.

Хотелось бы отметить, что в рамках формирования проекта республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы министерством в местные бюджеты переданы расходы по инвестсубсидиям субъектов рыбных хозяйств в общей сумме 6 миллиардов тенге, ежегодно по 2 миллиарда тенге.

Вместе с тем рыбоводные хозяйства в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях не получают причитающие им субсидии, и это вызывает обоснованную критику со стороны субъектов рыбного хозяйства, которые вкладывают собственные инвестиции в строительство объектов по выращиванию рыбы, а также для приобретения основных средств.

Полагаем, что своевременная государственная поддержка обеспечит рост объемов выращивания рыбы, создаст дополнительные рабочие места и повысит доходы населения в сельской местности.

Еще одной проблемой в области развития рыбного хозяйства является недозагруженность производственных мощностей рыбоперерабатывающих предприятий в связи с нехваткой рыбного сырья.

На сегодняшний день многие рыбоперерабатывающие предприятия работают больше на экспорт.

Так в 2021 году из страны было экспортировано 23,8 тысячи тонн рыбы, из которых 21,5 тысяча тонн является неразделанной (живая, мороженая, охлажденная), а это 90 процентов выращенной или выловленной рыбы.

Полагаем необходимым сократить объемы экспорта сырья в пользу увеличения экспорта готовой продукции. Это позволит загрузить производственные мощности предприятий по переработке рыбы, а это поступления в бюджет и дополнительные рабочие места.

Вместе с тем, как было отмечено ранее, Казахстан обладает огромным количеством разнообразных водоемов, на которых можно производить экологически чистую рыбную продукцию, но объемы вылова рыбы в водоемах имеют свои пределы.

Так в 2021 году государственными рыбоводными предприятиями было выращено и выпущено в рыбохозяйственные водоемы около 75 миллионов штук молоди ценных и растительноядных видов рыб.

В связи с этим в целях увеличения рыбных ресурсов необходимо проводить мероприятия по осуществлению естественного и искусственного воспроизводства рыбных ресурсов.

Казахстан имеет существенный потенциал для развития рыбного хозяйства, но этих результатов недостаточно для выхода отечественной рыбной отрасли на стабильный уровень развития и обеспечения потребностей внутреннего рынка.

В этой связи рекомендуем Правительству проработать и предусмотреть финансирование для решения озвученных проблемных вопросов и внести соответствующие корректировки в стратегические планы.

Уважаемые коллеги! Полагаем, что рекомендации, принятые по результатам правительственного часа будут способствовать дальнейшему развитию рыбной отрасли. Спасибо за внимание.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет, Александр Александрович.

Құрметті әріптестер, біз барлық сөз сөйлеушілерді тыңдап болдық, енді сұрақтар мен жауаптар рәсіміне көшеміз.

Серікқали Аманғалиұлы, мінбеге өтуіңізді сұраймын.

Сұрақ беру үшін сөз депутат Абақанов Елдос Нұрболұлына беріледі.

АБАҚАНОВ Е.Н. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Құрметті Серікқали Аманғалиұлы, келесідей сұрағым бар. 2021 жылы 130 су объектісінде экологиялық мониторинг жасап, соның негізінде судың сапасы тек 33-де ғана, жалпы су объектілерінің 25 пайызында су балық өсіруге жарамды болып анықталды.

Сонымен қатар елдің 24 су объектілерінде өте жоғары ластанудың 17 жағдайы және жоғары ластанудың 270 жағдайы тіркелген. Кейбір кәсіпорындар тарапынан және олардың басшыларының салғырттығынан балықтардың жаппай қырылуы орын алуда.

Мысалы, 2018 жылы Атырауда «Атырау Су Арнасы» су тазарту құрылғыларында балықтардың қырылу фактісі тіркелді. Кешенді ихтиопатологиялық және экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша балықтың тыныс алу функциясының бұзылуы, балықтың ішкі органдарының, оның ішінде бауырдың, ішектің, ұйқы безінің зақымдалуына әкеп соғатын өте улы зат – хлордың әсері екені анықталды.

Нәтижесінде бірнеше қылмыстық істер қозғалып, осы кәсіпорын басшылығы жауапкершілікке тартылды.

Ең бастысы, жергілікті экофаунаға орны толмас зиян келтірілді.

Осыған байланысты, келесі сұрағым бар. Жалпы ластанған су объектілерінің сапасын жақсартуға қатысты қандай жоспарларыңыз бар және де алдағы жылдары осы жағдай жақсара ма? Рақмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.

Шынында да, бұл бүгінгі күні өте маңызды мәселе болып отыр.

Біріншіден, химиялық және физикалық тұрғыда кейбір су айдындары балық шаруашылығын жүргізуге жарамсыз болып отыр. Оны ашық айту керек.

Ғылыми зерттеулер бойынша су айдындарының көбісінде акватория кішкентай, саяз және судың сапасының тұздылығына байланысты балық шаруашылығына жарамайды.

Бүгінгі күні елімізде 3 мыңнан астам су айдыны бар. Сол айдындарда балық шаруашылығын жүргізуге болады. Біз бұл айдындарды конкурс арқылы біртіндеп бекітіп келеміз және бюджет қаражатынан жыл сайын 80-ге жуық су айдындарында ғылыми зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Сондықтан балық шаруашылығын жүргізу үшін айдындар жыл сайын көбейеді. Бүгінгі таңда балық шаруашылығымен айналысамын деген тұлғаларға қазір су айдындары жеткілікті.

Су айдындарын ластауға қарсы күресу үшін физикалық, химиялық және биологиялық тазартудың заманауи әдістері қолданылады және су айдындарында мелиорациялық жұмыстары ұйымдастырылады. Мысалы, артық өсімдіктерден тазалау жұмыстары, балықтардың табиғи көбеюіне жағдай жасау бойынша шаралар қабылданады.

Су және Экология кодекстеріне сәйкес су сапасын экологиялық нормативтердің сақталуына тұрақты түрде бақылау күшейтілетін болады. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Хамзин Ғани Булатұлына беріледі.

ХАМЗИН Ғ.Б. Спасибо, уважаемая Балаим Туганбаевна.

Мой вопрос адресован к докладчику.

Уважаемый Сериккали Амангалиевич! В целях обеспечения беспрепятственной миграции рыб в нерестовый период на реках Жайык и Кигаш Атырауской области 2018 – 2021 годах проведены дноуглубительные работы.

В текущем году необходимо проведение дноуглубительных и дноочистительных работ на судоходных путях по указанным рекам.

При этом мы понимаем, что проведение дноуглубительных работ наносит ущерб водным экосистемам, в ходе которых происходит гибель бентоса, который является кормовым ресурсом для рыб.

Скажите, пожалуйста, не приведет ли неоднократное проведение дноуглубительных работ к массовой гибели рыб и безвозвратной потери акватории?

БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.

Во-первых, я уже в своем докладе говорил о том, что дноуглубительные работы проводятся в первую очередь для повышения водности данных водных объектов и улучшения гидрологического режима работы как реки Жайык, так и реки Кигаш.

Но хотелось бы отметить, что дноуглубительные работы проводятся не в период, когда рыба идет на нерест, это делается либо до, либо после этого. В принципе, дноуглубительные работы также положительно влияют на прохождение рыбы, когда она идет на нерест.

Тем не менее, как Вы уже заметили в своем вопросе, дноуглубительные работы предполагают изъятие грунта, вместе с ним как раз сама кормовая база тоже изымается. Но наши ученые говорят, что, в принципе, если сравнивать положительные и отрицательные стороны данных работ, то все-таки положительных эффектов от дноуглубительных работ больше. Поэтому эти работы также будут продолжены. Спасибо.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Ахметов Мәди Абылайұлына беріледі.

АХМЕТОВ М.А. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Ғылым және жоғары білім министрлігінің өкіліне.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2000 жылдан бері балық шаруашылығы мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын іске асыруда және осы мамандықты бітірген жүздеген түлектері қазір елімізде балық шаруашылығы саласында табысты еңбек етуде.

Әйтседе университетке ағымдағы оқу жылында балық шаруашылығы мамандығы бойынша мемлекеттік гранттар бөлінген жоқ.

Сонымен қатар осы мамандық бойынша шекті балдар тым жоғары қойылған: сіздің министрлік 70 балл деңгейінде, ал жоғары оқу орындары 70 және одан жоғары балл деңгейінде белгіленген.

Осылайша, оқуға түсетін талапкерлердің тапшылығы қолдан жасалып отырған сыңайлы.

Балық шаруашылығын дамыту туралы қабылданған бағдарламада жоғары оқу орындарының дәстүрлі оқу бағдарламаларын қайта бағдарлау, акваөсірудің түрлі бағыттары бойынша оқу пәндерін күшейту және жылына 400 грант бөлу жоспарланған болатын.

Әл-Фараби атындағы университетте «Балық шаруашылығы» мамандығы бойынша мемлекеттік гранттар неге қарастырылмағанына тоқталсаңыз.

Екінші сұрақ. Сіздің министрлік оқу бағдарламаларын қайта бағдарлау және гранттар санын көбейту жөнінде қандай шаралар қабылдауда?

Сұраққа нақты әрі дәйекті жауап берсеңіз. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Ерғалиев Қуаныш Асылханұлы.

ЕРҒАЛИЕВ Қ.А. Сұрағыңызға рақмет.

Жыл сайын балық шаруашылығы мамандығы бойынша жүзден астам гранттар бөлінеді. Былтырдың өзінде 110 грант бөлінді, сонымен қатар биыл 138 балл алынды, арасында магистратурада, докторантурада ақылы оқитындар бар.

Жалпы, бітірген балаларды жұмысқа орналастыру жыл сайын 70 пайызды құрайды. Былтырдың өзінде 70 пайыз болды. Бұл мемлекеттік көрсеткіштерден жоғары. Былтырдың өзінде 68 пайыз болатын.

Жалпы, алтыуниверситет дайындайды, соның ішінде әл-Фараби атындағы университетте балық шаруашылығы мамандығы бойынша бағдарламалар бар, балаларды оқытады.

Неге бакалавриатқа алынбады дегенге келсек, университеттердің өздерінің 2018 жылдан бастап академиялық дербестіктері бар, сонымен қатар әл-Фараби атындағы университет биыл зерттеу университеті статусын алды. Сондықтан магистратураға, докторантураға көбірек көңіл бөлу жоспарлануда. Осы академиялық дербестік аясында университет сондай шешім қабылдады. Келесі жылы қалай болатыны туралы сөйлесейік, егер міндетті түрде болу керек десеңіз, ол туралы университеттің басшылығымен сөйлесу керек. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Саланы өсіру үшін, әрине, міндетті түрде болу керек.

Депутат Ахметовтің микрофонын қосыңыз.

АХМЕТОВ М.А. Құрметті Қуаныш Асылханұлы! Дәл осы сұрақты дайындау барысында мен Әл-Фараби Қазақ ұлттық университетімен байланысқа шыққан болатынмын. Министрліктен өтінім берілген, университет бакалавриат дайындауға дайын. Бірақ сіздердің тараптарыңыздан бұл өтінім қаралмаған. Сондықтан мен өз сұрағыма нақты жауап алған жоқпын.

Сонымен қатар екінші сұраққа да жауап берген жоқсыз. Нақты қандай университетте қандай оқу бағдарламаларын жаңарттыңыздар, не өзгерді? Бағдарламаның қабылданғанына екі жыл болды. Сіздің министрлік тарапынан балық шаруашылығы мамандарын даярлауға бірнәрсе жасалды ма? Сұраққа жалпылама жауап бердіңіз, нақты жауапты естіген жоқпын.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қосатыныңыз бар ма? Жоқ па? Онда жазбаша түрде жауап беріңіз. Негізі еліміздің балық шаруашылығына кадрлар қажет болса, оны дайындау керек. Жоғары оқу орындарының дербестігі бар ма, жоқ па, ол сіздің уәкілетті орган тарапынан реттеу шаралары қабылдануы қажет деп ойлаймыз. Ал 70 пайыз, менің ойымша, жұмысқа орналасу ол аз.

