**Кыргыз Республикасындагы үрөнчүлүк боюнча**

**АНАЛИТИКАЛЫК МААЛЫМАТ**

1. **Үрөнчүлүктүн маанилүүлүгү**

 Республиканын айылдык товар өндүрүүчүлөрүн өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сертификатталган үрөндөрү менен камсыз кылуу;

 Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун туруктуу негизде камсыз кылуунун негизги фактору;

 Айыл чарба өндүрүшүнүн кыйла пайдалуу бөлүгү болушу мүмкүн.

**1. Үрөнчүлүктөгү дүйнөлүк тенденциялар**

 глобалдык үрөн рыногун өнүктүрүү жана интенсивдүү өсүшү;

дүйнөлүк айыл чарба тармагынын кыйла динамикалуу өнүгүп келе жаткан тармактарынын бири;

дүйнөдө себүү жана көчөт материалдарын экспорттоо жана импорттоо көлөмүнүн өсүшү;

үрөнчүлүк тармагында, биринчи кезекте селекция тармагында финансылык каражаттарды фундаменталдык-изилдөө иштерине акча каражаттарын салууну көбөйтүү;

үрөн өндүрүүнүн уникалдуу технологияларын түзүп жана өздөштүрүүгө жөндөмдүү ири интеграцияланган түзүмдөрдүн өздөштүрүү.

