**БҰҰ ЕЭК ұсынған Ғаламдық жинақ негізінде әзірленген,**

**Қазақстан Республикасы климатының өзгеруінің статистикалық көрсеткіштері**

# **Астана 2024**

Кіріспе бөлім

Қазақстан Республикасы климатының өзгеруінің статистикалық көрсеткіштері (бұдан әрі – КӨСК), БҰҰ ЕЭК ұсынған Ғаламдық жинақ негізінде әзірленген, ол табиғи ресурстарды сақтау және ұтымды пайдалану арқылы экономиканы экологияландыру үдерістерін және осы үдерістердің әлеуметтік саланың дамуына әсерін сипаттайды.

Ұлттық КӨСК жинағы БҰҰ ЕЭК әзірлеген Климаттың өзгеруі көрсеткіштерінің ғаламдық жинағы негізінде қалыптастырылған.

КӨСК 5 бағыт бойынша әзірленген:

1.Драйверлер/факторлар;

2. Әсер ету;

3. Осалдық;

4. Жұмсарту;

5. Бейімделу

 «Драйверлер» бағытын сипаттайтын статистикалық көрсеткіштер климаттың өзгеруіне әсер ететін факторларды сипаттайды.

«Әсер ету» бағытын сипаттайтын статистикалық көрсеткіштер қоршаған ортаға әсерді және климаттың өзгеруіне әсер етудің салдарын көрсетеді.

«Осалдық» бағытын сипаттайтын статистикалық көрсеткіштер климаттың өзгеруі салдарының халықтың тұрмыс сапасы мен жағдайларына әсерін ауа мен судың ластануы, климат өзгерісі арқылы сипаттайды.

«Жұмсарту» бағыты бойынша статистикалық көрсеткіштер мемлекет қолдауының экономикалық және саяси мүмкіндіктерін және климаттың өзгеруіне әсерді жұмсартуға бизнестің қатысу рөлін сипаттайды.

«Бейімделу» бағыты бойынша статистикалық көрсеткіштер климат өзгеруінің салдарына бейімделу мүмкіндігі, қатысу және мінез-құлық туралы хабардарлықты көрсетеді.

Қазақстан Республикасы климатының өзгеруінің статистикалық көрсеткіштері, БҰҰ ЕЭК ұсынған Ғаламдық жинақ негізінде әзірленген, жыл сайын қалыптастырылып, жаңартылып отырады және есепті жылдан кейінгі жылдың төртінші тоқсанында ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының сайтында, сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаны қорғау» статистикалық жинағында Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес жарияланады.