Келесі сөз депутат Сқақова Айжан Амангелдіқызына беріледі.

СҚАҚОВА А.А. Спасибо, уважаемая Балаим Туганбаевна.

Мой вопрос адресован Министру экологии, геологии и природных ресурсов.

Уважаемый Сериккали Амангалиевич! Годами не решаются проблемы экологии и сохранения морской экосферы. Например, до сих пор не создан природный резерват по сохранению популяции каспийского тюленя. Нет пока эффективных механизмов по борьбе с загрязнениями морской акватории действующими там нефтяными компаниями. Недостаточно ведутся меры по реализации Соглашения о сохранении и рациональном использовании биоресурсов Каспийского моря, которое касается таких вопросов, как незаконный промысел, квоты на лов осетровых видов рыб и другие. В затяжном режиме ведутся работы по проекту повышения водности и улучшения гидрологического режима рек Жайык и Кигаш в Атырауской области. Известно этот проект связан с беспрепятственной миграцией рыб в нерестовый период.

В этой связи, скажите, пожалуйста, есть ли у Министерства экологии, геологии и природных ресурсов отдельный план по сохранению экосистемы и развития потенциала рыбного воспроизводства Жайык-Каспийского бассейна? Спасибо.

БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос. Что касается резервата, я в своем докладе уже об этом говорил, мы сейчас заканчиваем разработку ЕНО (естественное научное обоснование) создания этого резервата, я имею в виду, что касается биоразнообразия, в частности, каспийского тюленя.

Данную работу мы планируем закончить где-то к концу января следующего года, после этого приступим к разработке технико-экономического обоснования. В технико-экономическом обосновании уже все будет конкретно учтено и сама площадь этого резервата, условия содержания, сам его статус и так далее. Эту работу мы делаем.

Что касается рек Жайык, Кигаш, то, как я и до этого уже говорил, дноуглубительные работы будут продолжены.

Кроме этого, у нас с Российской Федерацией (я имею в виду по Жайыку) подписана дорожная карта, подписано соглашение об экологическом сохранении данной реки, в рамках которых мы, в принципе, движемся. На сегодня в рамках дорожной карты мы провели обследование полностью по реке, выявлено порядка 300 предприятий потенциальных загрязнителей в бассейне этой реки.

Здесь необходимо также отметить, что сам сток реки Жайык, во-первых, сейчас находится в стадии маловодного цикла. Это уже где-то на протяжении пяти лет данный цикл продолжается, надеемся, что со следующего года все-таки пойдет какое-то улучшение. Если вы знаете, то по сравнению с прошлым годом в этом году уровень реки Жайык был немного лучше. Если в прошлом году в соцсетях, везде распространялись кадры, когда можно было пешком перейти из одного берега на другой, то в этом году ситуация намного лучше. Соответствующую работу мы проводим.

Кроме климатических изменений также произошло снижение годового стока практически в два раза. Если до этого сток реки Жайык был порядка 9-10 кубокилометров, то за последнее время он снизился до 4,5. Самые критические годы были прошлый и позапрошлый, когда сток снизился до 3,5 кубокилометров. Но здесь влияние не только климатические, это, с одной стороны, зарегулированность в верхней части на российской территории реки Жайык. Экономика растет, понятно, что отбор воды происходит больше. В верховье, на территории Российской Федерации, построены дополнительные водохранилища, поэтому к нам вода не доходит.

С Российской Федерацией мы связь держим, постоянно на контакте. Были определенные договоренности по синхронизации работы в верхних устьях водохранилищ, это Ириклинское водохранилище – самое главное водохранилище. Планировалось так, что сразу после половодья они нам спустят больше воды. К сожалению, этого не произошло, потому что сам сток в Ириклинском водохранилище в этом году был не совсем большой. Единственное, что нас спасло, это боковые притоки, это и Сакмара, который ниже Ириклинского водохранилища.

Мы эту работу на постоянной основе ведем. В этом году мы уже начали переговоры с российской стороной по вопросам обеспечения гарантированного сброса воды ниже по течению Жайык.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.

Сөз депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлына беріледі.

ЖАҢБЫРШИН Е.Т. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің өкіліне арналады.

Бүгінгі күні балық аулау кемелерінің Каспий теңізіне шығуына рұқсаттама құжаттарын ресімдеу мен беру ісінде шамадан тыс қағазбастылыққа жол берілген.

Мәселен, теңізге шығуға рұқсат алу үшін 22 жұмыс күні қажет:

теңізге шығуға рұқсат алуға ұсынымхат 10 жұмыс күні келісіледі;

келісілгеннен кейін құжаттардың толық топтамасы 12 жұмыс күні қаралады.

2019 жылы Президент 80 пайызға дейін мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа ауыстыруды қамтамасыз етуді тапсырған болатын.

Осыған байланысты менің үш сұрағым бар.

Бірінші сұрақ. Айтыңызшы, сіздің ведомство құжаттарды қарау мерзімін қысқарту мәселесін қарастырады ма?

Екінші сұрақ. Сіздер көрсететін қызметті автоматтандыру жоспарда бар ма?

Үшінші сұрақ. Шекарашыларымыз негізсіз балықшылардың ауларын тәркілеп, оның биркаларын алып тастап, ауларды заңсыз сату схемаларын жасап алған деген арыздар балықшылар тарпынан жиі айтылып жүр. Шекарашылардың бұл әректеін дәлелдеу өте қиын. Бірақ қазақта «Жел болмаса, шөптің басы қимылдамайды» деген сөз бар. Осы заңсыздықты қалай реттемексіздер? Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Шекара қызметінен Аймурзин Айдар Асфандиярұлы.

АЙМУРЗИН А.А. Сұрағыңызға рақмет.

Бұл норма Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы заңнамада көрсетілген. Ол мемлекеттік көрсетілетін қызметтің элементі болып табылмайды және шекара қызметінің құзыретіне кірмейді. Ұсыну тиісті уәкілетті органдардың рұқсат беру құжаттарымен қатар мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізіміне кіреді.

То есть государственная услуга оказывается Пограничной службой по интернету в течение десяти рабочих дней. Представление, которое предварительно согласовывается с территориальным подразделением полиции и Комитета национальной безопасности, входит в список документов, по которым оказывается государственная услуга, поэтому лучше обратиться к этим уполномоченным органам.

Да, по инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов мы дважды, в мае и июле, этот вопрос изучали, запрашивали и у Министерства внутренних дел, и у Комитета национальной безопасности. Ответы получены такие, что в связи со спецификой согласовывать это предложение, предписание по интернету они не могут, и сократить, сделать менее 10 суток не могут.

Что касается случаев необоснованного изъятия орудия и улова, предоставьте материалы, факты, мы разберемся. Спасибо.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Серікқали Аманғалиұлы, осы айтылған мәселелердің 20 күнде немесе 10 күнде шешілу мүмкіндігі, негізі қазіргі уақытта біздің мемлекетімізде барлық мемлекеттік қызмет көрсету мезгілін қысқарту мәселелері шешілуде. Сондықтан бұл жерде тиісті мемлекеттік органдармен зерттеп, осы мәселе бойынша шара қабылдау керек. Бұрын екі айда берілетін белгілі бір мемлекеттік қызметті білетінмін, қазір оны 15 минутта көрсетуге болады. Сондықтан бұл мәселелер шешілуі мүмкін деп есептеймін. Осы мәселе бойынша шара қараңыздар.

АЙМУРЗИН А.А. Әрине, қарастырамыз.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Абасов Қайнар Бегалыұлына беріледі.

АБАСОВ Қ.Б. Рақмет, құрметті Балайым Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкіліне.

2018 жылы Еуропалық одаққа экспорттауға арналған балық өнімдерін өндіруді реттейтін бақылау жүйелеріне Еуропалық комиссия аудит жүргізді, оның қорытындысы бойынша бірқатар ескертулер берілді.

Ағымдағы жылы сіздің министрлік Еуропалық одақ елдеріне экспорттауға арналған балық өнімдерін ветеринариялық бақылаудың қолданыстағы жүйелерін бағалау аудитінің ұсынымдарын орындау материалдарын жолдаған болатын.

Бүгінгі таңда Еуропалық одақтың өнім қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдары Қазақстаннан өнімді экспорттауға рұқсат етілген кәсіпорындардың қосымша тізімдерін мақұлдамады.

Айтыңызшы, сіздің министрлік балық өнімдерін Еуроодақ елдеріне экспорттау мәселелерін шешу бойынша қандай шаралар қабылдауда?

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Өсербай Жеңіс Әлібекұлы.

ӨСЕРБАЙ Ж.Ә. Спасибо за вопрос.

Да, действительно, у нас в 2018 году был проведен аудит комиссией, было дано 11 рекомендаций. В 2019 году мы направили отчет по данным рекомендациям. В течение 2020 и 2021 годов отрабатывали с комиссией, были направлены дополнительные отчеты, представлены комментарии. Мы в 2022 году совместно с экспертами Европейской комиссии провели семинар для экспортоориентированных предприятий, которые экспортируют продукцию. 11 июля 2022 года мы дополнительно направили отчет, а также комментарий на вопросы комиссии. В сентябре мы встретились с генеральным директором Всемирной организации по охране здоровья животных госпожой Моник, которой также был проговорен вопрос. То есть в настоящее время отрабатывается, мы ожидаем, что в первом или втором квартале 2023 года данный вопрос будет решен. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Ташқараев Ғани Әбдіғаниұлына беріледі.

ТАШҚАРАЕВ Ғ.Ә. Рақмет, Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым баяндамашыға.

Құрметті Серікқали Аманғалиұлы! Еліміздің экономикасын дамыту үшін балық шаруашылығының маңызы мен әлеуеті зор.

Қолда бар мәліметтерге сәйкес, 2021 жылы республикада өсірілген балық көлемі 14,9 мың тоннаны құрады. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 17 пайызға артық.

Өзіңіз баяндамаңызда атап өткеніңіздей, 2021 жылы балық өнімдерінің экспорты 46 миллион долларға 25 мың тоннаны құрады.

Қазақстан өз өнімдерін әлемнің 36 еліне экспорттайды. Бұл ретте импорт экспорттан асып түсіп жатыр. 2021 жылы 125 миллион долларға 41 мың тонна балық әкелінді.

Осыған байланысты импортты алмастыру бойынша қаңдай нақты шаралар іске асырылып жатыр? Рақмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.

Бүгінгі күні Қазақстанға шетелден жылына 40 мың тоннаға жуық балық және балық өнімдері импортталады, оның 95 пайызы Қазақстанда өндірілмейді, олар мұхит және теңіз балық түрлері. Сондықтан импортты толығымен біздің отандық өнімдермен ауыстыруға әзірге мүмкіндік жоқ. Бірақ импорт көлемін 2030 жылға қарай жылына 25 мың тоннаға төмендетеміз деген жоспарымыз бар. Мысалы, форельді көбірек өсіреміз. Сондай-ақ қазір лососьті шетелден әкелудеміз. Егер форельді Қазақстанда өсіретін болсақ, ол бір тұқымдасқа жататын балық болғандықтан, солай импортты алмастырамыз. Бұл бірінші.

Екінші. Каспий теңізінде килька және майшабақ балықтарын аулау көлемін арттыру жоспарланған. Осы шараларды қолдансақ, импорттың көлемін төмендетуге алып келеді деп ойлаймыз. Біздің сондай жоспарларымыз бар. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Қаратаев Фахриддин Әбдінабиұлына беріледі.

ҚАРАТАЕВ Ф.А. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министріне және Ғылым және жоғары білім министрлігінің өкіліне.

Республиканың кейбір аймақтарында, атап айтқанда, Атырау, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстарында балық шаруашылығы халықтың шаруашылық қызметінің негізін құрайды. Оның үстіне бұл аймақтардың экономикалық әлеуеті көп жағдайда балық шаруашылығының дамуымен байланысты.

Айта кететін мәселе, ішкі балықты тұтыну төмен деңгейде қалып отыр және бұл көрсеткішті арттыру балық шаруашылығын дамытудағы басты міндет ретінде айқындалған.

