1. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны үр дүн /2016 оны 4-р улирал/

Өрхийн сарын дундаж орлого

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 4-р улирлын судалгаагаар нэг өрхийн сарын дундаж орлого 914.9 мянган төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 21,2 (23%) мянган төгрөгөөр буурлаа

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаанд оны эхний 4 дүгээр улиралд давхардсан тоогоор 19 сумын 72 түүврийн нэгжээс нийт 624 өрхөөс шинэчлэгдсэн аргачлал зааврын дагуу, зөөврийн компьютер ашиглан түүвэр судалгааг хугацаанд нь явуулж ҮСХ-нд мэдээлж ирлээ.



Өрхийн сарын дундаж орлогыг авч үзвэл, мөнгөн орлогын эзлэх хувь 2016 оны 4 дүгээр Улиралд өмнөх оны мөн үеэс 1.3 пунктээр нэмэгдэж бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 0,6 пунк хувийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 0,7 пунктээр буурсан байна.

Нэг өрхийн сарын дундаж орлого 2016 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар хотод 973.9 мянган төгрөг хөдөөд 804.0 мянган төгрөг буюу хотынхны орлого хөдөөгийнхөөс 169.9 (21.1%) мянган төгрөгөөр их байна.



Өрхийн сарын дундаж орлогын бүтцийг хот, хөдөөгөөр авч үзвэл, мөнгөн орлогын эзлэх хувь хотод 95.7 хувь, хөдөөд 83.6 хувь, бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний эзлэх хувь хотод 3.9 хувь, хөдөөд 5.5 хувь, хувийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний эзлэх хувьхотод 0.4 хувь, хөдөөд 10.9 хувь байна.

Нэг өрхийн сарын дундаж орлогыг бүсчилж үзвэл, 2016 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод 1031.7 мянган төгрөг, Төвийн бүсэд 885.8 мянган төгрөг, Баруун бүсэд 858,1 мянган төгрөг, Хангайн бүсэд 786.1 мянган төгрөг, Зүүн бүсэд 727.7 мянган төгрөг байна.

Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого

Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 2016 оны 4 дүгээр улиралд 841.8 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 7.0 (0.8%) мянган төгрөгөөр буурлаа .Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого буурахад тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 15.2 (9.2%) мянган төгрөг, бусад орлого 5.2 (7.0%) мянган төгрөгөөр өссөн хэдий ч хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 19.9 (24.6%) мянган төгрөгөөр буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

Мөнгөн орлогын бүтцийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, 2016 оны 4 дүгээр улиралд улсын дунджаар цалин хөлсний орлогын эзлэх хувь 0.4 пункт, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлогын

эзлэх хувь 2.3 пунктээр буурч, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлогын эзлэх хувь1.9 пункт, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлогын эзлэх хувь 0.1 пункт, бусад орлогын эзлэх хувь 0.7 пунктээр нэмэгдсэн байна.

Өрхийг мөнгөн орлогоор нь бүлэглэн авч үзвэл, 2016 оны 4дүгээр улиралд 300.0 мянган төгрөгөөс доош орлоготой өрх хотод 8.5 хувь, хөдөөд 23.9 хувь, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх хотод 15.6хувь, хөдөөд 21.9 хувь, 500.0-700.0 мянган төгрөгийн орлоготой өрх хотод 19.6 хувь, хөдөөд 20.5 хувийг эзэлж байна. Харин 900.0 мянган төгрөгөөс дээш орлоготой өрх хотод 40.6 хувь, хөдөөд 22.2 хувийг эзэлж байна.



Сард дунджаар 300.0 мянган төгрөг хүртэлх мөнгөн орлоготой өрхийн дундаж орлогын бүтцийг авч үзвэл, цалин,хөлсний орлого 12.8 хувь, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 56.5 хувь, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 15.6 хувь, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 2.5 хувь, бусад орлого 12.6хувийг эзэлж байна

Сард дунджаар 500.0-700.0 мянган төгрөгийн мөнгөн орлоготой өрхийн дундаж орлогын бүтцийг авч үзвэл, цалин, хөлсний орлого 44.2 хувь, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 31.5 хувь, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 8.5хувь, хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 8.8 хувь, бусад орлого 7.0 хувийг эзэлж байна

Өрхийн сарын дундаж зарлага

Нэг өрхийн сарын дундаж зарлага 2016 оны 4 дүгээр улирлын судалгааны дүнгээр 971.1мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 25.2(2.7%) мянган төгрөгөөр нэмэгдлээ



Өрхийн сарын дундаж зарлагыг бүтцээр нь задалж, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 2016 оны 4 дүгээр улиралд мөнгөн зарлагын эзлэх хувь 1.7 пунктээр нэмэгдэж, бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 0.9 пункт, хувийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 0.8 пунктээр буурсан байна



