**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ**

**М. Рыскулбеков атындагы КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ**

**И. Раззаков атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ**

Кол жазма укугунда

УДК 339.5«71» (575.2)

Диссертациялык кеңеш Д 08.19.593

**Алымсеитова Бегимай Камчыбековна**

**Кыргыз Республикасы менен Казахстан Республикасынын соода-экономикалык мамилелерин өнүктүрүү**

08.00.05 – элдик чарбанын экономикасы жана башкаруу

Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертациянын

**Авторефераты**

Бишкек – 2020


Диссертациялык иш М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин С.Мансурходжаев атындагы Экономикалык теория жана дүйнөлүк экономика кафедрасында аткарылды.

|  |  |
| --- | --- |
| **Илимий жетекчи:** | **Самигуллин Эльдар Валиевич**  М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин профессору, экономика илимдеринин доктору |
| **Расмий оппоненттер:** | **Касымова Валентина Махмутовна**  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин профессору, экономика илимдеринин доктору  **Аламанова Чынара Баяновна**  И. Арабаева атындагы Кыргыз мамлекеттик университинин Экономика жана Менеджмент институтунун доценти, экономика илимдерини кандидаты |
| **Жетектөөчү уюм:** | К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин «Экономикалык программалар жана башкаруу» кафедрасы 720044 Бишкек ш., проспект Чынгыз Айтматов, 27 |

Коргоо иши 2020-жылдын 28-февралында саат 14.00.дө М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин, И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы экономика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн Д 08.19.593. диссертациялык кеңештин отурумунда болот. Дареги: 720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Тоголок Молдо көчөсү 58.

Диссертация менен М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин китепканасынан, дареги: 720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш. Тоголок Молдо көчөсү 58. И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин китепканасынан, дареги: Бишкек ш., Тынчтык проспектиси 66 жана ДС [www.keu.kg](http://www.keu.kg) сайтынан таанышууга болот.

Автореферат 2020-жылдын 27-январында таркатылган.



**Д 08.19.593 Диссертациялык кеңештин**

**окумуштуу катчысы, э.и.к., доцент Байтерекова Г.С.**

**ИЗИЛДӨӨ ИШИНИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ**

**Изилдөө темасынын актуалдуулугу.** Азыркы учурда дүйнөлүк чарба өз ара байланышта, өз ара көз каранды кырдаалды түшүндүрөт, буга социалдык-экономикалык өнүгүүнүн ар кандай этаптарында турган өлкөлөрдү өз ичине камтыйт. Ар түрдүү өлкөлөрдүн жана өлкөдөгү топтордун заманбап экономикасынын өз ара аракеттенүүсү жана өз ара көз карандылыгы татаал абалда турат. Ошондуктан, Кыргызстан менен Казакстандын улуттук экономикасын дүйнөлүк чарба системасына киргизүү ар тараптуу негизде жана капиталдын кыймылы жана технологиясы соода-экономикалык жүгүрүмгө катышуунун ар кандай деңгээлин эске алуу менен ишке ашырылат. Бул аларды бириктирүү дегенди түшүндүрөт, өз ара пайдалуу алмашууга жана эмгекти эл аралык бөлүштүрүүгө ылайыкташат. Ушу сыяктуу байланыштар жана мамилелер натыйжалуу, динамикалык мамлекеттик саясатка таянышы керек, чарба иштери менен улуттук мамлекеттин чегинде эле эмес, бажы чек арасынын чегинде алек болгон (өндүрүүчүлөр, товарларды экспорттоочу-импорттоочулар жана кызмат көрсөтүүлөр) чарба ишмердүүлүгүнө түздөн-түз катышуучулардын максималдык чарба эркиндиги болушу керек.

Бүгүнкү күндө соода-экономикалык мамилелер соода менен гана түгөнбөйт. Ишкердикти өнүктүрүүгө эл аралык кызматташуунун башка формаларын (кызмат көрсөтүүлөрдү, узак мөөнөттүү негизде биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүнү, ар кандай өкмөттүк экономикалык макулдашууларды жүзөгө ашырууну) жигердүү колдонууга мүмкүндүк берет.

Соода-экономикалык мамилелерге операциялардын ири үлүшү таандык. Эки өлкөнүн экономикасы үчүн инвестиция менен камсыз кылуу капиталынын кыймылы, биргелешкен ишканаларды түзүү, эл аралык кызматташуу тараптардын тизмеси толук эмес.

Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү бул өлкөлөрдүн, жалпысынан, ошондой эле, алардын айрым региондору үчүн турмуштук зарылчылык экендигин белгилей кетүү керек..

Тийиштүү түрдө, биз жогоруда айткан жагдайлар жана тандап алган диссертациялык иштин актуалдуулугун шарттады деп эсептейбиз.

**Диссертациянын темасына байланышкан артыкчылыктуу илимий багыттар, ири илимий программалар (долбоорлор), негизги илимий – изилдөөчүлүк иштер өткөрүлгөн билим берүү жана илимий мекемелер.**

Диссертациялык иштин темасы 2013-2017-жылдардан жана 2018-2040-жылдарга чейин Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын ишке ашырууга, 2018-2040-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын региондук саясатын өнүктүрүү Концепциясына, 2020-жылга чейинки мезгилде Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн инновациялык стратегиясына, Кыргыз Республикасынын 2018-2022-жылдар мезгилинде Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн "Биримдик, ишеним, жаратмандык" программасына байланышкан, атап айтканда, 2020-жылга чейинки мезгилге экспортту өнүктүрүү стратегиясы менен "Тышкы экономикалык саясаттын" дал 4.3.2. бөлүмү менен, 2035-жылга чейинки мезгилде КРнын экономикалык өнүктүрүүнү инновациялык модернизациялоо концепциясы менен, 2013-2017 - жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын чегинде жана соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча башка программалардын алкагында байланышкан, ошондой эле, илимий изилдөөлөрдүн комплекстүү темасы менен аймакты өнүктүрүү боюнча М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун С.Мансурходжаев атындагы "Экономикалык теория жана дүйнөлүк экономика" кафедрасында каралган.

**Изилдөөнүн максаты жана милдеттери**

Изилдөөнүн максаттары теориялык–методикалык негиздемени иштеп чыгуу, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелердин негиздерин, өзгөчөлүктөрүн жана өнүгүү тенденцияларын иштеп чыгуу, ошондой эле, өлкөлөр ортосундагы интеграциялык процесстерди жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат.

Иликтөөнүн коюлган максаттары төмөнкү **милдеттерди** чечүү зарылдыгын шарттайт:

1. соода мамилелердин маани-маңызын түшүнүүнү иликтөө жана талдоо, системага салуу жана түшүндүрмөсүн толуктоо;
2. соода–экономикалык мамилелердин теориялык негиздерин изилдөө жана интеграциялык шарттарда туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууда чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын талдоо;
3. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерге комплекстүү талдоо жүргүзүү жана азыркы мезгилдеги алардын абалына баа берүү;
4. эки өлкөнүн ортосундагы соода - экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо;
5. Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы информациялык маалыматтарын жалпылоону жана системалаштырууну жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү экспорттук товарлардын электрондук медиа порталын түзүү жана маалыматтарды түзүү боюнча схеманы сунуштоо;
6. соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүдө стратегиялык болжолдоолорду иштеп чыгуу методикасын сунуштоо;
7. ЕАЭБге кирген эки өлкөнүн өнүгүүсүнүн орто мөөнөттүү болжолун жана биргелешип катышуусунун келечегин иштеп чыгуу.

**Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы** Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын соода-экономикалык мамилелерин өнүктүрүүнү кеңейтүү механизмдерин жакшыртууда турат.

Изилдөө процессинде төмөнкү илимий жыйынтыктар алынды:

- эл аралык соода-экономикалык мамилелерге, анын маңызына, түшүнүгүнө, формаларына жана факторлоруна теоретикалык-методикалык мамиле негизделди;

- өлкөлөрдүн соода-экономикалык мамилелерин өнүктүрүүнүн максаттары, өбөлгөлөрү, формалары, этаптары жана артыкчылыктары аныкталды жана системага салынды.

- интеграциялык шарттарда экономиканын туруктуу өнүгүүсүн камсыздоодо чет өлкөлөрдүн дүйнөлүк тажрыйбасы изилденди;

- Кыргызстан менен Казакстандын соода-экономикалык мамилелерин интеграциялоонун өнүгүшүндө оң жана терс тенденциялар табылды, комплекстүү талдоого алынды жана баа берилди;

- эки өлкөнүн соода - экономикалык мамилелерин өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу багыттар аныкталды;

- соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүдө стратегиялык болжолдоолорду иштеп чыгуу ыкмасы сунушталды;

- ЕАЭБге кирген эки өлкөнүн өнүгүүсүнүн орто мөөнөттүү болжолу жана биргелешип катышуусунун перспективалары иштелип чыкты.

**Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү** ЕАЭБ өлкөлөрүнүн катышуучулары катары Кыргызстандын жана Казакстандын соода-экономикалык мамилелерин талдоо үчүн иштелип чыккан жана негизделген ыкмаларды экспортко багытталган ишканалардын, фирмалардын жана компаниялардын практикалык ишмердүүлүгүн, потенциалын түзүүгө жана стратегиялык өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик программаларды түзүүдө жана ишке ашырууда мамлекеттик башкаруу органдары пайдаланылышы мүмкүн; ошондой эле, диссертациянын материалдарын жогорку окуу жайларында "Дүйнөлүк экономика", "Экономиканы мамлекеттик жөнгө салуу", "Тышкы экономикалык ишмердик", "Макроэкономикалык пландоо жана болжолдоо" сыяктуу сабактарды окутуу процессинде колдонулушу мүмкүн.

**Изилдөөдөн алынган натыйжалардын экономикалык мааниси** эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык мамилелердин кеңейишине, Казакстандын рыногунда ата мекендик продукциялардын жана тейлөөлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн чыңдоосуна, Кыргызстандын экспорттук саясатын жакшыртууга жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясын тышкы рынокторго чыгаруу, соода жана инвестициялык тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу шарттарын жакшыртууда бул изилдөө иши шарт түзүшү мүмкүн.