Бұл ретте балық және балық өнімдері қымбат тұратындықтан, халықтың қалың тобына қолжетімсіз. Сол себепті де бүгінде мектепке дейінгі және орта оқу орындарында тамақтану рационында балаларға балық өнімдері берілмейді.

Осыған байланысты менің екі сұрағым бар.

Бірінші сұрақ. Балықты ішкі тұтыну деңгейін, соның ішінде балалардың тамақтану рационында арттыру үшін қандай шаралар қабылдануда?

Екінші сұрақ. Балық шаруашылығын жаңадан бастап отырған шағын кәсіпкерлер мемлекет тарапынан бүгінгі таңда ешқандай қолдау таппай отыр. Бұл мәселеге не ауыл әкімдері, не аудан әкімдері, не облыс әкімдері көңіл аудармауда. Осы мәселе туралы шағын кәсіпкерлерден көптеген арыз-шағымдар түсуде.

Бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдармен бірге балық шаруашылығындағы шағын кәсіпкерлерді қолдау үшін қандай жұмыстар атқарылды? Осы мәселелерді толыққанды түсіндіріп атап өтсеңіздер. Рақмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.

Балық өнімдерін аз тұтыну мәселесі бойынша. Бұл мәселені шешу үшін екі бағытта жұмыс жүргізіп жатырмыз.

Біріншіден, балықтың пайдалы екенін халыққа жеткізу бойынша ақпаратты әлеуметтік желілерде таратып жатырмыз.

Екіншіден, жаңа өзіңіз айтып өткеніңіздей, мемлекеттік қолдау шаралары арқылы балыққа қолжетімділікті арттырып, мал етіне қарағанда балықтың етін арзандатуды көздеп отырмыз. Қазір біз осындай шаралармен айналысып жатырмыз.

Екінші мәселе бойынша. Біз балық шаруашылығымен айналысып жатқан шағын кәсіпкерлерге біраз қолдау көрсетіп жатырмыз, мысалы, мемлекеттік субсидия. Егер 25 пайыз инфрақұрылым салатын болсаңыз, 25 пайыз мемлекет тарапынан субсидия беріледі, сондай-ақ дәрі-дәрмекке 50 пайыз субсидия беріледі. Осындай қолдау шаралары бар. Сондықтан шағын балық шаруашылықтарын дамыту үшін қолайлы жағдайлар толығымен жасалды деп айтуға болады. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Депутат Қаратаевтың микрофонын қосыңыздар.

ҚАРАТАЕВ Ф.Ә. Рақмет.

Жаңа сіз жергілікті шағын кәсіпкерлерді қолдау мәселесі бойынша біз толыққанды жұмыс атқарудамыз дедіңіз. Бірақ жергілікті жердегі шағын кәсіпкерлер не ауыл әкімдігі тарпынан, не аудан әкімдігі тарапынан, не облыс әкімдігі тарапынан қолдау таппай отыр. Осы мәселе бойынша алдағы уақытта қандай шаралар атқарасыздар? Соны толыққанды түсіндіріп беріңізші.

БРЕКЕШЕВ С.А. Рұқсат болса, мен сізге бүгін кешке дейін толық ақпаратты жазбаша түрде жіберейін. Бірақ жаңа айтып кеттім, субсидия жағынан қолдап, қолайлы жағдайларын жасап жатырмыз. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Серікқали Аманғалиұлы, отырысымызға жергілікті жердің әкімдерінің орынбасарлары да қатысып отыр. Мемлекет тарапынан негізгі қолдау шаралары жақсы көрсетілген. Ол бойынша жаңа баяндамада айтылып кетті. Бірақ ол жергілікті жердегі шаруаларға дейін жетпей жатқан болар. Сондықтан, қатысып отырған әкім орынбасарлары, әрқайсыңыз өз өңіріңізде осы мәселелерді зерттеп, шара қолданыңыздар.

Серікқали Аманғалиұлы, республика бойынша барлық өңірлерде түсіндіру жұмыстары немесе қолдау шараларын жеткізу жұмыстары қалай жүргізіліп жатқанын бақылауда ұстауыңыз қажет деп ойлаймын.

Сөз депутат Елеуов Ғалымжан Алмасбекұлына беріледі.

ЕЛЕУОВ Ғ.А. Рақмет, құрметті Балайым Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Ұлттық экономика және Қаржы министрліктерінің өкілдеріне.

Елді мекен аумағында балық өсіру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін бір шаршы метрге 28,95 теңгеге дейінгі салықтық базалық мөлшерлеме қолданылады.

Бұл ретте ауыл шаруашылығы мақсатында өсіру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін бір гектарына мың теңгеге дейінгі есеп-қисап қолданылады.

Базалық мөлшерлемені ескерер болсақ, көптеген балық өсірушілер үшін жылдық жалдау ақысының құнындағы мұндай елеулі айырмашылық 10 гектар үшін 1,8 миллион теңгеге дейін жетеді, бұл бизнеске елеулі жүктеме болып табылады және көбінесе қызметтің тоқтауына алып келеді.

Балық өсіру және өңдеу бойынша кәсіпкерлік қызмет ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге де қатысты.

Осыған байланысты менің сұрағым, бірдей нысаналы мақсаттағы жерлердің есеп-қисабы неліктен әртүрлі? Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Ұлттық экономика министрлігі Жақсылық Тимур Мекешұлы.

ЖАҚСЫЛЫҚОВ Т.М. Сұрағыңызға рақмет.

Я полагаю, что ставка платежа за пользование землей на самом деле одна и она низкая.

Дело в том, что когда расширяются границы населенного пункта, в этот момент происходит перерасчет ставки платы за пользование землей, потому что земля переходит в категорию земли населенного пункта и тогда расчет идет за квадратный метр. Здесь это вопрос отнесения земель к сельскохозяйственным землям либо к землям населенного пункта. Он регулируется земельным законодательством. Поэтому данный вопрос надо, наверное, в рамках земельного законодательства решать по переводу земель в соответствующую категорию. Спасибо.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Татьяна Михайловна, пожалуйста.

САВЕЛЬЕВА Т.М. В целом таких фактов, когда расчет арендной платы ведется в пределах населенного пункта погектарно быть не должно. Может быть, здесь есть какие-то упущения налоговых органов, мы разберемся. Порядок единый для всех, уже об этом было сказано, но вопрос целесообразности изменения данного порядка, наверное, дополнительной серьезной проработки требует. Ну и в рамках рекомендаций правительственного часа мы такую работу готовы провести.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет. Біз ұсыныстарға енгізіп отырмыз. Сондықтан бұл мәселені Үкімет, тиісті мемлекеттік органдар зерттеп шешу жолдарын қабылдасаңыздар.

Сөз депутат Шиповских Геннадий Геннадиевичке беріледі.

ШИПОВСКИХ Г.Г. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкіліне бағытталады.

Естеріңізге сала кетейін, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2021 жылғы 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында осы саладағы процестерді цифрландыру, мәлімет жинау және оны автоматтандыру бөлігінде ветеринария жүйесін реформалау жөнінде бірқатар шараларды қабылдауды тапсырған болатын. Алайда қызықты бір жағдай болып отыр, сіздің министрлік көп жағдайда әлі күнге дейін ветеринариялық құжаттарды қағаз түрінде беріп отыр.

Осыған байланысты, менің нақты бір сұрағым туындап отыр. Ветеринариялық құжаттарды берудің электрондық форматына қашан көшуді жоспарлап отырсыздар? Сонымен қатар бүгінгі таңда Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін сіздерге не жетіспей жатыр? Соны түсіндіріп берсеңіз. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Өсербай Жеңіс Әлібекұлы.

ӨСЕРБАЙ Ж.Ә. Рақмет.

В настоящий момент выдачу ветеринарных сопроводительных документов для транспортировки рыб или других водных животных производит Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Что касается интеграции, то в настоящий момент у нас проходит интеграция двух систем. Было проведено ряд совещаний с МЭГПР по интеграции системы мониторинга рыб и других водных животных с нашей системой ЕАСУ.

В настоящий момент мы определили перечень сведений, который будет передаваться между двумя системами. В настоящий момент IT-подразделения отрабатывают данный вопрос.

ӘШІМЖАНОВ Ж.С. Қазақша жауап бермейсіз бе, сізге сұрақты қазақша қойды ғой.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Осы интеграциялау жұмыстарын қашан бітіруді жоспарлап отырсыздар?

ӨСЕРБАЙ Ж.Ә. В первом квартале 2023 года закончим эту работу.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Келесі жылы.

Барлық мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттік тілді білу керек. Сондықтан ол бойынша да дайындалып келуіңіз қажет.

Сөз депутат Әміреев Ғалым Махмұтбайұлына беріледі.

ӘМІРЕЕВ Ғ.М. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Шығыс Қазақстан, Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстары әкімдіктерінің өкілдеріне арналады.

Қолда бар ақпаратқа сәйкес, аталған өңірлердегі балық өсіру шаруашылықтары Балық шаруашылығын дамыту бағдарламасында көзделген субсидияларды ала алмай отыр. Сонда балық шаруашылығын қалай дамытамыз?

Мәселен, Ақмола облысында шамамен 10 миллион теңге, Батыс Қазақстан облысында 7 миллион теңге, Қостанай облысында бар-жоғы 6 миллион теңге шамасында, Солтүстік Қазақстан облысында шамамен 24 миллион теңге қаражат қажет болғанына қарамастан, 2022 жылға арналған жергілікті бюджетте субсидиялауға қаржы көзделмеген.

Осы ретте Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 188,9 миллион теңге және Түркістан облысында 500 миллион теңге мөлшерінде 2022 жылға өтінім берген субсидиялар сомасы қолдау таппаған.

Осыған байланысты неге жергілікті бюджетте балық шаруашылығын субсидиялауға қаражат қарастырылмаған? Сіздердің өңірлеріңізде балық саласын дамыту бойынша қандай жұмыс жүргізілуде? Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Шығыс Қазақстан облысының, Түркістан облысының әкімдіктерінен бар ма?

КЕНЖЕХАНҰЛЫ Е. Рас, Түркістан облысында 2022 жылға 500 миллион теңге қарастырылған болатын. Ол заңдылықтарға сәйкес балық шаруашылығы басқармасының есебінен қарастырылған болатын. Қазіргі заңдылықтардың өзгеруіне байланысты жергілікті атқарушы орган, табиғи ресурстар басқармасы арқылы беру мәселесі қарастырылып, жергілікті бюджетке ұсындық. Қаржы тапшылығына байланысты биылға шешімін таппады. Келесі жылға 500 миллион теңге қарастырылып отыр.

Одан бөлек инвест субсидия бойынша 157 миллион теңгеміз биылғы жылы республикалық бюджеттен қарастырылған. Оны беру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр.

ЕРЖАН Қ.Т. Аты-жөнін айтса бола ма?

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен. Өзіңіздің аты-жөніңізді айтып өтіңіз.

НҰРБАЕВ Е.А. Құрметті депутаттар мен әріптестер, отырысқа қатысушылар! Облыс бойынша өткен жылы біз 110 миллион теңге сомасында инвестициялық субсидия берген болатынбыз. Биылғы жылы тиісті есеп өткізіліп, облыс бюджетінен 188,9 миллион теңге есептелген. Алайда қыркүйек айында облыс бойынша ірі табиғи өрттерге байланысты осы қаражат сол күрделі мәселеге жүктелген болатын. Бірақ 26 қазанда облыс әкімімен осы қаражат қолдау тапты. Келесі жылы бірінші тоқсанда берілетін болады. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Осы мәселе бойынша басқа өңірлерден жауап беретіндеріңіз, айтатындарыңыз бар ма?

Келесі сөз депутат Бейсенбаев Ернұр Сабыржанұлына беріледі.

БЕЙСЕНБАЕВ Е.С. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым Ұлттық экономика вице-министріне.

Бағанадан бері осы іс-шараға қатысып отырмыз.

Бірінші – кадр тапшылығы. Екінші – жергілікті жерлердегі балықшылардың жалақы мәселесі. Табыс көзі, яғни барлығы тұрақты түрде он екі ай табыс таппайды, табыс көзі алты немесе тоғыз ай, қалған үш-төрт айын олар тапқан табысымен қызмет жасайды.

