**Оид ба саноат**

Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї 10,4 млрд. сомониро ташкил намуда, суръати афзоиши он нисбат ба њамин давраи соли гузашта ба 16,9 фоиз, аз љумла дар соњаи саноати истихрољ 2,3 млрд. сомонї (19,7 фоиз), соњаи саноати коркард ба 5,9 млрд. сомонї (22,2 фоиз) ва истењсол ва таќсими нерўи барќ, газ, гармї ва обтаъминкунї ба 2,3 млрд. сомонї (4,0 фоиз) баробар гардид.

**Њаљми номиналї ва рушди воќеии саноат**

**дар нимсолаи якуми солњои 2014-2018**

 Дар давраи њисоботї њиссаи саноати коркард дар њаљми умумии истењсоли мањсулоти саноатї 56,6 фоиз, саноати истихрољ 21,7 фоиз ва истењсол ва таќсими нерўи барќ, газ ва обтаъминкунї 21,7 фоизро ташкил намуд.

**Рушди зерсоњањои саноат дар** **нимсолаи якуми**

 **солњои 2014-2018 (бо фоиз)**

**Тамоюли нишондињандањои зерсоњањои саноати коркард дар нимсолаи якуми соли 2018 (бо фоиз)**



Аз 162 намуд муњимтарин мањсулоти саноатии дар љумњурї истењсолшаванда, њаљми истењсоли 116 номгўи он (71,6 фоиз), аз љумла бозичањои кўдакона (30 маротиба), халтањои полипропиленї барои бастабандии ашёи хом (6,9 маротиба), тахтањои асбестї (6,8 маротиба), ширеш (5,1 маротиба), консервањои гўштию растанињо (4,9 маротиба), мањсулоти нашриётї (4 маротиба), клинкер (3,8 маротиба), сачоќњои намнок (3,4 маротиба), собуни хољагї (3,4 маротиба), сарпўшаки зарфњои шишагин (3,2 маротиба), зарфи рехташудаи алюминий (3,1 маротиба), нахи пахта (2,8 маротиба), мазут (2,5 маротиба), профилњои пластикї (2,4 маротиба), муњр ва сика (2,1 маротиба), бензин (84,5 фоиз), пеноблок (63,5 фоиз), семент (53 фоиз), ќубурњои металлї (44,5 фоиз), ќолин ва маснуоти ќолинї (33,6 фоиз), мањсулот аз чуб (32,8 фоиз), гаљ санг (31,5 фоиз), мебел (23,9 фоиз), нўшокињои беспирт (17,4 фоиз) ва мањсулоти ќаннодї (13,3 фоиз) нисбат ба њамин давраи соли гузашта афзоиш ёфт.

Њамзамон 8 номгўї моле, ки дар њамин давари соли гузашта истењсол нагардида буданд (4,9 фоиз), аз љумла шампан, калтсид, криолит, фториди алюминий, коагулянт, маводи нарми бомпўш, симоб ва мошинњои кишоварзї истењсолашон ба роњ монда шудааст.

 **Истењсоли нерўи барќ.**

Дар нимсолаи якуми соли 2018 истењсоли нерўи барќ дар љумњурї 9500,1 млн. кВт. соатро ташкил кард, ки ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли гузашта 358,3 млн. кВт. соат зиёд буда, иљро 103,9 фоиз таъмин гардидааст.

Њамзамон истењсоли нерўи барќ дар љумњурї бо арзиши пулї 1678,0 млн. сомониро ташкил намуда, нисбат ба њамин давраи соли гузашта 103,0 фоиз таъмин гардидааст.

