1. Дәріс - Мемлекеттік өңірлік саясатты жүзеге асырудың жолдары, әкімшілк-экономикалық тетіктері

**Сұрақтар:**

1 Мемлекеттік өңірлік саясатты жүзеге асырудың жолдары, әкімшілк-экономикалық тетіктері

2 Өңірлік саясаттың әкімшілк-экономикалық тетіктері

 **Мақсаты-** студенттерге мемлекеттік өңірлік саясатты жүзеге асырудың жолдары, әкімшілк-экономикалық тетіктерін түсіндіру

Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық

жоспарлаудың теориялық-әдістемелік тәсілдемелерінің шет елдік және отандық

тәжірибесі өңірлік стратегиялық жоспарлауды экономиканы мемлекеттік реттеу

жүйесінің функционалдық элементі ретінде қарастыруға негізделеді.

Мұндай жоспарлаудың негізінде бір жағынан, өңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуын болжау, екінші жағынан, өңірлік экономиканы заманауи

теориялық зерттеудің негізінде жасақталған өңірлік экономикалық саясаттың

тұжырымдамасы жатады.

Стратегиялық жоспарлау өңірлік әлеуметтік-экономикалық жүйелерді

стратегиялық басқару функциясы болып табылады.

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық жоспарлаудың

өңдеу мен іске асырудың негізгі кезеңдері мыналар болуы тиіс:

- ұйымның стратегиялық келешегіне біршама ықпал ететін

басқарушылық мәселелерді сапалық жалпы талдау (әлсіз құрылымдалған

мәселелерді зерттеу тәсілдемесі),

- басқарылатын жүйенің даму үрдісі мен элементтерін нақты сандық

талдау,

- алынған нәтижелерді интеграциялау, жалпыланған сапалық-сандық

басқарушылық талдауды қалыптастыру.

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы өңірлік

шаруашылықтық дамуын сапалық талдау мен тиісті өңірлік экономикалық

саясат тұжырымдамасы негізінде қалыптастырылуы тиіс.

Стратегиялық жоспарлауды зерттеу тәсілдемелерін талдау өңірдің

әлеуметтік-экономикалық даму дамуын стратегиялық жоспарлаудың екі басты

бағытын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді, атап айтқанда: корпоративтік және

аумақтық тәсілдемелер.

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық жоспарлаудың

корпоративтік тәсілдемесі стратегиялық жоспарлау тәжірибесі өңірдің нақты

өзіне көшіруді пайымдайды. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын

стратегиялық жоспарлаудың негізгі кезеңдері төмендегілер:

1. Дамудың негізгі мақсаттарын анықтау.

2. Өңірдің сыртқы ортасын талдауды жүргізу.

3. Өңірдің күшті және әлсіз тұстарын анықтау.

Жаңа экономикалық саясаттың жетінші элементі – әкімшілік кедергілерді азайту.

«Былтыр прокуратура органдары кәсіпкерлердің 2,5 мыңнан астам шағымын қарады. Бәрі де қылмыстық қудалау органдарындағы лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттерімен және шешімдерімен келіспеу туралы шағымдар. Оның 1 мыңнан астамы қанағаттандырылды. Кәсіпкерлер (негізінен) полиция қызметкерлеріне, экономикалық тергеу қызметіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке, ұлттық қауіпсіздік қызметкерлеріне шағымданған», —

Бүгінде бизнес саласында әкімшілік кедергілер азайып келе жатқандығын айтады. — Бұл бағытта Кәсіпкерлер палатасы үлкен жұмыс атқарып келеді. Дегенмен ерекше назар аударуды қажет ететін мәселелер де бар. Былтыр өңірлік  кәсіпкерлер палатасына кәсіпкерлердің құқығын қорғау мәселесіне қатысты 159 өтініш түсті. Оның 150-і оң шешімін тапты, қалған арыз-шағымдар қаралып жатыр. 3,5 миллиард теңгеден астам сомаға 17 кәсіпкердің мүліктік құқығы қорғалды. Өтініштердің басым бөлігі лауазымды тұлғалардың әрекеті (әрекетсіздігі) бойынша – 22%, салық салу – 22%, жер қатынастары саласында – 12%, сотқа қатысу, шарттық міндеттемелерді орындамау, мемлекеттік сатып алу, әкімшілік кедергілер бойынша түсті, — дейді Есімхан Құрманғазин.

Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі кеңес отырыстарында 20 мәселе қаралып, 14-і оң шешімін тапқан. Аталған кеңестің кәсіпкерлердің құқықтарын бұзғаны үшін  лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы ұсынысына сәйкес 4 тұлға тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылған.

— Мәселен, «BS-Exceed» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мәртөк ауданындағы мониторингтік топтың лауазымды тұлғаларының заңсыз әрекеттеріне шағымданды. Нәтижесінде прокуратураның қадағалау актісі енгізіліп, аудан әкімдігі жасаған заңбұзушылық туралы актілердің күші жойылды. Соның арқасындакәсіпкердің 860 мың теңге көлеміндегі мүліктік құқығы қорғалды.

Сондай-ақ мобильді топтардың прокуратура органдарымен бірлескен жұмысы аясында «ҚазТрансГазАймақ» акционерлік қоғамының Ақтөбе өндірістік филиалының заңсыз әрекеттері салдарынан орын алған 351 кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары қалпына келтірілді, — дейді ол.

Есімхан Құрманғазиннің айтуынша, Жаңа экономикалық саясаттың бір тетігі —

мемлекеттік органдар мен бизнес арасындағы диалог билік пен бизнес арасындағы консенсусты қамтамасыз ету.