**Диссертациянын коргоого коюлган негизги жоболору:**

- Казакстандагы экспорт товарларынын төмөндөө тенденциясын мүнөздөгөн Кыргызстан жана Казакстан ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн абалын жана Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы соода – экономикалык мамилелердин орто мөөнөттүү болжолун иштеп чыгууга мүмкүндүк берүүчү натыйжаларды талдоо жана баалоо;

- Кыргыз Республикасы жана Казак Республикасынын ортосундагы информациялык маалыматтарды жалпылоону жана системалаштырууну жүргүзүүгө мүмкүндүк берген экспорттук товарлардын электрондук медиа порталын түзүү жана маалыматтарды түзүү боюнча схема сунушталды;

- мал чарбасы жана эт азыктарын өндүрүү жаатында чек аралык кластерлерди киргизүү механизми сунушталды;

**-** экономикалык – математикалык моделди колдонуу жолу аркылуу товарларды экспорттоонун тенденциясынын жана тышкы соода жүгүртүүнүн абалынын негизинде Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода – экономикалык мамилелерди 2025-жылга чейин өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолу иштелип чыкты.

**Изденүүчүнүн кошкон жеке салымы.** Натыйжада, жүргүзүлгөн изилдөөнүн автору тарабынан Кыргызстан менен Казакстандын соода-экономикалык мамилелерине комплекстүү теориялык-методикалык жана илимий-экономикалык талдоо өткөрүлгөн, эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолу сунушталды. Илимий изилдөөнүн жүрүшүндө изденүүчү тарабынан Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын соода-экономикалык мамилелерин өркүндөтүүнүн негизги багыттары сунушталды.

**Диссертациянын натыйжаларын апробациялоо.** Изилдөөнүн жыйынтыктарын апробациялоо үзгүлтүксүз жүргүзүлүп, М. Рыскулбеков атындагы КЭУнун С.Мансурходжаев атындагы "Экономикалык теория жана дүйнөлүк экономика" кафедрасынын жыйындарында докладдарды жана илимий отчетторду талкуулоо жолу менен ишке ашырылган.

Изилдөөнүн негизги методологиялык жоболору, жыйынтыктары жана практикалык сунуштары ошондой эле, 2012-2019-жылдар аралыгында республикалык жана эл аралык конференцияларда (Бишкек ш., Астана ш., Омск ш., Забайкальеде) да баяндалган жана талкууланган.

Айрым илимий жоболор "Дүйнөлүк соода жана тышкы рынок" курсун даярдоодо колдонулган, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинде киргизүү актысына ылайык тастыкталган.

**Диссертация жыйынтыктарынын басылмаларда жарыкка чыгуусунун толуктугу.**

Диссертациянын негизги жоболору жана натыйжалары изилденүүчү тема боюнча 13 басылмалардын ар түрдүү илимий, мезгилдүү басылмаларында, алардын ичинен 12си РИИТке (РИНЦке) киргизилген басылмаларда жарыяланган, анын ичинде 2 – РФнын РИИТ журналдарында жана 9 - КРнын РИИТ журналдарында жана 2 илимий иш - КРнын ЖАКы тарабынан сунушталган журналдарда көлөмү 2,8 б.т. жарыяланган.

**Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү.** Диссертациялык иш киришүүдөн, үч бөлүмдөн, корутундудан жана пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат. Диссертация компьютердик терүү менен 168-беттен туруп, 19 таблицаны, 10 сүрөттү, 1 тиркемени, 111 аталыштагы библиографиялык тизмени ичине камтыйт.

**ИЗИЛДӨӨНҮН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ**

Киришүүдө теманын актуалдуулугу, анын изилденген даражасы негизделип, максаттары жана милдеттери түзүлүп, алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы ачылат, коргоого коюлган негизги жоболор, диссертанттын жеке салымы, жыйынтыктарды жана изилдөөнү апробациялоо даражасы, иштин түзүмү жана көлөмү берилет.

"Эл аралык соода-экономикалык мамилелердин теориялык жана усулдук негиздери" аттуу биринчи бөлүмдө соода-экономикалык мамилелер түшүнүгүнүн теориялык негиздери каралды, соода-экономикалык мамилелердин теориялык жана методикалык негиздерин изилдөөдө бир катар принциптүү жагдайлар бөлүнгөн. Эл аралык соода-экономикалык мамилелердин классикалык машыгуулары жана интеграциялык формалары каралды, ошондой эле, бул чөйрөдө интеграциялык бирикмелерди түзүүнүн дүйнөлүк тажрыйбасы изилденди.

Дүйнөлүк экономиканы өнүктүрүү процесси эл аралык соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн эволюциясы менен тыгыз байланышкан. Эл аралык соода-экономикалык мамилелер жана дүйнөлүк чарба тыгыз логикалык жана тарыхый өз ара байланышта турат жана дүйнөлүк чарбаны түзүү өбөлгөсү болуп саналат, ал эми ХХІ кылымда аларды дүйнөлүк экономиканын элементин түзүүчү катары жана аны өнүктүрүү натыйжасы катары кароону башташты.

Дүйнөлүк экономиканын бардык субъектилери эл аралык соода-экономикалык мамилелер системасы аркылуу өз ара аракеттенишет, алар иш жүзүндө бүткүл дүйнөлүк чарбаны функциялаштыруу механизмин түзөт.

Азыркы этапта соода-экономикалык мамилелердин дүйнөлүк чарба жүргүзүүсү өлкөлөрдүн, өлкөлөрдүн тобунун, айрым ишканалар жана уюмдардын ортосундагы соода катары да экономикалык байланыштарды кеңейтүүдө жана тереңдетүүдө көрүнөт. Соода-экономикалык мамилелер илим катары чет өлкөлөрдүн экономикасын изилдебейт, алардын соода жана экономикалык мамилелеринин өзгөчгөлүктөрүн изилдейт.

Соода-экономикалык мамилелердин теориялык өңүттөрүн иликтөөдөгү бир катар принципиалдуу аспектилерди бөлүп кароо зарыл.

1. СЭМ теориялык аспект катары - бул жалпы экономикалык теориянын багыттарынын бири болуп саналат. СЭМ теориясы алардын заманбап формалары (эл аралык сооданы кошпогондо) өнүгүү күчүнө салыштырмалуу түрдө кечирээк, XX кылымдагы дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсү жетилүү баскычтарында гана система катары түзүлө баштады [Киреев А. П. Эл аралык экономика. 1-бөлүк. М.: Эл аралык мамилелер, 1997-ж. 416-б.]

2. СЭМ теориясы дүйнөлүк экономиканын фундаментине негизделет, экономикалык илим боюнча билимдер тармагы бул үчүн бир катар түшүнүк категориялары ага эң тыгыз жолдор менен коштолгон.

3. СЭМдин бардык формалары - бул адаттан тышкары өтө динамикалуу система. Дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөр (кризистер, төмөндөө же өнүгүү), товардык агымдардын кыймылынын динамикасы, валюта курстарынын термелүүлөрү менен байланыштуу болгон нерселердин бардыгы дароо соода-экономикалык мамилелерде, андан кийин, дүйнөлүк экономиканын (атап айтканда, дүйнөлүк рынокторуна) түзүмдөрүнө "көчүрүлөт”.

4. Ааламдашуу доорунда СЭМ акырындык менен улуттук чекке өтүп жатат. Жалпы түрдө СЭМ (алардын формаларынын алкагында рыноктун агенттери – компаниялар, банктар, биржалар ж.б. иш алып барат) бул процесстерди алып жүрүүчүлөр, анткени, ал позитивдүү (мисалы, өсүү шарттарында), ошондой эле кыйраткыч (депрессия жана кризистик төмөндөө мезгилинде) катары чыгышат. Ошол эле убакта СЭМ чөйрөсүндө бүткүл дүйнөлүк экономиканын туруктуулугуна коркунуч келтирген кырдаалдарды башкаруу боюнча конкреттүү операциялар ишке ашырылат.

Ошентип, соода-экономикалык мамилелер – бул материалдык жыргалчылыктарды алмашуу жана керектөө, бөлүштүрүү, өндүрүү боюнча ар кыл өлкөлөрдүн чарба субъектилеринин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн белгилүү ыкмасы.

СЭМдин структурасы схемалык түрдө, бир катар өзгөчөлүктөргө ээ, алар ички улуттук дүйнөлүк экономикалык мамилелерден айырмаланат жана бул 1-таблицада көрсөтүлгөн..

1-таблица Соода-экономикалык мамилелердин уюштуруучулук курулушу жана түзүмү

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Соода-экономикалык мамиле** | | | |
| Дүйнөлүк соодада | | тышкы экономикалык жүгүртүү (экспорт>импорт = оң соода балансы;  товардык түзүм (даяр продукция менен өнүккөн өлкө соода кылат);  соода–экономикалык бөлүнүү (товар жүгүртүүнүн өнүккөн өлкөлөрү-77% товар жүгүртүүнүн өнүгүп жаткан өлкөлөрү-23% | |
| өндүрүштүк кызматташууда | | эл аралык адистештирүү жана биригүү; продукцияны биргелешип өндүрүү | |
| илимий-техникалык кызматташууда | | алмашуу, сатып алуу, сатуу илимий-техникалык иштеп чыгуулар, патенттер, лицензиялар, инжинирингдер | |
| Эл аралык тейлөөлөрдү сунуштоо | | маалыматтык, транспорттук, эл аралык туризм, кызмат көрсөтүүнүн квоталары | |
| ***СЭМ тармактык түзүмдөрү*** | | | |
| Агрардык | айыл чарба өндүрүшүнүн басымдуулук кылышы (айыл чарба продукциясынын экспорту жана импорту) | | көпчүлүк өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө |
| Сырьелук | экспорттук жана импорттук чийки зат өндүрүүнүн үстөмдүк кылуусу (газ, мунайзат ар кандай рудалар) | | көпчүлүк өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө |
| Индустриалдык | өнөр жай өндүрүшүнүн басымдуулук кылышы (машина куруу продукциясын экспорттоо) | | көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө |

Булак: [маалыматтар топтолгон автор маалыматтарынан алынды, Эл аралык экономикалык мамилелер/ А В. А. Рыбалкина. ред. алдында. – М: "Тышкы экономикалык бюллетени" журналы 1997-ж., 384-б.]

Мисалы, дүйнөлүк соодада улуттук чек арадан тышкары бардык аймактык мейкиндикти камтыган; кошумча материалдык жана адам ресурстары тартылууда; бул ресурстардын, өндүрүштүн факторлорунун жана өндүрүштүн натыйжаларынын айрым өлкөлөрдүн чегинен сыртка жылып кетиши болот; товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, сатуучулардын, сатып алуучулардын ортосунда белгилүү бир жоготуулар менен коштолгон кыйла масштабдуу жана курч атаандаштык; өндүрүштү жана продукцияны эл аралык стандартташтыруу түрүндө СЭМ иштөөсүнүн, эл аралык ташууларды өнүктүрүүнүн спецификалык инфраструктурасы, адамдык капиталдын, байланыштын, маалыматтык чөйрөнүн экспорту жана импорту; улуттук деңгээлде СЭМди жөнгө салуунун өзгөчө системасы (мамлекеттин тышкы соода саясаты түрүндө), эки тараптуу (эки тараптуу макулдашуулардын алкагында), көп тараптуу (көп тараптуу макулдашуулардын жана интеграциялык бирикмелер алкагында), эл аралык (эл аралык уюмдардын камкордугунда).

