**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және**

**Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекттік органдарындағы қызмет мәселелері бойынша**

**өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасына**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Құрылымдық элементі** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылатын редакция** | **Негіздеме** |
| **1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім)** | | | | |
|  | 145-бап | 145-бап. Өз бейнесiне құқық  1. Қандай да бiр адамның суреттiк бейнесiн оның келiсiмiнсiз, ал ол қайтыс болған жағдайда - мұрагерлерiнiң келiсiмiнсiз пайдалануға ешкiмнiң де құқығы жоқ.  2. Басқа адам бейнелеген бейнелеу туындыларын (сурет, фотосурет, кинофильм және басқалар) - бейнеленген адамның келiсiмiмен, ал ол қайтыс болғаннан кейiн оның балалары мен артында қалған жұбайының келiсiмiмен ғана жариялауға, қайта шығаруға және таратуға жол берiледi. Егер заң құжаттарында белгiленсе, не бейнеленген адам ақы алып кескiнделген болса, ондай келiсiм талап етiлмейдi. | 145-бап. Өз бейнесiне құқық  **Басқа адамның бейнесін (оның ішінде ол бейнеленген оның фотосуретін, сондай-ақ бейнежазбаны) пайдалануға және таратуға – осы адамның немесе оның заңды өкілдерінің, ал ол қайтыс болғаннан кейін егер оның мұрагерлері болса, олардың біреуінің келісімімен ғана жол беріледі. Мұндай келісім:**  **1) егер белгілі бір адам (адамдар) оның ішінде коммерциялық мақсаттарда немесе жеке мүддесіне пайданылатын бейненің негізгі объектісі болып табылатын жағдайды қоспағанда, адамның бейнесі еркін баруға арналған ашық орындарда және үй-жайларда, жалпы пайдалану орындарында немесе бұқаралық іс-шараларда (жиналыстарда, съездерде, конференцияларда, концерттерде, көрсетілімдерде, спорттық жарыстарда және осы сияқты іс-шараларда) өткізілетін түсірілім кезінде алынса;**  **2) егер адам ақы төлеп бейнеленсе;**  **3) заң актiлерiнде көзделген басқа да жағдайларда талап етілмейді.** | Азаматтық кодекстің  145-бабын жетілдіру, сондай-ақ қоғамдық орындардағы бейне түсірілімді басқа адамның бейнесін пайдалануға келісім талап етілмейтін жағдайларға жатқызу мақсатында. |
|  | 193-1-баптың  2-тармағының бірінші бөлігі | 193-1-бап. Стратегиялық объектілер  2. Стратегиялық объектілерге: магистральдық темір жол желілері; магистральдық құбырлары; ұлттық электр тораптары; магистральдық байланыс желілері; телерадио хабарларын тарату объектілері (телевизия және радио хабарларын таратудың жерүсті және жерсеріктік жүйелерінің өндірістік-технологиялық кешені); мұнайды қайта өңдеу өндірістері; қуаты кемінде 50 мегаватт энергия өндіруші объектілер; ұлттық почта тораптары; халықаралық әуежайлар; халықаралық маңызды мәртебесі бар теңіз порттары; әуе қозғалысын басқару жүйесінің аэронавигациялық құрылғылары; кемелердің қауіпсіз жүзуін реттейтін және оған кепілдік беретін құрылғылар мен навигациялық белгілер; атом энергиясын пайдаланатын объектілер; ғарыш саласының объектілері; су шаруашылығы құрылыстары; ортақ пайдаланудағы автомобиль жолдары; сондай-ақ меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары), меншігінде стратегиялық объектілер бар жеке және заңды тұлғалардың шешімдерін тікелей немесе жанама айқындауға немесе қабылдайтын шешімдеріне ықпал етуге мүмкіндігі бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары) жатқызылуы мүмкін. | 193-1-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде «ортақ пайдаланудағы автомобиль жолдары;» деген сөздерден кейін «**қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымының мүліктік кешені;**» деген сөздермен толықтырылсын. | Қорғаныстық-өнеркәсіп кешенінің барлық кәсіпорындарын стратегиялық объектілер тізбесіне қосудың орындылығын қарау ұсынылады, бұл мемлекеттің кәсіпорын иелерінің ауысуын бақылауына ықпал етеді. |
| **2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексі** | | | | |
|  | 51-баптың  1-1-тармағының бірінші бөлігінің жаңа  4-1) тармақшасы | 51-бап. Мемлекеттiк орман қоры жерiн орман шаруашылығын жүргiзуге байланысты емес мақсаттар үшiн басқа санаттардағы жерге ауыстыру және (немесе) мемлекеттiк орман қоры жерiн мемлекет мұқтажы үшін алып қою  1-1. Мемлекеттік орман қоры жерін орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерге ауыстыруға айрықша жағдайларда орман орналастыру және жерге орналастыру материалдары негізінде Қазақстан Республикасының орман және жер заңнамасының талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған кезде және:  ...  4-1) жоқ | 51-бап. Мемлекеттiк орман қоры жерiн орман шаруашылығын жүргiзуге байланысты емес мақсаттар үшiн басқа санаттардағы жерге ауыстыру және (немесе) мемлекеттiк орман қоры жерiн мемлекет мұқтажы үшін алып қою  1-1. Мемлекеттік орман қоры жерін орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерге ауыстыруға айрықша жағдайларда орман орналастыру және жерге орналастыру материалдары негізінде Қазақстан Республикасының орман және жер заңнамасының талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған кезде және:  ...  **4-1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының объектілерін ықтимал орналастырудың басқа жолдары болмаған кезде оларды салуға, жайластыруға, жұмыс істеуіне және қорғаныс мұқтажына;** | «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 39-бабының 5-тармағына сәйкес шекаралық аймақта Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен **өтеусіз**, **тұрақты пайдалануға** инженерлік-техникалық құрылыстар мен бөгеуіштерді, коммуникацияларды, өткізу пункттерін және Мемлекеттік шекара инфрақұрылымының өзге де объектілерін жайластыру мен күтіп-ұстауға **жер белдеулері (учаскелері) бөлінеді**.  Осы мақсатта, Жер кодексінің 122-бабы 2-тармағының  1) тармақшасына сәйкес, ықтимал орналастырудың басқа жолдары болмаған кезде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының объектілерін салу, жайластыру және олардың жұмыс істеуі, қорғаныс мұқтажы үшін босалқы жерлерге **ауыстыруға жол** **беріледі**.  Алайда, Орман кодексінің  51-бабының 1-1-тармағына сәйкес мемлекеттік орман қорының жерлерін ҚР Мемлекеттік шекарасы объектілерін салу, жайластыру және олардың жұмыс істеуі мақсаттары үшін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру көзделмеген.  Осының салдарынан шекара маңы инфрақұрылымы объектілерін жобалау және салу үшін мемлекеттік орман қоры аумағында орналасқан жер белдеулерін (учаскелерін) ресімдеуде қиындықтар туындайды.  Осыған байланысты Орман кодексінің 51-бабына осы толықтыруды енгізу ұсынылады. |
| **«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi туралы» 1995 жылғы 3 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 9-баптың  1-1) тармақшасы | 9-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң құқықтары  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне өзiне жүктелген мiндеттердi орындауы үшiн мынадай құқықтар берiледi:  1-1) күзет іс-шараларын жүргізу кезінде фактілер мен оқиғаларды суретке түсіруді, дыбысжазбаны, кино және бейне түсірілімді жүзеге асыру; | 9-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң құқықтары  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне өзiне жүктелген мiндеттердi орындауы үшiн мынадай құқықтар берiледi:  1-1)күзет **іс-шараларына дайындық пен оны өткізу кезінде фактілер мен оқиғаларды суретке түсіруді, дыбыс жазуды-, кино және бейне түсірілімді, оның ішінде пилотсыз ұшу аппараттарын қолдану арқылы жүзеге асыру.**  **Күзет іс-шараларын дайындық пен оны өткізу кезінде пилотсыз ұшу аппараттарын қолдану, сондай-ақ күзет іс-шараларын өткізу аймағында немесе күзетілетін объектілер аумағының үстіндегі әуе кеңістігін пилотсыз ұшу аппараттарымен бұзудың жолын кесу қағидаларын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы айқындайды;** | Күзет іс-шараларын дайындау және жүргізу кезінде пилотсыз ұшу аппараттарын қолдану, сондай-ақ күзет іс-шараларын жүргізу аймағында немесе күзетілетін объектілер аумағының үстіндегі әуе кеңістігін пилотсыз ұшу аппараттарымен бұзудың жолын кесу тәртібін анықтау мақсатында. |
|  | 9-баптың  12-1) тармақшасы | 9-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң құқықтары  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне өзiне жүктелген мiндеттердi орындауы үшiн мынадай құқықтар берiледi:  12-1) жоқ | 9-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң құқықтары  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне өзiне жүктелген мiндеттердi орындауы үшiн мынадай құқықтар берiледi:  **12-1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы бекітетін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінде кинологиялық қызметті ұйымдастыру қағидаларына сәйкес кинологиялық қызметті жүзеге асыру;** | ҚР МКҚ-не жүктелген міндеттерді орындау үшін қызметтік иттерді қолдануды заңнамалық бекіту және кинологиялық қызметті құқықтық регламенттеу мақсатында. |