Қазақстан Республикасы климатының өзгеруінің статистикалық көрсеткіштері

| р/с№ | Көрсеткіш атауы, өлшем бірліктері | Қолданылатын терминдер мен анықтамалар, көрсеткішті есептеу әдістемесі | Дереккөздер |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Драйверлер** |
| 1.1 | Жылына парниктік газдардың (ПГ) жалпы шығарындылары (жерді пайдалану мен орман шаруашылығындағы өзгерістерді қоспағанда) | Парниктік газдар шығарындыларының көрсеткіші парниктік газдар шығарындыларының қоршаған ортаға бар және күтілетін әсерін анықтауға ғана емес, сонымен қатар парниктік газдар шығарындыларын қысқартуға бағытталған ұлттық саясаттың тиімділігін нысаналы көрсеткіштермен салыстырғанда және елдің нақты мақсаттарға жету жолындағы ілгерілеу деңгейін көрсетеді. Парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемін экономика бойынша және экономикалық қызмет түрлері бойынша қалыптастыру қажет. Бұл көрсеткішті жарияланымдарда ЖІӨ бірлігіне келтіру қажет, ол ұлттық валютада және АҚШ долларында тұрақты бағамен және АҚШ долларындағы СКТ-да көрсетіледі (Дүниежүзілік банк деректері). Агрегатталған эмиссияларды есептеу және климат өзгерісі мәселесін сипаттайтын жалпы кестені қалыптастыру үшін әртүрлі парниктік газдардың шығарындылары СО2-эквивалентінде көрсетіледі. Ақпарат келесі секторлар бойынша қалыптастырылады: ауыл шаруашылығы, энергетика, қалдықтар, өнеркәсіптік өндіріс, жерді пайдалану және орман шаруашылығы, климат өзгерісі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобының (КӨСҮТ) әдістемесіне сәйкес.  | Әкімшілік дереккөздің деректері. Парниктік газдардың эмиссияларын есептеуді Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің ведомстволық бағынысты ұйымы «Жасыл Даму» АҚ көздерден антропогендік шығарындылар мен сіңіргіштердің парниктік газдарды сіңіруі кадастры туралы ұлттық баяндама негізінде жүргізеді. Жыл сайын БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясына сәйкес Қазақстан Республикасының міндеттемелеріне сай хатшылыққа ұсынылады. |
| 1.2. | Стационарлық көздерден шығатын ластаушы заттардың көлемі: күкірт ангидриді (SO2), азот оксидтері (NOx), метан емес ұшпа органикалық қосылыстар (НМЛОС), көміртек оксидтері. | Жанама парниктік газдар – бұл өздері парниктік газ ретінде маңызды емес, бірақ атмосферадағы парниктік газдардың концентрациясына әсер ететін қосылыстар, өйткені олар парниктік газдардың түзілу немесе жойылу жылдамдығын реттейтін физикалық немесе химиялық процестерге қатысады. Жанама парниктік газдарға күкірт оксидтері (SOx) және азот оксидтері (NOx), метан емес ұшпа органикалық қосылыстар (НМЛОС) және көміртек монооксиді (CO) жатады.  | Стационарлық көздерден атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары туралы ақпаратты ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросы атмосфералық ауаны қорғау туралы жыл сайынғы жалпымемлекеттік статистикалық байқау деректері негізінде қалыптастырады. |
| 1.3. | Жерді пайдалану, жерді пайдаланудағы өзгерістер және орман шаруашылығы секторынан парниктік газдардың шығарындылары | Жерді пайдалану, жерді пайдаланудағы өзгерістер және орман шаруашылығы нәтижесінде пайда болатын парниктік газдардың шығарындыларына жерге орналастыру қызметі мен жерді пайдаланудағы өзгерістерге байланысты көмірқышқыл газы CO2 (көмірқышқыл газы), CH4 (метан) және N2O (азот тотығы) шығарындыларының жиынтығы кіреді.  | Әкімшілік дереккөздің деректері көздерден антропогендік шығарындылар мен сіңіргіштердің парниктік газдарды сіңіруі кадастры туралы ұлттық баяндама негізінде. |
| 1.4. | Жан басына шаққандағы парниктік газдар шығарындылары | Индикатор тікелей ел халқының орташа жылдық санына бөлінген парниктік газдардың (ПГ) жалпы санын (және ЖЖӨОШ-ті қоспағанда) өлшейді.  | Парниктік газдар бойынша әкімшілік дереккөздің деректері көздерден антропогендік шығарындылар мен сіңіргіштердің парниктік газдарды сіңіруі кадастры туралы ұлттық баяндама негізінде және Бюро қалыптастыратын халық статистикасы бойынша ресми статистикалық ақпарат негізінде. |
| 1.5 | Көміртек офсеттерін өткізу арқылы шығарындыларды азайту | Көміртек офсеті – Қазақстан Республикасында парниктік газдар шығарындыларын азайтуға және (немесе) парниктік газдар сіңірулерін ұлғайтуға бағытталған экономиканың кез келген секторларында қызметті немесе қызмет түрлерін жүзеге асыру нәтижесінде қол жеткізілген парниктік газдар шығарындыларын азайту және (немесе) парниктік газдар сіңірулерін ұлғайту; | Парниктік газдар шығарындыларының азаюын және (немесе) сіңірілуін растайтын ақпарат бойынша көміртек офсетін іске асыру туралы есепке (1-ОРУО) сәйкес әкімшілік ақпарат. |
| 1.6. | Бастапқы энергия өндірісі (өндіру), тераджоуль; мың тонна мұнай эквиваленті, 1000 мэт 1) көмір және мұнай өңдеу өнімдері, 2) Газ, 3) Мұнай және мұнай өнімдері. | Еңбек сіңірілген бастапқы энергия өндірісі Қазақстан Республикасының табиғи көздерінен алынған немесе өндірілген энергия мөлшерін, отыннан инертті заттарды алып тастағаннан кейін, сондай-ақ көрсетілген ресурстарды өндіру (өндіру) процесінде өндіруші тұтынған энергияны (өз қажеттіліктеріне жұмсалған шығындарды) ескереді. Жанар-жағармай-энергетикалық ресурстарды өндіру (өндіру) туралы мемлекеттік статистиканың жиынтық деректері пайдаланылады. | Жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулардың энергетика статистикасы нәтижелері негізінде қалыптастырылатын Отын-энергетикалық баланстың деректері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 5 ақпандағы № 18 бұйрығымен бекітілген. |
| 1.7. | Бастапқы энергияның жалпы мөлшері, тераджоуль; мың тонна мұнай эквиваленті, 1000 мэт. | Жалпы жеткізілетін бастапқы энергияның мөлшері - бұл елде жыл сайын жеткізілетін энергетикалық ресурстардың, сондай-ақ отын мен энергия түрлері бойынша (көмір, мұнай, мұнай өнімдері, табиғи газ, атом энергиясы, гидроэнергия, геотермалдық және күн энергиясы, биотын және қалдықтар, электр энергиясы және жылу) бөлінісіндегі мөлшерін көрсетеді. Жалпы жеткізілетін бастапқы энергияның мөлшері - қорытынды көрсеткіш болып табылады және ол көрсеткіштердің қосындысы болып табылады. Бастапқы энергия, оның эквиваленттерінің жалпы тұтынуы = бастапқы энергия өндірісі және оның эквиваленттері + импорт - экспорт + ресурстар қалдықтарының өзгеруі (теріс болуы мүмкін). | Жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулардың энергетика статистикасы нәтижелері негізінде, энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу және Отын-энергетикалық балансын қалыптастыру әдістемесіне сәйкес (11.08.2016 ж., №160) қалыптастырылады. |