Соода-экономикалык мамилелерди изилдөө методикасы өзүнө макроэкономикалык жана микроэкономикалык деңгээлде алардын мазмунун, объектилерин, субъектилерин, формаларын жана аларды жүзөгө ашыруу механизмдерин кароону камтыйт. (1-сүрөт.)

СЭМдин микродеңгээли–улуттук экономикалык ишмердүүлүктүн өзгөчө чөйрөсү болгон бирдик, тышкы экономикалык байланыштарга багытталган, МРТга негизделген, аларга экспорт жана импорт сыяктуу эле, товарлардын реэкспорту, реимпорту, кызмат көрсөтүүлөр, технологиялар, эл аралык ташуу, камсыздандыруу ж. б. кирет.

**Соода – экономикалык мамилелердин деңгээлдери**

**Макродеңгээлдеги СЭМ-**улуттук экономикалардын дүйнөлүк чарбага интеграциясынын формалары жана ыкмалары

**Макродеңгээлде СЭМ** субъекттери улуттук өкмөт жана башка мамлекеттик органдар, ошондой эле эл аралык экономикалыктүзүмдөр **болуп саналат**

**Микродеңгээлдеги субьектилер** болуп: компаниялар, корпорациялар, ишкерлер союзу, тышкы экономикалык ишмердүүлүктү алып барышкан ишкерлер, мамлекеттик органдар, инвестициялык компаниялар эсептелет.

1-сүрөт. Соода-экономикалык мамилелердин деңгээлдери жана субъекттери

Булак: топтоштурулган авторлор жана 1-таблицанын негизинде

Макродеңгээл (дүйнөлүк чарбанын деңгээли) – бул дүйнөлүк чарбадагы улуттук экономиканын байланыш формалары жана ыкмалары: тышкы соода, эл аралык миграция, өндүрүш факторлору.

Микродеңгээл (улуттук катышуучулардын тышкы экономикалык байланыш деңгээли) – бул улуттук экономикалык бирдиктин, тышкы экономикалык байланыштарга багытталган, эмгектин эл аралык бөлүштүрүлүшүнө негизделген өзгөчө ишмердүүлүк чөйрөсү. Улуттук өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн позициясы менен соода-экономикалык мамилелерди биз, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн экспорту, импорту, реэкспорту, реимпорту, адамдык капиталды, технологияларды, эл аралык өндүрүштү бириктирүү жана Илим-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштер (ИИТКИ)—эл аралык ташуу менен аларды камсыз кылуу, камсыздандыруу, эсептер ж. б. деп түшүнөбүз.

Соода жана соода мамилелеринин жалпы түшүнүктөрү боюнча А. Смита, Д. Рикардо, М. Портера, Б. Олина, П. Самуэльсона, С. Линдера, Ж. Мюрдалья, М. Доуминга, Т. Теора, Ю. Рыбчинскоголордун эмгектеринде каралган.

Соода-экономикалык мамилелердин көйгөйлөрүн советтик мейкиндикте изилдөөгө А.Киреева, Я. Авдокушина, Р. Хасбулатова, Ю. Шишкова, Н. Ливенцева С. Примбетова, С. Каменева, А. Косикова, В. Ломакина, В. Кудрова, В. Рыбалкина, Ю. Щербанина, А.Булатова, З. Раджабова, И. Спиридонова, В. Харламова, Н. Федулова, Н. Фомичева, Ш. Султанов, Э. Полухова, А.Парканскогонун эмгектери арналган.

Бул көйгөйлүү маселени иштеп чыгууга ата мекендик окумуштуулар да өз салымдарын кошушкан: Т. Камчыбеков, Ш. Мусакожоев, Т. Койчуев, К. Идинов, М. Суюнбаев, Б. Токсобаева, А. Рахманов, В. Чиналиев, З. Ивакова, А. Сарыбаев, Э. Самигуллин ж. б.

Ошентип, эң ар түрдүү товардык жана экономикалык жана башка мамилелердин теориялык аспектидеги өз ара байланышын жана дүйнөлүк рынокто сунуштайт, бул тыянак чыгарууга мүмкүндүк берди.

Бул байланыштар жана мамилелер мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын, компаниялар жана банктардын, юридикалык жана жеке жактардын, соода жана экономикалык жана башка ишмердүүлүктүн ар түрдүү чөйрөлөрүн тартипке келтирүү жана жөнгө салууга багытталган, тышкы жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө, экономикалык жана ага окшош ишмердүүлүккө тийиштүү жана көмөктөшүүчү мындай иштин түрү өз ара аракеттенүү процессинде түзүлөт. Ошол эле учурда кызматташтыктын атайын чөйрөсү азыркы учурдун глобалдык көйгөйлөрү менен аныкталат.

Экинчи главада **"Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын соода-экономикалык мамилелеринин азыркы абалы"** Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерине талдоо жүргүзүлдү жана комплекстүү баа берилди, ЕАЭБдин алкагында өз ара кызматташууда оң жана терс учурлары көрсөтүлүп, өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты сапаттуу өнүктүрүү факторлору жана көйгөйлөрү изилденди.

**Изилдөөнүн объектиси** болуп Кыргызстан менен Казакстандын соода-экономикалык мамилелери, анын натыйжалуулугу жана укуктук өңүттөрү саналат.

**Изилдөөнүн предмети** катары Кыргызстан менен Кыргызстандын ортосундагы тышкы соода – жүгүртүүнүн (жалпы жүгүртүүсү, экспорт, импорт, сальдо) көрсөткүчтөрү кирет; инвестициялык кызматташуунун көрсөткүчтөрү; тышкы экономикалык байланыштарды жөнгө салуучу ченемдик документтер.

Диссертацияда Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин материалдары, Казакстан Республикасынын Улуттук экономика министрлигинин статистика комитетинин маалыматтары, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ченемдик – укуктук актылары жана башка документтер пайдаланылды.

Кандай гана мамлекет болбосун соода-экономикалык ишмердүүлүгү, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн абдан маанилүү фактору болуп саналат, айрыкча, товарларды экспорттоонун көрсөткүчү качан импорттун көрсөткүчүнөн ашып турса, тийиштүү түрдө, тышкы сооданын сальдосу оң көрсөткүчкө ээ болот. Кыргызстан үчүн коңшулаш мамлекеттер, өзгөчө Казакстан Республикасы менен соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү артыкчылыкты туудурат:

- Казакстан соода жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Россия менен Кытайдан кийинки эле үчүнчү орунда турат;

- эки республика тең ЕАЭБдин катышуучулары болуп саналышат, бул товарлардын чек ара аркылуу эркин кыймылын камсыз кылат жана көптөгөн бажы жол-жоболорунан бошотулат;

- республикалар ортосунда транспорттук билдирүүлөрдүн Кыргызстан жана Казакстандын ортосундагы товарларды ташууда толук алгылыктуу транспорт чыгымдарын оптималдаштырууга мүмкүндүк берүүчү төрт түрү иштейт (автоунаа, темир жол, аба жолдору жана түтүк өткөргүч жолдору);

- Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө эки элдин ортосундагы көп кылымдык тарыхый соода алакалары көмөктөшүүдө.

Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүү көрсөткүчтөрүн карап. (2 табл.)

2 –таблица - Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүү (АКШнын млн. долл.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көрсөткүчтөр** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Тышкы соода жүгүртүү**  **(Кыргызстан – Казахстан)** | 935,7 | 1144,4 | 790,6 | 872,9 | 789,1 | 873,0 |
| **Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү** | 7993,8 | 7618,4 | 5636,8 | 5573,6 | 6280,7 | 7128,8 |
| **Тышкы соода жүгүртүүнүн үлүшү (Кыргызстан – Казахстан) Тышкы соода жүгүртүүдө**  **Кыргызстандын %** | 11,7 | 15,0 | 14,0 | 15,6 | 12,5 | 12,2 |
| **Казакстандын тышкы соода жүгүртүүсү** | 133506,0 | 120755,3 | 76 523,5 | 62113,6 | 78102,8 | 93496,1 |
| **Тышкы соода жүгүртүүнүн үлүшү (Кыргызстан – Казахстан) тышкы соода жүгүртүүдө Казакстандын %** | 0,8 | 0,94 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |

Булак: КРнын жана Казак Республикасынын Улутстаткомунун расмий маалыматтары боюнча автор тарабынан түзүлдү [www.stat.kg. [www.stat.gov.kz/](http://www.stat.gov.kz/)]

2-таблицадан көрүнүп тургандай, Кыргызстанда да, Казакстанда да тышкы соода байланыштарын жетишсиз мамлекеттик башкаруунун натыйжасы болуп эсептелгендей тышкы соода көрсөткүчтөрүндө андай тенденциялар байкалган эмес.

Акыркы алты жылдын ичинде Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүндөгү Казакстандын үлүшү 11,7% дан 2018-жылы 12,2% га чейин жогорулады.

Казакстандын тышкы соода жүгүртүүсүндөгү Кыргызстандын үлүшү 1,3% дан ашык эмес, акыркы алты жылдын ичинде Кыргызстандын үлүшү 2018-жылы 0,8% дан 0,9% га чейин өстү.

Бул Кыргызстан менен Казакстан республикалар ортосундагы тышкы соода көрсөткүчтөрүнүн өсүшү үчүн жетиштүү өндүрүштүк потенциалга ээ экендигинен кабар берет.

Мындан ары Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн көрсөткүчтөрүн талдап чыгабыз. (3 - таблица).

