Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің

\_\_\_\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_» қаңтардағы   
№ \_\_\_\_

бұйрығымен бекітілген

**Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін мемлекеттік  
 гранттардың басым бағыттарының 2025 жылға арналған тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заңның 5-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік грант беру саласы** | **Мемлекеттік гранттың басым бағыты** | **Мәселенің қысқаша сипаттамасы** | **Қаржыландыру көлемі**  **(мың теңге)** | **Грант түрі** | **Мақсатты индикатор** | **Материалдық-техникалық базаға қойылатын талаптар**  **(ұзақ мерзімді гранттарды жүзеге асыру кезінде ғана белгіленеді)** |
| **Жастар және отбасы істері комитеті** | | | | | | | |
| 1. | Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау | Құқық бұзушылықтар мен сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушіліктің көрінісі | Бас прокуратураның Құқықтық статистика комитетінің 2024 жылғы 10 айының қорытындысы бойынша 14-35 жас аралығындағы жастар арасындағы құқық бұзушылықтардың саны **22700**-ді құраса, оның **1254**-і кәмелетке толмағандар тарапынан жасалған (яғни, 55,3%). 14-35 жас аралығындағы жастар арасындағы құқық бұзушылықтардың жалпы саны).  Құқық бұзушылықтың ең көп саны Алматы (3 833 құқық бұзушылық), Астана (2 709 құқық бұзушылық) және Шымкент (1 233 құқық бұзушылық) қалаларында тіркелді. Ең аз құқық бұзушылық Абай (515 құқық бұзушылық), облысында, Ұлытау (252 құқық бұзушылық), Қызылорда облыстарында (604 құқық бұзушылық) тіркелген.  Сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушіліктің көрінісі қазіргі қоғам өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады.  Сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күресу – мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі. Заң үстемдігін орнату, құқықтық мемлекет құру және халықтың өмір сүру деңгейін көтеру үшін сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік таныту қажет.  Ұлттық деңгейде 2022 жылы «Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022 - 2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы» қабылданды.  Бұл ретте қоғамдық қатынастар жүйесіндегі өзгерістерді іске асырудың құқықтық негізін жасау өскелең ұрпақ арасында заңды құрметтеу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы құндылықтарды насихаттауды ынталандырмайынша үлкен оң нәтиже бермейді. | 2025 жыл -  40 000 мың тг;  2026 жыл -  40 000 мың тг;  2027 жыл -  40 000 мың тг | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикаторлар:**  1) құқықтық сауаттылықтың жоғары деңгейін көрсететін қатысушылардың үлесі – базалық (бастапқы) деңгейден бағдарлама/жоба кезеңін аяқтағанға дейін арттыру (тестілеу нәтижелері бойынша) – **жыл сайын кемінде 25%;**  2) құқықтық білім беру бойынша оқу қызметін (тренингтер, семинарлар, курстар) аяқтаған жастардың саны – **кемінде 10 мың адам**;  3) білім беру ұйымдарында, ювеналдық полицияда арнайы есепте тұрған жасөспірімдер мен ұйымдаспаған жастар арасынан жобаның мақсатты аудиториясының үлесі –**кемінде 1/3 бөлігі**;  4) білім беру ұйымдарында, ювеналдық полиция органдарында арнайы есепте тұрған жасөспірімдер мен ұйымдаспаған жастармен атаулы жұмысты ұйымдастыру мақсатында жастармен жұмыс жөніндегі мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру –**кемінде 100 адам**;  5) **жалпы саны кемінде 200** адамды қамтитын мемлекеттік жастар саясаты саласында, сондай-ақ жастар арасында құқықбұзушылықтың және криминализацияның алдын алу және басқа да заманауи сын-қатерлер мәселелеріне арналған ШЫҰ- ның жастар көшбасшылары өкілдерінің қатысуымен **1** халықаралық форум/конференция ұйымдастыру және өткізу;  6) ақпараттық материалдарды жалпы қамту (бейне форматтағы әлеуметтік жарнама) –**кемінде 500,0 мың қаралым**;  7) қатысушылар жасаған құқық бұзушылықтың алдын алуға және жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыруға бағытталған бастамалар саны – **жыл сайын кемінде 5**;  8) қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін қатысушылардың үлесі (сауалнама нәтижелері бойынша) – **жыл сайын, кемінде 60 %**;  9) құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру – құқық бұзушылықтың салдары туралы хабардар қатысушылардың үлесін арттыру (сауалнама нәтижелері бойынша) –**кемінде 70 %, жыл сайын;**  10) жобаның жастардың құқықтық мәдениетіне әсерін оң бағалайтын қатысушылардың үлесі (сауалнама нәтижелері бойынша) **– 70 %-дан кем емес, жыл сайын**. | Жиһазбен бірге кемінде 30 ш.м кеңсе немесе жалға алынған үй-жайдың болуы;  компьютерлер кемінде 3 дана, ақ-қара принтер 1 дана, фотокамера 1 дана, бейнекамера 1 дана; |