| 1.8. | Бастапқы тұтынудың жалпы көлеміндегі қазба отынның үлесі, пайызбен. | Көмір, шикі мұнай, мұнай өнімдері, табиғи газдан жеткізілетін энергия мөлшерінің қосындысының бастапқы энергияның жалпы жеткізілетін мөлшеріне қатынасы ретінде есептеледі (тераджоуль, мың т.н.э.). | Отын-энергетикалық балансының деректері негізінде қалыптастырылады, олар 2016 жылғы 11 тамыздағы №160 әдістемеге сәйкес энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу және отын-энергетикалық балансын қалыптастыру үшін жүзеге асырылады. |
| 1.9. | ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығы, мың тонна шартты отын/мың АҚШ доллары 2015 жылдың тұрақты бағаларымен. | ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығы – бұл ЖІӨ бірлігіне шаққандағы отын-энергетикалық ресурстарды тұтыну деңгейін сипаттайтын жиынтық көрсеткіш. ЖІӨ бірлігіне шаққандағы энергия сыйымдылығы республика бойынша ЖІӨ өндіру кезінде отын-энергетикалық ресурстарды тұтынудың экономикалық тиімділігін анықтайды және барлық өндірістік және өндірістік емес қажеттіліктерге арналған отын-энергетикалық ресурстардың жалпы тұтыну көлемінің қатынасы ретінде есептеледі. | Отын-энергетикалық балансының деректері негізінде қалыптастырылады, олар 2016 жылғы 11 тамыздағы №160 энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу және отын-энергетикалық балансын қалыптастыру әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады. <https://stat.gov.kz/api/iblock/element/8583/file/ru/> |
| 1.10 | Табиғи халық өсімі, адам саны. | Табиғи халық өсімі (кемуі) – белгілі бір кезеңдегі тірі туғандар саны мен қайтыс болғандар санының айырмасы. Ол есепті кезеңдегі туғандар саны мен қайтыс болғандар санының айырмасы ретінде есептеледі. | Ресми статистикалық ақпарат демографиялық статистика бойынша |
| 1.11 | Жалпы халық санындағы қалалық халықтың үлесі, пайызбен. | Қалалық халықтың орташа жылдық санының жалпы халықтың орташа жылдық санына қатынасы.. | Ресми статистикалық ақпарат демографиялық статистика бойынша |
| 1.12 | Пайдаланылатын жанармай түрі бойынша газбаллонды және аралас отын жеңіл автокөлік құралдарының жан басына шаққандағы саны. | Индикатор қазба отынында жұмыс істейтін жолдағы автомобильдердің санын жалпы халық санына бөлгендегі мәнді өлшейді. | Ресми статистикалық ақпарат көлік туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің автокөлік құралдары базасына және халық статистикасына негізделеді. Бұл деректер автокөлік құралдарының саны, түрлері және халық саны туралы мәліметтерді қамтиды. |
| 1.13 | Өндіріске арналған ормандардың ауданы, мың га. | Орман өнімдері өндірілетін ормандардың ауданы. | Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің әкімшілік деректері орман шаруашылығы бойынша ведомстволық статистикалық байқаулар негізінде. Ақпарат ҚР ЭТРМ-мен ақпараттық өзара іс-қимыл туралы бірлескен бұйрық аясында беріледі. |
| 1.14 | Орманмен қамтылмаған орман алқаптарының ауданы, гектар. | Есепті жылы ормандардың жалпы ауданына пайызбен көрсетілген, уақытша немесе тұрақты түрде жоғалған орман ауданы. | ҚР ЭТРМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қазақ орман орналастыру кәсіпорны» РМҚК әкімшілік деректері. |
| 1.15 | Ауыл шаруашылығы жерлерінің егіс алаңына шаққандағы азот тыңайтқыштарын тұтыну. | Минералды және органикалық тыңайтқыштарды енгізу – бұл тыңайтқыштарды енгізу арқылы қоршаған ортаға әсерді бағалауға мүмкіндік береді (топырақта биогендік заттардың артық мөлшерінің жиналуы, осыған байланысты жер үсті және жер асты суларының ластануы, сондай-ақ биогендік элементтердің трофикалық тізбектер арқылы миграциясы және олардың қоршаған ортаның басқа компоненттеріне енуі). Көрсеткіш өңделетін жерлер мен көпжылдық екпелердің бірлік ауданына енгізілген минералды және органикалық тыңайтқыштардың мөлшерін көрсетеді. Минералды тыңайтқыштардың мөлшері 100% қоректік заттар құрамына қайта есептеу арқылы қалыптасады. | Ақпарат жылына бір рет «Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін жинау туралы» (нысан индексі – 29-сх, жылдық) және «Халық шаруашылықтарында ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін жинау туралы» (нысан индексі – А-005, жылдық) жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулардың нәтижелері бойынша қалыптастырылады. |
| **2. Әсер ету** |
| 2.1 | Негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі, бір гектардан алынған центнермен. | Климаттың өзгеруінің егістерге әсерін бағалау. Өнімділік дегеніміз – негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының бір гектар егіс алаңынан жиналған өнімі. Бірнеше жыл ішіндегі динамикада. | Ақпарат жылына бір рет «Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін жинау туралы» (нысан индексі – 29-сх, жылдық) және «Халық шаруашылықтарында ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін жинау туралы» (нысан индексі – А-005, жылдық) жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулардың нәтижелері бойынша қалыптастырылады<https://stat.gov.kz/api/iblock/element/119388/file/ru/> |
| 2.2 | Мал және құс басы, мың бас, млн.бас | Есепті жылдың соңындағы мал мен құстың саны (ірі қара мал, қой мен ешкі, шошқа, жылқы, түйе, құс). | Мемлекеттік статистикалық байқаулар ауыл шаруашылығы статистикасы бойынша. Бюроның сайтында бірнеше жыл ішіндегі динамикада мал мен құстың саны туралы кесте ұсынылған (ірі қара мал, қой мен ешкі, жылқы, шошқа, түйе, құс).<https://stat.gov.kz/api/iblock/element/8201/file/ru/> |
| 2.3 | Аумақтың ормандылығы, пайызбен | Орманды алқаптар орманмен жабылған жер көлемінің елдің жалпы аумағына (немесе құрлық аумағына) қатынасын білдіреді. | Орманмен жабылған жер аумағы туралы ақпарат «Мемлекеттік орман қорының есебі және мемлекеттік орман қоры мен алқаптар санаттары бойынша орман қорының бөлінуі» (индекс 1) ведомстволық статистикалық байқауы негізінде қалыптастырылады. |
| 2.4 | Қар жамылғысының биіктігі, см-да | Қар жамылғысының биіктігі – жер бетін жауып жатқан қар қабатының қалыңдығы  | ҚР ЭТРМ «Қазгидромет» РМК республикалық метеорологиялық қызметінің әкімшілік деректері. |