— «Атамекен» ұжымыныңжұмысыосы бағытта жалғасып келеді. Президенттің: «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» құрып жатырмыз. Біздің кездесуіміз бизнестің үнін билік естиді, салалық және құрылымдық саясатта барлық конструктивті ұсыныстар ескеріледі дегенді білдіред

**Экономикалық саясат** – мемлекеттің экономикалық іс-шараларының жүйесі, яғни мемлекет, үкімет жүргізетін іс-қимылдардың, [экономиканы басқару](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1" \o "Экономиканы басқару (мұндай бет жоқ)) саласындағы шаралар жүйесі, елдің мақсаттарына, міндеттеріне, мүдделеріне сәйкес экономикалық үдерістерге белгілі бір бағыттылық беру.

Экономикалық саясаттың мақсаттары мен құралдары қоғамдық құрылыстың сипатымен, елдің дамуының ішкі және халықаралық жағдайларымен айқындалады. Экономикалық саясат құрылымдық, [инвестициялық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82%22%20%5Co%20%22%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B%20%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82), [қаржы-несие](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1), [әлеуметтік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82), [сыртқы экономикалық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%82%D2%9B%D1%8B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82), [ғылыми-техникалық](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1), [салық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B), [бюджет саясатын](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B) қамтиды.

Экономикалық саясаттың пайда болуы алғашқы мемлекеттердің қалыптасуымен байланысты болды. Ежелгі және орта ғасырларда Экономикалық саясат әдетте [салықтар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B) алумен, [ақша](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%88%D0%B0), айналыс және жер қатынастарын реттеумен шектелді. [Капиталдың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB) бастапқы қорлануы кезеңінде Экономикалық саясатқа капит. мануфактуралардың құрылуына және [сауданың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0) дамуына септігін тигізген [меркантилизм](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC) мен [проекционизм](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1" \o "Проекционизм (мұндай бет жоқ)) тән болды, ал [өнеркәсіптік буржуазияның](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1" \o "Өнеркәсіптік буржуазия (мұндай бет жоқ)) өсуіне қарай еркін кәсіпкерлік саясат пен фридредерлік барған сайын үлкен рөл атқара бастады. Қазіргі заманғы [монополистік капитализмге](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1" \o "Монополистік капитализм (мұндай бет жоқ)) мемлекеттің экономикалық рөлінің күшеюі сияқты Экономикалық саясат белгілері тән: мемлекет ұдайы өндіріске белсене араласады, халық ш-ндағы секторды дамытады, экономиканы бағдармалайды, дағдарысқа, инфляцияға қарсы шараларды жүзеге асырады, фирмалардың, соның ішінде [халықаралық монополистік ұйымдардың](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80%22%20%5Co%20%22%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80) сыртқы экономикалық қызметін реттейді. Экономикалық саясаттың нысандары мен әдістері көбінесе экономиканың жай-күйіне, нарықтық экономиканың ұдайы өндіріс үдерісін мемлекеттік реттеумен ұштастырылуына байланысты. Экономикаға оны жанама түрде реттеудің кейнстік теориясына негізделген мемл. ықпал ету идеялары мемлекет тиісті салық және несие-қаржы саясатын жүргізе отырып, қор жинауға бейім шаруашылық жүргізуші субъектінің психологиясын ықпал ете алады, қоғамның тиімді жиынтық сұранымына ынталандыра алады, сол арқылы нарықты реттеп, бағыттай алады, экономикалық өрлеуді жеделдете алады, [халықтың жұмыспен қамтылуы](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%A3_%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D2%9B%D0%B0%D0%BC%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1" \o "Халықтың жұмыспен қамтылуы (мұндай бет жоқ)) деңгейі мен оның әлеуметтік әл-ауқатын арттыра алады дегенге саяды.

**ӘДЕБИЕТТЕР:**

1. .Қасым-Жомарт Тоқаев "Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы"-Нұр-Сұлтан, 2022 ж. 16 наурыз
2. Қазақстан Республикасының Конститутциясы-Астана: Елорда, 2008-56 б.
3. Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 846 қаулысы. [www.adilet.zan.kz](http://www.adilet.zan.kz/)
4. Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының 2007-2024 жж. арналған тұжырымдамасы//Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 14 қараша № 216 Жарлығы
5. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшінің әдептілік нормаларын және мінез-құлқын қағидаллларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы//Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсан №153 Жарлығы
6. Мемлекеттік қызмет туралы Заңы//Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 23қарашадағы №416 -V ҚРЗ
7. Андруник А.П., Суглобов А.Е., Руденко М.Н. Кадровая безопасность. инновационные технологии управления персоналом — М.: Дашков и Ко, 2020- 508 с.
8. Жатканбаев Е.Б. Государственное регулирование экономики: курс лекций. – Алматы: Қазақ унив Соколов Ю. И., Ефимова О. В., Терешина Н. П. Отраслевая и региональная экономика. Сборник кейсов для проектной деятельности студентов-М.: Прометей, 2022-144 с.
9. Акулов А. О., Бабина С. И., Бельчик Т. А., и др.

Оценка социально-экономического состояния региона и реализации стратегии его развития-Кемеров: КГУ, 2021-355 с.

1. Белокрылова О.С., Киселева Н.Н., Хубулова В.В. Региональная экономика и управление – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019-289 с.
2. Коваленко Е.Г., Акимова Ю.А., Якимова О.Ю. Региональная экономика и управление – Санкт-Петербург: Питер, 2018-224 с.
3. Кудрявцева Е.В. Устойчивое развитие территорий-М.: МГУ, 2021-492 с.
4. Бобылев С.Н. Экономика устойчивого развития-М.: КНОРУС, 2021-672 с.
5. Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием- М.: "Дашков и К", 2021-446 с.
6. Плицеский Е.К., Ильина И.Н. и др. Региональная экономика-М.: Юрайт, 2021-240 с.