Ұлттық экономика министрлігінің қарауында «Дипломмен ауылға» деген үлкен жоба бар. 2009 жылдан бастап балық шаруашылығына байланысты, тұрғын үй сатып алып беру, оларға жеңілдетілген әлеуметтік шаралар ұсынуға байланысты осы бағдарлама іске асып келе жатыр. Осы бағдарлама бойынша біз ауылдарға қанша мамандарды тарттық? Қанша балықшы білім алды және жастар қандай қолдау алды, қанша үй алды?

Жаңа сізге қойылған үш сұраққа жаңа Ауыл шаруашылығы министрлігіне, Шекара қызметінің бірінші орынбасарына қазақ тілінде қойылған сұраққа орыс тілінде жауап бергендей маған да орыс тілінде жауап қайтармай-ақ қойсаңыз болады, жауапты өзге вице-министрден жазбаша түрде өзім аламын.

Мемлекеттік қызметкердің мемлекеттік тілдегі қойылған қазақша сұрағына өзге тілде – орыс тілінде жауап беруді мен нонсенс деп санаймын. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Ұлттық экономика министрлігі.

ЖАҚСЫЛЫҚОВ Т.М. Сұрағыңызға рақмет.

«Дипломмен ауылға!» бағдарламасы аясында әлеуметтік қолдау шаралары ретінде бір маманға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме жәрдемақы төлемдері, тұрғын үй сатып алуға арналған 0,01 пайыз мөлшерлемесімен 15 жылға дейінгі мерзімге 1,5 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бюджеттік кредит қарастырылған.

Бағдарламаны іске асыру кезеңінде 85,3 мыңнан астам маман 14 миллиард теңгеге көтерме жәрдемақы алды, 40 мыңнан астам маман 123,5 миллиард теңгеге тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредиттер алды.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Депутат Бейсенбаевтың микрофонын қосыңыз.

БЕЙСЕНБАЕВ Л.С. Құрметті вице-министр мырза! Мен сізден «Дипломмен ауылға!» бағдарламасының қалай іске асқаны жөнінде сұраған жоқпын. Мен сізден қанша балықшыны даярладыңыздар, қанша балықшы диплом алып ауылға барды, қанша балықшы үй алды және әлеуметтік қолдау алды, 2009 жылдан бері 13 жылда қанша балықшыға қолдау көрсеттіңіз деп сұрадым ғой. Ал «Дипломмен ауылға!» бағдарламасын біз сізден артық білеміз, қанша қаражат бөлінгенін, қалай іске асып жатқанын.

2009 жылдан бері қанша балықшы барды? есебі бар ма сізде?

ЖАҚСЫЛЫҚОВ Т.М. Кешіріңіз, қазіргі таңда менде ондай толық ақпарат жоқ. Жазбаша түрде жауап беруге рұқсат етіңіз.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жазбаша жауап беріңіз.

Сөз депутат Адамбаевқа беріледі.

АДАМБАЕВ С.Ж. Спасибо, уважаемая Балаим Туганбаевна.

Мой вопрос адресован к докладчику.

Уважаемый Сериккали Амангалиевич! На сегодняшний день общеизвестно, что работа государственных инспекторов по охране рыбных ресурсов связана с повышенным риском для их жизни и здоровья.

В ходе рейдовых мероприятий на водоемах они используют плавательные средства при штормовых и иных неблагоприятных погодных условиях, которые могут привести к летальным исходам.

Ежедневно, включая выходные и праздничные дни, инспектора осуществляют длительные патрулирования вдали от населенных пунктов и дорог.

Кроме того, при выполнении своих должностных обязанностей инспектор сталкиваются с рядом правонарушений и подвергаются опасности причинения вреда жизни и здоровью при задержании вооруженных браконьеров и иные случаи обстрела огнестрельным оружием и нанесения серьезных телесных увечий.

Данные факты являются причиной увольнения со службы профессиональных кадров.

В этой связи скажите, какие меры планируются и предусмотрены ли социальные пакеты для поднятия престижа данной профессии и привлечения к ней профессиональных кадров?

БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.

Вы сами сейчас в своем вопросе полностью обрисовали картину, с которой сталкиваются наши инспекторы, действительно такие случаи есть. Более того, есть случаи, когда наши инспекторы погибают от рук браконьеров. Но здесь с нашей стороны для поднятия престижа и для того, чтобы люди вообще держались в этой отрасли, определенная работа проводится. Но в моем понимании в первую очередь надо все-таки рассматривать вопрос повышения заработной платы, устанавливать, допустим, какие-то определенные надбавки за тяжелые условия труда. В этом плане работа продолжается.

Что касается вообще престижа этой работы. Здесь нами тоже проводится определенная информационная работа, проводятся определенные акции в поддержку инспекторов. Кстати, мы сейчас говорим не только об инспекторах рыбной отрасли, а также ведем работу с инспекторами лесного хозяйства и животного мира, там такие случаи бывают. В целом работа нами на постоянной основе проводится.

Еще раз повторюсь, в первую очередь необходимо все-таки рассматривать повышение заработной платы. К сожалению, сегодня уровень заработной платы инспекторов рыбной отрасли оставляет желать лучшего и не совсем на том уровне, когда можно было бы держаться за эту работу. К сожалению.

Соответствующую работу мы проводим и надеемся на поддержку депутатов в случае, если будут соответствующие законодательные изменения. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Нұрымоваға беріледі.

НҰРЫМОВА Г.А. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Құрметті Серікқали Аманғалиұлы! Бүгінгі таңда өзендердің, көлдердің, тоғандардың басым көпшілігі су қорғау аймақтарды белгіленбей жалға беріледі. Сол себептен осы су объектілерінің маңында мал жайылады, қоралар салынады, бөгде адамдар тұрады және осылайша елді мекен мен суды ластайды.

Осыған байланысты жалға алушылар өз міндеттемелерін толық орындай алмайды, өйткені малдан қалған қалдықтар, қоқыс, судың ластануы балық өсіруге теріс әсер етіп отыр.

Аталған проблеманы шешу үшін уәкілетті орган қандай шаралар қолданып жатыр? Рақмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.

Негізі су қорғау аймақтарын жергілікті атқарушы органдар белгілейді. Кодексте Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес ол жерлерді ластағаны үшін жауапкершілікке тартатын тиісті нормалар бар.

Экологиялық бақылау, Су және Балық шаруашылығы комитеттері тарапынан біз құқық қорғау органдарымен бірлесіп бақылауды күшейтеміз. Осындай шаралар іске асырылғаннан кейін сіз көтеріп отырған сұрақтар, ондай фактілер азаяды деп ойлаймыз. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Қатысып отырған өңірлер әкімдерінің орынбасарлары, депутат көтерген мәселе бойынша зерттеу жүргізуге шара қолдансаңыздар.

Сөз депутат Ержанға беріледі.

ЕРЖАН Қ.Т. Рақмет.

Мен қоямын деген сұрақтарды әріптестерім қойды. Сізден мені 2 минутқа сөз сөйлеуге жазып қоюыңызды сұраймын. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Жақсы.

Сөз депутат Бұларовқа беріледі.

БҰЛАРОВ І.Ж. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Құрметті Серікқали Аманғалиұлы! Во-первых, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за очень положительную работу по развитию рыбного хозяйства в Кордайском районе Жамбылской области, так как я являюсь жителем этого района.

В последнее время, в последний год, многие руководители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также Ассоциация «Qazaq Balyk» очень большую работу проводят в нашем районе.

Вы все знаете, густонаселенный Кордайский район сейчас развивает новую деятельность помимо производства сельскохозяйственных и других товаров потребления. Что это значит? Это дополнительные рабочие места. Теперь также выращивают рыбу, обеспечивают дополнительной продукцией наших потребителей, и многие жители улучшили свое благосостояние за счет рыбного хозяйства.

У меня два вопроса. Какие предусмотрены мероприятия по недопущению гибели рыб на рыбохозяйственных водоемах? Какие финансовые средства будут выделены из местного бюджета или же они предусмотрены в программе развития водного хозяйства на 2021 – 20230 годы?

Второй вопрос, Серікқали Аманғалиұлы. Парламент рекомендовал свои рекомендации Правительству в 19 пунктах, по улучшению программы рыбного хозяйства. Одна из них – создание специализированных лабораторий для оперативного исследования болезней рыб, выявляемых на рыбных хозяйствах, а также какое будет лечение. Спасибо.

БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.

Что касается мероприятий по сохранению рыб, то они проводятся на постоянной основе не только нашим инспекторским составом, но и самими участниками рынка, кто разводит, занимается выращиванием рыбы, потому что в первую очередь это их прямая заинтересованность. Это что касается рыбоводных хозяйств.

Вообще в целом, допустим, у наших инспекторов Комитета по рыбным ресурсам есть определенный четкий план работы, согласно которому ежегодно проводятся мероприятия на открытых водоемах. Эти мероприятия проводятся совместно с местными исполнительными органами. Часть, как Вы сказали правильно, финансируется из республиканского бюджета, часть из бюджетов местных исполнительных органов. Если нужен более подробный план мероприятий, то мы его готовы представить.

Кроме того, в самой Программе по развитию рыбной отрасли до 2030 года соответствующие мероприятия также предусмотрены.

Что касается спецлабораторий по выявлению проблем заболеваний рыб, то соответствующая работа нами проводится, и с действующими лабораториями, и институтами, которые занимаются такими исследованиями. В то же время в рамках государственной программы до 2030 года соответствующие мероприятия по открытию такой лаборатории тоже предусмотрены. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Хамедов Абилфас Муслимовичке беріледі.

ХАМЕДОВ А.М. Рақмет, Балаим Туганбаевна.

Серікқали Аманғалиұлы, на протяжении нескольких лет мы наблюдаем за гибелью тюленей на наших берегах, тогда как у соседей такого не наблюдается. Выяснили ли причину массовой гибели тюленей на протяжении нескольких лет? Это большой вопрос общественности.

Второй вопрос. Для проведения общественных слушаний необходимо 45 дней. Даже после прохождения общественных слушаний через 45 дней для получения экологических согласований, как записано в пункте 6 статьи 92 , инспектор имеет право запрашивать дополнительные документы, которые с этим вопросом связаны. Не является ли это пунктом коррупции? То есть сегодня имеются массовые судебные жалобы на те документы, которые запрашивает инспектор. Спасибо.

БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.

Действительно, очень большую и серьезную тему поднимаете. Буквально последнее событие по гибели тюленей произошло 7 ноября. При проведении наших постоянных рейдовых мероприятий были обнаружены погибшие тюлени. Их количество достигло 141 туши. Сразу были проведены соответствующие мероприятия, создана комиссия из всех заинтересованных государственных органов – это Комитет рыбного хозяйства, инспекция, экология, санэпидем и так далее. Сразу были отобраны необходимые лабораторные пробы для проведения анализа, были срезаны усы для определения возраста, костный материал был забран, вскрытие произвели. Сейчас уже должны были утилизировать все эти туши.

Результаты анализов, мы предполагаем, в течение месяца будут готовы. По получению анализов будем делать соответствующие выводы, почему и как произошла гибель этих тюленей.

Одно из предположений, я опять же говорю, чтобы это не получилось как утверждающий факт, что, возможно, был выброс сероводорода. Тюлени, вы сами знаете, всплывают на поверхность, чтобы набрать кислород, вдыхают воздух и дальше уходят на дно. Поэтому, возможно, что был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей.

Но я вам хочу сказать, что на сегодняшний день в Каспии вообще, по нашим данным, находятся более 300 тысяч особей тюленей. До этого я говорил, что сейчас мы ведем соответствующую работу по образованию заказника. Соответствующая работа проводится.

Кроме этого, согласно полученному поручению Главы государства в ходе рабочих поездок в Атыраускую Мангистаускую области, мы сейчас прорабатываем вопрос по организации государственного института, который будет заниматься проблемами Каспия, в том числе, понятное дело, проблемами сохранения биоразнообразия. Поэтому соответствующая работа проводится.