| 2.5 | Жер үсті су қоймаларының қысқаруы. Балқаш көліне құйылатын ағынның көлемі (кемінде 12 км3/жыл), Солтүстік Арал теңізінің көлемі (20-дан 27 км3-ге дейін ұлғаюы)  | Есептік аумақ шегіндегі белгілі бір уақыт кезеңінде су қоймаларының (атап айтқанда, жасанды су қоймалары, көлдер, өзендер мен бұлақтар, су-батпақты жерлер, мұздықтар, қар мен мұз) беткі аумағы мен су көлемінің азаюы. | 2024 жылғы 5 ақпандағы №66 Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысымен бекітілген, 2024 – 2030 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасының нысаналы көрсеткіші. |
| 2.6 | 1955 және 2018 жылдардағы жағдай бойынша Қазақстан мұздықтарының ашық бөлігінің саны мен ауданы, км2-мен | Мұздықтардың ауданы мен массасының азаюы – бұл мұздық жүйесіндегі мұздың массасы мен ауданының жоғалуы. Мұздық – бұл оның алған массасы мен еру кезінде жоғалтқан массасының көбейтіндісі. Мұздықтар еру және сублимация нәтижесінде массасын жоғалтады. | ЮНЕСКО қамқорлығындағы 2-санаттағы Орталық Азия аймақтық гляциологиялық орталығының бассейндер бойынша әкімшілік деректері, КСРО мұздықтарының каталогы. |
| 2.7 | Жан басына шаққандағы жаңартылатын тұщы су ресурстары, текше метрмен. | Ел аумағында тек қана жауын-шашын есебінен табиғи жағдайда қалыптасатын өзен ағынының жалпы көлемі мен көршілес елдерден келетін өзен суларының нақты көлемінің қосындысы ретінде. Елдегі жерасты суларының көлемі шамалы және жаңартылатын тұщы су ресурстарының жалпы көлеміне қосылмайды. Жаңартылатын тұщы су ресурстарының көлемінің орташа жылдық халық санына қатынасы ретінде есептеледі. | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі қалыптастыратын Су кадастрының әкімшілік деректері. Демографиялық статистика бойынша ресми статистикалық ақпарат. |
| 2.8 | Су жүктемесінің деңгейі, пайызбен. | Көрсеткіш тұщы суды алудың көлемінің жаңартылатын тұщы су ресурстарының көлеміне қатынасы ретінде есептеледі. | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі қалыптастыратын Су кадастрының әкімшілік деректері. Жыл сайынғы ведомстволық статистикалық бақылау 2-ТП (сушар) «Су алу, пайдалану және суды бұру туралы есеп». |
| 2.9 | Жақсы су сапасы бар су объектілерінің үлесі, пайызбен. | Көрсеткіш жергілікті жерлерде жүргізілген өлшеулер мен жер үсті және жерасты суларынан алынған сынамаларды талдау негізінде алынған су сапасы туралы деректерге негізделген. Елдегі қоршаған су сапасы жақсы су объектілерінің үлесі ретінде анықталады. | Республикалық мемлекеттік кәсіпорын «Қазгидромет» әкімшілік деректері, қоршаған ортаны қорғау жағдайы туралы ақпараттық бюллетень. |
| 2.10 | Қауіпті табиғи құбылыстардың саны | Қауіпті табиғат құбылыстары — бұл қатаң және экстремалды метеорологиялық және климаттық құбылыстар. Қауіпті табиғи құбылыстар адамдар қаза тауып, өмір сүру құралдары жойылған жағдайда апатқа айналады. | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің әкімшілік деректері. |
| 2.11 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған төтенше резерві, млн теңге. | Есепті кезеңде Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің Төтенше резервінен бөлінген сома. | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің әкімшілік деректері. |
| 2.12 | Төтенше жағдайларды жоюға бағытталған шығындар, мың теңге. | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше оқиға – апат, өрт, қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсері, жазатайым оқиға, қауіпті табиғи құбылыс, апат, дүлей немесе басқа да апаттар салдарынан туындаған, адам шығынына, адамдардың немесе қоршаған ортаның денсаулығына зиян келтіруге, материалдық залалға және адамдардың өмір сүру жағдайының бұзылуына әкелуі мүмкін немесе әкелген оқиға. Көрсеткіш табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жоюға жергілікті бюджеттен бөлінген соманы сипаттайды. | Жергілікті атқарушы органдардың әкімшілік деректері. |
| 2.13 | Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан 100 000 адамға шаққанда зардап шеккендер мен қаза тапқандар саны, зардап шеккендер, қаза тапқандар. | Төтенше жағдайдан зардап шеккен адам – бұл табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдай салдарынан зиян (залал) келтірілген жеке тұлға. | Жергілікті атқарушы органдардың, Төтенше жағдайлар министрлігінің жиынтық жедел деректері. |
| 2.14 | 1) Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулармен халықтың сырқаттанушылығы, жағдайлар саны 2) Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулармен халықтың сырқаттанушылығы 100 000 халыққа шаққанда, жағдайлар саны 3) Сумен таралатын сырқаттанушылық, жағдайлар саны 4) Ауа-тамшы жолымен берілетін сырқаттанушылық, жағдайлар саны | Халықтың сырқаттанушылығы – бұл күнтізбелік жыл ішінде халық арасында алғаш рет тіркелген аурулар санын анықтайтын медициналық-статистикалық көрсеткіш. Ол халықтың денсаулығын бағалау критерийлерінің бірі болып табылады. Аурулар мен денсаулыққа байланысты мәселелердің халықаралық жіктемесіне сәйкес жіктеледі. | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің әкімшілік деректері, аурулардың халықаралық жіктемесіне және денсаулыққа байланысты мәселелерге сәйкес жекелеген аурулар бойынша жағдайлар саны.  |
| 2.15 | Сәулеленудің әсерімен байланысты тері және тері асты май қабаты ауруларымен сырқаттанушылық, жағдайлар саны. | Сәулеленудің әсерімен байланысты тері және тері асты май қабаты ауруларымен сырқаттанушылық. Аурулар Аурулардың халықаралық жіктемесіне және денсаулыққа байланысты мәселелерге (ICD-10) сәйкес келтірілген. | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің әкімшілік деректері, аурулардың халықаралық жіктемесіне және денсаулыққа байланысты мәселелерге сәйкес жекелеген аурулар бойынша жағдайлар саны.  |
| 2.16 | Жекелеген қалалардағы жердегі озон мен қалқымалы бөлшектердің концентрациясы, мг/м3. | Ұсақ қалқымалы бөлшектердің (PM 2,5, PM 10) орташа жылдық концентрациясы жекелеген қалаларда ауаның ластануының жалпы көрсеткіші болып табылады. Ауаның ластануы әртүрлі ластаушы заттар есебінен жүреді, олардың ішінде ең қауіптісі қатты бөлшектер. Бұл бөлшектер тыныс алу жолдарына терең еніп, денсаулыққа қауіп төндіреді, өйткені олар тыныс алу жолдарының инфекциялары мен ауруларынан, өкпе қатерлі ісігінен және кейбір жүрек-қан тамырлары ауруларынан өлім-жітімнің артуына ықпал етеді. Озон атмосфераның улы ластаушысы болып табылады, оның концентрациясы жиі шекті рұқсат етілген деңгейден асып кетеді, сондықтан Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) оны ауаның сапасын анықтау кезінде бақылауды қажет ететін бес негізгі ластаушы заттардың тізіміне енгізді. | Жекелеген қалалар бойынша ҚР ЭТРМ «Қазгидромет» РМК республикалық метеорологиялық қызметінің әкімшілік деректері. |