3-таблица. Кыргызстандын Казакстан менен тышкы соода жүгүртүүсүнүн көрсөткүчтөрү (АКШнын млн.долл.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көрсөткүчтөр** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Тышкы соода жүгүртүү** | 935,7 | 1144,4 | 790,6 | 872,9 | 789,1 | 873,0 |
| **Экспорт** | 377,1 | 367,7 | 237,5 | 265,5 | 268,6 | 270,3 |
| **Импорт** | 558,6 | 776,7 | 553,1 | 437,2 | 520,5 | 602,7 |
| **Сальдо** | -181,5 | -409,0 | -315,6 | -171,7 | -251,9 | -332,4 |
| Тснк | - 0,48 | - 1,11 | - 1,32 | - 1,16 | - 1,27 | -1,12 |

Булак: КРнын жана Казакстан Республикасынын Улуттук статистика комитетинин расмий маалыматтары боюнча автор тарабынан түзүлдү. [www.stat.kg. [www.stat.gov.kz/](http://www.stat.gov.kz/)]

Эскертүү: **Тснк (Кэвт)** (тышкы сооданын натыйжалуулук коэффициенти) экспорттун көлөмүнө карата валюталардын келип түшүшү (чыгуусу) профессор Э. В. Самигуллин тарабынан мүнөздөлөт. [Э. В.Самигуллин, Дүйнө мамлекеттеринин тышкы соода жүгүртүүсүнүн натыйжалуулук коэффициенти [Текст] / Э. Самигуллин. – Б: Бишкек, 2018. –13-бет].

3-таблицадан көрүнүп тургандай тышкы соода жүгүртүүнүн жалпы көлөмү 935,7 млн. АКШ долларын, 2013-жылы 873,0 млн. АКШ долларын түздү же төмөндөшү 23,7% ды түздү. Мунун себеби болуп, Кыргыз Республикасында тышкы соода процесстерин мамлекеттик башкаруу жетишсиз көлөмдө ишке ашырылып жатат, тышкы соода жүгүртүүнү өнүктүрүү көйгөйлөрү чечилбей жатат. Казакстанга товар экспорттоо индикаторлору кыйла төмөндөдү 377,1 млн. АКШ доллары, 2013-жылы 270,3 млн. АКШ долларына чейин, 2018-жылы бул Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгы болбогондой. Кароого алынып жаткан мезгил аралыгында тышкы соода жүгүртүүнүн сальдосу терс, башкача айтканда, импорт экспортко караганда басымдуулук кылат, бул мамлекеттин тышкы экономикалык ишмердүүлүгүнүн жетишсиздиги жөнүндө сөз болуп жатат.

Тснк көрсөткүчү боюнча өлкөдөн валюталарды Казакстанга ташып чыгууну көрүп турабыз, 2013-жылы экспорттун көлөмүнөн (-0,48) 2015-жылы (-1,12) бир эсеге чейин, б.а. терс динамика.

Кыргызстан, ошондой эле чакан жана орто бизнес үчүн алдыңкы катарда, Казакстан менен болгон тышкы сооданын мындай абалы мындан ары да уланышы мүмкүн эмес. Республикада мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн тышкы соода жүгүртүүнүн абалын өзгөртүүгө мүмкүндүк берүүчү мүмкүнчүлүктөр, потенциал жана ресурстар бар.

Кыргыз Республикасынын товар жүгүртүүсүндө эң чоң салыштырма салмакты Россия – 26,8% ээлейт, андан ары Казакстан – 11,7% ды ээлейт жана Беларуска 1,6% туура келет. (2-сүрөт)

2- сүрөт. КРнын ЕАЭБ өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсүнүн түзүмү

Булак: ЕАЭБ маалыматтары [[www.eaeunion.org/](http://www.eaeunion.org/)]

Кыргыз Республикасынын Тышкы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмүндө ЕАЭБге катышуучу өлкөлөрдүн салыштырма салмагы 39,6% ды түздү, анын ичинде экспортто – 26,8% (алтынды эске алуу менен), 43 % (алтынды эсепке албаганда) жана импортто – 43,9 %.

**Россияга**

**Казахстанга**

**Беларуска**

3-сүрөт. ЕАЭБ өлкөлөрүнө Кыргыз Республикасынын экспортунун негизги товардык позициялары

Булак: ЕАЭБ маалыматтары [[www.eaeunion.org/](http://www.eaeunion.org/)]

3-сүрөттө көрүнүп тургандай, Россияга мөмө жана жашылча жемиштердин 20% экспорттолот, 68,1% пахта буласы, 64% чийки тамеки жалбырагы, ал эми Казакстанга болсо, электр энергиясын экспорттоо, Казакстан 100%, 99% - сүт азыктарын 98% тигүү буюмдарын ж. б. экспорттойт. Беларусь Республикасына экспортко радиатордук продукция гана кетет, бул ЕАЭБ өлкөлөрүнө экспорттун 27% ын түзөт.

ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын импорттуна тийиштүү, анда бул жерде, мунайзат жана аны түзүүчү продуктулардын негизги үлүшү РФдан– 98% импорттолот деп айтууга болот, Казакстандан органикалык эмес химия продуктулары, буудай жана таш көмүрдүн 53% импорттолот. Белоруссиядан 22% кант, 20% - резинадан жасалган буюмдар импорттолот. (4-сүрөт).

Интеграциялык бирикме түзүүнүн бирден бир маанилүү факторлору болуп ЕАЭБ өлкөлөрүнүн аймактарына коопсуз жана сапаттуу продукциялардын тоскоолдуксуз өтүшүн камсыз кылуучу техникалык жөнгө салуунун (стандартташтыруу, аккредитациялоо, сертификациялоо жана метрология) бирдей системасын түзүү эсептелет.



4-сүрөт. Кыргыз Республикасынын ЕАЭБ өлкөлөрүнөн импортунун негизги товардык позициялары

Булак: ЕАЭБ маалыматтары [[www.eaeunion.org/](http://www.eaeunion.org/)]

Кыргызстандагы экономикалык өзгөрүүлөр инвестициялардын тартыштык шартында өтүп жатат. Узак мөөнөттүү кредиттик салымдардын олуттуу эмес бөлүгү, бюджеттик салымдардын аз көлөмү, инвестициялардын ички рыногунун жоктугу - мунун бардыгы өлкөнүн экономикасынын инвестициялык активдүүлүгүнүн өтө төмөн экендигин айгинелеп турат. [Б. К. Алымсеитова, Кыргызстандын туруктуу экономикалык өсүшүн инвестициялык жактан камсыз кылуунун көйгөйлөрү [Текст] / Б. Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы. - 2010. - №2(15).-146-148-беттер].

КР Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2018-жылы Кыргызстанга ТЧӨИКтин(тике чет өлкөлүк инвестициялардын келиши) келип түшүүлөрү 38,1% өскөн, 2017-жылга салыштырганда 851,7 млн. АКШ долларын түздү. [Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин "КРнын инвестициялары 2013-2018-жылдар үчүн" отчетунун маалыматтарынан 55-б.] (4-таблица). КМШ өлкөлөрүнөн, ТЧӨИК да 149,1 млн. АКШ долларга, 2017-жылы 155,8 млн. АКШ долларына, 2018-жылы 4,4% га чейин өскөнү байкалган.

Казакстан 2018-жылга салыштырмалуу 38% га инвестицияны төмөндөттү жана 29,4 млн. АКШ долларына, 2017 – жылга салыштырмалуу жетти, бирок, бардык тике инвестициялардын жалпы үлүшүнө ээ, Казакстан 3,4% инвестициянын олуттуу эмес үлүшүнө гана ээ, мисалы Кытай – 39,7%, РФ-14,6%.

4-таблица. Өлкөлөр боюнча тике чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү, анын ичинде Казакстандан келген, млн. АКШ доллары

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Бардыгы** | 964,5 | 727,1 | 1573,3 | 814,0 | 616,8 | 851,7 |
| КМШ өлкөлөрүнөн | 124,6 | 91,1 | 577,1 | 314,8 | 149,1 | 155,8 |
| **Казакстан** | **52,3** | **30,6** | **20,8** | **23,1** | **47,0** | 29,4 |
| Россия Федерациясы | 69,8 | 60,4 | 515,5 | 291,5 | 98,6 | 124,3 |
| КМШ өлкөлөрүнөн тышкары | 839,9 | 636,0 | 996,2 | 499,2 | 467,7 | 695,8 |
| Кытай | 468,3 | 221,7 | 474,4 | 301,3 | 303,0 | 338,1 |
| Канада | 104,8 | 183,5 | 130,3 | 118,9 | 4,6 | 98,4 |

Булак: КРнын Улутстаткомунун "КРнын 2013-2018-жылдардагы инвестициялары" отчетунун маалыматтарынан 55-б.

Ошентип, Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы соода-экономикалык мамилелердин тереңделишине жараша, айрыкча, Евразия экономикалык биримдигинин катышуучулары катары эки өлкө тең, өзгөчө, экономиканын ар кандай тармактарында өз ара иштешүүнү тереңдетүү боюнча артыкчылыкка ээ болот. Кеп энергетика, транспорт, өнөр жай, айыл чарба ж. б. сыяктуу тармактар жөнүндө болуп жатат.

Бул кадамдар акыр аягында жаңы технологиялык түрдүн шарттарында Кыргызстандын улуттук экономикасын модернизациялоого жана өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталат.

**"Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү келечеги"** деп аталган үчүнчү бөлүмдө Кыргызстан жана Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн негизги багыттары берилди, соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүдө стратегиялык божомолдоо моделин иштеп чыгуу методикасы сунушталды, ошондой эле, Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасы ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү келечеги жана орто мөөнөттүү болжолу иштелип чыкты.

Изденүүчү тарабынан изилдөөнүн жүрүшүндө КРнын жана Казакстан Республикасынын ортосундагы информациялык маалыматтарды жалпылоону жана системалаштырууну жүргүзүүгө мүмкүн болгон экспорттук товарлардын электрондук медиа порталын жана маалыматтарды түзүү боюнча схема сунуш кылынды, ошондой эле, мал жана эт азыктарын өндүрүү тармагында чек ара аралык кластерлерди киргизүү сунуш кылынды

Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелер бул мамлекеттердин туруктуулугун жогорулатуу жана динамикалуу өсүшүнүн бирден-бир келечектүү фактору катары каралууда. [Б. К. Алымсеитова, Кыргыз Республикасынын тышкы соода байланыштары жана республиканын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна киришине байланыштуу алардын өзгөрүшү [Текст] / Б. Алымсеитова // Сибирь соода-экономикалык журналы (ССЭЖ). - Омск ш., 2016. - №1 (22). - 161-165-беттер].

Дүйнөлүк рыноктордо атаандаштыктын күчөшүнүн фонунда республиканын улуттук системаларынын айрым элементтеринин комплекстүүлүгүн камсыз кылууга жана өркүндөтүүгө негизги басымды жасоо зарыл – бул эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди колдоого алуу болуп саналат.

Кыргызстандын жана Казакстандын региондор аралык экономикасынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, негизинен, минералдык-чийки зат базасын өнүктүрүүдө салыштырмалуу түрдө ресурстардын наркы жогору эмес, илимий-техникалык иштелмелер жана сапаттуу билим берүү системасы камсыз кылат.