Кроме этого, если мы сейчас говорим о биоразнообразии, то буквально недавно тоже произошел случай гибели молоди рыбы на Капчагайском водохранилище, был зафиксирован факт 1-2 ноября. Общий объем этой погибшей молоди был порядка 18 тонн. Сейчас также проводится анализ.

По гибели молоди и гибели тюленей соответствующими органами были возбуждены уголовные дела, и соответствующие следственные мероприятия проходят. Как только будет какая-то информация, мы на официальной основе будем давать пресс-релиз.

Что касается общественных слушаний по факту получения экологической экспертизы, то этот вопрос многие задают, не только крупные предприятия, но и нефтяники, ГМК соответствующими запросами нас постоянно беспокоят.

На сегодняшний день внутри нашего министерства у нас организована рабочая группа, которая занимается соответствующей работой по рассмотрению поправок для внесения в действующий Экологический кодекс. На сегодняшний день ряд поправок мы подготовили, в том числе и по сокращению сроков прохождения экологической экспертизы.

Если Вы говорите, что там есть случаи, которые могли бы привести к соответствующим коррупционным нарушениям, если у вас есть предложения, мы готовы также рассмотреть, и в ближайшее время с пакетом соответствующих поправок в законодательство готовы внести на рассмотрение Мажилиса Парламента. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Әшімжановқа беріледі.

ӘШІМЖАНОВ Ж.С. Рақмет, Балаим Туғанбайқызы.

Менің сұрағым министрге.

Құрметті Серікқали Аманғалиұлы! Сіздің басқарып отырған министрлікке және жауапты комитетке өңірлердегі балықшылардың көптеген сұрақтары бар, көңіл толмаушылықтары бар. Соны жеткізе алмай отырған облыстардың бірі – Алматы облысы, яғни Алматы облысы балықшыларының мәселесі.

Бірінші сұрақ. Алматы облысындағы балық шаруашылығымен айналысатын азаматтар мемлекет тарапынан балық шабақтары, жем, дәрілік препараттарға берілетін субсидияға уақытылы қол жеткізе алмай келе жатыр. Оған не себеп?

Екінші сұрақ. Су тапшылығы мәселесінің туындауына байланысты балықшылар өз қолдарымен скважина қазып келе жатыр, өз мәселелерін өздері шешіп келе жатыр. Бір скважинаны қазу қаншалықты қымбат екенін білесіз. Оны инвестициялық субсидия тізіміне кіргізуге не кедергі?

Үшінші сұрақ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2021 – 2030 жылдарға дейін балық шаруашылығын өндіруге қатысты бағдарлама қабылдаған. Осы бағдарламаның нәтижесінде 2030 жылы балық өндіру көлемін 270 мыңға ұлғайту бар. Бірақ осы бағдарлама туралы өңірлерде жалпы халық бейхабар, түсіндіру жұмыстары дұрыс деңгейде жүргізіліп жатқан жоқ.

Жаңа әріптесім кадр мәселесі туралы айтты. Сол дұрыс түсіндірмеудің, осы салаға жастарды ынталандырмаудың, өңірлердегі мемлекеттік органның дұрыс жұмыс істемеуі салдарынан.

Өзіңізге мәлім, әл-Фараби атындағы университетте «Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау» мамандығы да жабылып қалды. Алдағы кезде осы бағдарламаны дұрыс деңгейде жүзеге асыру үшін мемлекеттік органдардың қандай нақты жоспарлары бар? Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, осы бағдарламаны елдің ішінде насихаттау керек, халық қазір бейхабар.

Төртінші. Балық өсірушілер балық ауруларымен бетпе-бет келеді, оған тиімділігі жоғары шетелдік дәрілерді пайдалана алмай отыр, себебі олар ветеринариялық тізімде көрсетілмеген. Шетелдік дәрілерді, өздерінің ойларынан шығатын дәріні пайдалануға не кедергі? Оны ветеринариялық тізімге кіргізуге бола ма? Осы төрт сұраққа жауап берсеңіз.

БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.

Балықпен айналысатын Алматы облысының кәсіпкерлеріне субсидиялау бойынша. Қазір облыс тұрғындарымен кездесу барысында бізге осы сұрақтар жиі көтеріледі. Сондықтан субсидиялар беретін жергілікті атқарушы орган болғандықтан біз жағынан тек мониторинг жасап, тиісті хаттарын жіберіп, бақылауда ұстап отырамыз. Ол жұмыстарды жалғастырамыз.

Скважиналарды қазу үшін қазір субсидия берілмейді. Бірақ оны қарастыруға дайынбыз. Егер нақты ұсыныстар болса, оны кәсіпкерлермен бірлесіп, жергілікті атқарушы органдардың өкілдерімен қарастыруға дайынбыз.

Түсіндіру жұмыстары, әрине, оны күшейту керек деп ойлаймын. Ол жағынан да жұмысты жалғастырып, күшейтеміз. Басқа қандай сұрақ қойдыңыз?

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.

ӘШІМЖАНОВ Ж.С. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).

БРЕКЕШЕВ С.А. Кадрларды даярлау бойынша жоғары білім...

ӘШІМЖАНОВ Ж.С. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).

БРЕКЕШЕВ С.А. Дәрі-дәрмекке субсидиялар бар.

ӘШІМЖАНОВ Ж.С. Жоқ, субсидия емес, балықшылардың сұрап отырғандары шетелдік...

БРЕКЕШЕВ С.А. Түсінікті, оны да қарастыруға дайынбыз.

ӘШІМЖАНОВ Ж.С. Жазбаша жауап беріңізші.

БРЕКЕШЕВ С.А. Жазбаша түрде жауап беремін.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Депутат көтерген ұсыныстарды зерттеңіздер және депутатпен бірге осы мәселелерді жүзеге асыру мәселелерін қараңыздар.

БРЕКЕШЕВ С.А. Түсінікті.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Смайлов Ерлан Валерийұлына беріледі.

СМАЙЛОВ Е.В. Спасибо, Балаим Туганбаевна.

Мой вопрос адресован министру.

Сериккали Амангалиевич! В главных вызовах развития рыболовства Вы четыре фактора указываете, естественно, это браконьерство, рыбное сырье, освоение Каспийского моря, рыбных ресурсов. Я считаю, здесь надо добавить очень важный фактор, почему он не добавлен, это маловодье. То есть у нас фактически сейчас по всем природных бассейнам, взять Балхаш-Алакольский бассейн, там третий-четвертый год у нас идет маловодье. Из-за того, что у нас идет катастрофическое маловодье… Мы в этом году с Скаковой Айжан Амангельдиевной встречались с рыбаками, которые работают на южном береге Балхаша (в Балхашском районе), они говорят о такой проблеме, что из-за того, что вода отошла, рыба во время нереста не может попасть на свои нерестилища, то есть на мелководье, на песчаные берега, в камыши, это препятствует воспроизводству. Это большая проблема, об этом говорил известный, знаменитый бригадир, уважаемый ағашка, с большим опытом работы рыбоводства. То есть этой проблемой надо также заниматься, рыба не попадает на нерестилище.

Второй момент. Я буквально две недели назад тоже встречался с жителями в балхашском районе, в районе Топарской озерной системы. Фактически там катастрофическая сейчас ситуация, идет деградация всей озерной системы из-за того, что третий год в реке Топар вода попадает только в летний период, в период вегетации. Там большая озерная система, там свыше 60 озер, они сейчас деградируют. Там, где была глубина воды до 2 метров, сейчас по колено. Это происходит в зимний период, уже два-три года там фактически замор рыбы происходит. Озера промерзают, крупные особи фактически все погибли (белый амур, сом, сазан), сейчас осталась мелочь. Если не обратить внимание на экосистему, фактически в дельте Или водно-болотные угодья, озерные системы, в том числе рыбные запасы, мы теряем.

Я думаю, что в фокусе внимания министерства эта проблема обязательно должна быть. Там необходимо принимать соответствующие меры. Спасибо.

БРЕКЕШЕВ С.А. Спасибо за вопрос.

Действительно, по воде сегодня вопрос стоит остро. Сейчас мы переживаем цикл маловодного периода. Надеемся, что он уже закончится.

Кроме этого, данную проблему можно, в принципе, решить и мы решаем дноуглубительными работами. Я отвечал на вопросы депутатов, что мы проводим не только дноуглубительные работы. Это и удаление камыша, и так далее. Эти работы мы отдельно, как министерство, на постоянной основе проводить не можем. Это совместная работа с местными исполнительными органами. Соответствующие мероприятия в плане работ есть, необходимые финансы также предусмотрены.

Что касается Или, то на самом деле проблема есть. Я до этого говорил по реке Жайык, что есть определенная зарегулированность. Кроме климатических изменений, есть определенная зарегулированность со стороны наших соседей, в частности, России в плане того, что там строительство водохранилища и так далее. Аналогичная ситуация идет и со стороны Китайской Народной Республики, там тоже есть отбор воды, строительство несогласованных водохранилищ.

Сегодня с китайской стороной мы проводим соответствующие переговоры, которые, надо честно признаться, идут уже третий год. К сожалению, пока четкого понимания с нашими китайскими коллегами в вопросах вододеления мы не можем определить. У нас есть достаточно серьезное продвижение, серьезный шаг – китайская сторона признала, что необходимо делать экологические попуски. Кроме того, что, допустим, уходит на экономику страны, в первую очередь должны неизменно оставаться экологические попуски. Как раз это и приведет к тому, что у нас все болотно-озерные системы, а это и есть экологические попуски, будут постоянно обеспечены водой.

Поэтому соответствующая работа продолжается. До конца этого года мы будем проводить еще один раунд с китайской стороной.

Как я уже говорил, дноуглубительные работы, в принципе, по этой реке тоже проводим. Спасибо.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Бекжанов Берік Айдарбекұлына беріледі.

БЕКЖАНОВ Б.А. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Серікқали Аманғалиұлы, сіз өзіңіздің баяндамаңызда Қазақстан халқының балық өнімдерін қамтамасыз ету көлемі 4 килограмм деп тұжырымдама жасадыңыз. Сіздің ақпаратыңызда қажеттілік 23-24 килограмм екен. Бүгінгі баяндамада балық өнімдерінің 70 пайызы экспортқа шығып жатыр. Біз өзіміздің халқымызды қамтамасыз етпей тұрып, неге біз шетел азаматтарына өнімдерімізді шығарамыз? Ол қандай мәселе. Иә, біз түсінеміз, кәсіпкерлікті қолдау керек. Сол кәсіпкерге жағдай жасай отырып, біз өзіміздің халқымызды неге қамтамасыз етпейміз? Осы мәселе төңірегінде министрліктің ұстанымы қандай? Менің ойымша, біз Қазақстан халқын бірінші кезекте ойлауымыз керек. Өнім біздікі, өндіруші біздікі. Неге Қазақстан халқы осындай жағдайда жапа шегуі керек? Осы мәселе бойынша сіздің ұстанымызды білгіміз келеді. Рақмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Рақмет. Өте дұрыс мәселені көтеріп отырсыз.

Бізде тұтыну көлемі әр адамға 4 килограммға дейін жетпейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымы бойынша ол ең аз дегенде 16 килограмм болу керек.

Өнімдерімізді экспортқа шығармау бойынша. Ол бойынша қандай заңға өзгерістер енгізу керек екенін қарастырып жатырмыз. Біз кәсіпкерлерге ондай шектеу қоятын болсақ, онда балық шаруашылығын дамыта алмаймыз деп ойлаймын. Сондықтан осы мәселені, кәсіпкерлермен, мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп пысықтап, мұқият қарау керек. Сол бойынша жұмыс жасауға біз дайынбыз. Арнайы жұмыс тобын құрып, талқылайтын боламыз. Оның нәтижесі туралы ақпаратты береміз. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Депутат Ержан Құдайберген Төлепұлы.

ЕРЖАН Қ.Т. Рақмет.

Бүгінгі үкімет сағатына біздің әріптестеріміздің керемет сұрақтармен шыққаны балық салысының маңыздылығын айтады. Тіпті білікті мамандарды ойландырмайтын сұрақтар қойылып жатыр. Сол үшін әріптестеріме рақмет айтамын.