| 2.17 | Каспий теңізіндегі үлгі алу үшін келісілген репрезентативті станциялар тобында өлшенетін теңіз суының сутегі көрсеткішінің (pH) орташа мәні. | pH мәні - судың қышқыл-негіз тепе-теңдігінің күйін сипаттайтын көрсеткіш болып табылады. Теңіз суының pH деңгейінің төмендеуі көптеген организмдер мен экожүйелерге, биоәртүрлілікке және азық-түлік қауіпсіздігіне әсер етеді. Орташа теңіз қышқылдығы pH ретінде, сутегі иондарының концентрациясы логарифмдік шкалада көрсетіледі. | ҚР ЭТРМ «Қазгидромет» РМК республикалық метеорологиялық қызметінің әкімшілік деректері. |
| 2.18 | 1961 - 1990 жылдар аралығындағы көпжылдық орташа мәннен орташа жылдық температураның ауытқуы. | Эталондық мәннен немесе ұзақ мерзімді орташа мәннен ауытқу көрсеткіші орташа жылдық температураның ауытқу үрдістерін сипаттайды және табиғи климаттық өзгерістердің циклділігімен де, жаһандық климаттың өзгеруіне антропогендік әсермен де байланысты өзгерістердің дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. | ҚР ЭТРМ «Қазгидромет» РМК республикалық метеорологиялық қызметінің әкімшілік деректері. |
| 2.19 | Ең жоғары орташа айлық температура Ең төмен орташа айлық температура, градус Цельсий бойынша | Әр ай мен жыл үшін тіркелген ең жоғары тәуліктік температура және ең төменгі тәуліктік минималды температура. | ҚР ЭТРМ «Қазгидромет» РМК республикалық метеорологиялық қызметінің әкімшілік деректері. |
| 2.20 | 1961-1990 жылдар аралығындағы нормадан пайызбен көрсетілген аймақтар бойынша жылдық атмосфералық жауын-шашын мөлшері, миллиметрмен (мм). | Атмосфералық жауын-шашын (белгілі бір уақыт аралығында аумақтың белгілі бір ауданына түскен судың жалпы мөлшері) бұлттардан түскен немесе ауадан жер бетіне, әртүрлі заттарға немесе өсімдіктерге түскен сұйық немесе қатты күйдегі суды білдіреді. Бұл көрсеткіш климаттық жүйенің жай-күйін, сондай-ақ жауын-шашынның өзен ағынының көлеміне, жерасты суларына, топыраққа және биотаға әсерін сипаттайды, бұл онымен байланысты климаттық өзгерістерді бағалауға мүмкіндік береді. | ҚР ЭТРМ «Қазгидромет» РМК республикалық метеорологиялық қызметінің әкімшілік деректері. Түскен жауын-шашын мөлшері туралы деректерді жинауды метеорологиялық станциялар желісі жүргізеді. |
| 2.21 | 1) 1961-1990 жылдар аралығындағы орташа көпжылдық жылдық жауын-шашын мөлшері. 2) Орташа жылдық жауын-шашын мөлшері. 3) 1961-1990 жылдар аралығындағы көпжылдық орташа мәннен жылдық жауын-шашын мөлшерінің ауытқуы, пайызбен. 4) Ең көп айлық жауын-шашын мөлшері. 5) Ең аз айлық жауын-шашын мөлшері. | Атмосфералық жауын-шашын (белгілі бір уақыт аралығында аумақтың белгілі бір ауданына жауған судың жалпы мөлшері) бұлттардан жауған немесе ауадан жер бетіне, әртүрлі заттарға немесе өсімдіктерге жауған сұйық немесе қатты күйдегі суды білдіреді. Бұл көрсеткіш климаттық жүйенің жай-күйін, сондай-ақ жауын-шашынның өзен ағынының көлеміне, жерасты суларына, топыраққа және биотаға әсерін сипаттайды, бұл онымен байланысты климаттық өзгерістерді бағалауға мүмкіндік береді. | ҚР ЭТРМ «Қазгидромет» РМК республикалық метеорологиялық қызметінің әкімшілік деректері. Жауған жауын-шашын мөлшері туралы деректерді жинауды метеорологиялық станциялар желісі жүргізеді. |
| 2.22 | 1) Су эрозиясына ұшыраған жерлердің ауданы, км² 2) Жел эрозиясына ұшыраған жерлердің ауданы, км² 3) Су және жел эрозиясына бірлесіп ұшыраған жерлердің ауданы, км² | Бұл көрсеткіш эрозияға ұшыраған ауыл шаруашылығы жерлерінің жалпы ауданын көрсетеді (жел және су эрозиясы үшін бөлек). Жел эрозиясы – жел мен жауын-шашынның, күн сәулесінің әсерінен топырақ жамылғысының немесе тау жыныстарының бұзылуы, ұшуы және үрленуі. Су эрозиясы – ағынды судың әсерінен тау жыныстары мен топырақтың шайылуы немесе жуылуы. | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің әкімшілік деректері. Деректер топырақ жұмыстарының нәтижелері бойынша әр 5 жыл сайын жиналады. |
| 2.23 | Қазақстан Республикасындағы жайылымдық өсімдіктердің деградациясы мен өнімділігі. | Жайылымдық өсімдіктердің өнімділігі – жайылымның кейінгі тозуын тудырмай, малға беруге болатын жем-шөп мөлшері. ЖҚЗ деректері бойынша жайылымдық өсімдіктердің жай-күйін бағалау жердегі бақылау деректері арқылы өсімдіктердің жай-күйін сипаттайтын спутниктік параметрді таңдауға негізделеді. ЖҚЗ – құрлық, мұхит және атмосфера элементтерінің өзіндік және шағылысқан сәулеленуін ғарыш кеңістігінен бақылау және өлшеу арқылы Жердің беті мен қойнауы туралы ақпарат алу процесі. | Альтернативті ақпарат, жайылымдық өсімдіктердің жай-күйі мен тозу дәрежесін маусымдар бойынша «Ғарыш сапары» АҚ ұлттық ғарыш қызметі арқылы спутниктік бағалау. |
| 2.24 | Орман өрттері, бірлік, гектар | Орман өрттерінің саны, өрттен өткен орман алқабы, | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің орман өрттері бойынша әкімшілік ақпараты. |
| 2.25 | Жекелеген су айдындарындағы балық ресурстары, тоннамен. | Балық ресурстары – су ортасында мекендейтін барлық жануарлардың жалпы жиынтығы. | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитетінің әкімшілік деректері. |
| **3. Осалдылық** |
| 3.1 | Қалалық және ауылдық халық арасындағы асқа жарымаудың таралуы. | Асқа жарымаудың таралуы (PoU) – бұл халықтың қалыпты белсенді және дені сау өмірді қамтамасыз ету үшін қажетті калория деңгейін қамтамасыз етпейтін әдеттегі тамақ тұтынуының үлесін бағалау. Бұл пайызбен көрсетіледі. | Тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу |
| 3.2 | Халықтың азық-түлік қауіпсіздігінің орташа немесе өткір болмау деңгейі («Азық-түлік қауіпсіздігінің болмауын қабылдау шкаласы» бойынша). | Азық-түлік есепті кезең ішінде адамға тағам ретінде қолжетімді тауардың жалпы саны ретінде анықталады. | Тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу |
| 3.3 | Суды пайдалану бағалары | Ақылы қызметтердің тарифтері – халыққа көрсетілетін ақылы қызметтердің тіркеуге алынған стандартты бірлігі үшін төлем (суық су тарифтері, ыстық су тарифтері, су бұру тарифтері). | Бағалар статистикасы бойынша ресми статистикалық ақпарат |
| 3.4 | Өнеркәсіптік өнімге өндіруші кәсіпорындардың бағасы. | Өнеркәсіптік өнімге өндіруші кәсіпорындардың бағасы – бұл өнімнің «кәсіпорын қақпасынан» шыққан сәттегі бірлік бағасы, оған қосылған құн салығы мен акциздер, сауда және сату үстемесі, сондай-ақ өнімді өндірушіден сатып алушыға жеткізуге байланысты көлік және басқа да шығындар кірмейді. | Бағалар статистикасы бойынша ресми статистикалық ақпарат. |