| 2. | Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау | Қаржылық сауаттылықты арттыру және жастардың кредитке шамадан тыс жүктелу деңгейін төмендетудің алдын алу | Қазіргі экономикалық жағдайда қазақстандық жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру және кредитке шамадан тыс жүктелу деңгейін төмендетудің алдын алу шаралары жобасы өте маңызды. Бүгінгі таңда жастардың қаржылық сауаттылығы олардың болашақ қаржылық өзін-өзі тануында және әл-ауқатында маңызды рөл атқарады. Жастар арасындағы кредитке шамадан тыс жүктелу деңгейі оларды ауыр қарыздық жүкпен қалдырып, жеке және қаржылай өсу мүмкіндіктерін шектейді. Сондықтан қаржылық сауаттылықты арттыру және кредитке шамадан тыс жүктелуді азайту шаралары жобасы салауатты қаржылық әдеттерді, қарызды басқару және инвестициялық дағдыларды қалыптастыруда шешуші рөл атқарады, бұл сайып келгенде жастардың және тұтастай алғанда елдің тұрақты экономикалық дамуына ықпал етеді. | 2025 жыл -  40 230 мың тг;  2026 жыл -  40 177 мың тг;  2027 жыл -  40 121 мың тг | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикаторлар :**  1) **кемінде 10 мың** жасты қамтитын жастардың қаржылық сауаттылығын дамытуға бағытталған іс-шараларды (форумдар, ойындар, семинарлар, тренингтер, семинарлар және т.б.) ұйымдастыру және өткізу;  2) ауыл жастары үшін қаржылық сауаттылық бойынша кіріспе курстарын ұйымдастыру мақсатында жастармен жұмыс жөніндегі мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру –**кемінде 100 адам**;  3) **жалпы саны кемінде 200** адамды қамтитын мемлекеттік жастар саясаты саласында, сондай-ақ жастар арасында құқықбұзушылықтың және криминализацияның алдын алу және басқа да заманауи сын-қатерлер мәселелеріне арналған ШЫҰ- ның жастар көшбасшылары өкілдерінің қатысуымен **1** халықаралық форум/конференция ұйымдастыру және өткізу;  4) **жыл сайын** жастардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған кемінде **5** жергілікті бастаманы іске асыру;  5) жоба идеяларын ілгерілету үшін банктермен, қаржы институттарымен, үкіметтік емес ұйымдармен және оқу орындарымен **кемінде 20** әріптестік туралы шарт жасасу;  6) ақпараттық науқанмен қамту (әлеуметтік желілер, БАҚ, іс-шаралар арқылы) – **кемінде 500,0 мың адам**;  7) қаржыға жауапкершілікпен қарау мәдениетін қалыптастыру үшін мәдениет, спорт, білім беру, қоғамдық-саяси қызмет саласындағы медиялық тұлғалар қатарынан тұратын қоғамдық пікір көшбасшыларын тарту - **жыл сайын кемінде 10 адам**;  8) бастапқы деңгейден бағдарлама/жоба кезеңін аяқтағанға дейін қаржылық жоспарлау, кредиттер бойынша негізгі сұрақтарға дұрыс жауап беретін қатысушылар үлесін арттыру (тестілеу нәтижелері бойынша) – **жыл сайын кемінде 25%**;  9) жеке бюджетін жүйелі түрде жоспарлайтын қатысушылар үлесін арттыру (сауалнама нәтижелері бойынша) – **жыл сайын кемінде 70 %;**  10) ұзақ мерзімді қаржылық мақсаттарды (мысалы, үй сатып алу, оқу) қоятын қатысушылардың үлесін арттыру (сауалнама нәтижелері бойынша) – **жыл сайын кемінде 70%**;  11) шығыстарды жоспарлау үшін қаржылық қосымшаларды немесе басқа құралдарды пайдаланатын қатысушылар үлесін арттыру (сауалнама нәтижелері бойынша) – **жыл сайын кемінде 60%.** | Жиһазбен бірге кемінде 30 ш.м кеңсе немесе жалға алынған үй-жайдың болуы;  компьютерлер кемінде 3 дана, ақ-қара принтер 1 дана, фотокамера 1 дана, бейнекамера 1 дана; |
| 3. | Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау | Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарды оңалту және бейімдеу жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу | Соңғы тоғыз жылда Қазақстанның колонияларындағы сотталғандар саны екі есеге жуық азайды.  Сотталғандарды түзеудегі маңызды аспект – оларды жұмыспен қамтамасыз ету. Жұмыспен қамтылған 14 мың сотталғанның 11 мыңнан астамы ақылы жұмысқа орналастырылды. Бостандыққа шыққаннан кейін мұндай адамдарға қайта әлеуметтену және өзін қалпына келтіру оңайырақ.  Бұл тұрғыда қайта әлеуметтендіру және оңалту ұғымдары қазіргі қоғамда цифрлық, құқықтық және қаржылық сауаттылықпен байланысты өмірлік маңызды дағдыларды алуды, тұрақты жұмысқа орналасу және/немесе кәсіби тәжірибе алу үшін негізгі дағдыларды алу, сондай-ақ орта, кәсіби және академиялық білім алудың бар мүмкіндіктері туралы көріністі қамтиды.  