Кыргызстандын атаандаштыктагы маанилүү кемчилиги анын чакан ички рыногу болуп саналат. Эл аралык атаандаштыкка жөндөмдүүлүк рейтинги жана ишкердик чөйрөнүн сапатын, Кыргызстанда акыркы жылдары позициялардын жалпы начарлашы айгинелейт, негизги себеби, эмгек өндүрүмдүүлүктүн төмөн болушу сакталууда, администрациялык тоскоолдуктарды жана коррупциянын деңгээлинин жогорулугу, финансылык рыноктун жетишсиз өнүккөндүгү жана бир катар башка факторлордун болушу эсептелет. [Б. К. Алымсеитова, Кыргызстан - Казахстан: тышкы соода жүгүртүү түзүмүнүн өзгөрүшүнүн тенденциялары [Текст] / Б. Алымсеитова // Кыргызстана ЖОЖдорунун кабарлары - 2017. - №7. - 90-92-беттер].

Экспортту колдоо институттарын (мамлекеттик институттарды, ошондой эле мамлекеттик эмес уюмдарды) өнүктүрүү, алардын ортосунда натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү жөнгө салуу. Экономикалык, статистикалык, илимий-техникалык, укуктук жана башка кызмат көрсөтүү чөйрөсүн кеңейтүүнүн эсебинен Казакстандагы соода өкүлчүлүгүнүн иш-аракетин жакшыртуу. Бул багыт заманбап IT-технологиянын жардамы менен, ошондой эле, дүйнөнүн маанилүү социалдык жана кесиптик тармактары аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн;

* Айыл чарба товарларын экспорттоону кызыктыруунун кыйла натыйжалуу инструменттерине бюджеттик каражаттарды топтоо;
* келечектүү экспорттук товарларды аныктоо үчүн жана эки өлкөнүн экспорттук-импорттук түзүмдөрүнүн ортосунда маалымат алмашуу үчүн электрондук порталды түзүү, бул жерде сооданы автоматтык колдоо системасын түзүү зарылдыгы бышып жетилди;
* ата мекендик продукциянын экспортунун жана импортунун божомолдорун даярдоо;
* финансылык каражаттарга жетүү мүмкүндүгү.

Ата мекендик продукцияны Казакстан рыногуна чыгаруу максатында төмөнкүдөй иш-чараларды жүзөгө ашыруу зарыл:

* кыргыз продукциясынын брендин түзүү максатында кыргыз продукциясына карата жарнама жана коомдук пикирди түзүү боюнча тиешелүү иштерди уюштуруу жана жүргүзүү;
* кыргыз продукциясынын буклеттерин жана каталогдорун басып чыгаруу, сатуу рыногу боюнча материалдарды изилдөөнү Казакстандын түштүк региондорунда гана эмес, республиканын орто жана түндүк бөлүгүндө да аларды кызыкдар болгон тийиштүү уюмдарга берүү;
* ата мекендик продукцияларды жана аларды кайра иштетүүнү отчет берүү жана ташууну уюштурууга, бажылык жол-жоболоштурууга байланышкан маселелерди ыкчам карап чыгуу.

Диссертациялык иште экспорттук товарлар үчүн электрондук медиа порталды түзүү жана ишке киргизүү, Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы информациялык маалыматтарды такай алмашып туруу сунуш кылынат. (5-сүрөт).

**Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы**

**комитети**

**Ишкананын маалыматтар базасын түзүү**

**Кыргыз Республикасынын медиа порталы**

**Экспорттук продукцияларды иштеп чыгуучу**

**ишканалардын**

**маалыматтар базасын түзүү**

**Казакстан Республикасынын**

**Мамлекеттик бажы комитети**

**Казак Республикасынын медиа порталы**

**министрликтер, ведомстволор**

**ишкерлер, калк ж.б.**

Булак: автор тарабынан иштелип чыккан

5-сүрөт. КР жана Казак Республикасынын ортосундагы медиа порталды түзүү жана жасоо боюнча схема.

Булак: автор тарабынан иштелип чыккан.

*Чек ара аймактарын соода-экономикалык өнүктүрүүгө карата чек ара аралык ташуу кластерди өнүктүрүү.*

Чек аралык ташуу кластерин Кыргызстандын жана Казакстандын чек ара ичиндеги региондорунда административдик чек аралардын “үстүнөн” түзүүгө болот. Кластерлер, жергиликтүү жаратылыш-ресурстук, социалдык-экономикалык, инфраструктуралык потенциалды, чектеш мамлекеттердин аймактарындагы геоэкономикалык абалды пайдалануу менен, ошону менен чек арага жанаша жаткан райондордогу калктын татыктуу жашоо сапатын жана деңгээлин камсыз кылуу менен региондордун атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн көтөрөт. (5-сүрөт).

Биз кыргыз – казак чек ара районунда трансчегаралык кластерлерди түзүүнүн шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн SWOT- талдоону аныктадык. (5-табл.)

5-таблица. Кыргыз-казак чек ара районунда чек ара аралык кластерлерин түзүүнүн шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн SWOT-талдоо

|  |  |
| --- | --- |
| **Strengths (күчтүү жактары)** | **Weaknesses (алсыз жактары)** |
| 1. Ыңгайлуу географиялык абал, транспорттук-логистикалык инфраструктуранын өнүккөнү.  2. Кыргыз-казак чек аралык аймактардагы экономиканы өз ара толуктап турушу.  3. Биргелешкен ишканалар жана өндүрүштөр, эки тараптуу илимий-техникалык жана билим берүү долбоорлорунун болушу.  4. Экономиканын көп тармактык түзүмү жана диверсификацияланган өндүрүш.  5. Билим жана инновациялар менен алмашууну жүзөгө ашырууда МТБнын пайдаланышы. | 1. Чек ара райондорунда социалдык-экономикалык өнүгүүнүн салыштырмалуу бирдей деңгээли.  2. Эл аралык транспорттук коридорлордун өркүндөтүлбөгөндүгү, транспорттук тармактардын эскиргендиги.  3. Бизнестин инновациялык активдүүлүгүнүн жетишсиздиги.  4. Чек ара режимин камсыз кылуучу түзүмдөрдөгү паракордук.  5. Чек арадан мыйзамсыз өтүү.  6. Контрабанда |
| **Opportunities (мүмкүнчүлүктөр)** | **Threats (коркунучтар)** |
| 1. Чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу.  2. Региондун ээлик кылуучу субъектилерин эл аралык кластердик тармакка тартуу.  3. Бирдиктүү илимий-техникалык жана билим берүү мейкиндигин түзүү.  4. Чек арадагы кызматташтыкты чыңдоо.  5. Чет өлкөлүк инвестицияларды тартуунун эсебинен аймактын соода - экономикалык өнүгүү деңгээлин жогорулатуу.  6. Бирдиктүү транспорттук-логистикалык системаны түзүү. | 1. Чек ара аралык кызматташтык чөйрөсүндө так мыйзамдардын жоктугу.  2. Чек ара аймактарынын көптөгөн өндүрүштөрүнүн борбордон технологиялык артта калуусу.  3. Инновациялык ишмердүүлүктү жана илимий иштелмелерди коммерциялаштыруу инфраструктурасынын өнүкпөгөндүгү, инновациялык бизнести колдоонун аймактык финансылык каражаттарынын жоктугу. |

Булак: автор тарабынан иштелип чыккан.

Биздин пикирибиз боюнча, чек ара аралыклык деңгээлде түзүлүшүнө, агро өнөр-жай, туристтик, биофармацевтикалык жана транспорттук-логистикалык класстерлерге өзгөчө көңүл бурулууда. Кластердик бирикмелердин ушул түрлөрү өзүнүн ядросу - чек араны кесип өтүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн жол-жоболору менен айырмаланат. Чек ара аралыклык кластерлерди өнүктүрүүнү ишке ашыруу, улуттук системанын алдындагы координациялоо, аны колдоону талап кылат, жыйынтыгында, бул багыттагы макулдашылган саясатты жүргүзүү боюнча эки тарап үчүн сунуштамалар иштелип чыгат (6-сүрөт).

**Кыргыз Республикасынын Окмоту**

**жайыт чарбасы**

**Ири мүйүздүү мал м/н майда мүйүздүү малды тоюттандыруу өндүрүшү**

**КРнын жана Казак Республикасынын областык башкаруу органы**

**Казакстан Республикасынын Окмоту**

**Мамлекет аралык макулдашуулар**

**Этти жана эт азыктарын өндүрүү**

**Кластерди түзүү**

**Кластерди иштеп чыгуу**

6 -сүрөт. Чек ара аралыклык кластерлерди киргизүүнүн схемасы

Булак: автор тарабынан иштелип чыккан.

*"Күзгүдөй статистика" системасы аркылуу бажылык жөнгө салуу».*

"Күзгүдөй статистика"системасы аркылуу бажылык жөнгө салуу ыкмасын колдонуу, Казакстандын Бажы комитетинин, ошондой эле, ЕАЭБке мүчө өлкөлөрүнүн тышкы соода ишмердиги боюнча тышкы сооданын статистикалык маалыматтары жана КРнын Мамлекеттик Бажы кызматынын маалыматы боюнча Казакстандан Кыргызстанга тышкы соода агымдарын салыштырып талдоону жүргүзүү менен түшүндүрүлөт.

Мында, Кыргызстан жана Казакстандын ортосундагы чек арасы кесилишкен дээрлик бардык "көмүскө боз” импортту табууга болот, ошондой эле, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн ичинен – Россияга, Тажикстанга, Өзбекстанга, Кытайга жана башка өлкөлөргө реэкспорттоо (негизинен бул машиналар жана жабдуулар, текстиль, бут кийим, булгаары ж. б.).

Соода-экономикалык кызматташтыктын алкагында Кыргызстандын Мамлекеттик бажы кызматы жана Казакстандын бажы комитети эки өлкөнүн бажы статистикасынын маалыматтарын салыштырып-талдоону уюштуруусу керек.

Бирок, бул "күзгүдөй статистика" ыкмасы Кыргызстан тарабынан жүргүзүлбөйт.

Ошентип, ушул мезгилге карата Кыргыз Республикасында соода-экономикалык мамилелерди колдоонун улуттук системасынын заманбап негизин түзүү зарыл, ал эл аралык талаптарга жана заманбап чет элдик практикага шайкеш келмек.

Изилдөө Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди стратегиялык болжолдоону иштеп чыгуу методикасы сунушталды.