| 3.5 | Құрып кету қаупі төнген түрлер және қорғалатын түрлер. | Бұл көрсеткіш елдегі ұлттық және жаһандық деңгейде құрып кету қаупі төнген, сондай-ақ қорғалатын түрлердің санын және популяцияларын түрлік топтар бойынша сипаттайды. Құрып кету қаупі төнген түрлер – бұл жеке дараларының саны сыни деңгейге дейін азайған және жақын арада құрып кетуі мүмкін түрлер. Оларға «түрлері сыни қауіп төнген», «қауіпті түрлер» және «осал түрлер» жатады. Түрлері сыни қауіп төнген - жабайы табиғатта жойылып кету қаупі өте жоғары түрлер. Қауіпті түрлер - қазіргі уақытта «сыни қауіп төнген» емес, бірақ жақын болашақта жабайы табиғатта жойылып кету қаупі өте жоғары болуы мүмкін түрлер. Осал түрлер - жабайы табиғатта жойылып кету қаупі жоғары санатқа түсуі мүмкін түрлер. Қорғалатын түрлер - ұлттық заңнамаға сәйкес қорғалатын түрлер. | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің әкімшілік деректері. |
| 3.6 | Өңірлердің үздіксіз электрмен жабдықтау қажеттіліктерімен қамтамасыз етілуі, пайызбен. | Елді мекендердің электрмен қамтамасыз етілуі. | Ел аймақтары бойынша «KEGOC» АҚ жүйелік операторының деректері. |
| 3.7 | Халықты қалдықтарды жинау және шығару қызметтерімен қамтамасыз ету, пайызбен. | Өңірлердегі елді мекендерде халықтың тұрақты қоқыс шығару қызметімен қамтылу пайызы. | Жергілікті атқарушы органдар ұсынған ақпарат негізінде өңірлер бөлінісінде Экология және табиғи ресурстар министрлігінің әкімшілік деректері. |
| 3.8 | Халықтың ағынды суларды тазарту қызметімен қамтылуы. | Кәріз суларын тазартумен қамту – бұл орталықтандырылған су бұру жүйелеріне (канализация жүйелеріне) қосылған халықтың саны мен үлесі. Бұл көрсеткіштер халықтың өмір сүру сапасын өлшеуді қамтамасыз етеді. Кәріз суларын жинау жүйесі (канализация желілері) ағынды суларды тазарту құрылыстарына тасымалдауы мүмкін немесе оларды тазартусыз қоршаған ортаға төгуі мүмкін. Кәріз суларын тазарту ластану тұрғысынан жер үсті және жерасты су ресурстарына қысымды азайтудың негізгі шарты болып табылады. | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің даму жоспарының мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштерін есептеу әдістемесіне сәйкес Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің әкімшілік деректері. |
| 3.9 | Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігі. | Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі бар халық – бұл қалалардағы орталықтандырылған сумен жабдықтауға қосылған халықтың саны мен үлесі. Бұл көрсеткіш халықтың өмір сүру сапасын өлшеуді қамтамасыз етеді, сумен жабдықтау қызметтерінің даму деңгейін және халықтың барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін судың қолжетімділік дәрежесін анықтайды. Сумен жабдықтау жүйелеріндегі ауыз судың тиісті сапасы дені сау қоршаған ортаның негізгі шарттарының бірі болып табылады және сумен байланысты аурулардың алдын алуға көмектеседі. | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің даму жоспарының мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштерін есептеу әдістемесіне сәйкес Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің әкімшілік деректері. |
| 3.10 | Пайдаланылатын жылыту жүйесінің түрі бойынша үй шаруашылықтарының үлес салмағы:1) орталықтандырылған жылыту,2) автономды (табиғи газ, электр энергиясы),3) автономды (отын, тас көмір),4) жеке пеш. | Қазақстан Республикасындағы үй шаруашылықтары пайдаланатын отын мен энергия тұтыну деректерін жинау, соңғы пайдалану санаттары бойынша (жылыту, салқындату, жарықтандыру, тамақ дайындау, суды жылыту, электр құрылғыларын пайдалану) және энергия көздері бойынша (отын, электр энергиясы, жаңартылатын энергия көздері). | Отын мен энергия тұтыну бойынша үй шаруашылықтарын зерттеу сауалнамасы (Н-010) энергетика статистикасы бойынша әр бес жыл сайын жүргізіледі. |
| 3.11 | Сатып алу қабілетінің паритеті бойынша күнделікті табысы 1,9; 3,2; 5,5 АҚШ долларынан төмен халықтың үлесі, пайызбен. | Өңірлер тұрғысынан, гендер бойынша, сондай-ақ қалалық және ауылдық халық бойынша қалыптастырылады. | үй шаруашылықтарын тұрмыс деңгейі бойынша іріктеп тексеру  |
| 3.12 | Апаттық үйлерде тұратын адамдар саны. | Апатты көппәтерлі тұрғын үй – авариялық көппәтерлі тұрғын үй – негізгі тіреуіш конструкциялары (іргетастары, бағаналары, тіреуіш қабырғалары, арқалықтары, жабындылары) тіреуіш қабілетін жоғалтқан және одан әрі пайдалану тұратын (болатын) адамдардың өміріне қауіп төндіретін, ғимараттар мен құрылысжайлардың беріктігін және орнықтылығын техникалық қадағалауды және техникалық зерттеп-қарауды жүзеге асыруға аккредиттелген заңды тұлғаның қорытындысымен қалпына келтіруге жатпайды деп танылған көппәтерлі тұрғын үй; | Жергілікті атқарушы органдардың әкімшілік деректері. |
| 3.13 | Мемлекеттік зейнетақы мен жәрдемақы алушылардың саны, мың адам. | Мемлекеттік зейнетақы және бала туғанда берілетін, 1 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты жәрдемақы, жұмысынан айырылу жағдайына байланысты төлемдер, базалық зейнетақы төлемі, жасына байланысты және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемі, атаулы әлеуметтік көмек алатын халық саны. | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әкімшілік деректері, ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросы (халық саны бойынша). |
| **4. Жұмсарту (жеңілдету)** |
| 4.1 | Жалпы электр энергиясын өндіру көлеміндегі жаңартылатын энергия көздері арқылы өндірілген электр энергиясының үлесі. | Жаңартылатын энергия көздерінің жалпы электр энергиясын өндіру көлеміндегі үлесін сипаттайды. Жаңартылатын энергия көздері – табиғи процестердің үздіксіз жаңартылуы есебінен қалпына келетін энергия көздері, олар мыналарды қамтиды: күн радиациясының энергиясы, жел энергиясы, судың гидродинамикалық энергиясы; геотермалдық энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзендердің, су қоймаларының жылуы; сондай-ақ электр және (немесе) жылу энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын тұтыну қалдықтары, биомасса, биогаз және басқа да қалдықтардан алынатын отын сияқты бастапқы энергия ресурстарының антропогендік көздері. | Отын-энергетикалық теңгерімді қалыптастыру және энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу бойынша әдістемеге сәйкес қалыптастырылатын отын-энергетикалық теңгерімнің деректері негізінде қалыптастырылады (11.08.2016 ж., №160). |