|  | 15-1-баптың  2-тармағы | 15-1-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілері  2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілері қызметін осы Заңда және «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7, 15 – 19, 22, 24, 29 – 37, 40, 50 және 75-баптарында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының әскери қызмет туралы заңнамасына сәйкес өткереді. | 15-1-бап. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілері  2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің *әскерге шақыру*бойынша əскери қызметшілері қызметін **«Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 34, 75-баптарында** көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының **əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі** туралы заңнамасына сəйкес өткереді.  **Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің келісімшарт бойынша әскери қызметшілері әскери қызметті «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы заңнамасына сəйкес өткереді.** | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес келтіру мақсатында. |
| **«Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiк органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 12-баптың  жаңа  19-1) тармақшасы | 12-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдарының мiндеттерi  Ұлттық қауiпсiздiк органдары өз өкiлеттiктерiнiң шегiнде:  ...  19-1) жоқ | 12-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдарының мiндеттерi  Ұлттық қауiпсiздiк органдары өз өкiлеттiктерiнiң шегiнде:  …  **19-1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы айқындайтын тәртіппен ұлттық қауіпсіздік органдарында кадрлық құрамды патриоттық, адамгершілік және рухани тәрбиелеуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жұмысты жүзеге асыруға;** | Ұлттық қауіпсіздік органдарында кадрлық құрамды патриоттық, адамгершілік және рухани тәрбие беруге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жұмысты жүзеге асыру тәртібін айқындау мақсатында. |
|  | 12-баптың  20) тармақшасы | 12-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдарының мiндеттерi  Ұлттық қауiпсiздiк органдары өз өкiлеттiктерiнiң шегiнде:  …  20) ***мемлекеттік қызметке кіретін және мемлекеттік қызметте істейтін***, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшісі, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қызметшісі лауазымына орналасуға үміткер Қазақстан Республикасы азаматтарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен міндетті арнайы тексеру жүргізуге; | 12-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдарының мiндеттерi  Ұлттық қауiпсiздiк органдары өз өкiлеттiктерiнiң шегiнде:  …  20) мемлекеттiк қызметке **алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметке оны тоқтатқаннан кейiн қайтадан кіретін**, сондай-ақ **судья**, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшісі, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қызметшісі лауазымына орналасуға үміткер Қазақстан Республикасы азаматтарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте және тәртіппен міндетті арнайы тексеру жүргізуге; | «Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 13-бабының 2-тармағына сәйкес **судьялыққа кандидаттардан** біліктілік емтихандарын қабылдау азаматтар арнайы тексеруден өткеннен кейін жүзеге асырылады  Сонымен қатар «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 19-бабының  1-тармағына сәйкес *арнайы тексеруді мемлекеттiк қызметке алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметке оны тоқтатқаннан кейін қайтадан кіретін азматтар өтеді.*  Осыған байланысты, жоғарыдағы көрсетілген нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес келтіру мақсатында осы толықтыруларды енгізу ұсынылады. |
| **«Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 14-баптың  18-1) тармақшасы | 14-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызылатын барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызмет саласындағы мәліметтер  Барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызметтер саласындағы мемлекеттік құпияларға мыналар жатады:  ...  18-1) жоқ | 14-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызылатын барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызмет саласындағы мәліметтер  Барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызметтер саласындағы мемлекеттік құпияларға мыналар жатады:  **...**  **18-1) терроризмге қарсы операцияларды жүргізу тактикасын, нысанын және (немесе) әдістерін ашатын мәліметтер**; | Осы ұсыныс терроризмге қарсы операция жүргізудің тактикасын, нысанын немесе әдістерін ашатын мәліметтердің құпияландырылуын болдырмайтын заңдағы олқылықтардың барымен негізделеді.  Алайда терроризмге қарсы операциялардың тактикасы, нысандары, әдістері, құралдары және қатысушыларының құрамы туралы мәліметтерге шектеулі қолжетімділікті қамтамасыз ету Қазақстан Республикасында терроризмге қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының бірі болып табылады *(«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 3-бабының 1-тармағы)*. |
| **«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»**  **2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 27-баптың  1-тармағының  26) тармақшасы | 27-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігінің құзыретi  1. Облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:  26) терроризмге қарсы комиссиялар арқылы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында терроризм профилактикасы, сондай-ақ терроризм салдарларын барынша азайту және (немесе) жою жөніндегі қызметті ұйымдастырады; | 27-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігінің құзыретi  1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:  26) терроризмге қарсы комиссияларарқылы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында терроризм **және діни экстремизм** профилактикасы, сондай-ақ терроризм салдарларын барынша азайту және (немесе) жою жөніндегі қызметті ұйымдастырады; | Терроризмге қарсы комиссиялар арқылы діни экстремизм профилактикасы жөніндегі қызметті ұйымдастыру діни экстремизм және терроризм профилактикасын орталық және жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын өзара байланыстағы кешенді шаралар ретінде қарастыру қажеттілігімен негізделеді. |
|  | 31-баптың  1- тармағының 23) тармақшасы | 31-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдіктің құзыреті  1. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:  ....  23) терроризмге қарсы комиссиялар арқылы ауданның, облыстық маңызы бар қаланың аумағында терроризм профилактикасы, сондай-ақ терроризм салдарларын барынша азайту және (немесе) жою жөніндегі қызметті ұйымдастырады; | 31-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдіктің құзыреті  1. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:  ....  23) терроризмге қарсы комиссияларарқылы ауданның, облыстық маңызы бар қаланың аумағында терроризм **және діни экстремизм** профилактикасы, сондай-ақ терроризм салдарларын барынша азайту және (немесе) жою жөніндегі қызметті ұйымдастырады; | Терроризмге қарсы комиссиялар арқылы діни экстремизм профилактикасы жөніндегі қызметті ұйымдастыру діни экстремизм және терроризм профилактикасын орталық және жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын өзара байланыстағы кешенді шаралар ретінде қарастыру қажеттігімен негізделеді. |
| **«Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 11-бап | 11-бап. Мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiру  Қазақстан Республикасында мемлекеттiк органдардың экстремизмге қарсы iс-қимыл жөніндегі қызметiн үйлестiрудi Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары жүзеге асырады.  2. Жоқ. | 11-бап. Мемлекеттiк органдардың және **жергілікті өзін-өзі басқару органдарының** қызметiн үйлестiру  1. Қазақстан Республикасында мемлекеттiк органдардың экстремизмге қарсы iс-қимыл жөніндегі қызметiн үйлестiрудi Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары жүзеге асырады.  **Мемлекеттiк органдардың діни экстремизмге қарсы iс-қимыл жөніндегі қызметiн үйлестiрудi тұрақты түрде жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының Терроризмге қарсы орталығы шеңберінде ұлттық қауіпсіздік органдары жүзеге асырады.**  **2.** **Орталық мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлімшелерінің және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының діни экстремизм профилактикасы жөніндегі қызметiн үйлестiрудi терроризмге қарсы комиссиялар шеңберінде облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдары жүзеге асырады.** | Діни экстремизм және терроризм профилактикасын ҚР Терроризмге қарсы орталығы және терроризмге қарсы комиссиялары арқылы діни экстремизм профилактикасы бойынша мемлекттік органдардың және жергілікті өзін өзі басқару органдары қызметін үйлестіру орталық және жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын өзара байланыстағы кешенді шаралар ретінде қарастыру қажеттілігімен негізделеді.  Сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңына енгізіліп жатқан түзетулерге және «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкестендіру мақсатында. |