Нэг өрхийн сарын дундаж зарлага 2016 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар хотод 1003.2 мянган төгрөг, хөдөөд 910.7 мянган төгрөг буюу хотынхны зарлага хөдөөгийнхнөөс 92.5 (10.2%) мянган төгрөгөөр их байна. Өрхийн сарын дундаж зарлагын бүтцийг хот, хөдөөгөөр авч үзвэл, мөнгөн зарлагын эзлэх хувь хотод 95.8 хувь, хөдөөд 85.6 хувь, бусдаас үнэгүй авсан хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний зарлагын эзлэх хувьхотод 3.8 хувь, хөдөөд 4.8 хувь, хувийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэхүүний зарлагын эзлэх хувь хотод 0.4 хувь, хөдөөд 9.6 хувь байна.

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага:

Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага 2016 оны 4 дүгээр улиралд 898.0 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 39.4 (4.6%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.Нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага нэмэгдэхэд хүнсний бус бараа, үйлчилгээний болон бусад зарлага 43.0 (6.9%) мянган төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлжээ.



Мөнгөн зарлагын бүтцийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, 2016 оны 4 дүгээр улиралд улсын дунджаар хүнсний бүтээгдэхүүний зарлагын эзлэх хувь1.4 пункт, бусдад өгсөн бэлэг, тусламжийн эзлэх хувь 0.2 пунктээр буурч, хүнсний бус бараа үйлчилгээний болон бусад зарлагын эзлэх хувь1.6 пунктээр нэмэгдсэн байна.



Өрхийг мөнгөн зарлагаар нь бүлэглэн авч үзвэл, 2016 оны 4 дүгээр улиралд 300.0 мянган төгрөгөөс доош зарлагатай өрх хотод 7.2 хувь, хөдөөд 18.5 хувь, 300.0-500.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх хотод 15.3хувь, хөдөөд 23.6 хувь, 500.0-700.0 мянган төгрөгийн зарлагатай өрх хотод 17.5 хувь, хөдөөд 16.4 хувийг эзэлж байна. Харин 900.0 мянган төгрөгөөс дээш зарлагатай өрх хотод 41.5 хувь, хөдөөд 28.6 хувийг эзэлж байна.

Сард дунджаар 300.0 мянган төгрөг хүртэлх мөнгөн зарлагатай өрхийн дундаж зарлагын бүтцийг авч үзвэл, хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага34.5 хувь, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 46.6хувь, бусад зарлага 16.9хувь, бусдад өгсөн бэлэг, тусламж 2.0 хувийг эзэлж байна.

Сард дунджаар 500.0-700.0 мянган төгрөгийн мөнгөн зарлагатай өрхийн дундаж зарлагын бүтцийг авч үзвэл, хүнсний бүтээгдэхүүний зарлага 30.7 хувь, хүнсний бус бараа, үйлчилгээний зарлага 55.1 хувь, бусад зарлага 12.4 хувь, бусдад өгсөн бэлэг, тусламж 1.8 хувийг эзэлж байна.

Хэрэглээний тэгш бус байдал Хүн амын хэрэглээний тэгш бус байдлыг тодорхойлох Жини коэффициент 2016 оны 4 дүгээр улиралд Төвийн бүсэд 0.359 болж, улсын дунджаас 0.01 нэгжээр их, Хангайн бүсэд 0.327, Баруун бүсэд 0.339, Улаанбаатар хотод 0.345, Зүүн бүсэд 0.347 болж, улсын дунджаас 0.002-0.022 нэгжээр бага байна.Улсын дунджаар Жини коэффициент нь өмнөх оны мөн үеэс 0.019 нэгжээр их байна



Орлогын ялгаатай бүлэг доторх болон бүлэг хоорондох тэгш бус байдлыг харуулах Тейлийн индекс 2016 оны 4 дүгээрулиралд 0.229 болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.039 нэгжээр их байна. Улсын хэмжээнд 2016 оны 4 дүгээр улиралд хамгийн ядуу бүлгийн хүн амын хэрэглээ нийт хэрэглээнд 7.6 хувийг, хамгийн чинээлэг бүлгийн хүн амын хэрэглээ 42.1 хувийг эзэлж байна. Энэ нь хүн амын хамгийн чинээлэг 20 хувийнхны хэрэглээний дундаж хэмжээ хамгийн ядуу 20 хувийнхнаас 5.5 дахин их байгааг харуулж байна.



Хамгийн ядуу бүлгийн хүн амын нэг хүнд сард ногдох дундаж хэрэглээ 2016 оны 4 дүгээр улиралд 107.2 мянган төгрөг, дундаж бүлгийн хүн амын нэг хүнд сард ногдох дундаж хэрэглээ 226.6 мянган төгрөг, хамгийн чинээлэг бүлгийн хүн амын нэг хүнд сард ногдох дундаж хэрэглээ 593.2 мянган төгрөг байна