Сонымен қатар, АУЭ мәдениетінің романтизациясы мен мифологиясын жоққа шығаруға, оның дәстүрлі емес діни және экстремистік бастамалармен немесе ұйымдармен қосылуына жол бермеуге, сондай-ақ өзара сенімсіздік, сатқындық, ашкөздік мәдениетінің, қылмыстық ортадағы нашақорлық бейнелерін нығайтуға және Қазақстанның құқық қорғау органдарымен бірлесіп әрекет ету арқылы олардың кінәсін ішінара өтеу мүмкіндігіне бағытталған шаралар кешенін жүргізу қажет. | 2025 жыл – 30 000 мың тг;  2026 жыл – 30 000 мың тг; | 1 орта мерзімді грант | **Мақсатты индикатор:**  1) қолдаусыз ұқсас топпен салыстырғанда жобаға қатысушылар арасында қайталанатын құқық бұзушылық деңгейін **15%-ға** төмендету;  2) жобаға қатысушыларды жұмысқа орналастыру (жұмысбастылығын қамтамасыз ету) және/немесе кәсіптік біліммен (оқытумен) қамту – **кемінде 80 %;**  3) қоғамдық пайдалы іс-шараларға (мысалы, сенбіліктер, қоғамдық іс-шаралар, волонтерлік) қатысатын жобаға қатысушылардың үлесі – **кемінде 50 %;**  4) әлеуметтік бейімделудің жоғары деңгейін көрсететін қатысушылар үлесінің артуы (психологиялық тестілер бойынша) – **кемінде 70 %**;  5) қатысушыларды тұлғалық даму, күйзеліс және жанжалдарды басқару дағдылары бойынша тренингтермен қамту – **кемінде 80 %**;  6) қатысушылардың **50%-ы** мамандардан немесе волонтерлерден ұзақ мерзімді қолдау алатын тәлімгерлік жүйесін құру;  7) жұмысқа орналасу және әлеуметтік өмір перспективаларының жақсаруы туралы мәлімделген жоба қатысушыларының үлесі (сауалнама нәтижелері бойынша) –**кемінде 75 %;**  8) жобаға қатысушыларды қолдау мақсатында жұмыс берушілермен, оқу орындарымен және ҮЕҰ-мен кемінде **20** шарт жасасу;  9) жастарды оңалтудың маңыздылығы туралы ақпараттық науқанды қамту – **кемінде 500 мың адам**;  10) жоба шеңберінде қажетті медициналық-психологиялық консультация/қызметтер алған қатысушылардың үлесі **кемінде 90%**;  11) жоба шеңберінде тұрғын үй, жұмыспен қамту, білім беру және т.б. мәселелер бойынша мемлекеттік қолдау шаралары бойынша қажетті консультациялар алған қатысушылардың үлесі **кемінде 90 %**;  12) жоба шеңберінде қолдау алғаннан кейін мемлекеттік және әлеуметтік қызметтерге сенімнің артқанын атап өткен қатысушылардың үлесі **кемінде 70%**. |  |
| 4. | Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау | Ойынқұмарлықтың (лудоманияның) алдын-алу бойынша шаралар кешені | Лудомания - құмар ойындарға тәуелділік. Ол құмар ойындарға қайталанатын, нашар бақыланатын ниеттен көрінеді, бұл жақын адамдармен қарым-қатынасқа, жұмыс пен қаржылық жағдайға жойқын әсер етеді.  Жастардың құмар ойындар мен компьютерлік ойындарға тәуелділігі қоғам мен жалпы мемлекет алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  Қазіргі кезеңде әрбір қазақстандықтың санасын жаңғырту үшін түсінікті, үлкендердің де, жас ұрпақтың да жүрегінен орын табатын ортақ идеологиялар талап етіледі.  Салауатты ұрпақты қалыптастыру науқандар, психологпен дәріс және әңгімелесу өткізу, мемлекеттік органдарға сенім арту арқылы жүзеге асады.  Осыған байланысты аталған бағытты дамыту үшін жүйелі және жоспарлы жұмыс қажет. | 2025ж. -  50 000 мың.тг;  2026 ж. -  50 000 мың тг;  2027 ж. -  50 000 мың тг | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикаторлар :**  1) **жыл сайын кемінде 10 мың** жасты қамтитын ойынға тәуелділіктің алдын алуға бағытталған іс-шараларды (тренингтер, лекциялар, тренингтер, семинарлар және т.б.) ұйымдастыру және өткізу;  2) білім беру ұйымдарында, ювеналдық полиция органдарында арнайы есепте тұрған жасөспірімдер мен ұйымдаспаған жастар арасынан қамтылған жоба аудиториясының үлесі –**кемінде 1/4 бөлігі**;  3) қазіргі заманғы дағдыларды, диагностикалық әдістерді және ойынға тәуелді және/немесе зардап шегетін адамдармен мақсатты жұмысты меңгеру мақсатында жастар ресурстық орталықтарының, білім беру ұйымдарының психологтарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру – **кемінде 100 адам**;  4) жастар мен халықты ойынға тәуелділікке қарсы күресте қолдау көрсететін консультанттардың тұрақты желісін құру – **жыл сайын кемінде 1 мың** консультация беру.  5) **жалпы кемінде 200** адамды қамтыған жастар арасында лудоманияға тәуелділіктің және басқа да заманауи сын-қатерлердің алдын алуға арналған Орталық Азия/ТМД елдерінің жастар көшбасшыларының қатысуымен 1 халықаралық форум/конференция ұйымдастыру және өткізу (2026 