| **«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңы** | | | | |
|  | 94-баптың  3-тармағы | 94-бап. Мемлекеттік мүлікті иеліктен шығарудың түрлері  .....  3. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тек қана мемлекетке тиесілі мемлекеттік мүлік, сондай-ақ *Қазақстан Республикасы* *Президентінің актілеріне* сәйкес иеліктен шығаруға жатпайтын мемлекеттік мүлік иеліктен шығару объектісі болмайды.  4. Иеліктен шығаруға жатпайтын, мемлекеттік меншіктегі және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің меншігіндегі объектілердің, оның ішінде стратегиялық объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша бекітеді. | 94-бап. Мемлекеттік мүлікті иеліктен шығарудың түрлері  ....  3. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тек қана мемлекетке тиесілі мемлекеттік мүлік, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің **не Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша бекітілген** актілеріне сәйкес иеліктен шығаруға жатпайтын мемлекеттік мүлік иеліктен шығару объектісі болмайды.  4. Иеліктен шығаруға жатпайтын, мемлекеттік меншіктегі және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің меншігіндегі объектілердің, оның ішінде стратегиялық объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша бекітеді. | «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 94-бабы 3 және 4 тармақтарының, 96-бабы 2-тармағының, сондай-ақ 114-бабы 4-тармағының келісілген редакциясын қабылдау мақсатында. |
|  | 96-баптың  2-тармағының екінші бөлігі | 96-бап. Жекешелендiру объектiсi  ....  2. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік мүлікті жекешелендiру туралы шешiм шығарған күннен бастап мемлекеттік мүлік жекешелендiру объектiсi болады.  Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жекешелендіруге жатпайтын тек мемлекеттік меншікте ғана болатын мемлекеттік мүлік, сондай-ақ мемлекеттік меншікте болатын және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес иеліктен шығаруға жатпайтын мүлік жекешелендіру объектілері бола алмайды. | 96-бап. Жекешелендiру объектiсi  .....  2. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік мүлікті жекешелендiру туралы шешiм шығарған күннен бастап мемлекеттік мүлік жекешелендiру объектiсi болады.  Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жекешелендіруге жатпайтын тек мемлекеттік меншікте ғана болатын мемлекеттік мүлік, сондай-ақ мемлекеттік меншікте болатын және Қазақстан Республикасы Президентінің **не Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша бекітілген** актілеріне сәйкес иеліктен шығаруға жатпайтын мүлік жекешелендіру объектілері бола алмайды. | «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 94-бабы 3 және 4 тармақтарының, 96-бабы 2-тармағының, сондай-ақ 114-бабы 4-тармағының келісілген редакциясын қабылдау мақсатында. |
|  | 98-баптың жаңа  5-тармағы | 98-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесiлiакциялары және мемлекеттiң жауапкершiлiгiшектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталына қатысу үлестерi  ...  5. Жоқ. | 98-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесiлi акциялары және мемлекеттiң жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталына қатысу үлестерi  ...  **5. Мемлекетке тиесілі және қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымдарына жататын акционерлік қоғамдардың акцияларын сату мемлекеттің басқаруындағы «алтын акцияны» сақтай отырып жүзеге асырылады.** | Қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің ұйымдарын жекешелендіру туралы шешімді қабылдау ерекшеліктерін енгізу қажеттілігіне байланысты. |
|  | 98-баптың  жаңа  6-тармағы | 98-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесiлiакциялары және мемлекеттiң жауапкершiлiгiшектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталына қатысу үлестерi  ...  6. Жоқ. | 98-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесiлi акциялары және мемлекеттiң жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердiң жарғылық капиталына қатысу үлестерi  ...  **6. Қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымдарына жататын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлестерін сату жауапкершілігі шектеулі серіктестік дауыстарының жалпы санының төрттен бір бөлігінен астам мөлшерде жарғылық капиталдағы мемлекеттің қатысу үлесі сақтала отырып жүзеге асырылады.** | Қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің ұйымдарын жекешелендіру туралы шешімді қабылдау ерекшеліктерін енгізу қажеттілігіне байланысты. |
|  | 114-баптың  4-тармағының бірінші бөлігі | 114-бап. Мүлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына не акционерлік қоғамдардың акцияларын сатып алу ақысына мүліктік салым ретінде беру  ...  4. Мемлекеттік меншікте ғана болуы мүмкін мемлекеттік мүлік, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес иеліктен шығаруға жатпайтын мемлекеттік мүлік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына не акционерлік қоғам акцияларын төлеуге мүліктік салым ретінде пайдаланылмайды. | 114-бап. Мүлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына не акционерлік қоғамдардың акцияларын сатып алу ақысына мүліктік салым ретінде беру  ...  4. Мемлекеттік меншікте ғана болуы мүмкін мемлекеттік мүлік, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің **не Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша бекітілген** актілеріне сәйкес иеліктен шығаруға жатпайтын мемлекеттік мүлік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына не акционерлік қоғам акцияларын төлеуге мүліктік салым ретінде пайдаланылмайды. | «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 94-бабы 3 және 4-тармақтарының, 96-бабы 2-тармағының, сондай-ақ 114-бабы 4-тармағының келісілген редакциясын қабылдау мақсатында. |
| **«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы»** **2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 3-баптың  1) – 5) тармақшалары | 3-бап. Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету қағидаттары  Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету қағидаттары:  1) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру кезiнде заңдылықты сақтау;  2) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы;  3) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштерiнiң жедел өзара хабардар етiлуі және іс-қимылдарының үйлесiмділігі;  4) ұлттық қауiпсiздiктiң барлық түрлерiнiң бiрлiгi, өзара байланысы және теңдестiрiлімдiгi, ахуалдың дамуына байланысты олардың басымдығының жедел өзгеруі;  5) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезінде алдын алу-профилактикалық шараларының басымдығы;  ... | 3-бап. Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету қағидаттары  Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету қағидаттары:  **1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы;**  **2) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезінде алдын алу-профилактикалық шаралардың басымдығы;**  **3)** ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру кезiнде заңдылықты сақтау;  **4)** ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштерiнiң жедел өзара хабардар етiлуі және іс-қимылдарының үйлесiмділігі;  **5)** ұлттық қауiпсiздiктiң барлық түрлерiнiң бiрлiгi, өзара байланысы және теңдестiрiлімдiгi, ахуалдың дамуына байланысты олардың басымдығының жедел өзгеруі; | Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаттарының дәйектілігі Конституцияның 1-бабының  1-тармағына сәйкес келмейді.  Мәселен, осы тармаққа сәйкес адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең қымбат құндылықтары болып табылады.  Сонымен қатар, әлемдік практикаға сәйкес, алдын алу-профилактикалық жұмыс қоғамдық қатынастардың кез келген саласында қандай да бір теріс салдарларды болдырмау үшін тиімді құралдардың бірі болып табылады.  Қылмыстық құқық бұзушылықтардың және барлау-нұқсан келтіру акцияларының алдын алу және жолын кесу ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жекелеген күштерінің басты міндеттерінің бірі болып табылады.  Осыған байланысты, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаттарын олардың маңыздылығы мен басымдылығын ескере отырып, ұсынылып отырған дәйектілікпен жазу ұсынылады. |