Соода-экономикалык мамилелердин стратегиялык божомолдоосу - бул мамлекеттик ченемдик-укуктук документ болушу керек, ал соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүктүн ар кандай аспектилерин өз ара байланышта камтууга тийиш. Мындай документти иштеп чыгуу төмөнкүлөрдү караштырат:

* соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүнүн негизги максаттарын жана милдеттерин коюу;
* коюлган максаттарга жетүү жолдорун аныктоо;
* потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрдү туруктуу өнүктүрүүнүн деңгээлине стратегиялык талдоо, аларды ишке ашыруу ийгиликтерине жетишүүгө мүмкүндүк берет;
* соода-экономикалык мамилелердин артыкчылыктуу багыттарын иштеп чыгуу;
* материалдык жана материалдык эмес ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну негиздөө;
* стратегиялык болжолдун аткарылышына мониторинг жүргүзүү;
* стратегиялык болжолду ишке ашыруудан күтүлгөн натыйжалар.

Соода-экономикалык мамилелердин комплекстүү божомолу катары, биз, регрессия теңдемесин, линиялык моделди, логарифмикалык моделди, гиперболалык моделди жана экстраполяция ыкмасын колдондук.

*Күтүлгөн натыйжалар.*

2025-жылга чейинки мезгилге Кыргызстандын жана Казакстандын соода-экономикалык мамилелеринин индикаторлорунун стратегиялык болжолун иштеп чыгуу процессинде биз иштеп чыккан болжолдуу маалыматтар боюнча биз төмөнкүдөй күтүлгөн жыйынтыктарга жетише алдык. Жакынкы келечекте Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерде мурдагы жылдардын тенденциясы сакталып калат. Эгерде дүйнөлүк рыноктун конъюнктурасы эки өлкө үчүн жалпысынан жагымдуу болуп калса, анда, кыргыз экспортунун жана кыязы, импортунун структурасындагы олуттуу өзгөрүүлөрдү күтүү кыйын болот.

Казакстан Республикасына экспортту анализдөөдө негизги факторлордун натыйжалуу көрсөткүчтөрүнө тийгизген таасирин аныктоо маанилүү.

Биздин пикирибиз боюнча, корреляциялык-регрессиондук талдоо аркылуу кыйла так көрсөткүчтү бекитсе болот жана өндүрүштүн жыйынтыктарынын көлөмүнө айрым факторлордун таасирин өлчөөгө мүмкүндүк берет жана ошону менен алардын өсүү резервдерин алып чыгуу керек.

Ар кандай факторлордун Казакстан Республикасында экспортко таасирин комплекстүү жана системалуу иликтөө үчүн көптөгөн корреляциялык-регрессивдүү талдоо жүргүзүлгөн.

Натыйжалуу көрсөткүч катары (У) Казакстан Республикасына экспорт (миң АКШ доллары) алынды.

Сапаттык жана сандык талдоонун өз ара байланышкан таасирлеринин негизинде, биз тараптан иштелип чыккан төмөнкү көрсөткүчтөрдүн модели киргизилген:

Х1 – Тирүү жаныбарлар жана жаныбарлардан алынган азыктар миң АКШ долл.;

Х2 – Жаңы жана кургатылган жашылчалар миң АКШ долл.;

Х3 –Текстиль жана текстиль буюмдары, миң АКШ долл.;

Ошентип, биз Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелердин калган индикаторлорун да эсептеп чыктык.

6 – таблица. Моделдеги маанилүү өзгөрмөлөрдү кезеги менен тандап алуунун жыйынтыгы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Коэффициенттер** | **Станд. каталар** | **t-статистика** | **P-мааниси** | **Төмөнкү 95%** | **Жогорку 95%** |
| **С** | 259941,7 | 47917,76 | 5,424747 | 0,032342 | 53768,24 | 466115,2 |
|  | -1,70487 | 1,722223 | -0,98992 | 0,426549 | -9,11499 | 5,705263 |
|  | 1,63182 | 0,827595 | 1,971762 | 0,187401 | -1,92903 | 5,192672 |
|  | 0,695222 | 0,717425 | 0,969052 | 0,434747 | -2,39161 | 3,782053 |
| **R көптүк** | 0,909397 | Нормаланган  R- тик бурч | | 0,567508 | F | 3,186965 |
| **R-тик бурч** | 0,827003 | Стандарттык ката | | 38880,06 | Маанилүүлүк F | 0,247926 |

Корреляциялык-регрессиондук талдоону колдонуунун натыйжасында эконометрикалык модель сызыктуу түрдө курулган:

Y = 259941.7391-1.7049X1 + 1.6318X2 + 0.6952X3.

- тирүү жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды 1 миң АКШ долларына көбөйтүү Казакстан Республикасына орточо 1.705 миң АКШ долл. экспорттун азайышына алып келүүдө;

- жаңы жана кургатылган жашылчаларды 1 миң АКШ долларына көбөйтүү Казакстан Республикасына экспорттун орточо 1.632 миң АКШ долларына көбөйүшүнө алып келүүдө;

-текстиль жана текстиль буюмдарынын 1 миң АКШ долларына жогорулашы. Казакстан Республикасына экспорттун орточо 0.695 миң АКШ долларына өсүшү менен коштолот.

Орточо аппроксимация катасы:

https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&chl=A%20=%20\frac%7b\sum%7b|\epsilon%20%20:%20Y|%7d%7d%7bn%7d\cdot%20100%25%20=%20\frac%7b0.448%7d%7b6%7d\cdot%20100%25%20=%207.47%25  
А− маанисинин жол берилген чеги-7ден ашык эмес-10%.

Кыргызстандын жана Казакстандын соода-экономикалык мамилелеринин 2025-жылга чейинки мезгилдеги индикаторлорунун стратегиялык болжолун иштеп чыгуу процессинде биз иштеп чыккан болжолдуу маалыматтар боюнча төмөнкүдөй күтүлгөн натыйжаларга келдик. (7-8-таблицалар).

Эсептөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2025-жылга карата Казакстанга ата мекендик продукциянын жалпы экспорту 286 577,1 миң АКШ долларын түздү жана 2017-жылга салыштырганда 6,7% га өсүш болду. Негизги экспорттук продукциялар минералдык азыктар, жаңы же кургатылган жашылчалар, текстиль жана текстиль буюмдар ж. б. болот.

Мисалы, эгерде 2018-жылга карата бул категориянын негизинде Кыргызстан 19 091,4 миң АКШ долларына экспорттолсо, тирүү жаныбарлар жана жаныбарлардан алынган азыктар категориясы боюнча айрым төмөндөө болот, анда, 2025-жылга карата бул көрсөткүч 13 967,9 миң АКШ долларына чейин же 30% га төмөндөйт, мунун себеби, Казакстандын 2030-жылга чейин Өнүгүү концепциясына ылайык Казакстандын өзүндө, өзүнүн жеке мал чарба өндүрүшүн өнүктүрүү белгиленүүдө. Ошол эле сыяктуу сүт жана сүт азыктарын экспорттоо категориясы боюнча болот, бул жерде да экспорттун бир аз төмөндөшү болот жана 2025-жылга карата 13 761,2 миң АКШ долларына жетет, б.а. экспорттун төмөндөшү 15% ти түзөт.

Ал эми жашылча-жемиштерди экспорттоого келсек, бул жерде аталган продукция кыйла көбөйөт, 2025-жылга карата бул көрсөткүч 20 101,4 миң АКШ долларына чейин көбөйөт же өсүштү 2 эсе түзөт. Мунун себеби, Кыргызстандан чыккан жашылчалар жана жемиштер экологиялык жактан жетиштүү түрдө таза азык-түлүктөн болуп саналат жана Казакстандын рыногунда жетиштүү суроо-талапка ээ. Экспорттук продукциянын калган категориялары боюнча бир аз өзгөрүүлөр болот.

7 -таблица. Кыргызстан менен Казакстандын соода-экономикалык мамилелеринин индикаторлорунун орто мөөнөттүү болжолу Казахстанга экспорттоо (миң АКШ долл.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тренд теңдемеси** | **2017**  **факт** | **2018**  **факт** | **2019**  **болжол** | **2020**  **прогноз** | **2021**  **прогноз** | **2022**  **прогноз** | **2023**  **прогноз** | **2024**  **прогноз** | **2025**  **прогноз** |
| Казакстанга экспорттоо а.и. | **У= 378199,6+22970,9\*Х** | 268 584,1 | 270 289,1 | 271 994,1 | 273 432,1 | 275 461,2 | 278 490,2 | 279 519,3 | 280 584,4 | 286 577,1 |
| Тирүү жаныбарлар жана жаныбарлардан алынган азыктар | **У= -6012.1 ln(x) +29388.9** | 29 159,3 | 19 091,4 | 17 689,7 | 16 886,9 | 16 178,7 | 15 545,3 | 14 972,3 | 14 449,1 | 13 967,9 |
| Сүт жана сүт азыктары | **У= -568.077 x + 21146.02** | 22 299,5 | 15 876,1 | 17 169,4 | 16 601,4 | 16 033,3 | 15 465,2 | 14 897,1 | 14 329,9 | 13 761,2 |
| Жаңы же кургатылган жашылчалар | **У = 36533.5 ln(x)+70605.06** | 11 402,7 | 6 516,9 | 5 485,7 | 5 364,1 | 7 667,1 | 10 516,3 | 14 998,3 | 17 177,2 | 20 101,4 |
| Минералдык азыктар | **У=4959,4+20532,5\*Х** | 111 155,1 | 100 040,4 | 108 768,4 | 109 301,2 | 112 833,5 | 116 366,1 | 120 898,6 | 121 431,2 | 131 963,7 |
| Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар | **У=8314,9-890,9\*Х** | 3 494,0 | 3 598,5 | 2 078,7 | 1 887,8 | 2 096,9 | 2 938,8 | 3 484,7 | 3 375,6 | 3 466,5 |
| Куюлган ж/а прокаттык айнек | **У=8883,2+823,3\*Х** | 17 036,3 | 14 959,7 | 14 646,0 | 15 469,3 | 16 292,5 | 17 115,8 | 17 939,1 | 18 762,3 | 19 585,6 |
| Текстиль жана текстиль буюмдар | **У= 32970.7/ x + 34348.0** | 28 761,2 | 16 509,4 | 19 058,1 | 18 469,3 | 19 011,4 | 22 645,7 | 27 345,3 | 30 095,5 | 36 884,2 |

Булак: автор тарабынан иштелип чыккан.