ж.);  6) ақпараттық материалдармен жалпы қамту (бейне форматтағы әлеуметтік жарнама) –**кемінде 500,0 мың қаралым**;  7) қатысушылар жасаған құмар ойынға тәуелділіктің алдын алуға бағытталған жастар бастамаларының саны – **жыл сайын кемінде 10**;  8) **жыл сайын кемінде 10 мың** пайдаланушыны қамтитын қолдау және оңалту орталықтарының байланыстары туралы деректер мен басқа да қажетті ақпаратты қамтитын құмар ойынға тәуелділік деңгейін өзін-өзі диагностикалауға арналған мобильді қосымшаны/онлайн платформаны іске қосу және ілгерілету;  9) жоба идеяларын ілгерілету үшін ұлттық және халықаралық ҮЕҰ және оқу орындарымен **кемінде 20** әріптестік келісімін жасасу;  10) лудоманияға, құмар ойынға тәуелділікке төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру үшін мәдениет, спорт, білім беру, бизнес, қоғамдық-саяси қызмет салаларындағы медиялық тұлғалардан тұратын қоғамдық пікір көшбасшыларын тарту - **жыл сайын кемінде 10** адам;  11) құмар ойынға тәуелділіктің алдын алу бойынша білімі мен дағдыларын көрсететін қатысушылардың үлесі (тест арқылы бағалау) – **жыл сайын кемінде 70 %**;  12) лудоманияға тәуелділіктің және құмар ойындарға қатысудың тәуекелдері мен жағымсыз салдары туралы хабардар жобаға қатысушылардың үлесі (сауалнама нәтижелері бойынша) – **жыл сайын кемінде 70;**   1. іске асыруды ресурстық қолдауды қамтамасыз ету үшін жалпыға бірдей дауыс беру арқылы кемінде 10 үздік жобаны таңдай отырып, жыл сайын жастардан кемінде 100 идея мен ұсыныстар жинағын (конкурс) ұйымдастыру. | Жиһазбен бірге кемінде 80 ш.м кеңсе немесе жалға алынған үй-жайдың болуы;  компьютерлер кемінде 3 дана, ақ-қара принтер 1 дана, фотокамера 1 дана, бейнекамера 1 дана;  жергілікті және қалааралық байланысы бар телефон нөмірі |
| 5. | Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау | Жастар арасында нашақорлық пен есірткі қылмысының алдын алу | Нашақорлық - бұл психикалық, кейде соматикалық бұзылулармен бірге жүретін есірткіні қолдануға патологиялық құштарлықпен сипатталатын жағдай. Республикалық психикалық денсаулық ғылыми орталығының мәліметтері бойынша, оңалту орталықтарында нашақорлықпен ауыратын науқастардың 76%-ы синтетикалық есірткіні тұтынушылар болып табылады, олар алғаш қолданған кезден бастап толеранттылық пен тәуелділікті тудырады. Тәуелсіз зерттеулер деректеріне сүйенсек, Қазақстанда әрбір 5 жас есірткіні қолданып көрген. Бірқатар тәуелсіз сарапшылар мен сарапшылар есірткінің қолжетімділігі мен жүйелі профилактиканың жоқтығынан Қазақстан жастары арасында нашақорлар саны өсетінін алға тартады. Нашақорлықтың күрт өсуінің негізгі факторлары: 1) тәуелділікті стигматизациялау және көмекке жүгінуден бас тарту; 2) интернетте дәрілік препараттарды жарнамалаудың кең таралуы; 3) алдын алудың және жүйелі жұмыстың заманауи құралдарының болмауы. | 2025 ж. -  50 000 мың тг;  2026 ж. -  50 000 мың тг;  2027 ж. -  50 000 мың тг | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикаторлар:**  1) білім беру ұйымдарында, ювеналдық полиция органдарында арнайы есепте тұрған ұйымдаспаған жастар мен жасөспірімдер арасынан жоба аудиториясының үлесі – **жыл сайын кемінде 1 мың адам**;  2) нашақорлықтың алдын алуға бағытталған іс-шараларды (тренингтер, лекциялар, насихаттар, рейдтер және т.б.) ұйымдастыру және өткізу, **кемінде 10 мың** жасты қамту;  3) ҮЕҰ, республикалық жастар ұйымдары, сарапшылар қоғамдастығы өкілдерін, медиа тұлғаларды, белгiлi мәдениет, спорт өкiлдерiн және кәсiпкерлердi қоса отырып, жастардың есiрткiге қарсы ұлттық қозғалысын құру және iлгерiлету;  4) **жалпы саны кемінде 10 мың** адамды құрайтын жастар арасында нашақорлықтың алдын алуға бағытталған фронт-офистер форматында жобаның республикалық және 20 өңірлік өкілдіктерінің жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру;  5) вирустық есірткі туралы контентті анықтау және бұғаттау үшін интернет кеңістігін тұрақты мониторингілеудің цифрлық алгоритмін пайдалану – **жыл сайын кемінде 30%** бұғаттай отырып кемінде 10 мың фактіні анықтау;  6) 2025 жылы **жалпы саны кемінде 200** адамды құрайтын жастар арасында мемлекеттік жастар саясаты саласында және нашақорлықтың, басқа да заманауи сын-қатерлердің алдын алуға арналған елдердің шетелдік жастар көшбасшыларының және халықаралық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен **1** халықаралық форум/конференция ұйымдастыру және өткізу;  7) қазіргі заманғы дағдыларды, диагностикалық әдістерді және тәуекел тобындағы тұлғалармен мақсатты жұмысты меңгеру мақсатында жастар ресурстық орталықтарының, білім беру ұйымдарының психологтарын, дәрігерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру – **кемінде 50 адам**;  8) ақпараттық материалдармен жалпы қамту (бейне форматтағы әлеуметтік жарнама) –**кемінде 500,0 мың** қаралым;  9) жоба идеяларын ілгерілету үшін ұлттық және халықаралық ҮЕҰ-мен және оқу орындарымен **кемінде 20** әріптестік туралы келісім жасасу;  10) нашақорлықтың тәуекелдері мен теріс салдары туралы хабардар жобаға қатысушылардың үлесі (сауалнама **нәтижелері бойынша) – жыл сайын кемінде 70%.