|  | 8-баптың  7) тармақшасы | 8-бап. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң негiзгi функциялары  Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң негiзгi функциялары:  ...  7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес халықаралық ***және өңірлік*** қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге қатысу болып табылады. | 8-бап. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң негiзгi функциялары  Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң негiзгi функциялары:  ...  7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес халықаралық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге қатысу болып табылады. | «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 1-тармағына сәйкес халықаралық қауiпсiздiк жаһандық және өңірлік қауiпсiздiктi қамтиды.  Осыған байланысты Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңы  8-бабының 7) тармақшасынан «*және өңірлік*» деген сөздерді алып тастау орынды болып табылады. |
|  | 13-баптың  жаңа  4-1) тармақшасы | 13-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң өкілеттіктері  Қазақстан Республикасының Үкiметi:  4-1) жоқ. | 13-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң өкілеттіктері  Қазақстан Республикасының Үкiметi:  ....  **4-1) қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторы ретiнде байланыс желісін иеленушi және (немесе) оларды басқару немесе пайдалану жөнiндегi қызметтi жүзеге асырушы ұйымның акцияларын, үлестерін, пайларын жеке және заңды тұлғалардың сатып алуын немесе өзгеше меншiкке алуын келісу тәртібін айқындайды;** | «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы 6-тармағының 6) тармақшасына сәйкес **байланыс және ақпарат саласындағы уәкiлеттi органның, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының келiсiмiнсiз**, қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторы ретiнде байланыс желісін иеленушi және (немесе) оларды басқару немесе пайдалану жөнiндегi қызметтi жүзеге асырушы ұйымның дауыс беретiн акцияларының, сондай-ақ үлестерiнiң, пайларының 10 пайызынан астамын жеке және заңды тұлғалардың дербес немесе тұлғалар тобы құрамында сатып алуына немесе өзгеше меншiкке алуына тыйым салынады.  Осыған байланысты, аталған Қағиданы Үкіметтің қабылдауы үшін құқықтық негіздерді белгілеу мақсатында осы түзетулерді енгізу ұсынылады. |
|  | 20-баптың  3-тармағы | 20-бап. Әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету  3. Қазақстан Республикасының қорғаныс қабiлетiне және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының жауынгерлік дайындығына нұқсан келтiретін шешiмдер қабылдауға және iс-қимылдар жасауға тыйым салынады. | 20-бап. Әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету  3. **Мыналарға:**  **1)** Қазақстан Республикасының қорғаныс қабiлетiне және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының жауынгерлік дайындығына нұқсан келтiретін;  **2) қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымдарына қатысты «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 98-бабының 5 және 6-тармақтарының талаптарын бұзуға алып келетін** шешiмдер қабылдауға және iс-қимылдар жасауға тыйым салынады. | Қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің ұйымдарын жекешелендіру туралы шешім қабылдау ерекшеліктерін енгізу қажеттігіне және «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 98-бабына енгізілетін түзетулерге байланысты. |
| **«Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың  1-тармағының  17) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  17) уәкілетті басшы – осы Заңда белгіленген тәртіппен қызметкерлермен келісімшарт жасасу, оларды лауазымға тағайындау, ауыстыру, қызметтен босату, шығару, сондай-ақ оларға арнаулы атақ беру туралы бұйрықтар (жеке құрам бойынша бұйрықтар) шығару құқығы берілген лауазымды тұлға; | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  17) уәкілетті басшы – осы Заңда белгіленген тәртіппен қызметкерлермен келісімшарт жасасу, оларды лауазымға тағайындау, ауыстыру, қызметтен босату, шығару, оларға арнаулы атақ беру (жеке құрам бойынша бұйрықтар), сондай-ақ қызметтік тексеруді тағайындау және ұзарту туралы бұйрықтар шығару құқығы берілген лауазымды адам; | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Заңы 65-бабының  4-тармағына сәйкес келтіру мақсатында. Осы тармаққа сай қызметтік тексеруді тағайындауды және ұзартуды уәкілетті басшы жүзеге асырады. |
|  | 11-бап | 11-бап. Қызметкерлердің лауазымдарына орналастыруға қойылатын талаптар  Қызметкерлердің лауазымдарына арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы бекітетін арнаулы мемлекеттік орган лауазымдарының санаттарына қойылатын біліктілік талаптарына қарай тиісті орта білімнен кейінгі білімі, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары тағайындалады. | 11-бап. Қызметкерлердің лауазымдарына орналастыруға қойылатын талаптар  Қызметкерлердің лауазымдарына арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы бекітетін арнаулы мемлекеттік орган лауазымдарының санаттарына қойылатын біліктілік талаптарына қарай тиісті **орта**, орта білімнен кейінгі білімі, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары тағайындалады. | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің Айрықша мақсаттағы күштерінде мерзімді әскери қызмет өткерген соң кадрлық құрамды жедел жасақтау мақсатында. |
|  | 15-баптың  6-тармағы | 15-бап. Қызметкерлердiң мәртебесi және олардың құқықтық кепiлдiктерi....6. Қызметкерлердің өздерiне қатысты қабылданған шешiмдер мен әрекеттерге (әрекетсіздікке) жоғары тұрған лауазымды адамдарға, сотқа Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқығы бар..... | 15-бап. Қызметкерлердiң мәртебесi және олардың құқықтық кепiлдiктерi....6. Қызметкерлердің өздерiне қатысты қабылданған шешiмдер мен әрекеттерге (әрекетсіздікке) жоғары тұрған лауазымды адамдарға, сотқа Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағымдануға құқығы бар.Қабылданған шешімдерді қызметкерлердің назарына жеткізу арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысының бұйрығымен бекітілетін арнаулы мемлекеттік органдардың ішкі қызмет жарғысында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады. | Қабылданған шешімдерді арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің назарына жеткізу тәртібін ішкі қызмет жарғысында көздеу ұсынылады. |
|  | 27-баптың  8-тармағының  1) тармақшасы | 27-бап. Арнаулы атақтарды беру тәртібі  ....  8. «Қатардағы қызметкер» арнаулы атағы арнаулы атағы жоқ азаматтарға:  1) келісімшарт бойынша қызметке тұрған кезде; | 27-бап. Арнаулы атақтарды беру тәртібі  ....  8. «Қатардағы қызметкер» арнаулы атағы арнаулы атағы жоқ азаматтарға:  1) **қатардағы құрам лауазымына** келісімшарт бойынша қызметке тұрған кезде; | Редакциялық түзету. |
|  | 27-баптың  9-тармағы | 27-бап. Арнаулы атақтарды беру тәртібі  ...  9. Запастан қабылданған не Қарулы Күштерден, басқа әскерлерден және әскери құралымдардан ауыстыру тәртібімен қабылданған азаматқа **қызметкер лауазымына тағайындау кезінде** қайта аттестаттау тәртібімен өзінде бар әскери атақтан төмен емес арнаулы атақ беріледі.  Бұрын арнаулы мемлекеттік немесе құқық қорғау органдарында қызмет өткерген, запастан қабылданған не басқа арнаулы мемлекеттік органдардан ауыстыру тәртібімен қабылданған және арнаулы атағы, сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы бар адамдарға **оларды** **қызметкер лауазымына тағайындау кезінде** қайта аттестаттау тәртібімен арнаулы атақ беріледі. Қайта аттестаттауды өткізу және арнаулы атақ беру тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды.  Арнаулы мемлекеттік органға тағайындалған адамның өзінде бар жоғары басшы немесе офицерлік құрамның арнаулы, әскери атағы, сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы осы Заңның 26-бабы 1-тармағы 5) тармақшасының және 2-тармағының ережелері ескеріле отырып, ол қызмет өткеретін органға тиесілігін көрсететін тең дәрежедегі арнаулы атаққа сәйкес келеді деп танылады.  Бұрынғы арнаулы, әскери атақта, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында **болу мерзімі** кезекті арнаулы атақ беру үшін еңбек сіңіру мерзіміне есептеледі.  Бір арнаулы мемлекеттік орган ішінде қызмет бабымен ауыстырылған қызметкерлер және әскери қызметшілер қайта аттестаттауға жатпайды. | 27-бап. Арнаулы атақтарды беру тәртібі  ...  9. Запастан қабылданған не Қарулы Күштерден, басқа әскерлерден және әскери құралымдардан ауыстыру тәртібімен қабылданған азаматқа қайта аттестаттау тәртібімен өзінде бар әскери атақтан төмен емес арнаулы атақ беріледі.  Бұрын арнаулы мемлекеттік немесе құқық қорғау органдарында қызмет өткерген, запастан қабылданған не басқа арнаулы мемлекеттік органдардан ауыстыру тәртібімен қабылданған және арнаулы атағы, сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы бар адамдарға қайта аттестаттау тәртібімен арнаулы атақ беріледі. Қайта аттестаттауды өткізу және арнаулы атақ беру тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды.  Арнаулы мемлекеттік органға тағайындалған адамның өзінде бар жоғары басшы немесе офицерлік құрамның арнаулы, әскери атағы, сыныптық шені немесе біліктілік сыныбы осы Заңның 26-бабы 1-тармағы 5) тармақшасының және 2-тармағының ережелері ескеріле отырып, ол қызмет өткеретін органға тиесілігін көрсететін тең дәрежедегі арнаулы атаққа сәйкес келеді деп танылады.  Бұрынғы арнаулы, әскери атақта, сыныптық шенде немесе біліктілік сыныбында **еңбек сіңірген жылдары** кезекті арнаулы атақ беру үшін еңбек сіңіру мерзіміне есептеледі.  Бір арнаулы мемлекеттік орган ішінде қызмет бабымен ауыстырылған қызметкерлер және әскери қызметшілер қайта аттестаттауға жатпайды. | Редакциясын нақтылау және құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың қызметшілері әскери қызметке тұрған кезде оларға әскери атак беруді көздейтін «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы  20-бабының бесінші бөлігімен біріздендіру мақсатында. |