8 – Таблица – Кыргызстан менен Казакстандын соода-экономикалык мамилелеринин индикаторлорунун орто мөөнөттүү болжолу. Кыргызстанга импорттоо (миң АКШ долл.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Тренд теңдемеси** | **2017**  **факт** | **2018**  **факт** | **2019**  **болжол** | **2020**  **прогноз** | **2021**  **прогноз** | **2022**  **прогноз** | **2023**  **прогноз** | **2024**  **прогноз** | **2025**  **прогноз** |
| **Кыргызстанга импорттоо а.и.** | **У = 621681.14x-0.06** | 520 480,9 | 602 712,8 | 521 805,7 | 515 572,3 | 510 135,8 | 505 321,4 | 501 005,3 | 497 097,2 | 493 529,1 |
| **Буудай** | **У=109066,6+13826,8\*Х** | 37 378,3 | 48 837,6 | 50 278,9 | 51 487,7 | 53 374,7 | 59 201,5 | 63 028,3 | 66 855,1 | 70 681,9 |
| **Буудай уну** | **У=32176,7-3521,5\*Х** | 15 837,3 | 15 362,5 | 16 326,4 | 17 504,9 | 19 483,5 | 17 137,9 | 16 559,41 | 15 080,9 | 13 602,3 |
| **Минералдык азыктар** | **У = -22753.4ln(x) +160985.0** | 85 266,8 | 183 299,2 | 176 708,9 | 153 670,7 | 141 990,7 | 138 593,4 | 136 424,7 | 132 444,9 | 126 623,7 |
| **Көмүр** | **У=57429,0-717,1\*Х** | 20 816,4 | 20 964,7 | 22 409,2 | 24 692,1 | 28 975,0 | 30 257,9 | 34 540,8 | 38 823,7 | 48 106,6 |
| **Малдын жана өсүмдүк майлары** | **У=12882,8+987,2\*Х** | 21 832, 1 | 16 031,7 | 19 793,7 | 20 781,0 | 21 768,3 | 22 755,6 | 23 742,8 | 24 730,1 | 25 717,4 |

Булак: автор тарабынан иштелип чыккан

Казакстандан Кыргызстанга импорттук азык-түлүктөрдү кароо менен бул жерде төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот.

Казак продукциясынын 2025-жылга чейин Кыргызстанга жалпы импорту анча көп эмес кыскарат, эгерде 2017-жылы Казакстандан Кыргызстанга болгон жалпы импорт 520 480,9 миң АКШ долларын түзгөн болсо, анда, 2025-жылга карата ал 493 529,1 миң АКШ долларын түздү. Импорттун негизги беренелери буудай, буудай уну, кант, минералдык продуктулар, көмүр, мазут, өсүмдүк майлары болот.

Казакстан Борбордук Азиядагы буудайдын башкы өндүрүүчүсү болуп, жыл сайын Кыргызстанга дан өсүмдүктөрү, өзгөчө, буудайдын катуу сорттору экспорттолот, алар Кыргызстанда жетишсиз көлөмдө өстүрүлөт, эгерде, 2017-жылы Кыргызстан 37 378,3 миң АКШ долларына буудай импорттосо, 2025-жылга карата бул көрсөткүч 70 681,9 миң АКШ долларына жетет же анын өсүшүн 52,8% түзөт, буудай унунун импорту боюнча, импорттун көбөйүшү дээрлик 2 эсени түзөт.

Кыргызстандын экономикалык өсүшүнүн болжолдонгон тенденциялары ата мекендик товарларга, баарынан мурда айыл чарба продукциясына туруктуу суроо-талапты камсыз кыла алат.

Казакстандын саясий жана экономикалык жактан өнүгүшү өлкөбүздө сооданын көлөмүн кеңейтүү үчүн шарт түзөт. Төлөөгө жөндөмдүү суроо-талаптын өсүшү керектөө импортун кеңейтүү жана рынокто ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукцияларынын үлүшүнүн акырындап төмөндөшү менен коштолот.

Ошентип, Кыргызстандын тышкы соода чөйрөсүнүн экономикалык ишенимдүүлүгүнүн жогорулашы ата мекендик өндүрүштү, транспорттук инфраструктураны, айыл чарбасын модернизациялоосуз мүмкүн эмес.

Өнөр жайдын материалдык-техникалык базасынын эскирүүсүнөн арылуу үчүн, ата-мекендик продукцияны экспорттоодо чектөө мүмкүнчүлүгү, ресурстук жана энергияны үнөмдөөнү өнүктүрүү, ошондой эле, чыгарылган товардын сапатынын кыйла өсүшүндө жаңы товарларды өндүрүү зарыл.

**КОРУТУНДУ:**

Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода – экономикалык мамилелерди изилдөөнүн натыйжасында биз тараптан төмөнкүдөй теориялык тыянактар жасалды жана сунушталды, практикалык сунуштар берилди:

Илимий изилдөө соода-экономикалык мамилелердин маани-маңызын деталдуу карап чыгууга, мазмун түшүнүгүн, экономикалык көрсөткүчтөрдү талдоого жана баалоого, соода - экономикалык мамилелердин мазмунун жана түзүмүн системалаштырууга мүмкүндүк берди.

1. Илимий изилдөөнүн маани-маңызын, соода-экономикалык мамилелердин мазмун түшүнүгүн деталдуу карап чыгууга, экономикалык көрсөткүчтөрдү талдоого жана баалоого, соода-экономикалык мамилелердин мазмунун жана түзүмүн системага салууга мүмкүндүк берди.

2. Соода–экономикалык мамилелердин теориялык–методологиялык негиздерин изилдөө мүмкүнчүлүгүн, экономикалык жактан өнүккөн өлкөдө анын маанилүүлүгүн ачып жана интеграциялык шарттарда туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууда чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын талдоо.

3.Кыргызстан жана Казакстандын ортосундагы азыркы этапта соода-экономикалык мамилелерге жүргүзүлгөн комплекстүү талдоо, Кыргызстан үчүн, ошондой эле чакан жана орто бизнес үчүн жыйынтыктарды көрсөттү, Казакстан менен болгон мындай тышкы соода абал, мындан ары созулушу мүмкүн эмес. Республикада мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн тышкы соода жүгүртүүнүн абалын өзгөртүүгө мүмкүндүк берүүчү мүмкүнчүлүктөр, потенциал жана ресурстар бар.

4.Эки өлкөнүн ортосундагы соода-экономикалык мамилелерге иштелип чыккан негизги багыттары, Казакстанда соода өкүлчүлүгүнүн ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүн, экономикалык, статистикалык, илимий-техникалык, укуктук жана базалык чөйрөлөрдү кеңейтүүнүн эсебинен сунуштоо керек экенин көрсөттү. Бул багыт заманбап IT-технология, ошондой эле, дүйнөнүн маанилүү социалдык жана кесипкөй тармактары аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.

5.Соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн стратегиялык божомолдоо иштелмесиндеги сунушталган методика, балким, мамлекеттин соода – экономикалык ишмердүүлүгүнүн стратегиялык келечегин аныктоочу жана жөнгө салуучу мамлекеттик ченемдик документтерде пайдаланылышы мүмкүн.

6.ЕАЭБке кирген эки өлкөнүн чогуу катышуу келечегинин жана өнүгүшүнүн иштелип чыккан орто мөөнөттүү божомолу стратегиялык максаттарын аныктоо үчүн, потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүн туруктуу өнүктүрүүнүн деңгээлин талдоо үчүн сунушталат, Кыргызстан менен Казакстандын соода– экономикалык кызматташтыгында ийгиликтерге жетишүүгө, аларды ишке ашырууга мүмкүндүк берет.

7.Экспорттук жана импорттук операциялар боюнча информациялык маалыматтарды жалпылоого жана системалоого мүмкүндүк берүүчү маалыматтарды пайдалануу жана түзүү боюнча мамлекеттер аралык медиа - порталды (Кыргызстан - Казакстан) түзүү зарыл.

**ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР**

Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын соода–экономикалык мамилелеринин натыйжалуу өнүгүүсү үчүн төмөнкү практикалык сунуштар негизделген:

1.Чек ара аралык кластерлерди киргизүү боюнча тармакты түзүү зарыл, ал региондук деңгээлде бирдиктүү соода-экономикалык саясатты биргелешип жөнгө салууга, аткарууга мүмкүндүк берет.

2.Экспорттук товарлар үчүн электрондук медиа порталды түзүү жана киргизүү, КРнын жана Казак Республикасынын ишканаларынын ортосунда информациялык маалыматтарды үзгүлтүксүз алмашууну жүргүзүү сунушталат. Тышкы экономикалык ишмердүүлүктү колдоо боюнча бирдиктүү санариптик мейкиндикти түзүү мүмкүнчүлүгүн кароо, тышкы жана ички рынокко, биздин өлкөдө зарыл жана таанымал болгон айрым товарлардын экспорт жана импорт мүмкүнчүлүктөрүнө маркетингдик изилдөө жүргүзүү;

3.Кыргыз Республикасы менен Казакстандын ортосунда тышкы соода жүгүртүүгө "күзгүдөй статистика" системасын киргизүү керек, себеби, КРнын жана Казак Республикасынын товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүндө, КРнын менен Казак Республикасынын экспорт жана импорт көрсөткүчүнүн ортосунда айырма бар.

4.Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы тышкы экономикалык кызматташууда дүйнөлүк тажрыйбаны, соода – экономикалык байланыштарды ишке ашыруу боюнча практикалык ыкмаларды өркүндөтүү.

5.Тамак - аш продуктуларын, айрыкча азык-түлүк эмес товарларды тартуунун натыйжасында товарлардын экспортунун көрсөткүчтөрүн өстүрүү зарыл;

6. Кыргызстан жана Казакстан республикалары тарабынан кабыл алынган ченемдик документтерди сактоо процессинин шарттарын өркүндөтүү. Кыргызстан жана Казакстан Республикаларынын соода -экономикалык мамилелери боюнча ЕАЭБде кабыл алынган ченемдик документтерди сактоо процесстерин ишке ашырууну тездетүү керек.

7.Лицензияланган, сапаттуу продукцияларды чет өлкөлөрдө экспорттоого мүмкүндүк берген республика боюнча лабораториянын тармагын түзүү программасын жыйынтыктоо керек.

Алынган изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын пайдалануу Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода – экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн механизмдерин жана инструменттерин өркүндөтүүгө мүмкүндүк берет.