| 4.2 | Жалпы түпкілікті энергия тұтыну көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің үлесі. | Жалпы түпкілікті тұтынудағы жаңартылатын энергияның үлесі – бұл жаңартылатын ресурстардан алынған энергияның түпкілікті тұтынудағы пайызы. Бұл жаңартылатын энергияның бастапқы өнімдерінің түпкілікті энергия тұтынуындағы үлесі. | Отын-энергетикалық баланстың деректері негізінде қалыптастырылады, олар энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу және отын-энергетикалық балансын қалыптастыру әдістемесіне сәйкес қалыптастырылады (11.08.2016 ж., №160). |
| 4.3 | Негізінен таза отын түрлері мен технологияларды пайдаланатын халықтың үлесі, пайызбен. | Аймақтағы жалпы халық санына шаққанда газдандыру жүргізілген елді мекендерде тұратын халықтың үлесі. | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана әкімдіктерінің «Ағымдағы жылдың 1 қаңтарына газдандыру деңгейінің негізгі критерийлері» нысаны бойынша мәліметтері негізіндегі әкімшілік деректер. |
| 4.4 | Қазақстан Республикасының 2060 жылға дейінгі көміртегі бейтараптығына қол жеткізу стратегиялары Жол картасы | Стратегия жаһандық климаттық трендтерді ескере отырып және тиісті халықаралық міндеттемелерді орындау үшін әзірленген. Стратегия әл-ауқатты, тұрақты экономикалық өсуді және әділ әлеуметтік прогресті қамтамасыз ету үшін экономиканы дәйекті трансформациялау жөніндегі жалпыұлттық тәсілдерді, мемлекеттік саясаттың стратегиялық бағытын айқындайды және мемлекеттік саясаттардың дәйектілігі мен үйлестірілуін қамтамасыз ету үшін қабылданады. | Экология және табиғи ресурстар министрлігінің көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жоспарын орындау жөніндегі әкімшілік деректері. |
| 4.5 | Экологиялық төлемдердің жалпы көлеміндегі энергия тасығыштар және көлік салықтарының үлесі | Экологиялық салық – бұл қоршаған ортаға дәлелденген ерекше теріс әсері бар физикалық бірлік (немесе оны алмастырушы) базасы болып табылатын салық. Экологиялық салықтар, әдетте, мынадай санаттар бойынша топтастырылады: энергетика, көлік, қоршаған ортаның ластануы және ресурстар. | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджетке түсетін салық түсімдері туралы әкімшілік деректері. Экологиялық экономикалық есеп жүйесінің шоттары бойынша деректер |
| 4.6 | Қоршаған ортаны қорғау қызметінің түрлері бойынша қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар | Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған негізгі капиталға инвестициялар-қоршаған ортаны сақтауға және қалпына келтіруге, экономикалық қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін болдырмауға бағытталған негізгі құралдарды сатып алуға қаражат салу. | «Инвестициялық қызмет туралы есеп (индексі 1-инвест)» нысаны бойынша жылдық жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде қалыптастырылады |
| 4.7 | Көміртегі бірліктерін сату | Көміртегі бірлігі – көміртегі диоксидінің бір тоннасына тең көміртегі квотасының немесе көміртегі офсетінің есептік бірлігі.Жүйенің көміртегі бірліктерімен жұмыс істеуінің негізгі қағидаты табиғат пайдаланушыларды парниктік газдар шығарындыларында шектеу және оларды жаңа «таза» технологияларға инвестициялауға ынталандыру, техникалық қуаттарды жаңарту, тиімді өндірістер құру болып табылады. | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Жасыл Даму» АҚ Әкімшілік деректері көміртегі бірліктері сату қағидаларына сәйкес қалыптастырылады |
| 4.8 | Қоршаған ортаны қорғау саласында берілген патенттердің саны | Қоршаған ортаны қорғау саласындағы патент – бұл патент иеленушінің өнертабысқа, пайдалы модельге не қоршаған ортаны сақтауға және қалпына келтіруге, шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға теріс әсерін болғызбауға және оның салдарын жоюға бағытталған өнеркәсіптік үлгіге айрықша құқығын растайтын құжат. | Берілген лицензиялар саны бойынша Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК («ҰЗМИ» РМК) әкімшілік деректері |
| 4.9 | ЖІӨ бірлігіне парниктік газдардың жиынтық шығарындылары, тонн СО2-экв /1000 доллар | Өндіріс процесінде көмірқышқыл газы шығарындылары көлемінің ЖІӨ көлеміне қатынасы | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Жасыл Даму» АҚ-ның көмірқышқыл газының шығарындылары туралы әкімшілік деректері;ЖІӨ бойынша ресми статистикалық ақпарат АҚШ долларымен тұрақты бағамен, Дүниежүзілік Банктің деректері |
| 4.10 | Сіңіру (-)/Эмиссиялар (+),өрттен эмиссияны ескере отырып, мың тонна / жыл СО2 | Көміртегі қорының өзгеруі және (-) / (эмиссия (+) СО2 топырақ және биомасса қызмет категориясы үшін орман шаруашылығын басқару. Орман шаруашылығында парниктік газдарды сіңіруді есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Жасыл Даму» ақ парниктік газдар туралы Әкімшілік деректері. |
| 4.11 | Орман алқабын ұлғайту, гектар | Өзгерістер +,- орман қоры санаттары бойынша орман және орман емес алқаптардың жалпы ауданы және ҚР ЭТРМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің алқаптары | ҚР ЭТРМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қазақ орман орналастыру кәсіпорны» РМҚК әкімшілік деректері |
| **5. Бейімделу** |
| 5.1 | Басшылық лауазымдардағы әйелдердің үлесі, пайыз | Басшылық лауазымдағы әйелдердің жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санына қатынасы | Халықты жұмыспен қамтуды іріктемелі зерттеу негізінде жұмыспен қамтылған халық бойынша ресми статистикалық ақпарат |
| 5.2 | Климаттың өзгеруіне қатысы бар Мемлекеттік кәсіпорындардың саны, бірлік | Климаттың өзгеруі саласындағы қызметті жүзеге асыратын орталық мемлекеттік ұйымдардың саны | Елдік бағдарламалар, даму жоспарлары, нысаналы көрсеткіштер және т. б. шеңберінде климаттың өзгеруі саласындағы бекітілген жауапты мемлекеттік органдар бойынша әкімшілік деректер. |
| 5.3 | Аквашаруашылық қорлары, тонна | Аквашаруашылық – балық ресурстарын және басқа да су жануарларын жасанды түрде көбейту және өсіру. | ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитетінің балық қоры жөніндегі әкімшілік деректері. |
| 5.4 | Өсімдік және мал шаруашылығындағы сақтандыру төлемдері, теңге | Төленген сақтандыру төлемдерінің сомасы | Сақтандыру өнімдері бөлінісінде сақтандыру төлемдері бойынша статистика бойынша әкімшілік ақпарат, QOLDAU.kz платформасы |