|  | 27-баптың  15-тармағы | 27-бап. Арнаулы атақтарды беру тәртібі  ...  15. Кезекті арнаулы атақ ағымдағы арнаулы атақта **болудың** белгіленген мерзімі өткеннен кейін және берілетін атақ мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттің арнаулы (әскери) оқу орнында, білім беру ұйымында білім алып жатқан қызметкердің оқуға түсу алдында атқарған лауазымы бойынша арнаулы атағына сәйкес болған кезде беріледі. | 27-бап. Арнаулы атақтарды беру тәртібі  ...  15. Кезекті арнаулы атақ ағымдағы арнаулы атақта **еңбек сіңірудің** белгіленген мерзімі өткеннен кейін және берілетін атақ мемлекеттік қызметшілерді даярлау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама шеңберінде Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттің әскери, арнаулы оқу орнында, білім беру ұйымында білім алып жатқан қызметкердің оқуға түсу алдында атқарған лауазымы бойынша арнаулы атағына сәйкес болған кезде беріледі. | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 26-бабының **«арнаулы атақтарда еңбек сіңіру мерзімдері»** деген түсінік қолданылатын 4-тармағын сәйкестендіру мақсатында. |
|  | 30-баптың  8-тармағының  3) тармақшасы | 30-бап. Лауазымға тағайындау тәртібі  ...  8. Лауазымдарға тағайындау кезiнде мынадай шарттар сақталады:  ...  3) қызметке жарамдылық санаты туралы әскери-дәрігерлiк комиссияның қорытындысы ұсынылады; | 30-бап. Лауазымға тағайындау тәртібі  ...  8. Лауазымдарға тағайындау кезiнде мынадай шарттар сақталады:  ....  3) қызметке жарамдылық санаты туралы әскери-дәрігерлiк комиссияның қорытындысы ұсынылады.  **Қызметтің түрі мен тегінің өзгеруінсіз бір арнаулы мемлекеттік орган ішінде қызмет бабындағы ауысу кезінде қызметке жарамдылық қызметкерлердің медициналық куәландыру рәсімінен қосымша өтуінсіз, жыл сайынғы диспансеризациядан (профилактикалық тексеруден) соңғы өтуі барысында алынған құжаттар негізінде анықталады;** | Бір арнаулы мемлекеттік орган ішінде қызмет бабындағы ауысу кезінде лауазымға тағайындау тәртібін оңтайландыру мақсатында. |
|  | 30-баптың  15-тармағының  1) тармақшасы | 30-бап. Лауазымға тағайындау тәртібі  ....  15. Төмен лауазымға тағайындау:  1) қызметкердің келiсiмiмен:  оның даярлық бейiнiне тең бос лауазым болмаған кезде ұйымдастырушылық-штаттық iс-шараларға байланысты;  үлгi нысанын Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн отбасылық-мүлiктiк жағдайын тексеру актiсiмен расталатын, осы Заңның 49-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында айқындалған отбасы жағдайы бойынша;  **жоқ**  әскери-дәрігерлiк комиссияның қорытындысына сәйкес денсаулық жағдайы бойынша;  осы Заңның 33-бабы 4-тармағының 4) тармақшасында айқындалған мән-жайларды қоспағанда, бастықтың қарамағында болған кезеңде; | 30-бап. Лауазымға тағайындау тәртібі  ...  15. Төмен лауазымға тағайындау:  1) қызметкердің келiсiмiмен:  оның даярлық бейiнiне тең бос лауазым болмаған кезде ұйымдастырушылық-штаттық iс-шараларға байланысты;  **осы тармақшаның төртінші абзацында көзделген жағдайды қоспағанда,** үлгi нысанын Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн отбасылық-мүлiктiк жағдайын тексеру актiсiмен расталатын, осы Заңның  49-бабы 2-тармағының  2) тармақшасында айқындалған отбасы жағдайы бойынша;  **жұбайы (зайыбы) қызметін өзге елді мекенде өткеріп жатқан қызметкердің баянаты бойынша;**  әскери-дәрігерлiк комиссияның қорытындысына сәйкес денсаулық жағдайы бойынша;  осы Заңның 33-бабы 4-тармағының 4) тармақшасында айқындалған мән-жайларды қоспағанда, бастықтың қарамағында болған кезеңде; | Жұбайы (зайыбы) өзге елді мекенде қызмет өткеріп жатқан қызметкерді төмен лауазымға тағайындау тәртібін оңтайландыру мақсатында оның отбасылық-мүлiктiк жағдайын тексеру рәсімін жою ұсынылады. |
|  | 31-бап  1-тармағының  жаңа  4-1) тармақшасы | 31-бап. Қызметкерлерді ауыстыру тәртібі  1. Қызметкерді ауыстыру – бұл оның лауазымдық жағдайын немесе қызмет орнын өзгерту.  Ауыстыру:  1) лауазымға тағайындалған;  2) iссапарға жiберiлген;  3) осы Заңның 33-бабы 4-тармағының 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетiлген негiздер бойынша бастықтың қарамағына жiберiлген;  4) арнаулы (әскери) оқу орындарына қабылданған;  **4-1) жоқ;**  5) бiр арнаулы мемлекеттік органнан басқасына не Қарулы Күштерден, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардан құрылымында əскери қызмет өткеру көзделген арнаулы мемлекеттік органға ауыстырылған;  6) бөлiмше тұрақты орналасу орнын өзгерткен жағдайларда жүргiзiледi. | 31-бап. Қызметкерлерді ауыстыру тәртібі  1. Қызметкерді ауыстыру – бұл оның лауазымдық жағдайын немесе қызмет орнын өзгерту.  Ауыстыру:  1) лауазымға тағайындалған;  2) iссапарға жiберiлген;  3) осы Заңның 33-бабы  4-тармағының 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетiлген негiздер бойынша бастықтың қарамағына жiберiлген;  4) арнаулы (әскери) оқу орындарына қабылданған;  **4-1) арнаулы мемлекеттік орган бөлімшелерінің арасында ауыстырылған;**  5) бiр арнаулы мемлекеттік органнан басқасына не Қарулы Күштерден, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардан құрылымында əскери қызмет өткеру көзделген арнаулы мемлекеттік органға **және керісінше** ауыстырылған;  6) бөлiмше тұрақты орналасу орнын өзгерткен жағдайларда жүргiзiледi. | Арнаулы мемлекеттік орган бөлімшелері арасындағы ауысуды қызметкерді ауыстыру жүргізу кезіндегі жағдайға жатқызу мақсатында. |
|  | 34-баптың  1-тармағы | 34-бап. Лауазымнан босату  1. Қызметкер ***жаңа лауазымға тағайындалған*,** ауыстырылған, қызметтен шығарылған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының [заңнамасында](http://adilet.qr.uqk/kaz/docs/Z1500000410#z147) және осы Заңда көзделген басқа да мән-жайларға байланысты атқарып жүрген лауазымынан босатылады. | 34-бап. Лауазымнан босату  1. Қызметкер ауыстырылған, қызметтен шығарылған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының [заңнамасында](http://adilet.qr.uqk/kaz/docs/Z1500000410#z147) және осы Заңда көзделген басқа да мән-жайларға байланысты атқарып жүрген лауазымынан босатылады. | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жаңа лауазымға тағайындау ауыстыруға жатады. |
|  | 36-баптың  3-тармағы | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерлерге арнаулы атақтар беру, ***оларды қызметтен шығару***, мемлекеттік наградалармен наградтау осы Заңда көзделген тәртіппен жүргізіледі. | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерлерге арнаулы атақтар беру, **оларды** мемлекеттік наградалармен наградтау осы Заңда көзделген тәртіппен жүргізіледі.  **Мемлекеттік органдарға, ұйымдарға және халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерді лауазымға тағайындау немесе қызметтен шығару осы Заңда көзделген тәртіппен, ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарындағы, ұйымдарындағы және халықаралық ұйымдардағы лауазымдардан босатылғаннан (қызметтен шығарылғаннан) және қызмет өткерген арнаулы мемлекеттік органға қайтып оралғаннан соң жүргізіледі.** | Мемлекеттік органдар мен ұйымдарға, халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерді лауазымға тағайындау немесе қызметтен шығару тәртібін нақтылау мақсатында.  Ұқсас норма Қазақстан Республикасы Президентінің  2006 жылғы 25 мамырдағы № 124 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру қағидаларының  80-тармағында қамтылған. |
|  | 36-баптың  5-тармағы | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  5. Iссапарға жiберiлген қызметкерлерге сыйлықақы беру олар іссапарға жіберілген мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ ұйымдардың қызметкерлерi үшiн айқындалған тәртiппен лауазымдық айлықақылар негiзге алына отырып жүзеге асырылады.  Iссапарға жiберiлген қызметкерлерге лауазымдық айлықақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақылар мен сыйлықақы төлеу олар iссапарға жiберiлген мемлекеттiк органдарды, сондай-ақ ұйымдарды ұстауға көзделген қаражат есебiнен Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүргiзiледi. Өзге де төлемдер, сондай-ақ арнаулы киім үлгісімен қамтамасыз ету, қызметкерлерді iссапарға жiберген арнаулы мемлекеттік органды ұстауға көзделген қаражат есебiнен жүргiзiледi. | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  5. Iссапарға жiберiлген қызметкерлерге сыйлықақы беру **және материалдық көмек көрсету** олар іссапарға жіберілген мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ ұйымдардың қызметкерлерi үшiн айқындалған тәртiппен лауазымдық айлықақылар негiзге алына отырып жүзеге асырылады.  Iссапарға жiберiлген қызметкерлерге лауазымдық айлықақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақылар, сыйлықақы, **материалдық көмек** төлеу олар iссапарға жiберiлген мемлекеттiк органдарды, сондай-ақ ұйымдарды ұстауға көзделген қаражат есебiнен жүргiзiледi. Өзге де төлемдер, сондай-ақ арнаулы киім үлгісімен қамтамасыз ету қызметкерлерді iссапарға жiберген арнаулы мемлекеттік органды ұстауға көзделген қаражат есебiнен жүргiзiледi. | Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы  25 мамырдағы № 124 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру қағидалары  74-тармағының нормаларымен біріздендіру мақсатында. |