** | Жиһазбен бірге кемінде 80 ш.м кеңсе немесе жалға алынған үй-жайдың болуы;  компьютерлер кемінде 3 дана, ақ-қара принтер 1 дана, фотокамера 1 дана, бейнекамера 1 дана; |
| 6. | Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау | Жас ұрпаққа азаматтық-патриоттық тәрбие беру іс-шараларын өткізу | Өскелең ұрпаққа азаматтық-патриоттық тәрбие беру мәселесі әрбір ата-ананың, қоғамның, жалпы мемлекеттің алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  Қазіргі кезеңде әрбір қазақстандықтың санасын жаңғырту үшін түсінікті, үлкендердің де, жас ұрпақтың да жүрегінен орын алатын ортақ идеологиялар талап етіледі.  Патриоттық сезімді қалыптастыру патриоттық акциялар мен байқаулар жүйесі, қоғамдық-саяси, ұлттық-мәдени, мемлекеттік мерекелер өткізу, әскери-патриоттық клубтардың жұмысы арқылы жүзеге асырылады.  Осыған байланысты аталған бағытты дамыту үшін жүйелі және жоспарлы жұмыс қажет. | 2025 жыл -  50 000 мың тг;  2026 жыл -  50 000 мың тг;  2027 жыл -  50 000 мың тг | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикаторлар :**  1) **жалпы саны кемінде 200 адамды қамтитын** мемлекеттік жастар саясаты саласында, сондай-ақжастарды азаматтық-патриоттық тәрбиелеу мәселелеріне арналған Түркі мемлекеттерінің шетелдік жас көшбасшыларының қатысуымен 1 халықаралық форум/байқау/конференция ұйымдастыру және өткізу;  2) жалпы саны кемінде **1 мың адамды қамтыған** жастардың азаматтық-патриоттық санасын көтеруге бағытталған еліміздің **20** өңірінен келген делегацияның қатысуымен **3** республикалық форум/фестиваль/байқау ұйымдастыру және өткізу;  3) **кемінде 100 мың** адамды қамти отырып жастар арасында ұлттық тарих пен мәдениетті танымал ету үшін кем дегенде **10** цифрлық бастаманы (VR турлары, геймификация, мобильді қосымшалар, виртуалды мұражай немесе онлайн экскурсиялар, онлайн платформалар, YouTube, TikTok және Instagram-дағы тақырыптық контент және т.б.) іске қосу;  4) жоба шеңберінде жастарды қоғамдық пайдалы қызметке, волонтерлікке, қайырымдылыққа және басқа да қоғамдық іс-шараларға тарту деңгейі –**кемінде 50** **мың**;  5) көрнекті тарихи тұлғалардың мерейтойларына, ұлттық және мемлекеттік мерекелерге арналған бірегей жастар патриоттық іс-шараларын өткізу – жыл сайын **кемінде 10**;  6) іске асыруды ресурстық қолдауды қамтамасыз ету үшін жалпыға бірдей дауыс беру арқылы **кемінде 10** үздік жобаны таңдай отырып, жыл сайын патриотизмді және азаматтық белсенділікті дамыту мақсатында жастардан кемінде **100** идея мен ұсыныстар жинағын (конкурс) ұйымдастыру;  7) мемлекеттік рәміздерді (Конституцияны, Туды, Елтаңбаны, Әнұранды) құрметтейтін жастардың үлесі (сауалнама нәтижелері бойынша) – **кемінде 70 %**;  8) ұлттық институттарға (әскерге, мемлекеттік органдарға, қоғамдық ұйымдарға) сенім білдіретін жастардың үлесі (сауалнама нәтижелері бойынша) – **кемінде 70%**. | - мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқулықтар  - азаматтарды патриоттық және рухани-адамгершілікке тәрбиелеу мәселелері бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі білім беру бағдарламалары;  - **кем дегенде 3** аймақта учаскелердің немесе үй-жайлардың болуы |