Мен балық даму процесіндегі көрсеткіші ең жоғары Түркістан облысының өкілі болғандықтан Шардара су қоймасының жағасында балықтың әртүрлі жағдайын көргенмін.

Серікқали Аманғалиұлы, сіз өзіңіздің сөзіңізде балық саласын дамытуда суды реттеу процесіне дейін көңіл бөліп отырамыз деп айттыңыз. Ол дұрыс та шығар, бірақ Шардара су қоймасының реттеуінде оны мен солай болып жатыр деп айта алмаймын. Өйткені кейбір жылдары балық емес, тіпті адамның жағдайын жасай алмайтын жағдайға дейін жеткізіп жатырсыздар. Сіздердің министрліктеріңізге бағынышты Су комитетінің басқаруымен осындай жағдайлар болды.

Балық шаруашылығын айтатын болсақ, әрбір саланы маман дамытады. Бізде мамандардың жетіспеушілігі белгілі. Яғни, дәл осы балық саласы ғана емес, суды реттеу, су басқару саласында да мамандардың жоқтығы белгілі.

Мемлекеттік жоспарды жасап жатқан кезде, әртүрлі бағдарламаларды жүзеге асырып жатқан кезде Үкімет мүшелері өз қолдарымен еңбек етіп, өз қолдарымен өнім шығармағаны көрініп тұрады. Балықты айтпай-ақ қояйық, ауыл шаруашылығын айтайық, мал шаруашылығын айтайық, аталып жатқан бағдарламалар басталғанымен, ешқайсысы соңына жетіп жатқаны шамалы. Субсидияларыңыздың...

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сұрағыңызды қойсаңыз.

ЕРЖАН Қ.Т. Енді сұрақтың бәрі осыған байланысты. Субсидияларымыз елге жетпейді. Жасалып жатыр деп айтасыздар, бірақ ол түбегейлі жетпей жатыр ғой.

Сырдария, Арал бойында балық шаруашылығында су реттегіштер, балықтың миграциясы жолға қойылмаған. Қайбір құрылым болса да ол жерде балыққа мүлдем көңіл бөлінбейді. Осы соңғы құрылымның біреуі Көксарай су қоймасында қазір балықтың миграциясы түбегейлі бұзылып жатқаны көрініп тұр. Осы бағытта не айтасыз, қандай жобалар бар, жобалар бола ма, әлде біз балықты тек қолдан өсіру тәсіліне көшеміз бе?

Сырдарияның бойында Аралдан тауға дейін көтеріліп жатқан құнды балықтардың бәрі қазір жоқ болып кетті. Соған кедергінің біреуі – гидроқұрылым. Балықтың табиғи миграциясын қолдайтын құрылымдар бола ма, болмай ма? Рақмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.

Шардара су қоймасына айтатын болсақ, биылғы жылы, шынымен, осындай жағдайға келдік, Шардара қаласының тұрғындарына бір-екі ай ауызсу жетіспеушілігі болды. Оның себебі Шардара суды өлі қалдықтарына дейін жіберіп алды. Былтырмен салыстарғанда биыл әлдеқайда жақсы деп ойлаймын. Біз Шардара су қоймасында 1 миллиардтан аса су қалдырдық. Сондықтан былтырғы жағдай қайталанбайды деп ойлаймыз.

Балық шаруашылығында құрылғыларды салу мәселесі бойынша мен қазір сізге нақты жауап бере алмаймын, себебі оны да мұқият қарап, зерттеу керек. Өздеріңіз білесіздер, су мәселесі де өте күрделі мәселе. Сондықтан су шаруашылығы мен балық шаруашылығын бірге қарау керек деп ойлаймын. Біз болашақта ол мәселемен айналысып, бір нақты шешімге келеміз деп ойлаймын. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Дүйсенбинов Берік Сәлімжанұлына беріледі.

ДҮЙСЕНБИНОВ Б.С. Рақмет, құрметті Балаим Туғанбайқызы.

Құрметті министр мырза! Өткен апталарда Ресей Федерациясындағы Волгоград қаласында болған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы төтенше жағдай туралы білетін шығарсыз, естіген шығарсыз. Балықшылардың Меккесі болған Қиғашқа, Еділге бәленбай тонна улы зат құйылды. Біздің әріптестеріміз осы мәселені көтергендеріне біраз уақыт өтті. Улы заттардың құрамы, оның зияны осы күні анықталды ма, әлде тағы да үндемей құтылайын деп отырсыздар ма? Бұл бірінші сұрақ.

Екінші сұрақ. Кез келген өзен, мысалы, Ертіс болсын, Сырдария болсын, Шардара болсын, Балқаш болсын, Марқакөл болсын, қайсысының жағасына барсаңыздар да бүгін алдарыңыздан үйілген қоқыс шығады. Қамыстың арасына адамның аяғы жететін жердің барлығынан, осы жерде отырған ер азаматтар балыққа шыққанда көрген шығарсыздар, үйілген қоқыс шығады. Ол қоқысты өзіміздің азаматтарымыз, яғни біздің туристер мен балықшылар тастайды. Бұл, әрине, экологиялық мәдениет, адамның мәдениетіне байланысты. Бірақ бұл мәдениетпен біз алысқа бармайтын сияқтымыз. Біздің волонтерлерге рақмет, адамның аяғы жететін жердің барлығына біздің волонтерлер, белсенділер барып, экологиялық тазалыққа шақырып, оларды тазалап жатыр. Бірақ қайда бармасаңыз да қамыстан адам баспаған жердің арасынан тау болып үйілген қоқысты көресіздер. Осымен қалай күресеміз? Қандай жоспарларыңыз бар? Қандай заңға өзгеріс енгізу керек? Нені қатайтуымыз керек? Әлде Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске кіргізуіміз керек пе? Біз бұл мәселені түбегейлі шешпесек, онда біраз жылдан кейін біздің еліміз, оның сұлу табиғаты пластикалық бөтелке мен қоқыстың астында қалайын деп тұр. Рақмет.

БРЕКЕШЕВ С.А. Сұрағыңызға рақмет.

Волгоградта болған оқиғаны бәріміз білеміз. Сол кезде біздің Экология комитетінің өкілдері «Қазгидрометтің» өкілдерімен бірге Қиғаштың басына барып мониторинг жүргізді. Енді ол бойынша менде қазір ақпарат жоқ. Бірақ бүгінгі күнге дейін мониторинг жүргізіп, анализдерін алған болатын. Нақты нәтижелері бар деп ойлаймын. Бірақ қазір қолымда улы заттар анықталды ма, анықталған жоқ па деген ақпарат жоқ. Мен міндетті түрде сізге ақпарат беретін боламыз.

Өзендердің, көлдердің жағаларындағы қоқыстар туралы. Бүгін осы мәселе көтерілді. Қоқыс аспаннан өзінен-өзі түсіп жатқан жоқ. Біз сияқты адамдар су жағасына барып демалған кезде қоқыстарды тастап кетеді. Ол бойынша нақты шараларды қабылдап жүрміз, акция өткізіп, экобелсенділермен бірге сенбілікке шығып, тазалап жатырмыз. Менің ойымша, ол адамдарға байланысты. Адам баласына білім емес, алдымен тәрбие беру керек деген Әл-Фарабидің сөзі бар. Сондықтан өзіміз қоқыстарды тастамай, табиғатқа оң көзімізбен қарап жүрмесек, ондай проблемалар шешілмейді деп ойлаймын. Бірақ өзіміздің тарапымыздан осы проблемаларды шешу үшін нақты шаралар бар. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.

Құрметті әріптестер, сұрақтар аяқталды. Бүгінгі Үкімет сағатына Ғылым және балық шаруашылығы қауымдастығының өкілдері қатысып отыр. Сондықтан қазір сөз «Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығының» бас директоры Исбеков Қуаныш Байболатұлына беріледі.

ИСБЕКОВ Қ.Б. Құрметті Балайым Туғанбайқызы, құрметті депутаттар! Біздің, Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығының 90 жылдан астам тарихы бар, бүгінде ол Қазақстандағы балық шаруашылығының түрлі секторларын ғылыми қамтамасыз етумен айналысатын алты филиалы бар.

Біздің орталықтың ғылыми қызметіміздің нәтижелері:

қабылданған Балық шаруашылығын дамыту бағдарламасының негізін қалады;

Қазақстанның су айдындарында балық аулау лимиттері және рұқсат етілген мерзімдер жыл сайын белгіленеді;

балықтандыру, балық шаруашылығын мелиорациялау, сонымен қатар Жайық пен Қиғаш балық жүретін каналдарға түп тереңдету жұмыстарын жүргізу көлемі анықталады;

Каспий итбалығы популяциясын сақтау үшін Маңғыстау облысында мемлекеттік табиғи резерват құруды негіздеді;

аквамәдениет саласында әртүрлі технологиялар мен ғылыми-техникалық қызметтің басқа да нәтижелері өндіріске енгізіледі, мемлекеттік және жеке балық өсіру шаруашылықтарына ғылыми кеңестер беріледі.

Бүгінгі таңда Қазақстанның негізгі балық ресурсі табиғи су айдындардан ауланатын кәсіптік балықтар болып табылады, ал халықтың балық тұтыну есебі жылына 4 килограммнан аспайды, бұл ретте әлемдік тұтыну жылына 20 килограммнан асады, біздің тұтынуға қарағанда 5 есе көп.

Мемлекет басшысы Маңғыстау және Атырау облыстарында халықпен кездесуінде балық шаруашылығын дамыту, бекіре тұқымдас балықтардың санын көбейту, жалпы алғанда Каспий экологиялық тепе-теңдігі мен биоалуантүрлілігін маңызды міндеттер деп атады. Онда балықтар мен итбалықтардың жаппай қырылу жағдайлары жиілеп кетті. Бұл маңызды мәселені шешу үшін кешенді ғылыми тәсіл қажет екенін де атап өтті.

Құрметті депутаттар, жоғарыда аталған мәселелерді ғылыми негізде шешу үшін мыналарды ұсынамыз:

ғылыми-зерттеу жұмыстарының ауқымын кеңейту, атап айтқанда, табиғи суайдындарында да, аквамәдениет шаруашылықтарында да балықтардың ауруларын зерттеу қажет;

кадрлық құрамын күшейту қажет;

балық шаруашылығы саласы бойынша философия докторларын даярлауға бөлінетін гранттарын ұлғайту қажет.

Балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының басты проблемаларының бірі материалдық-техникалық жабдықтау. Өзіміздің эксперименттік базамыз жоқ және біз өзіміздің ғылыми зерттеулерімізді жеке балық өсіру шаруашылықтарда жүргізуге мәжбүрміз.

Тағы бір айтатын жағдай бізде теңіз зерттеу кемеміз жоқ. Бұл Каспийде жедел және толық зерттеулер орындауға мүмкіндік бермейді. Бұл мәселелер оң шешілген жағдайда біздің мүмкіндіктеріміз кеңейтіледі және еліміздің балық шаруашылығы тұрақты және ғылыми негізделген дамуын қамтамасыз етеді.

Назарларыңызға көп рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.

Сөз «King Fish» серіктестігінің директоры, «Qazaq Balyk» қауымдастығының Алматы облысы бойынша төрағасы Тұрсынәлі Марлен Тұрсынәліұлына беріледі.

ТҰРСЫНӘЛІ М.Т. Рақмет.

Құрметті Балайым Туғанбайқызы мен депутаттар! Ел экономикасының дамуына қосқан үлестеріңіз бен балық шаруашылық саласына көңіл аударғандарыңыз үшін еліміздің барша балықшыларының атынан алғыс айтқым келеді. Мен, Тұрсынәлі Марлен Тұрсыәліұлы Қазақ ұлттық университетінің балық өсіру мамандығын 2010 жылы тәмамдап, 12 жыл бойы балық шаруашылығы саласында еңбек етіп келемін.

Бастапқыда 50 тонна балық өсірсек, қазіргі жағдайда 500 тонна балық өсіріп отырмыз, сонымен қатар 70-ке жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз.

Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастауымен Балық шаруашылығын дамытудың 2021 – 2030 жылдарға арналған бағдарламасы аясында командамызбен «Балық мектеп» жобасын құрдық. 205 адамды оқытып, 30 шаруашылық ашуға көмек қолын создық.

Өздеріңізге белгілі, Президенттің тапсырмасымен Балық шаруашылық комитеті қайта құрылды. Комитеттің көмегімен заңнамалармен бірқатар өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, аквакультура саласы қарқынды даму үстінде. Дей тұрғанмен елімізде балық өсіру саласында шешілмей тұрған бірқатар мәселелер бар. Соларға кеңінен тоқтала кетсек, бірақ осы мәселелердің көбі қазіргі жағдайда көтерілді. Бірақ осы мәселелерге тоқтала кетуді жөн деп санадым.

Біріншіден, мемлекет тарапынан балық шаруашылығы саласына субсидия қарастырылған, бірақ шаруалар субсидияның берілетін уақыты мен шарттары туралы хабардан тыс қалады. Салдарынан субсидия игерілмей мемлекетке кері қайтарылды. Бұл инвест субсидия туралы айтсақ болады.

Екіншіден, балық өсіру саласындағы кадрлардың жетіспеушілігі саланы өз деңгейінде дамытпай отыр. Мемлекет тарапынан жоғары оқу орындарына гранттар бөлінген, бірақ жастарға балық шаруашылығы мамандығының тиімділігі және бұл саланың әлеуеті жоғары екендігін дәріптеп түсіндіру жұмыстары жүргізілмегендіктен биылғы жылы оқу гранттары бос қалып, мемлекетке кері қайтарылды.

Үшіншіден, балық өсіру көлемі артқан сайын түрлі аурулар белең алып, шаруаларға кедергі келтіруде. Елімізде оларға қарсы тиімділігі жоғары дәрі-дәрмек болмағандықтан балықшылар импорттық дәрілерді қолдануға мәжбүр. Алайда олар ветеринарлық реестердің тізімінде жоқ. Керекті дәрілерді реестрге кіргізу ұзақ процесс, кейбір кезде мүлдем мүмкін емес. Сондықтан импорттық дәрі-дәрмекке ветеринарлық реестрге кіргізу тәртібін жеңілдетіп, оларды субсидиялауды ұсыну қажет деп ойлаймыз.

Төртіншіден, еліміздің кей өңірлерінде су тапшылығы салдарынан балық өсірушілер скважина қазып мәселені өздігінен шешуде. Алайда қаздыруға кететін шығын мөлшері үлкен болғандықтан, шаруаларға ауырға түсіп отыр. Осы орайда скважина қазу шығындарын инвестициялық субсидия қатарына енгізуді сұраймыз.

Әрине, еліміздің балық шаруашылығын дамытуда сіз бен біз болып атсалысуға шақырамыз. Осы орайда тобықтай сөзді бір ауыз сөзбен қорытындылай кетсек. «Өзен, көл толса балыққа, береке болар халыққа». Назар аударғандарыңызға рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Рақмет.

Сөз депутат Абақанов Елдос Нұрболұлына беріледі.

АБАҚАНОВ Е.Н. Рақмет, құрметті Балайым Туғанбайқызы.

Құрметті әріптестер мен шақырылғандар! Бүгінгі таңда Қазақстанды балық ресурстарына бай мемлекет қатарына жатқызуға болады. Дәл осы балық өнеркәсібі еліміздің экономикалық дамуында ерекше рөл атқара алады. Соңғы уақытта бұл салада біршама жұмыстар атқарылды. Бірақ әлі күнге дейін оның әлеуеті толығымен қолданылмайды.

Республика бойынша 1 мың 600-ден астам балық шаруашылығы су айдындары мен олардың учаскелері бекітілген 1 мыңнан астам балық шаруашылығы субъектілері жұмыс істейді. Салада бүгін министр мырза айтып кетті 12 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылған.

2030 жылға дейін ауқымды мақсаттар жоспарланған. Мәселен, тек өсірілетін балық көлемін жылына 270 мың тоннаға дейін жеткізуге қажетпіз.

Осы орайда бүгінгі Үкімет сағатында көптеген өзекті мәселелер талқыланды. Алайда әлі де атқаратын жұмыстар жетерлік.

Саладағы өзекті мәселелердің бірі әрбір кәсіпорын өз жүктемесін қамтамасыз ету мақсатында қолжетімді шикізатты қалыпты бағамен сатып алу мүмкіндігіне ие болуы. Өкінішке орай, бұл мәселеде үлкен сұрақ бар, ол – шикізат нарығындағы қалыптасқан стихиялық және нақты өндірістік бағдарламасыз жаңа өңдеу қуаттарын ойластырмаған түрде ашуы болып табылады.

Осыған орай бүгінгі таңда жалпы өңдеу қуаттылығы елдегі ауланған балық көлемінен едәуір асып түсуіне әкелді.

Қазіргі таңда елімізде арнайы салалық ғылыми-зерттеу институты – Қазақ балық шаруашылығы институты жұмыс атқаруда. Балық аулау квоталарын есептеу және бекіту, балық аулау шараларын анықтау, уылдырық шашуға тыйым салу уақыты, табиғи көбею орындарын анықтау және тағы басқа мәселелердің көп бөлігі осы құрылымның сапалы жұмысына байланысты.

Осы орайда отандық ғылым бизнеске бет бұруы, онымен ынтымақтасуы, экономика мен экология арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізілген кезде шынымен қолданбалы болуы керек. Әрине, оны іске асыру өте қиын, бірақ толығымен орындауға мүмкіндік бар.

Бизнес сапалы зерттеулер жүргізу және өз жұмысында кейіннен осы ұсыныстарды кейіннен пайдалану үшін ғалымдарға өзінің өндірістік алаңдарын, құрылғыларын, флоттарын, учаскелерін, материалдарын, статистикасын және басқаларын ұсынуы тиіс деп есептеймін. Сондықтан экспорттаушылардың тұрақты дамуына және мемлекеттің субсидияларына аз тәуелді болуына мүмкіндік беретін тетіктер құрылуы тиіс.

Тағы бір назар аударатын мәселе – дайын өнім экспортын ұлғайту және шикізат экспортының көлемін қысқарту қажеттілігі. Негізінен қайта өңдеуші кәсіпорындар шикізаттың негізгі бөлігін әлде қайтадан терең өңдеп, шығарылған тауарлар ассортиментін кеңейтуге мүдделі. Ол үшін қайта өңдеуге субсидиялар тетіктерін кеңейту қажет.

Құрметті әріптестер! Осы жылдың ақпан айында біз әріптестерімізбен Балқаш балықшыларымен кездесу өткізгенбіз, біршама ұсыныстар айтылды. Министр мырза да кездесіп, шешу жолдары талқыланды.

Ең басты сұрақ – қарапайым балықшыларға, оның ішінде жағалау аумақтарында тұратын тұрғындар үшін, негізінен ауылдық өңірлерде орналасқан шалғайдағы балық аулайтын елді-мекендердің тұрғындары үшін су объектілеріне кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етіп, аукцион арқылы берілетін су объектілер тетіктерін қайта қарау керек. Әрине бұл шараларды іске асыру біршама заңнамалық және ұйымдастырушылық жұмыстарды қажет етеді. Осы сұрақтарға ерекше көңіл бөлген жөн деп есептеймін.

Келесі мәселе – балықшыларды тексеретін тексеруші органдар, балық шаруашылығы инспекциясы, табиғат қорғау полициясы, көлік инспекциясы, қорықшылардың және тағы басқаларын балық ресурстарын пайдалануды бақылау және қадағалау кезінде олардың жұмыстарына қатысты біршама реттеу механизмдерін енгізу керек.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін инспекторларды міндетті түрде бейнетіркегіштермен, планшеттермен және тағы басқа құрылғылармен қамтамасыз ету мәселесін ерекше бақылауға алу қажет.

Бүгін балық шаруашылығы саласына қатысты арнайы заң жобасын министірлік дайындап жатыр.

Осында бүгін талқыланған проблемалық сұрақтардың шешу жолдарын ескересіздер деген үмітпен сөзімді қорытындылағым келіп отыр.

Назарларыңызға рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Келесі сөз депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлына беріледі.

ЖАҢБЫРШИН Е.Т. Құрметті әріптестер, бүгін біз еліміз үшін маңызды саланы талқылап отырмыз. Соңғы 30 жыл ішінде балық шаруашылығын дамыту кенже қалып қойғаны белгілі.

Жалпы, Қазақстанның балық өндіруде әлеуеті өте жоғары. Биыл балықшылар көтерген құтым балығын Қызыл кітаптан шығару, балық аулайтын аулалардың параметрлерін реттеу сияқты мәселелер министрдің өзінің тікелей араласуымен шешілді. Дегенмен біз бірнеше мәселені шешуіміз керек.

Бірінші. Су айдындарының экожүйесін қалпына келтіру, қорғау және сақтау өте маңызды, өйткені тамақ тізбесі арқылы зиянды заттар мен паразиттер тұрғындардың ағзасына түспеуі керек.

Бүгін әріптестерім су айдындарының ластануы туралы мәселені бірнеше рет көтерді.

Екінші. Балық ресурсын, шабақтарды өсіруді қарқынды дамытуымыз қажет. Оны ғылыми негізде іске асырған жөн. Қай су айдындарында қандай балықты өсіреміз, оларға қандай азық керек – ол өзекті мәселе. Оның бәрі ғылыммен жасалуы керек. Ғылымсыз ешқандай шаруа жасалмауы керек.

Кезінде кеңес одағы кезінде Каспийге кефаль балығын жіберді. Бұл жыртқыш балық және оның балық популяциясына, әсіресе қызыл балық өсіміне әсер ететінін айтпаса да түсінікті.

Үшінші. Балық өнімін өндіруді төрт есе арттыру керек.

Жаңа министр өз баяндамасында Дүниежүзілік сауда ұйымының есебінше бір адамға шаққанда 16 килограмм балық өнімдерін тұтыну керек деді. Бізде тұтыну бар болғаны 4 килограмм. Яғни біз төрт есе өнімді арттыруымыз қажет. Бұл жағынан азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі болса, екінші жағынан жаңа жұмыс орындарын ашу және бюджетке салық түсіруді көбейтеді.

Қазіргі таңда балық шаруашылығы саласында 12 мың адам жұмыс жасайды екен, яғни кемі 40 мың жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндігіміз бар.

Төртінші. Біз тек шикізат өндіріп сатпай, балықты өңдеуді қолға алуымыз қажет. Қажет болса, оған қажетті жабдықтар мен құралдарға мемлекет тарапынан жеңілдік жасау актуалды. Және оны қиындатпай бюрократиялық кедергілерді алып тастау өте маңызды.

Бесінші. Балық аулаудың квотасын бөлу өзекті. Бұл сұрақты балықшылар көтеріп жүр. Квотаны бөлуде монополия мен жемқорлыққа жол бермес үшін балықшылармен, мамандармен бірлесіп жаңа механизмдерді жасақтауымыз қажет.

Жалпы, балық саласына қатысты заңнамалар мен нормативтік құқықтық актілерді қазіргі талаптарға сай қайта қарау керек сияқты.

Балық аулау кемелерінің Каспий теңізіне шығуына рұқсаттама құжаттарын рәсімдеу мен беру ісі ескірген. Шекара қызметі өкілінің жауабының өзінен бұл мәселені олар реттеуге мүдделі емес екені көрініп тұр, «Моя хата с краю, я ничего не знаю» деп отыр. Неге балықшыларға ыңғайлы қызмет көрсету жолдарын іздемейді? Тек Президенттің тапсырмасын күтіп отыр ма?

Құрметті әріптестер! Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл саланы дамыту жөнінде тапсырма берді. Қазақстанда сегіз су шаруашылығы бассейні бар. Министрлік солардың нақты балық ресурсын ғылыми зерттеп, анықтауы қажет, қандай және қанша балық түрлері бар, қай түрлерін қандай технологиялармен өсіруіміз қажет, қай түрлерін қалай өңдейміз, қай өңірде қандай балықтарды қандай көлемде аулаймыз. Сұрақ көп.