1. **SWOT- Кыргызстандагы үрөн өстүрүү тармагын талдоо**

|  |  |
| --- | --- |
| **Күчтүү жактары:** |  **Алсыз жактары:** |
| - көптөгөн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн өндүрүү үчүн ылайыктуу болгон жаратылыш-климаттык шарттары; -транспортук-географиялык жагымдуу абалды; - үрөн өстүрүүчү бизнести өнүктүрүүгө үрөнчүлүк чарбалардын кызыкчылыгы; - үрөнчүлүктү өнүктүрүү жана анын инфраструктурасын түзүү/өнүктүрүү боюнча жеңилдетилген кредиттик продуктулардын болушу (РКФР, ФСХ);- айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жергиликтүү сортторунун болушу;- өсүмдүктөрдүн генетикалык ресурстарынын иштеп жаткан Банкы;- үрөнчүлүктү мамлекеттик дотациялоо системасы жана тиешелүү ченемдик-укуктук база;- эл аралык донордук уюмдардын кызматташтыгы жана колдоосу. | - ЖӨБО тарабынан айыл чарба жерлерин селекциялык мекемелердин, сортторду сыноочу участоктордун жана үрөнчүлүк чарбалардын кызыкчылыктарын эске албастан башкаруу (ижара келишимдерин узартуудан баш тартуу, алып коюу); - инновацияларды киргизүүнүн жана селекцияга жана үрөнчүлүккө билимдерди берүүнүн системасынын начардыгы;- агрардык илимдин төмөнкү илимий потенциалы (мат.- техникалык база, кадрлардын жетишсиздиги, жетишсиз каржылоо); - атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн жогорку деңгээлине жетүүгө тоскоол болгон айыл чарбасынын майда товардык түзүмү;- селекциянын жана үрөнчүлүктүн иштешин камсыз кылуучу башка уюмдар менен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн селекциясы менен алектенген илим-изилдөө институттарынын ортосундагы өз ара байланыштын жоктогу (же алсыздыгы) (АЧӨЭД, сортсыноо, Генбанк, үрөнчүлүк чарбалары); - Кыргыз Республикасынын нормативдик актылары менен бекитилген республиканын аймагына үрөндөрдү алып келүүнүн так тартибинин жоктугу; - мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн питемниктеринин базасынын начарлыгы;- айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндүк жана көчөт материалдарын импорттоодон көз карандылык;- өнүктүрүү жана каржылоо багыттарын аныктоо жаатында селекцияны, үрөнчүлүктү жана интенсивдүү багбанчылыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программасынын жоктугу; -  селекцияда жана үрөнчүлүктө жогорку квалификациялуу илимий жана өндүрүштүк кадрлардын жетишсиздиги;- айыл чарбасында мамлекеттик камсыздандыруу механизминин жоктугу;- алынып келүүчү үрөндүк жана көчөт материалына карата бажылык жана фитосанитардык контролдун начардыгы.  |
| **Мүмкүнчүлүктөрү** |  **Коркунучу** |
| - үрөндүк себүүлөрдүн аянтын кеңейтүү жана сертификацияланган үрөндөрдү өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү; - акыркы айыл чарба продукциясынын сапатын жогорулатуу;- ЕЭС өлкөлөрүнө жана алыскы чет өлкөлөргө үрөндөрдү экспорттоону кеңейтүү; - үрөн өндүрүүнүн алдыңкы технологияларын киргизүү жана пайдалануу;-дотациялык үрөн менен камтылышын кеңейтүү;- ата мекендик фермерлердин тастыкталган үрөн себүүгө өтүшү;- фермерлердин кирешелерин жогорулатуу;- региондордун инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу. | - илимий кадрларды жана илим-изилдөө институттарынын иштетилген илимий потенциалын жоготуу;- мамлекеттик бюджеттен селекцияны жана үрөнчүлүктү туруктуу каржылоо;- саясий чечим кабыл алуучу адамдардын селекциянын жана үрөнчүлүктүн маанисин түшүнбөшү;- сарамжалдуу эмес пайдалануудан улам жерлердин азыктуулугунун төмөндөшү; - салттуу сатуу рыногун жоготуу;- өсүмдүк өстүрүүчүлүктө камсыздандыруу механизминин жоктугунан улам күтүлбөгөн апааттар жана кошо жүрүүчү жоготуулар;- үрөндүн ГМОсун ташып келүү жана контролсуз таратуу;- үрөн өндүрүүнүн көлөмүн андан ары азайтуу жана массалык репродукциялардагы себилүүчү аянттардын өсүшү;- жерлерди мыйзамсыз басып алууга түрткү болгон саясий туруксуздук, аларды мыйзамдуу жер пайдалануучулардан алып коюу, айыл чарба багытындагы жерлерде күтүлбөгөн курулуштар. |
|  **Үрөнчүлүктө табылган маселелерди чечүү боюнча чаралар**1. "Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык үрөнчүлүк чарбаларына жана ИИИлерге жетиштүү аянттарды берүү;
2. Үрөнчүлүктү ченемдик укуктук база бөлүгүндө мамлекеттик дотациялоо системасын өркүндөтүү жана туруктуу каржылоону камсыздоо;
3. Илим-изилдөө институттары менен алдыңкы үрөнчүлүк чарбаларынын ортосундагы Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк аркылуу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жеке селекциясын өнүктүрүү;
4. Адистештирилген JICA долбоорунун жардамы менен түзүлгөн " КВС " кооперативинин тажрыйбасын жайылтуу;
5. Республиканын фермерлерин өндүрүш жана камсыз кылуу боюнча өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди толук көлөмдө аткарууга жөндөмдүү болгон сертификатталган үрөндөрдүн жетиштүү көлөмү менен камсыз кылган үрөнчүлүк чарбалардын санын оптималдаштыруу, иш жүзүндө иштеген үрөн чарбаларга колдоо көрсөтүү максатында аларды кайрадан аттестациялоо;
6. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жаңы сортторунун үрөндөрүн алуу бөлүгүндө башка өлкөлөр жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүү, үрөнчүлүктү кайра жаратуу, адистердин квалификациясын жогорулатуу, селекция жана үрөнчүлүк чөйрөсүндө долбоордук демилгелерди ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү.
 |

 Азыркы учурда бөлүм ведомстволук бөлүмдөр менен жана ФАО менен биргеликте Кыргыз Республикасында 2022-2026-жылдары селекцияны өнүктүрүү, үрөнчүлүк жана интенсивдүү багбанчылык мамлекеттик программасынын долбоорун иштеп чыгууда. Бул программалык документ өсүмдүктөрдүн баштапкы звенолорунда топтолгон көйгөйлөрдү чечүүнүн башталышы болуп калат. Бюджеттик каражаттардын тартыштыгына байланыштуу, Мамлекеттик программаны ишке ашырууга катышуу сунушу менен донордук уюмдарга кайрылуу зарыл.