| 7. | Отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу | Отбасын қолдау орталықтары үшін онлайн психологиялық қызметті ұйымдастыру | Ағымдағы жылғы 16 маусымда «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдер құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (№ 72-VIII ҚРЗ) және «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне әйелдер құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңдары күшіне енді (№ 73-VIII ҚРЗ) (бұдан әрі – заңдар).  Мәдениет және ақпарат министрлігі мемлекеттік отбасы саясаты саласындағы уәкілетті орган ретінде заңмен айқындалған.  Заңдарды іске асыру үшін Министрлік отбасын қолдау орталықтарының қызметін жүзеге асыру қағидаларын (МАМ-ның 2024 жылғы 14 маусымдағы №256 бұйрығы) әзірледі, соған сәйкес Министрлік отбасын қолдау орталықтарының (бұдан әрі-ОҚО) қызметін үйлестіруді және әдістемелік басшылықты қамтамасыз етеді.  ОҚО мемлекеттік отбасылық саясат шараларын, оның ішінде неке мен отбасын сақтау, отбасылық жанжалдарды шешу, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу шараларын іске асырады, өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарды (отбасыларды) қолдаумен қамту жөніндегі жұмысты үйлестіреді. Бүгінгі таңда олардың саны 48, 2027 жылға дейін олардың санын 200-ге дейін жеткізу жоспарлануда.  Егер өткен жылы ОҚО-да 100 мыңнан астам консультация берілсе, онда жыл басынан бері (қаңтар-қыркүйек) консультациялар саны үш есеге, 100 мыңнан 300 мыңға дейін өсті. Бұл орталықтардың қызметтеріне сұраныстың артуы және олардың халық үшін өзектілігі туралы айтады.  Мұндай өсу орталықтардың әртүрлі бағыттар бойынша кеңес алуды қажет ететін азаматтар үшін маңызды ресурсқа айналғанын көрсетеді.  Халықтың сұранысын ескере отырып, онлайн психологиялық қызметтерді ұйымдастыру, сондай-ақ қолдау көрсетілген отбасылар үшін психологиялық тренингтер өткізу және Отбасын қолдау орталықтарында жұмыс істейтін психологтардың біліктілігін арттыру бойынша қажетті шараларды тұрақты негізде жүргізу ұсынылады. | 2025 жыл -  50 000 мың.тг.;  2026 жыл -  50 000 мың.тг.;  2027 жыл -  50 000 мың.тг.; | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикатор:**  1. Қызметтерге қанағаттану деңгейі кемінде 85% (клиенттердің сауалнамалары арқылы бағалау).  2. Клиенттердің кем дегенде 20% - ы консультациялардан кейін отбасылық қатынастардың ұзақ мерзімді жақсарғанын хабарлайды (6 айдан кейін сауалнамалар арқылы бағалау).  3. Жаңа әдістемелерді енгізе отырып, жыл сайын кемінде 50 психологтың біліктілігін арттыру.  4. Ақпараттық қамту - 2 млн.  **Күтілетін нәтиже:**  1) әртүрлі өмірлік жағдайлар бойынша отбасыларға онлайн психологиялық кеңес беру.  Көрсетілетін қызметтердің сапасын және клиенттердің қанағаттану деңгейін ай сайынғы бағалау.  2) отбасын қолдау орталықтары психологтарының кәсіби құзыреттерін арттыру.  3) отбасылар мен отбасын қолдау орталықтарының қызметкерлері үшін бірқатар іс-шаралар (тренингтер, дөңгелек үстелдер, коучинг-сессиялар) өткізу.  4) Отбасын қолдау орталықтары базасында білікті тренерлерді тарта отырып, некеге тұрған ерлі-зайыптыларға арналған оқыту курстарын іске қосу;  5) отбасын қолдау орталықтарының қызметі туралы халықтың хабардар болуын арттыру мақсатында ақпараттық-түсіндіру жұмысы. | Жеке немесе жалға берілетін үй - жайдың кемінде 3 өңірде болуы; конференц-залдар, ноутбуктер немесе стационарлық компьютерлер кемінде 3, қара-ақ принтерлер кемінде 2, түрлі-түсті принтер-1, қалааралық немесе қалалық байланыс үшін нөмірі бар телефон-кемінде 2 |
| 8. | Отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу | Медиада ілгерілету арқылы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және профилактикасы | Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасы Қазақстан Республикасында 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасын іске асырудың негізгі тәсілдерінің бірі болып айқындалды *(ҚР Президентінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 384 Жарлығы).*  БАҚ, әлеуметтік желілер, әлеуметтік жарнама арқылы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша мемлекеттің қолданыстағы шаралары туралы халықтың жалпы хабардар болуын арттыру міндеті қойылды.  Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі саясатты қайта қарау, әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі шараларды заңнамалық күшейту, сондай-ақ отбасылық құндылықтарды ілгерілету жөніндегі жол картасында *(Премьер-Министрдің орынбасары Т. Дүйсенова 2023 жылғы 28 тамызда бекіткен № 16-14/04-591//23-01-7.3 (2.24-тармақ)* ақпараттық-түсіндіру жұмысы жеке тарау ретінде қарастырылған. Аталған бағыттағы жұмысты күшейту қажет.  «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдер құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен (2024 жылғы 15 сәуірдегі № 72-VIII ҚРЗ) тұрмыстық зорлық-зомбылық саласындағы құқық бұзушылықтар үшін жазалар күшейтілді.  Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің ақпараты бойынша 2017 жылдан бастап отбасылық-тұрмыстық саладағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тіркеу динамикасы келесідей. 