Мысалы, Балық шаруашылығын дамыту бағдарламасына сәйкес Маңғыстауға 2030 жылға дейін 100 мың тонна балық өндіру керек деген индикатор белгіленген. Бұл қайдан алынған цифр? Жайық-Каспий бассейнінің биологиялық ресурстары ғылыми тұрғыдан зерттелді ме? Сондықтан балық шаруашылығына арналған бағдарламаны қайта қарап, көрсеткіштерді ғылыми негізге дәлелдеп, белгілеу қажет. Сонда дұрыс нәтиже болады.

Ұсыныстарды сараптап, дұрыс нәтижелер шығару үшін балық шаруашылығына қатысты министрлік тарапынан барлық мамандар мен сарапшыларды, Мәжіліс депутаттарын қосып, жұмыс тобын құру керек. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Сқақоваға беріледі.

СҚАҚОВА А.А. Спасибо, уважаемая Балаим Туганбаевна.

О проблемах рыбного хозяйства говорил Глава государства во время своей поездки недавно в Атыраускую область. При этом он отметил такие важные проблемы, как пресечение незаконного промысла рыб, а также необходимость изучения причин и последствий обмеления Каспия.

В этой связи хотелось бы отметить, что сегодня в мире растет ценность воспроизводства рыбного стада именно в естественных экосистемах.

Следует обратить внимание на необходимость рассматривать вопросы развития рыбного хозяйства в тесной взаимосвязи с водными ресурсами. Потому как рыба – ценный ресурс и продукт, а вода – это среда, и оба они – одна экосистема, один биом.

Именно их разделение приводит к тем большим ошибкам, которые сегодня имеют место. Ярким примером этого постулата является трагедия Аральского моря, когда в период полноводного режима только в бассейне Арала добывалось до 50 тысяч тонн осетровой рыбы.

Также на реке Жайык осуществлялось 90 процентов мировой добычи черной икры. То есть вопросы рыбного хозяйства напрямую зависят от качественного состояния водных экосистем, от управления водой, тем более все эти вопросы находятся в одном министерстве, но, к сожалению, мы не видим, как они взаимосвязаны.

В программах по восстановлению водных экосистем главным индикатором должны быть восстановление рыбного стада, особенно ценных рыб и, наоборот, в программах по рыбному хозяйству должны быть индикаторами качество воды, то есть связь между этими программами очевидна еще и потому, что оба комитета имеют общие бассейновые органы управления.

В сегодняшних реалиях эффективным видится применение интегрированного подхода в управлении не только водными ресурсами, но и, включая вопросы биоразнообразия, рыбных запасов и лесных ресурсов, тогда управление будет более комплексным.

К слову надо отметить, что по вопросам качества воды сегодня очень не хватает специальной программы. Также необходимо обратить внимание, на то, что в прудовых хозяйствах высок риск того, что корм содержит большое количество антибиотиков, опасных биологических веществ, а также туда добавляется свиная кровь, то есть в Казахстане в связи с возросшим спросом на продукцию халял это должно быть под контролем, и необходима разработка стандартов на корм, которым питается рыба, попадая затем на прилавки.

Для развития рыбной отрасли слабо используется и потенциал науки. Сегодня в научные исследования необходимо встраивать вопросы восстановления нерестовых площадей с увеличением водности реки Жайык и проведения мелиоративных работ для восстановления рыбных ресурсов в регионе.

Необходимо совершенствовать методы и подходы по восстановлению графиков вылова, отслеживать вылов неполовозрелых особей. Все эти вопросы должны решаться только на основе научных исследований и анализа.

Кроме того, Главой Государства высказано предложение создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспийского моря, которое нужно реализовывать в самое ближайшее время. Спасибо.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Ахметов Мәди Абылайұлына беріледі.

АХМЕТОВ М.А. Рақмет, құрметті Балайым Туғанбайқызы.

Бүгінгі қозғалып отырған тақырып аса маңызды, өзекті екені сөзсіз. Мен аталған саланың үлкен проблемасы – маман тапшылығына тоқталғым келеді.

Елімізде балықтың қоры мол, балық өнімдеріне сұраныс жоғары, тіпті осы саланы дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарлама да бар, бірақ маман жоқ, білікті кадр тапшы.

Үкімет қабылдаған балық шаруашылығын дамыту бағдарламасында 2030 жылға қарай жылына 300 мың тоннаға дейін балық өнімдерін экспорттау, ондаған кәсіпорын ашу, 10 мыңға жуық адамды жұмыспен қамту жоспарланған, алайда осы мақсатқа жету үшін кадрды қашан және қалай даярлаймыз? Әзірге бұл мәселе жабулы қазан күйінде қалып отыр.

Жоғарыда аталған жоспарды жүзеге асыру үшін бізге 2030 жылға дейін кемінде 4 мыңға жуық маман қажет. Кезінде министр қызметінде болған Мырзағалиев мырза 10 жылда 4 мың білікті кадр даярлаймыз, жылына 400 грант бөлінетін болады деп уәде еткен. Көріп отырғанымыздай, айтылған сөз, айтылған жерде қалды.

Қазіргі таңда елімізде 6 жоғарғы оқу орны мен 7 колледж балық шаруашылығы мамандарын, ихтиологтарды оқытумен айналысады.

Жылына 400 грант бөлінеді деп жоспарлаған мамандыққа 4 жылда бар-жоғы 451 мемлекеттік оқу гранты бөлінген. Мен бұл ақпаратты бакалавр бойынша айтып отырмын. Өкінішке орай, бөлінген гаранттың өзі дұрыс игерілмеуде.

Биылғы оқу жылыда грант саны артқанымен, мектеп түлектері балық шаруашылығына барғысы келмейді. Мысалы, биыл бөлінген 110 гранттың бар-жоғы 30 пайызы ғана игерілген. Өйткені қызығушылық жоқ. Ал сол қызығушылықты оятатын кәсіптік бағдарлау жүйесі қарастырылмаған. Тіпті жастардың көпшілігі ихтиолог мамандығының барын да білмейді.

Оның үстіне болашақ мамандарды даярлайтын оқу орындары мен шаруа қожалықтарының арасындағы байланыстың әлсіз болуы осы саланы ілгері бастырмай отыр. Ал балық шаруашылығы саласы бойынша білім алған жас мамандар зауытқа жұмысқа келмейді. Оның ең басты себебі – балық шаруашылығы саласындағы қызметкерлер еңбекақысының төмен болуы. Бәрінің айтар себебі – жағдайдың жоқтығы мен жалақының аздығы. Мысалы, 120 мың теңге үшін Атырауға ешкім жұмысқа бармайтыны анық.

Осы орайда Мемлекет басшысы Атырау облысындағы сапарында жастарды балық шаруашылығы ісіне баулып, оларға жан-жақты қолдау, мемлекет тарапынан көмек көрсетудің маңыздылығы жөнінде ерекше тоқталып өтті.

Гранттың аздығын, жағдайдың жоқтығын, қызығушылықтың төмендігін айтып, қол қусырып отыруға болмайды. Үкімет, жауапты министрліктер бұл мәселені жан-жақты, кешенді түрде шешудің жолдарын қысқа мерзімде қарастыруы қажет. Жалпы, балық шаруашылығынан бөлек еліміздің экономикасы үшін аса маңызды мамандықтарды даярлау бойынша көптеген олқылықтарды жойып, арнайы тізімі бекітіліп, кәсіптік бағдарлау жұмысын жүйелендіру аса маңызды.

Балық өсіру мен аулау саласында теориялық және практикалық білікті мамандар даярлау – уақыт күттірмейтін жұмыс. Сондықтан мәселе жүйелі шешілмей, балық шаруашылығын өркендету мүмкін емес.

Қазіргі жағдаймен 2030 жылға дейін жоспарланған бағдарламаның жүзеге асуы екіталай, орындалмау қаупі жоғары. Біз бүгінгі үкімет сағатында жауапты министрлікті тақалғанда емес, 8 жыл алдын ала ескертіп отырмыз. Ең бастысы айтылған сыннан тиісті қорытынды шығарылса болғаны .

Назарларыңызға рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Сөз депутат Әміреев Ғалым Махмұтбайұлына беріледі.

ӘМІРЕЕВ Ғ.М. Рақмет, Балаим Туғанбайқызы.

Құрметті әріптестер! Бізге балық шаруашылығын дамыту керек пе? Міндетті түрде керек. Табиғи су ресурстары жағынан біз көп елдердің алдында тұрмыз. Каспий, Арал, Балқашты, Зайсан, Қапшағай, Алакөлді алмағанда, біздің Қазақстанда 3 мыңнан астам көл мен кішкентай көлшіктер бар. Бірақ қағаз жүзінде біз балық шаруашылығын жақсы дамытып жатырмыз.

Жаңа субсидия жөнінде әңгіме болды. Жылдың басында субсидияға ақша сұралады екен, ол жылдың аяғында игерілмей, қайтадан бюджетке қайтарылып жатқан жағдайлар бар. Сонда біз қалай дамытып жатырмыз? Бұл сала өзімен-өзі дами ма?

Бізден әлдеқайда әлеуеті төмен Өзбекстан мен Армения балықты өсіру мен экспорттау жағынан біздің алдымызға әлдеқашан шығып кеткені. Сонда біз қалай балық шаруашылығын дамытып жатырмыз? Министрлік пен оның жанындағы бір комитет бұл саланы дамыта ала ма? Дамыта алмайды.

Осыдан үш-төрт жыл бұрын Премьер-Министр Түркістан облысында балық өсіру бойынша жиналыс өткізді. Сол кезде жақсы мәселелер көтерілді, керемет жоспарлар құрдық. Ол ақыр аяғында не болды? Қағаз жүзінде қалды. Басқасын сұрамағанда, балық шаруашылығына бөлінген, субсидияға бөлінген ақшаны игере алмай жатырмыз.

Сондықтан бұл мәселе шешілу үшін үнемі Премьер-Министрдің жіті бақылауында болу керек. Үш-төрт жылда бір рет емес, қажет болса жылына бір рет бақылап, осы жөнінде жиналыстар өткізіп отыру керек. Менің ұсынысым осы. Рақмет.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ. Басқа сөз сөйлеушілер жоқ.

Құрметті әріптестер! Құрметті үкіметтік сағатқа қатысушылар! Біз бүгін балық шаруашылығы саласын дамытудың негізгі проблемаларын жан-жақты қарадық. Үкімет сағатын қорытындылай келе осы салада Мемлекет басшысы көтерген мәселелерді шешу үшін, балық саласын жоғары деңгейде дамыту үшін Үкімет балық аулау саясатын қайтадан нақты айқындауы қажет деп ойлаймыз. Оның түпкі мақсаттарын, әдістерін, ұлттық және азық-түлік қауіпсіздігіне қолжеткізу жолдарын нақты белгілеу қажет. Бұл тұста ветеринарияны қауіпсіздікке, жас мамандар мен түлектерді балық шаруашылығына тартуға жағдай жасауға, су ресурстарына тапшылықтың өсуін ескере отырып балық өсірушілерді сумен қамтамасыз етуге, балық шаруашылығы ғылымын дамытуға және уәкілетті органдардың материалдық-техникалық базасын нығайтуға байланысты мәселелерді шешу маңызды.

Біз бүгінгі балық саласын дамыту бойынша бірқатар ұсынымдар әзірледік.

Жалпы алғанда, Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, басқа мүдделі мемлекеттік органдар мен әкімдіктер алға қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін тиімді әрі келісілген шаралар кешенін қабылдауы қажет.

Құрметті әріптестер! Бүгінгі Үкімет сағатының нәтижелері бойынша ұсынымдар жобасы әзірленді. Олар сіздердің қолдарыңызда бар.

Әріптестер, егер әлі де ұсыныстарыңыз болатын болса және бүгінгі талқылаудың нәтижесімен бәрін тұжырымдап, бүгінгі күннің соңына дейін Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетіне жазбаша түрде берулеріңізді сұраймын.

Қатысқандарыңыз үшін баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар.

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.

Орындаушы: Г. Молдашева,

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету

басқармасының Инженерлік орталығы