|  | 36-баптың  6-тармағы | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  6. Халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерлерге, егер халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, халықаралық ұйымдар қызметкерлерінің тиісті санаттары үшін белгіленген жалақы оларды ұстау үшін көзделген қаражат есебінен төленеді. | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  6. Халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерлерге, егер халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, халықаралық ұйымдар қызметкерлерінің тиісті санаттары үшін белгіленген жалақы оларды ұстау үшін көзделген қаражат есебінен, **сондай-ақ арнаулы атақ бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген айлықақылар қызметкерлерді iссапарға жiберген арнаулы мемлекеттік органды ұстау үшін көзделген қаражат есебiнен** төленеді. | Редакцияны нақтылау және «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 36-бабының 7-тармағына, 1-тармағының үшінші бөлігіне сәйкестендіру және Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 мамырдағы № 124 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру қағидалары  74-тармағымен біріздендіру мақсатында. |
|  | 36-баптың  7-тармағы | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу кезеңінде қызметкерлерге және олардың отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құқықтар, кепілдіктер, жеңілдіктер, өтемақылар, зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік қорғау сақталады.  Іссапарға жiберiлген қызметкерлерді зейнетақымен қамсыздандыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. ***Бұл ретте іссапарға жіберілген қызметкерлерге міндетті зейнетақы аударымдарын есептеу үшін олардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында, сондай-ақ ұйымдарында атқарып отырған лауазымдары бойынша лауазымдық айлықақылары есепке алынады, ал халықаралық ұйымдарға іссапарға жіберілген қызметкерлердің міндетті зейнетақы аударымдарын есептеу үшін арнаулы мемлекеттік органдарда атқарған соңғы лауазымдары бойынша лауазымдық айлықақылары және арнаулы атақтары бойынша айлықақылары есепке алынады.***  ***Қалған*** бiржолғы сипаттағы төлемдер бойынша iссапарға жiбергенге дейiн қызметкердің атқарған соңғы лауазымы бойынша лауазымдық айлықақысы есепке алынады. | 36-бап. Қызметкерлерді мемлекеттік органдарға, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу  ...  7. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына, сондай-ақ ұйымдарға іссапарға жіберу кезеңінде қызметкерлерге және олардың отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құқықтар, кепілдіктер, жеңілдіктер, өтемақылар, зейнетақымен қамсыздандыру және әлеуметтік қорғау сақталады.  Іссапарға жiберiлген қызметкерлерді зейнетақымен қамсыздандыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  Бiржолғы сипаттағы төлемдер бойынша iссапарға жiбергенге дейiн қызметкердің атқарған соңғы лауазымы бойынша лауазымдық айлықақысы есепке алынады. | «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеуден босатылған. |
|  | 36-1-баптың  2-тармағы | 36-1-бап. Қызметкерлерді арнаулы мемлекеттік органдарға іссапарға жіберудің және олардың қызмет өткеруінің ерекшеліктері  ...  2. Iссапарға жiберiлген қызметкерлерге лауазымдық айлықақылар, қызмет өткерудің ерекше жағдайлары үшін үстемеақылар және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да үстемеақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақылар, сыйлықақылар, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне тұрғынжайды ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақы төлеуге арналған ақшалай өтемақы, бір елді мекеннен ара қашықтығы ***елу километрден*** асатын екінші бір елді мекенге көшумен байланысты болатын қызмет бабындағы ауысу кезінде қызметкерге және оның отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көтерме жәрдемақы төлеу, қызмет бабындағы ауысу кезінде салмағы ***жиырма тоннаға дейінгі жеке*** мүлкін тасымалдау бойынша шығындарды, сондай-ақ емделуге жұмсалған қаражатты өтеу олар іссапарға жіберілген арнаулы мемлекеттік органды ұстауға көзделген қаражат есебiнен жүргiзiледi.  Iссапарға жiберiлген қызметкерлерге сыйлықақы беру олар іссапарға жіберілген арнаулы мемлекеттік органның қызметкерлерi үшiн айқындалған тәртiппен лауазымдық айлықақылар негiзге алына отырып жүзеге асырылады. | 36-1-бап. Қызметкерлерді арнаулы мемлекеттік органдарға іссапарға жіберудің және олардың қызмет өткеруінің ерекшеліктері  ...  2. Қызметкерлерге лауазымдық айлықақылар, қызмет өткерудің ерекше жағдайлары үшін үстемеақылар және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да үстемеақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақылар, сыйлықақылар, **материалдық көмек**, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне тұрғынжайды ұстауға және коммуналдық көрсетілген қызметтерге ақы төлеуге арналған ақшалай өтемақы, бір елді мекеннен ара қашықтығы **бір жүз** **километрден** асатын екінші бір елді мекенге көшумен байланысты болатын қызмет бабындағы ауысу кезінде қызметкерлерге және олардың отбасы мүшелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көтерме жәрдемақы төлеу, іссапарға жіберілген қызметкерлерге қызмет бабындағы ауысу кезінде **Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен автомобиль жолының әрбір жиырма километріне бір айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі меншікті мүлкін** тасымалдау бойынша шығындарды, сондай-ақ емделуге жұмсалған қаражатты өтеу олар іссапарға жіберілген арнаулы мемлекеттік органды ұстауға көзделген қаражат есебiнен жүргiзiледi.  Iссапарға жiберiлген қызметкерлерге сыйлықақы беру **және материалдық көмек көрсету** олар іссапарға жіберілген арнаулы мемлекеттік органның қызметкерлерi үшiн айқындалған тәртiппен жүзеге асырылады. | «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы 8-тармағымен біріздендіру және «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 73-бабының 7-тармағына енгізілетін түзетулермен сәйкестендіру мақсатында. |
|  | 44-баптың  жаңа  3-тармағы | 44-бап. Каникулдық демалыстар  ....  3. Жоқ. | 44-бап. Каникулдық демалыстар  ...  **3. Оқуы бойынша берешегі бар курсанттарға, тыңдаушыларға каникулдық демалыс берешекті өтегеннен кейін оқу бағдарламаларында белгіленген демалыс өткізу мерзімдерінің шегінде беріледі.** | «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 75-бабы 2-тармағымен біріздендіру мақсатында. |
|  | 51-баптың  2-тармағы | 51-бап. Қызметтен шығару тәртiбi  ...  2. Қызметкерді ***бөлімшенің***тізімінен шығару арнаулы мемлекеттік органдарда белгіленген мерзімде істер мен лауазымды тапсырғаннан кейін жүргізіледі. | 51-бап. Қызметтен шығару тәртiбi  ...  2. Қызметкерді **жеке құрамның** тізімдерінен шығару арнаулы мемлекеттік органдарда белгіленген мерзімде істер мен лауазымды тапсырғаннан кейін жүргізіледі. | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 1-тармағының екінші бөлігімен сәйкестендіру мақсатында. |
|  | 56-баптың  1-тармағының екінші бөлігі | 56-бап. Қызметкерлерді аттестаттау  1. Қызметкерлер арнаулы мемлекеттік органдарда үздіксіз қызметте болған әр келесі үш жыл өткен соң аттестаттаудан өтеді. Бұл ретте аттестаттау көрсетілген мерзім басталған күннен бастап, алты айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс.  Аттестаттауға жататын қызметкерлер жаңа лауазымдарға тағайындалған жағдайда, олар тағайындалғаннан кейін бір жылдан соң аттестаттаудан өтеді. | 56-бап. Қызметкерлерді аттестаттау  1. Қызметкерлер арнаулы мемлекеттік органдарда үздіксіз қызметте болған әр келесі үш жыл өткен соң аттестаттаудан өтеді. Бұл ретте аттестаттау көрсетілген мерзім басталған күннен бастап, алты айдан кешіктірілмей өткізілуге тиіс.  Аттестаттауға жататын қызметкерлер жаңа лауазымдарға тағайындалған жағдайда, олар тағайындалғаннан кейін бір жылдан соң аттестаттаудан өтеді. **Тең дәрежедегі лауазымдарға тағайындау кезінде, егер ол функционалдық міндеттердің өзгеруіне әкелмесе, бұл мерзім есептелмейді.** | «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 47-бабы 3-тармағының үшінші бөлігімен біріздендіру мақсатында. |