2017-2020 жылдар кезеңінде қылмыстық құқық бұзушылықтар санының артуы байқалады (2017 – 446, 2018 – 919, 2019 – 1055, 2020 – 1073); 2021-2023 жылдар кезеңінде қылмыстық құқық бұзушылықтар санының азаюы байқалады (2021 – 1047, 2022 – 942, 2023 – 923).  Сонымен қатар, ресми статистика бұл мәселенің толық бейнесін бермейді.  «Қазақстан Республикасында отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл туралы» ұлттық баяндаманың деректері бойынша (2023 жыл) «Біздің елімізде отбасындағы зорлық-зомбылық (отбасылық-тұрмыстық немесе тұрмыстық зорлық-зомбылық деп аталады) проблемасы бар ма» деген сұраққа респонденттердің 74,0%-ы «иә, көбінесе әйелдерге қатысты» деп жауап берді.  Отбасындағы зорлық-зомбылықтың негізгі себептері зиянды әдеттер (алкоголизм, нашақорлық, құмар ойындар) – 55,3%, әлеуметтік-экономикалық сипаттағы проблемалар – 47,6%, тұрақты табыстың болмауы (агрессорда) – 29,2%.  Қоғамда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және профилактикасы бойынша кең ақпараттық жұмыс жүргізу отбасылардағы зорлық-зомбылық фактілерін азайтуға және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға айтарлықтай әсер етеді. | 2025 жыл -  50 000 мың.тг.;  2026 жыл -  50 000 мың.тг.;  2027 жыл -  50 000 мың.тг.; | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикатор:**  1.Халықты ақпараттық қамту-кемінде 2 млн (оның ішінде көріністер, лайктар, пікірлер, репост).  Әрбір жарияланым кем дегенде 1000 лайк пен 500 комментарий жинауы тиіс (боттар емес, тірі адамдар).  2. Оқыту материалдары ретінде пайдаланылған кемінде 30 табысты кейс (Жетістік тарихы) өткізу.  3. Қатысушылардың зорлық-зомбылықты болдырмау әдістері туралы хабардар болу деңгейі (сауалнама қорытындылары бойынша кемінде 80%).  **Күтілетін нәтиже:**  1) Құзыретті сарапшыларды, белгілі тұлғаларды тарта отырып, өңірлік және республикалық БАҚ-та және әлеуметтік желілерде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, буллинг, харассменттің алдын алу және оған мүлдем төзбеушілік мәселелері бойынша түрлі форматтағы медиа-өнімдерді (посттар, инфографика, бейнероликтер, подкасттар және т. б.) дайындау және ілгерілету;  2) отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, буллингтің, харассменттің профилактикасы және алдын алу мәселелерін ілгерілету үшін әлеуметтік желілерде таргеттік жарнама жұмысын ұйымдастыру және жүргізу;  3) медиа-материалдарды әзірлеуге креативті индустрия мамандарын, медиа-менеджерлерді тарту;  4) ақпараттық-түсіндіру жұмыстарына медиа тұлғаларды, әсер етуші блогерлерді, отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, буллингтің, харассменттің профилактикасы саласындағы сарапшыларды және т. б. тарту.  5) медиа-өнімдерді дайындау кезінде әрбір мақсатты аудиторияның мүдделерін ескеру қажет *(мысалы, әйелдер аудиториясы үшін – тұрмыстық зорлық-зомбылық дегеніміз не, алғашқы белгілерді қалай тануға болады, оны қалай болдырмауға болады және зорлық-зомбылық жағдайында өзіңізді қалай қорғауға болады. Онда қыздар маманнан кеңес ала алады және зорлық-зомбылық кезінде заң көмегін таба алады. Сенімділік және өзін-өзі қорғау дағдылары және басқалар. Ерлер үшін-әйелге деген құрмет. Зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін эмоционалды бақылау және қақтығыстарды басқару дағдылары қарым-қатынас және басқалар.)*  Жалпы, ақпараттық материалдардың мазмұны тұрмыстық зорлық-зомбылыққа, буллингке, харассментке ықпал ететін негізгі себептерді ескеруі керек.  Жобаның тұрақтылығы үшін тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, буллингтің, харассменттің алдын алуға бағытталған ақпараттық науқанды өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулық әзірлеу ұсынылады. | Жеке немесе жалға берілетін үй-жайдың кемінде 3 өңірде болуы; ноутбуктер немесе стационарлық компьютерлер кемінде 3, қара-ақ принтерлер кемінде 2, түсті принтер-1 |