| 5.5 | ЕҚТ және «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасы саласындағы ақпараттан хабардар халықтың саны | Интернет-ресурстарды пайдаланатын халық семинарлар, дөңгелек үстелдер, тренингтер және ЕҚТ саласындағы өзге де іс-шаралар және «Жасыл көпір» Әріптестік Бағдарламасы шеңберінде ақпаратпен қамтылған | Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Әкімшілік ақпараты, № 02-ПР нысаны Халықты ең үздік қолжетімді техникалар (ЕҚТ) саласындағы ақпаратпен қамту және «Жасыл көпір» Әріптестік Бағдарламасы туралы мәліметтер |
| 5.6 | Қоғамдық пайдалы қызметке тартылған ЖОО студенттерінің үлесі | Қоғамдық пайдалы қызметке белсенді қатысатын ЖОО студенттерінің жоғары оқу орындары студенттерінің жалпы санына қатынасы | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық білім беру базасының әкімшілік ақпараты |
| 5.7 | Қоғамдық пайдалы қызметке тартылған ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың үлесі | Қоғамдық пайдалы қызметке белсенді қатысатын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы студенттердің ТжКБ ұйымдарындағы білім алушылардың жалпы санына қатынасы | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық білім беру базасының әкімшілік ақпараты |
| 5.8 | Қоршаған орта саласындағы жарияланымдар саны | Интернет-ресурстарда орналастырылатын экологиялық жарияланымдардың саны  | Бірыңғай экологиялық порталға сәйкес ҚР ЭТРМ экологиялық бақылау және ақпарат комитетінің әкімшілік ақпараты |
| 5.9 | Гидротехникалық имараттар, бірлік | Елдегі қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз және апатты жағдайдағы гидротехникалық құрылыстардың саны | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің әкімшілік ақпараты |
| 5.10 | Елдің жалпы ауданындағы қорғалатын аумақтардың үлесі | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар-мемлекеттік билік органдарының шешімдерімен шаруашылық пайдаланудан толық немесе ішінара алынған және олар үшін ерекше қорғау режимі белгіленген ерекше табиғат қорғау, ғылыми, мәдени, эстетикалық, рекреациялық және сауықтыру маңызы бар табиғи кешендер мен объектілер орналасқан жердің, су бетінің және олардың үстіндегі әуе кеңістігінің учаскелері. Көрсеткіш елдегі ерекше қорғалатын табиғи аумақтар аумағының елдің жалпы аумағына қатынасы ретінде есептеледі. | «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды есепке алу» 1- ООПТ нысанына сәйкес ҚР ЭТРМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің әкімшілік ақпараты |
| 5.11 | Қалалардың жалпы ауданындағы Жасыл қалалық аумақтардың үлесі, пайызы |  | Жергілікті атқарушы органдардың аумақтарды көгалдандыру жөніндегі әкімшілік деректері |
| 5.12 | ҚР жалпы егіс алаңында енгізілген нүктелік егіншілік технологияларының үлес салмағы, пайыз |  | Ауыл шаруашылығы статистикасы бойынша ресми статистикалық ақпарат |
| 5.13 | Орманмен жабылған аумақтың ауданы, гектар | Орманмен жабылған жерлер-табиғи және жасанды шыққан орман екпелері (орман дақылдары), сондай-ақ бұталар алып жатқан жерлер. Екпелер мен бұталардың орманды жерлерге жатуының негізгі белгісі-толықтығы (ағаштарды ағашқа орналастыру тығыздығының дәрежесі, олар алып жатқан кеңістікті пайдалану үлесін сипаттайды.), ол жас және бұталы бұталарда 0.4 және одан жоғары, ал егде жастағы екпелерде 0.3 және одан жоғары болуы керек. | ҚР ЭТРМ жануарлар дүниесі Орман шаруашылығы комитетінің «Қазақ орман орналастыру кәсіпорны» РМҚК әкімшілік ақпараты |
| 5.14 | Мониторинг станцияларының саны, бірлік | Бақылау пункттерінің саны бойынша гидрометеорологиялық және экологиялық мониторинг туралы мәліметтер | 08-ПР «Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторинг туралы мәліметтер» сәйкес «Қазгидромет» РМК меторологиялық қызметінің әкімшілік ақпараты  |
| 5.15 | Республика аумағын есепті жылдағы ауа сапасының жай-күйі туралы мониторингпен қамтамасыз ету, пайыз | Есепті жылы бақылау пункттері санының ауа сапасы бойынша мониторингтің қажетті санына қатынасы | 08-ПР «Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторинг туралы мәліметтер» сәйкес «Қазгидромет» РМК меторологиялық қызметінің әкімшілік ақпараты  |
| 5.16 | Есепті жылы республика аумағын гидрологиялық мониторингпен қамтамасыз ету, пайыз | Есепті жылы бақылау пункттері санының гидрологиялық мониторингпен бақылау пункттерінің қажетті санына қатынасы | 08-ПР «Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторинг туралы мәліметтер» сәйкес «Қазгидромет» РМК меторологиялық қызметінің әкімшілік ақпараты  |
| 5.17 | Жан басына шаққандағы су тұтыну, текше метр / адамға | Суды пайдаланудың халықтың орташа жылдық санына қатынасы | ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитетінің 2-ТП (Су шар) «Су алу, пайдалану және суды бұру туралы есеп» жыл сайынғы ведомстволық статистикалық байқауға сәйкес әкімшілік ақпараты.Халықтың орташа жылдық саны бойынша ресми статистикалық ақпарат. |
| 5.18 | Жан басына шаққандағы коммуналдық қалдықтардың пайда болу қарқындылығы | Есепті кезеңде халық санына өздігінен әкететін кәсіпорындардың қалдықтарын ескере отырып, жиналған коммуналдық қалдықтардың көлемін айқындайды. Коммуналдық қалдықтар – елді мекендерде, оның ішінде адам өмірінің нәтижесінде пайда болатын тұтыну қалдықтары, сондай-ақ құрамы мен түзілу сипаты бойынша оларға жақын өндіріс қалдықтары. | 1-қалдықтар «Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп» нысан бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқауға сәйкес ресми статистикалық ақпарат - қалдықтары және халықтың орташа жылдық саны. |
| 5.19 | Коммуналдық қалдықтарды қайта өңдеу және қайта пайдалану үлесі | Коммуналдық қалдықтар көлемінің пайда болған коммуналдық қалдықтар көлеміне қатынасы | ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің әкімшілік ақпараты |
| 5.20 | Өткізілген ағынды сулардың жалпы көлеміндегі толық биологиялық тазарту (тазартуды қоса алғанда) жолымен тазартылған ағынды сулардың үлесі | Көрсеткіш ағынды сулардың жалпы көлеміндегі толық биологиялық тазарту (тазартуды қоса алғанда) арқылы тазартылған ағынды сулар көлемінің 100%-ға көбейтілген қатынасы ретінде анықталады | 1-ВК «Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерін пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындардың жұмысы туралы есеп» жыл сайынғы статистикалық байқауға сәйкес сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салу жүйелерінің жұмысы бойынша ресми статистикалық ақпарат. |