|  | 56-бабтың  2-тармағының үшінші бөлігі | 56-бап. Қызметкерлерді аттестаттау  ...  2. Арнаулы мемлекеттік органның басшысы және оның орынбасарлары аттестатталуға жатпайды.  Жүктілігі мен босануына байланысты, бала үш жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша демалыстарда болу, мемлекеттік қызметшілерді жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттердің арнаулы (әскери) оқу орындарында, білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алу кезеңінде қызметкерлер аттестатталуға жатпайды. Олар қызметке шыққаннан кейін кемінде алты айдан соң және қызметке шыққан күннен бастап бір жылдан кешіктірілмей аттестатталады.  Кемінде күнтізбелік 20 жыл ***үздіксіз қызмет өтілі*** бар қызметкерлер аттестаттық тесттен өтуге жатпайды. | 56-бап. Қызметкерлерді аттестаттау  ...  2. Арнаулы мемлекеттік органның басшысы және оның орынбасарлары аттестатталуға жатпайды.  Жүктілігі мен босануына байланысты, бала үш жасқа толғанға дейін оның күтімі бойынша демалыстарда болу, мемлекеттік қызметшілерді жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша даярлау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс шеңберінде Қазақстан Республикасының және (немесе) шет мемлекеттердің арнаулы (әскери) оқу орындарында, білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алу кезеңінде қызметкерлер аттестатталуға жатпайды. Олар қызметке шыққаннан кейін кемінде алты айдан соң және қызметке шыққан күннен бастап бір жылдан кешіктірілмей аттестатталады.  Кемінде күнтізбелік 20 жыл **үздіксіз еңбек сіңірген жылдары** бар қызметкерлер аттестаттық тесттен өтуге жатпайды. | Қолданыстағы заңнамада «қызмет өтілі» деген ұғым ашылмаған.  Сонымен бірге «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы 9-1) тармақшасында «еңбек сіңірген жылдары» ұғымы белгіленген.  Осыған байланысты редакциясын нақтылау мақсатында «үздіксіз қызмет өтілі» деген сөздерді «үздіксіз еңбек сіңірген» деген сөздермен ауыстыру ұсынылады. |
|  | 56-1-баптың  2-тармағының екінші бөлігі | 56-1-бап. Қызметкерлерді жоспардан тыс аттестаттау  ...  2. Жоспардан тыс аттестаттауды өткізу негіздері:  1) қызметкерді кадр резервіне қабылдау туралы;  2) қызметкерді төмен тұрған лауазымға тағайындау туралы;  3) қызметкерді келісімшарт талаптарын орындамауына байланысты қызметтен шығару туралы мəселелерді шешу болып табылады.  Қызметкерді кадр резервіне қабылдау туралы мəселені шешу үшін жоспардан тыс аттестаттау жоспарлы аттестаттауды өткізудің белгіленген мерзімінің кемінде үштен бірі өткен соң өткізілуге тиіс. | 56-1-бап. Қызметкерлерді жоспардан тыс аттестаттау  ...  2. Жоспардан тыс аттестаттауды өткізу негіздері:  1) қызметкерді кадр резервіне қабылдау туралы;  2) қызметкерді төмен тұрған лауазымға тағайындау туралы;  3) қызметкерді келісімшарт талаптарын орындамауына байланысты қызметтен шығару туралы мəселелерді шешу болып табылады.  Қызметкерді кадр резервіне қабылдау туралы мəселені шешу үшін жоспардан тыс аттестаттау **осы Заңның 56-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде көзделген талаптарды ескерусіз**, жоспарлы аттестаттауды өткізудің белгіленген мерзімінің кемінде үштен бірі өткен соң өткізілуге тиіс. | Әртүрлі түсіндіруді жою мақсатында. Себебі, 56-1-баптың  2- тармағында көзделген іс-шаралар қызметтік қажеттілік бар болған кезде өздігінше іске асырылуы тиіс. |
|  | 61-бап | 61-бап. Сыныптық біліктілік  Әрбір қызметкердің кәсіби шеберлігін дамытуды ынталандыру мақсатында сыныптық біліктілік беру, оны жоғарылату, төмендету және алу рәсімі жүргізіледі.  Қызметкерлерге сыныптық біліктілік беру, оны жоғарылату, төмендету және алу арнаулы мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі. | 61-бап. Сыныптық біліктілік  Әрбір қызметкердің кәсіби шеберлігін дамытуды ынталандыру мақсатында сыныптық біліктілік беру, оны жоғарылату, **растау, сақтау,** төмендету және алу рәсімі жүргізіледі.  Қызметкерлерге сыныптық біліктілік беру, оны жоғарылату, **растау, сақтау,** төмендету және алу **тәртібін** арнаулы мемлекеттік органдардың **бірінші басшылары айқындайды**. | Сыныптық біліктілікті анықтауды түпкілікті рәсімдеу, сондай-ақ редакцияны жақсарту мақсатында. |
|  | 62-баптың  2-тармағы | 62-бап. Қызметтік тәртіп  ...  2. ***Арнаулы мемлекеттік органдардың*** басшылары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қатаң басшылыққа ала отырып, сеніп тапсырылған бөлімшелерде қызметтік тәртіпті күнделікті сақтауға міндетті. | 62-бап. Қызметтік тәртіп  ...  2. **Басшылар** Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын қатаң басшылыққа ала отырып, сеніп тапсырылған бөлімшелерде қызметтік тәртіпті күнделікті сақтауға міндетті. | Заңның 62-бабы 2-тармағының қолданыстағы редакциясы қызметтік тәртіпті сақтауға міндетті жүктелген адамдардың шеңберін шектейді.  Осыған байланысты қызметтік тәртіпті күнделікті сақтауға міндетті арнаулы мемлекеттік органдардың ғана емес басқа олардың бөлімшелерінің басшыларына да жүктеу ұсынылады. |
|  | 63-бап  6-тармағының екінші бөлігі | 63-бап. Көтермелеулер  ......  ***Осы тармақтың 2), 3), 5), 6), 9) және 10) тармақшаларында*** көзделген көтермелеулерді қолдану тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды. | 63-бап. Көтермелеулер  .......  **Осы тармақта** көзделген көтермелеулерді қолдану тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды. | Көтермелеулерді қолдану тәртібін арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысының актісімен айқын регламенттеу мүмкіндігін белгілеу мақсатында. |
|  | 63-баптың  8-тармағы | 63-бап. Көтермелеулер  ...  8. Қызметкердің **дәл сондай** ерекшелігі үшін тек бір көтермелеу жариялануы мүмкін. | 63-бап. Көтермелеулер  ...  8. **Арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысының грамотамен және ақшалай сыйлықақымен марапаттауы түріндегі бір мезгілде қолданылуы мүмкін көтермелеулерді қоспағанда**, қызметкердің **сол бір** ерекшелігі үшін бір ғана көтермелеу жариялануы мүмкін. | Қызметтік іс-қимылда жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізуде кадрлық құрамды ынталандыру және Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 5 шілдедегі № 364 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының тәртіптік жарғысының 50-тармағымен біріздендіру мақсатында. |
|  | 64-баптың  2-тармағының жаңа екінші бөлігі | 64-бап. Теріс қылықтар мен жазалар  ...  2. Елеулі емес теріс қылық жасаған қызметкерге басшының қызметтік тәртіпті қатаң сақтаудың қажеттігі туралы жазбаша ескерту жасаумен шектелуге құқығы бар.  Жазбаша ескерту қызметкерге қол қойғыза отырып, жеткізіледі, тіркеледі және қызметкердің жеке ісіне қосу үшін кадр бөлімшесіне беріледі. Алты ай өткеннен кейін ол алынады және оны кадр бөлімшесі белгіленген тәртіппен жояды.  Жазбаша ескерту жаза болып саналмайды. | 64-бап. Теріс қылықтар мен жазалар  ...  2. Елеулі емес теріс қылық жасаған қызметкерге басшының қызметтік тәртіпті қатаң сақтаудың қажеттігі туралы жазбаша ескерту жасаумен шектелуге құқығы бар.  **Жазбаша ескертуді тиісті басшы тапсырған лауазымды адам дайындайды.**  Жазбаша ескерту қызметкерге қол қойғыза отырып, жеткізіледі, тіркеледі және қызметкердің жеке ісіне қосу үшін кадр бөлімшесіне беріледі. Алты ай өткеннен кейін ол алынады және оны кадр бөлімшесі белгіленген тәртіппен жояды.  Жазбаша ескерту жаза болып саналмайды. | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабы 2-тармағының қолданыстағы редакциясында жазбаша ескерту дайындау тәртібі туралы норма жоқ, бұл оның түрлі мағынада түсіндірілуіне алып келуі мүмкін. |
|  | 65-баптың  4-тармағы | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  ...  4. Қызметтік тексеру уәкілетті басшының бұйрығымен тағайындалады және уәкілетті лауазымды тұлға **күнтізбелік** он бес күннен аспайтын мерзімде жүргізеді. Ерекше жағдайларда қызметтік тексеру мерзімін қызметтік тексеру жүргізуді тағайындаған тұлға он **күнтізбелік** күннен аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.  Бұйрық болмаған кезде қызметтік тексеру жүргізуге жол берілмейді. | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  ...  4. Қызметтік тергеп-тексеру уәкілетті басшының бұйрығымен тағайындалады және уәкілетті лауазымды адам он бес **жұмыс** күнінен аспайтын мерзімде жүргізеді.  Бұйрық болмаған кезде қызметтік тергеп-тексеру жүргізуге жол берілмейді.  Ерекше жағдайларда қызметтік тергеп-тексеру мерзімі қызметтік тергеп-тексеру жүргізуді тағайындаған **уәкілетті басшының бұйрығымен** он **жұмыс** күнінен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.  **Қызметтік тергеп-тексеру мерзімінің есептелуі оның тағайындалған күнінен басталады және белгіленген кезеңнің соңғы күнінде аяқталады.** | ҚР Азаматтық кодексінің 175-бабына және «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 14-бабының 3-тармағына сәйкес келтіру мақсатында осы түзетулер ұсынылады. |