Дар давраи њисоботї истењсоли нерўи барќ дар љумњурї аз љониби барќистењсолкунандагони мустаќили кишвар чунин ба ќайд гирифта шудааст:

-дар ШСХК «Барќи Тољик» - 7662,1 млн. кВт. соат нерўи барќ истењсол шуд, ки ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли гузашта 69,0 млн. кВт. соат кам ва дар сатњи 99,1 фоиз таъмин гардидааст;

-дар ЉСК НБО «Сангтўда-1» - 1298,2 млн. кВт.соат нерўи барќ истењсол шуда ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли гузашта 348,3 млн. кВт. соат зиёд ва дар сатњи 136,7 фоиз таъмин гардидааст;

-дар ЉСК НБО «Сангтўда-2» - 444,3 млн. кВт. соат нерўи барќ истењсол шуда ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли гузашта 82,5 млн. кВт. соат зиёд ва дар сатњи 122,8 фоиз таъмин гардидааст;

-дар ЉСК «Помир-Энерљї»-95,5 млн. кВт. соат нерўи барќ истењсол шуда ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли гузашта 3,5 млн. кВт. соат кам ва дар сатњи 96,5 фоиз таъмин гардидааст.

Љамъоварии маблаѓи фурўши энергияи барќ аз муштариёни дохили ҷумҳурӣ тавассути ШСХК «Барқи Тоҷик» дар нимсолаи якуми соли љорї 1031,3 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 219,6 млн. сомонї ё 28,6 фоиз афзоиш ёфтааст.

Њаљми истењсоли энергияи гармї дар давраи ҳисоботї ба 332,2 ҳазор Гкал баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар њаљми 106,1 њазор Гкал зиёд ва дар сатњи ё 146,9 фоиз таъмин гардидааст.

**Оид ба масъалаи зимистонгузаронї**

Соли љорї аз љониби Вазорати рушди иќтисод ва савдо дар асоси банди 2 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2017, №586 «Дар бораи Наќшаи кори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар нимсолаи якуми соли 2018» лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сари ваќт омода намудани соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёти љумњурї барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоњу зимистони солњои 2018-2019» тањия ва бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 марти соли 2018, №147 ба тасвиб расидааст.

Љињати иљрои ќарори болозикр **а**з љониби 29 вазорату идорањо ва 17 маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеъи љумњурї љињати тайёрї ба давраи тирамоњу зимистони солњои 2018-2019 ситодњои фаврї таъсис ва наќшаи чорабинињо тасдиќ гардида, корњо дар ин самт идома доранд.

**Кишоварзї.**

Маљмўи мањсулоти кишоварзии љумњурї дар нимсолаи аввали соли 2018 аз рўи њамаи шаклњои хољагидорї 6,7 млрд. сомониро ташкил намуда, рушди воќеии он дар сатњи 8,5 фоиз таъмин гардид. Аз он љумла, соњаи растанипарварї ба 4,2 млрд. сомонї ва соњаи чорводорї 2,5 млрд. сомонї ва суръати афзоиши онњо мутаносибан ба 11,5 фоиз ва 3,7 фоиз баробар гардидааст.

**Њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва рушди он дар нимсолаи якуми солњои 2014-2018**



Дар шаш моњи соли 2018 дар њамаи шаклњои хољагидорї ѓалладонагињо 512,5 њазор тонна, картошка 217,4 њазор тонна, сабзавот 719,2 њазор тонна, аз љумла пиёз 401,4 њазор тонна, полезї 190,2 њазор тонна, меваљот 101,4 њазор тонна, ангур 1,8 њазор тонна истењсол шуд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта истењсоли картошка 53,1 фоиз, сабзавот 26,8 фоиз, аз љумла пиёз 32,5 фоиз, полезї 11,1 фоиз, мева 31,2 фоиз ва ангур 17,6 фоиз зиёд гардидааст.

Бо маќсади истифодаи самараноки заминњои обї дар хољагињои љамъоавї ва дењќонии љумњурї, инчунин мусоид омадани боду њаво барои кишту кор тибќи маълумоти оморї ба њолати 1 июни соли 2018 кишти зироатњои бањорї дар майдони 425,3 њазор гектар, аз љумла 101,8 њазор гектар ѓалладонагињо, 208,8 њазор гектар зироатњои техникї, 28,0 њазор гектар картошка, 37,8 њазор гектар сабзавот, 15,8 њазор гектар полезї, 23,5 њазор гектар зироатњои хўроки чорво ва 9,6 њазор гектар дигар намуди кишти зироатњои бањорї гузаронида шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта масоњати умумї 24,7 њазор гектар ё 6,2 фоиз зиёд буда, майдони кишти ѓалладонагињо 3,3 фоиз, зироатњои хўроки чорво 5,5 фоиз ва полезї 0,9 фоиз кам мебошад.