**Диссертациянын темасы боюнча жарыяланган илимий эмгектердин тизмеси**

1. Б. К. Алымсеитова, Ишкананын финансылык ресурстары жана аларды азыркы шарттарда түзүүнүн өзгөчөлүктөрү [Текст] /Б. К. Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин Жарчысы, 2010. - №1(14). - 96-101-беттер.
2. Б. К. Алымсеитова, Кыргызстандын туруктуу экономикалык өсүшүн инвестициялык жактан камсыз кылуунун көйгөйлөрү [Текст] / Б.К.Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2010. - №2(15). - 146-148-беттер.
3. Б. К. Алымсеитова, Дүйнөлүк экономиканын өнүгүү тенденциялары [Текст] / Б. К.Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2013. - №2(25). - 16-19-беттер.
4. Б. К.Алымсеитова, Экономикалык өнүгүү фактору катары эл аралык соода [Текст] / Б.К.Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2013. - №3(26). -18-21-беттер.
5. Б. К. Алымсеитова, Кыргызстан менен Казакстандын тышкы соода мамилелеринин абалын талдоо [Текст] / Б.К.Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2013. - №1(24). – 23-26-беттер.
6. Б. К. Алымсеитова, Кыргызстандын жана Казакстандын КМШ масштабындагы тышкы соода байланыштарынын абалы жана келечеги [Текст] / Б. К. Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2013. - №4(27). -102-104-беттер.
7. Б. К. Алымсеитова, Ааламдашуу шарттарында Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугу [Текст] / Б. К. Алымсеитова // Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик улуттук университетинин Жарчысы, Атайын чыгарылыш, 2014. -18-22-беттер.
8. Б. К. Алымсеитова, Кыргыз Республикасынын Тышкы соода байланыштары жана республиканын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна киришине байланыштуу алардын өзгөрүшү [Текст] / Б. К. Алымсеитова // Сибирь соода-экономикалык журнал (ССЭЖ), Омск ш., 2016. - №1 (22). -161-165-беттер.
9. Б. К. Алымсеитова, ЕАЭБ шартында Кыргызстандын-Казакстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн перспективалары [Текст] / Б. К. Алымсеитова // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2016. - № 2(36). -126-129-беттер.
10. Б. К. Алымсеитова, Кыргызстан - Казакстан: тышкы соода жүгүртүү түзүмүнүн өзгөрүшүнүн тенденциялары [Текст] / Б. К. Алымсеитова // Кыргызстандын ЖОЖдорунун Кабарлары, 2017. - №7. - 90-92-беттер.
11. Б. К. Алымсеитова, ЕАЭС шарттарында Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун көйгөйлөрү [Текст] / Б. К.Алымсеитова, Э. В. Самигуллин // ЗабГУнун Жарчысы, Т24, - Забайкалье, 2018. - №2. - 123-128-беттер.
12. Б. К. Алымсеитова, Көмүскө экономиканын теориялык аспекттери жана анын Кыргызстанда көрүнүшү [Текст] / Б. К. Алымсеитова, Г. Ш. Артыкбаева // М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2019. - 1 (46). - 46-49-беттер.
13. Б. К. Алымсеитова, Кыргызстандын фермердик чарбаларын каржылоодо микрокредиттик компаниялардын жана кредиттик союздардын катышуусун баалоо[Текст] / Б. К. Алымсеитова, Э. В.Самигуллин **//** М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун Жарчысы, 2019. - 1(46). -136-140-беттер.

**Алымсеитова Бегимай Камчыбековнанын «Кыргыз Республикасы жана Казахстан Республикасы ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү" аттуу темасындагы 08.00.05 - экономиканы жана улуттук экономиканы башкаруу адистиги боюнча экономикалык илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн диссертациялык ишинин**

**РЕЗЮМЕСИ**

***Негизги сөздөр***: соода-экономикалык мамилелер, тышкы экономикалык ишмердүүлүк, эмгектин эл аралык бөлүштүрүлүшү, эл аралык кызматташтык, тышкы экономикалык мамилелер, ЕвроАзия экономикалык бирикме, (ЕАЭБ) тышкы соода жүгүртүү, импорттун жана экспорттун товардык абалы, интеграциялык бирикмелер.

***Изилдөөнүн объектиси*** соода-экономикалык мамилелерди, анын натыйжалуулугун жана юридикалык аспектилерин изилдөө болуп саналат.

***Изилдоонун предмети*** тышкы соода корсоткучторнун иш аракеттери, Кыргызстан менен Казахстандын ортосундагы соода жугуртуусу (жалпы жугуртуусу, эскпорт, импорт, баланс боюнча кызматашттык корсоткучтору) тышкы экономикалык мамилелерди жонго салуу,ченемдик укутар актылары.

***Диссертациалык изилдөөнүн максаттары***. Бул изилдөөнүн негизги максаты Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелеринин интеграциялык өнүгүү тенденциясын жана өзгөчөлүгүн, эки өлкөнүн ортосундагы интеграциялык кырдаалдарды жакшыртуу боюнча практикалык сунуштарды иштеп чыгууга багытталган теориялык-методикалык негиздерди ачып берүү болуп саналат.

***Иштин илимий жанылчылдыгы*:** Изилдөөнүн жүрүшүндө экономикалык талдоонун жана жыйынтыктардын негиздүүлүгүнүн тактыгы менен жалпы камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн берген талдоо, синтез ыкмасын жана ырааттуу аналитикалык ыкма колдонулду.

***Алынган натыйжалар:*** Эки өлкөнү өнүктүрүүдө финансылык натыйжалуулукту жогорулатуу үчүн Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерин макроэкономикалык болжолдоолордо колдонуу боюнча теориялык жана методологиялык корутундулардан жана практикалык сунуштардан турат.

***Пайдалануу даражасы*:** ЕАЭБке мүчө өлкөлөрүнүн катышуучусу катары Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү жана кеңейтүү боюнча изилдөө жыйынтыктары, экспорттун практикалык ишмердүүлүгү ишканаларга, фирмаларга жана компанияларга багытталган мамлекеттик программаларды түзүүдө жана ишке ашырууда мамлекеттик башкаруу органдары тарабынан колдонулушу мүмкүн. Диссертациянын негизги жоболору жана алынган натыйжалары "Дүйнөлүк экономика", "Тышкы экономикалык ишмердүүлүк", жана “Экономиканы мамлекеттик жөнгө салуу" сабактарын жогорку билим берүү мекемелеринин окуу процессинде билим берүү учурунда колдонулушу мүмкүн

***Колдонуу тармагы*:** Иштелип чыккан сунуштар жана пикирлер жалпысынан Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы соода-экономикалык мамилелердин мындан ары да өсүп-өнүгүшү үчүн илимий негиз катары кызмат кылат.

**РЕЗЮМЕ**

**диссертации Алымсеитовой Бегимай Камчыбековны на тему: “Развитие торгово-экономических отношений Кыргызской Республики и Республики Казахстан” на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством**

***Ключевые слова:*** торгово-экономические отношения, внешнеэкономическая деятельность, международное разделение труда, международное сотрудничество, внешнеэкономические отношения, ЕАЭС, внешнеторговый оборот, товарные позиции импорта и экспорта, интеграционные объединения.

***Объектом исследования*** являются торгово-экономические отношения, ее эффективность и правовые аспекты.

***Предметом исследования*** выступает показатели внешнеторгово – оборота между Кыргызстаном и Кыргызстаном (общий оборот, экспорт, импорт, сальдо); показатели инвестиционного сотрудничества; нормативные документы регулирующие внешнеэкономические связи.

***Целями исследования*** является разработка теоретико – методического обоснования, основ, особенностей и тенденций развития торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном, разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию интеграционных процессов между странами.

***Методы исследования***: в ходе исследования использовался метод анализа и синтеза, системный и аналитический подход, которые в общем дали возможность обеспечить достоверность экономического анализа и обоснованности выводов.

***Научная новизна*** заключается в разработке рекомендаций и предложений по улучшению условий доступа и деятельности на внешних рынках, устранение торговых и инвестиционных барьеров.

***Полученные результаты*** на основе полученных результатов исследования сделаны обобщающие заключения по применению макроэкономического прогнозирования торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном, для повышения финансовой эффективности развития обеих стран.

***Степень использования***: полученные результаты доведены до уровня конкретного использования в практике по развитию и расширению торгово-экономических отношений Кыргызстана и Казахстана как участников стран ЕАЭС могут быть использованы органами государственного управления при составлении и реализации государственных программ, направленных на формирование потенциала и стратегического развития, практической деятельности экспортоориентированных предприятий, фирм и компаний. Основные положения и полученные результаты диссертации могут использоваться в учебном процессе преподавания дисциплин “Мировая экономика”, и “Государственное регулирование экономики”, “Внешнеэкономическая деятельность” в высших учебных заведениях.

***Область применения***: разработанные и обоснованные подходы послужат научной основой для дальнейшего углубления развития торгово-экономических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан в целом.

**SUMMARY**

**Dissertations of Аlymseitova Begimay Kamchybekovna on the theme: "Development of trade and economic relations of the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan” for the degree of candidate of economic Sciences in the specialty 08.00.05-economy and management of natural economy**

**Keywords:** trade and economic relations, foreign economic activity, international division of labor, international cooperation, foreign economic relations, EAEU, foreign trade turnover, commodity items of import and export, integration associations.

**The object of research.** Is trade and economic relations, its effectiveness and legal aspects.

**The subject of the research** Indicators of foreign trade – turnover between Kyrgyzstan and Kazakhstan,( total turnover, export, import balance) indicators of investment cooperation, regulatory documents regulating foreign economic relations.

**Purpose of research of the dissertation research** the purpose of this study is to reveal the theoretical and methodological foundations, trends and features of the integration of trade and economic relations between Kyrgyzstan and Kazakhstan, aimed at developing practical recommendations to improve the integration processes between the countries.

**Research methods:** the study used the method of analysis and synthesis, system and analytical approach, which in General made it possible to ensure the reliability of economic analysis and validity of conclusions.

**The results obtained:** consist in theoretical and methodological conclusions and practical recommendations on the application of macroeconomic forecasting of trade and economic relations between Kyrgyzstan and Kazakhstan, to improve the financial efficiency of the development of both countries.

**Degree of use:** The results of the study on the development and expansion of trade and economic relations of Kyrgyzstan and Kazakhstan as members of the EAEU countries can be used by public authorities in the preparation and implementation of state programs aimed at building the potential and strategic development, practical activities of export-oriented enterprises, firms and companies. The main provisions and the obtained results of the thesis can be used in the educational process of teaching diciplin "World economy” “foreign trade" and "State regulation of the economy” “" foreign Economic activity” in higher education.

**Scope of application:** make recommendations and suggestions will provide a scientific basis for further development of trade-economic relations between Kyrgyzstan AND Kazakhstan in general.