| 9. | Отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу | Отбасылық және дәстүрлі құндылықтарды насихаттау, ата-аналардың бала тәрбиесіне жауапкершілігін арттыру жөніндегі шаралар кешені | Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасында *(ҚР Президентінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 384 Жарлығы)* саналы ата-ана мен жұмылған әке болудың негізгі тәсілдері көрсетілген.  Аталған шаралар балалар мен ата-аналардың эмоционалды байланыстарын нығайтуға және балаларды тәрбиелеудегі әкенің рөлін күшейтуге, жалғыз ата-анадан тұратын отбасы санын азайтуға ықпал етеді.  Тұжырымдамаға сәйкес Қазақстан Республикасында отбасы саясатын іске асыру отбасының жауапкершілігі, баланың (балалардың) жеке басын тәрбиелеу, білім беру және дамыту және отбасының әрбір мүшесінің денсаулығын сақтау үшін екі ата-ананың ортақ және бірдей жауапкершілігі қағидаттарында жүзеге асырылатын болады.  Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2024 жылғы 2 қыркүйектегі «Әділ Қазақстан: Заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм» атты Қазақстан халқына Жолдауында *мемлекет пен ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу үшін ортақ жауапкершілігін атап өтті.*  Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың Ұлттық құрылтай отырысында берген хаттамалық тапсырмасына сәйкес *(2024 жылғы 15 наурыздағы 3.13 т. №24-01-11. 1)* Мәдениет және ақпарат министрлігі дәстүрлі отбасылық құндылықтарды дәйекті түрде дамыту жөніндегі жұмысты жалғастыруы қажет;  ҚР Президенті Әкімшілігі Басшысының 2024 жылғы 12 шілдедегі № 24-32-34. 179 қарарына сәйкес Министрлікке отбасы және неке институтын сақтау және нығайту жөнінде шаралар кешенін қабылдау тапсырылды.  Осыған байланысты «Отбасылық және дәстүрлі құндылықтарды насихаттау, ата-аналардың бала тәрбиесі үшін жауапкершілігін арттыру жөніндегі шаралар кешені» гранттық жобасы ұсынылады.  Сондай ақ қазіргі уақытта отбасы саясаты саласында мынадай проблемалық мәселелер бар:  - Жаһандану процестері отбасы институты мен дәстүрлі құндылықтардың дамуына тікелей әсер етеді.  - Соңғы жылдары "азаматтық неке" танымал бола бастады. Сондай-ақ, қазақстандық қоғамда ерте некеге тұру жағдайлары жиі кездеседі.  - Саналы ата-ана мен жұмылған әке болуды қалыптастыру мәселесі сиқяты бірқатар проблемалар байқалады;  - Балалар суицидінің, жүктілікті, оның ішінде кәмелетке толмағандар арасында жасанды тоқтату жағдайларының таралуы;  - Әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық;  - Көптеген ата-аналар ата-ана тәрбиесінде жеткілікті білім мен дағдылардың болмауына байланысты (ата-ана құзыретінің болмауы) балаларды тәрбиелеуге тиісті көңіл бөлмейді, олармен сенімді қарым-қатынас орнатуды білмейді | 2025 жыл -  50 000 мың.тг.;  2026 жыл -  50 000 мың.тг.;  2027 жыл -  50 000 мың.тг.; | 1 ұзақ мерзімді грант | **Нысаналы индикатор:**  1. Ақпараттық қамту - 2 млн;  2. Білім беру бағдарламаларына қатысатын ата-аналардың кем дегенде 40% - ы саналы ата-аналықты практикада қолдана бастайды (сауалнамалар арқылы бағалау).  **Күтілетін нәтиже:**  1) отбасылық және дәстүрлі құндылықтарды насихаттауға, ата-аналардың бала тәрбиесі үшін жауапкершілігін арттыруға бағытталған іс-шараларды (кездесулер, форумдар, семинар-тренингтер, конкурстар және т.б.) ұйымдастыру.  2) Халықаралық отбасы күнін, Аналар күнін, Әкелер күнін, Қазақстандағы Отбасы күнін, балаларды қорғау күнін мерекелеу жөніндегі іс-шараларды өткізу.  3) дәстүрлі отбасылық құндылықтар, ата-аналардың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыру мәселелері бойынша әртүрлі форматтағы медиа-өнімдерді (посттар, инфографика бейнероликтер, подкасттар және т.б.) дайындау және ілгерілету,.  4) бала тәрбиесі бойынша үздік халықараралық және ұлттық практикаларды жинақтау және ата-аналарды тұрақты ақпараттандыру және оқыту үшін платформа құру мақсатында «Ата-аналар академиясын» құру;  5) ата-аналар арасында түрлі проблемалық мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстары;  6) ата-аналар қауымдастығымен өзара іс-қимыл, ата-аналар қауымдастығын дамыту және ілгерілету.  7) 3 жыл бойы еліміздің 10 жоғары оқу орнында, колледжінде отбасылық өмірге дайындық бағдарламасын енгізу, одан әрі барлық жоғары оқу орындарында енгізу үшін әдіснамалық базаны дайындау. Тәжірибелі психолог-тренерлердің пулын қалыптастыру.  8) отбасын жоспарлау бойынша некеге тұратын жұптарға арналған бейнероликтер әзірлеу. | 3 өңірден кем емес жеке немесе жалға берілетін үй-жайдың; отбасын қолдау орталықтары қызметкерлерінің біліктілігін жүйелі негізде арттыруға арналған конференц-залдардың болуы. Проектор-1, ноутбуктер немесе стационарлық компьютерлер кемінде 5, ақ-қара принтерлер кемінде 2, түсті принтер-1, қалааралық немесе қалалық байланыс үшін нөмірі бар стационарлық телефон – жоба жетекшісі мен қызметкер үшін кемінде 2 |
|  | **БАРЛЫҒЫ 2025 жыл** | |  | **410 230** |  |  |  |
|  | **БАРЛЫҒЫ 2026 жыл** | |  | **410 177** |  |  |  |
|  | **БАРЛЫҒЫ 2027 жыл** | |  | **380 121** |  |  |  |