Дар давраи њисоботї корхонањои кишоварзї ва хољагињои дењќонии пахтакор дар масоњати 185724 гектар кишти пумбадона гузарониданд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 6,8 фоиз ё 11745 гектар зиёд мебошад, аз љумла, дар вилояти Хатлон 122590 гектар, вилояти Суѓд 56847 гектар ва ноњияњои тобеи љумњурї 6287 гектар.

**Масоњати кишти пахта барои њосили соли 2018** (гектар)

| **Номгўй** | **Соли 2018** | **Соли 2017** | **Суръати афзоиш** | **Фарќият +/-** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Майдониумумии кишти пахта | 185724 | 173979 | 106,8 | 11745 |
|  аз љумла:  |
| Вилояти Хатлон | 122590 | 119550 | 102,5 | 3040 |
| Вилояти Суѓд | 56847 | 50765 | 112,0 | 6082 |
|  НТЉ | 6287 | 3663 | 1,7 м | 2624 |

Дар давраи њисоботї бо маќсади самаранок ва оќилона истифода бурдани заминњои корами обї ва гирифтани ду ва ё зиёда њосил аз як замин аз тарафи хољагињои љамоавї ва дењќонии љумњурї баъд аз љамъоварии њосил дар масоњати 54744,5 гектар кишти такрории зироатњои кишоварзї гузаронида шуд, ки дар маљмўъ нисбат ба њамин давраи соли гузашта 1199 гектар ё 2,1 фоиз ва нисбат ба наќша 29,2 фоиз кам мебошад. Аз љумла, ѓалладонагињо бо назардошти љуворимакка барои дон 25096 гектар (дар њамин давраи соли гузашта 27042,5 гектар), зироатњои техникї 1663 гектар (1328 гектар), картошка 22,0 гектар (35,4 гектар), сабзавот 4581,5 гектар (3822 гектар), полезї 3094 гектар (2574 гектар) ва зироатњои хўроки чорво 20288 гектарро (21141 гектар) ташкил медињад.

 Яке аз роњњои баланд бардоштани иќтидори содиротии кишвар ин замина гузоштан ба бунёди боѓу токзорњои нав ба њисоб меравад. Њамзамон бањри иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2015, №793 «Дар бораи Барномаи рушди соњаи боѓу токпарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020» мувофиќи маълумоти оморї ба њолати 1 июни соли 2018 дар майдони 2416 гектар боѓу токзори нав бунёд карда шудааст. Аз майдони умумии боѓу токзорњои нав 2272 гектар боѓ, 142 гектарро токзор ташкил медињад, ки 2090 гектари он дар таллу теппањои бо намї таъмин бунёд карда шудааст.

 Тибќи маълумоти оморї ба њолати 1 июли соли 2018-ум 2310,4 њазор сар чорвои калон, аз љумла 1193,8 њазор сар модагов, 5731,9 њазор сар гўсфанду буз, 6031,9 њазор сар парранда ва 92,7 њазор сар асп парвариш шуда истодааст.

 Дар ин давра истењсоли мањсулоти чорводорї, аз љумла гўшт 70,3 њазор тонна, шир 354,2 њазор тонна, пилла 767,2 тонна ва пашм 4552,7 тонна истењсол шуд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта, истењсоли гўшт 3,4 фоиз, шир 2,2 фоиз ва пашм 2,2 фоиз афзоиш ёфтааст.

 Истењсоли тухм дар давраи њисоботї ба 167,1 млн. дона росонида шуд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 24 фоиз зиёд мебошад.

 Аз рўи маълумоти оморї ба њолати 1 июли соли 2018 истењсоли моњї ба 404,5 тонна расонида шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 2,4 фоиз зиёд мебошад.