|  | 65-баптың  5-тармағының үшінші бөлігі | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  ...  Егер қызметкер өзінің жазбаша түсініктемесінде теріс қылық жасау фактісімен келіспесе, уәкілетті басшы теріс қылық анықталған күннен бастап **үш тәуліктен** аспайтын мерзімде осы Заңда айқындалған тәртіппен қызметтік тексеруді тағайындауы тиіс. | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  .....  Егер қызметкер өзінің жазбаша түсініктемесінде теріс қылық жасау фактісімен келіспеген жағдайларда, уәкілетті басшы теріс қылық анықталған күннен бастап **үш жұмыс күнінен** аспайтын мерзімде осы Заңда айқындалған тәртіппен қызметтік тергеп-тексеруді тағайындауы тиіс. | Қызметтік тексеруді тағайындау мерзімін нақтылау мақсатында. |
|  | 65-баптың  6-тармағының үшінші бөлігі | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  ...  6. Басшы қызметтік тексеру жүргізу үшін лауазымдық қызметі бойынша теріс қылық жасаған қызметкердің лауазымына тең немесе одан жоғары уәкілетті лауазымды тұлғаны тағайындайды.  Қажет болған жағдайда қызметтік тексеру жүргізуге арнаулы білімді қажет ететін мәселелер бойынша қорытындылар, түсініктер мен консультациялар алу үшін мамандар ретінде жедел-қызметтік іс-қимылдың тиісті бағытының қызметкерлері тартылуы мүмкін, ол туралы бұйрықта көрсетіледі.  Қажет болған жағдайларда басшы уәкілетті *лауазымды тұлғаны* қызметтік тексеру жүргізу уақытына оның функционалдық міндеттерін атқарудан босатуы мүмкін, ол туралы бұйрықта көрсетіледі. | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  ...  6. Басшы қызметтік тергеп-тексеру жүргізу үшін лауазымдық қызметі бойынша теріс қылық жасаған қызметкердің лауазымына тең немесе одан жоғары уәкілетті лауазымды адамды тағайындайды.  Қажет болған жағдайда қызметтік тергеп-тексеру жүргізуге арнаулы білімді қажет ететін мәселелер бойынша қорытындылар, түсініктер мен консультациялар алу үшін мамандар ретінде жедел-қызметтік іс-қимылдың тиісті бағытының қызметкерлері тартылуы мүмкін, ол туралы бұйрықта көрсетіледі.  Қажет болған жағдайларда басшы уәкілетті лауазымды адамды **және мамандарды** қызметтік тергеп-тексеру жүргізу уақытына **олардың** функционалдық міндеттерін атқарудан босатуы мүмкін, ол туралы бұйрықта көрсетіледі. | Уәкілетті лауазымды адаммен қатар қызметтік тексеру жүргізу үшін тартылған мамандарды функционалдық міндеттерін атқарудан босату қажеттілігіне байланысты. |
|  | 65-баптың  12-тармағының  4) тармақшасы | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  ...  12. Қызметтiк тексеру мынадай:  .....  4) ұзақ уақытты талап ететiн **медициналық** сараптама өткiзілген жағдайларда; | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  ...  12. Қызметтiк тексеру мынадай:  .......  **4)** ұзақ уақытты талап ететiн **заңнамамен белгіленген сараптамалар (зерттеулер)** өткiзілген жағдайларда; | Қызметтік тексерудің қолдану мерзімін тоқтата тұру және зерттеулер (сараптамалар) нәтижесі жоқ кезде жаза қолдану мүмкіндігін көздейтін «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 57-бабының 15-тармағымен біріздендіру мақсатында. |
|  | 65-баптың  21-тармағы | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  **....**  ***21. Уәкілетті лауазымды тұлға қызметтік тексеру нәтижелерін тексеруді белгілеген басшыға жазбаша түрде баяндайды.***  ***Баяндаудан кейін уəкілетті лауазымды адам өзіне қатысты тергеп-тексеру жүргізілген қызметкерді қызметтік тергеп-тексеру материалдарымен таныстырып, қызметтік тергеп-тексеру тұжырымдарымен жəне ұсыныстарымен оның келісетінін немесе келіспейтінін міндетті түрде көрсете отырып, қолын қойғызып алуға міндетті.*** | 65-бап. Қызметтік тексеру жүргізу тәртібі  .....  **21. Қызметтік тергеп-тексеру аяқталған соң тұжырымдарымен және ұсыныстарымен бірге оның нәтижелері туралы қорытынды жасалады, ол қызметтік тергеп-тексеру жүргізуді тағайындаған уәкілетті басшыға бекітуге ұсынылады.**  **Қызметтік тергеп-тексеру нәтижелері туралы қорытынды бекітілгеннен кейін уəкілетті лауазымды адам өзіне қатысты тергеп-тексеру жүргізілген қызметкерді – қорытындылармен, сондай-ақ қызметкердің талабы бойынша қызметтік тергеп-тексеру материалдарымен қол қойғыза отырып таныстыруға міндетті.**  **Қызметкер қызметтік тергеп-тексеру қорытындысымен және (немесе) материалдарымен танысудан не онымен (олармен) танысқандығы туралы қол қоюдан бас тартқан кезде тиісті акт жасалады. Оның бас тартуы қызметтік тергеп-тексерудің нәтижелері не тәртіптік жаза қолдану туралы бұйрық шығаруды тоқтата алмайды.** | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабы 21-тармағының қолданыстағы редакциясында қызметтік тергеп-тексеру нәтижесі бойынша жасалатын құжаттың түрі айқындалмаған, сондай-ақ тергеп-тексеруді аяқтау процесі регламенттелмеген, осыған байланысты осы түзету ұсынылады. |
|  | 68-баптың тақырыбы және  1-тармағы | 68-бап. Жаза қолдану ***туралы шешiм қабылдау*** тәртiбi  1. Уәкілетті басшы қызметтiк тексеру материалдары және тәртiптiк комиссияның ұсыныстары негiзiнде жаза қолдану туралы тиiстi шешiм қабылдайды. | 68-бап. Жаза қолдану тәртiбi  1. Уәкілетті басшы қызметтiк тексеру материалдары және тәртiптiк комиссияның ұсыныстары негiзiнде жаза қолдану **немесе қолданбау** туралы тиiстi шешiм қабылдайды. | Тәртіптік комиссияның шешімі ұсынымдық сипатқа ие. |
|  | 68-баптың  4-тармағы | 68-бап. Жаза қолдану туралы шешiм қабылдау тәртiбi  ...  4. Жаза терiс қылық анықталған күннен бастап бiр айдан кешіктірілмей және оны жасаған күннен бастап алты айдан кешiктiрiлмей қолданылады.  Қылмыстық iс тоқтатылған жағдайларда, бiрақ қызметкердің әрекеттерiнде тәртiптiк терiс қылық, әкімшілік құқық бұзушылық белгiлерi болған кезде, ***жаза қылмыстық істі тоқтату туралы шешім*** ***қабылданған*** күннен бастап бір айдан кешіктірілмей қолданылады. | 68-бап. Жаза қолдану туралы шешiм қабылдау тәртiбi  ...  4. Жаза терiс қылық анықталған күннен бастап бiр айдан кешіктірілмей және оны жасаған күннен бастап алты айдан кешiктiрiлмей қолданылады.  **Теріс қылықтың жасалғаны туралы уәкілетті басшыға белгілі болған күн теріс қылық анықталған күн болып есептеледі.**  Қылмыстық iс тоқтатылған жағдайларда, бiрақ қызметкердің әрекеттерiнде терiс қылық, әкімшілік құқық бұзушылық белгiлерi болған кезде, жаза қылмыстық іс **тоқтатылған** күннен бастап бір айдан кешіктірілмей қолданылады.  **Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасын бұзғаны үшін жаза теріс қылық анықталған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей қолданылады және теріс қылық жасалған күннен бастап бір жылдан кешіктіріліп қолданылмайды.**  **Жаза қолдану мерзімінің өтуі:**  **1) қызметкер уақытша еңбекке қабілетсіз болған;**  **2) қызметкер еңбек демалысында немесе іссапарда болған;**  **3) қызметкер даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру курстарында және тағылымдамада болған;**  **4) қызметкер мемлекеттік органдардың оның теріс қылық жасағаны туралы актілеріне сот тәртібімен шағымданған жағдайларда;**  **5) уәкілетті басшы дәлелдi деп таныған басқа да себептер бойынша тоқтатыла тұрады.** | Қолданыстағы редакцияда тәртіптік теріс қылықтың анықталу күні туралы норма жоқ.  Сондықтан уәкілетті басшыға теріс қылық жасалғаны туралы мәлім болған күнді тәртіптік теріс қылықтың анықталу күні деп есептеген дұрыс.  Сондай-ақ тәртіптік жауаптылыққа тарту мерзімінің тоқтатыла тұруын көздеу ұсынылады, өйткені «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қызметтік тергеп-тексеруді тоқтата тұру ғана көзделген. |
|  | 69-баптың  1-тармағы | 69-бап. Жазаларды жариялау тәртiбi  *1. Қызметкерлерге жазалар қызметтік тексеруді жүргізуді тағайындаған уәкілетті басшының бұйрығымен жарияланады.* | 69-бап. Жазаларды жариялау тәртiбi  **Алып тасталсын.** | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 68-бабының 1-тармағына енгізіліп жатқан түзетулерге сәйкестендіру мақсатында. |
|  | 69-баптың  4-тармағы | 69-бап. Жазаларды жариялау тәртiбi  ...  4. Қолданылған жазалар туралы аға офицерлерге – тек аға және жоғары офицерлердің қатысуымен, жоғары офицерлерге – тек жоғары офицерлердің қатысуымен ғана жарияланады. | 69-бап. Жазаларды жариялау тәртiбi  ...  **4. Қолданылған жаза туралы аға офицерлерге жариялау кезінде – тек олардың басшылары, сондай-ақ аға және жоғары офицерлер, жоғары офицерлерге жариялау кезінде олардың басшылары және жоғары офицерлер қатысуы мүмкін.** | Субординация және бағыныстылық қағидатына сәйкестендіру мақсатында. |
|  | 71-баптың  1-тармағының жаңа  4-1) және 4-2) тармақшалары | 71-бап. Қызметкерлердi тәртiптiк жауаптылыққа тарту кезiндегi олардың құқықтарының кепiлдiктерi  1. Қызметкерді тәртiптiк жауаптылыққа тартуға:  1) терiс қылық фактiсi болмаған жағдайда;  2) егер оның iс-әрекеті (әрекетсiздiгi) құқыққа қарсы болып табылмаса;  3) дәл сондай тәртіптік терiс қылық үшiн қайтара;  4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiптiк жауаптылыққа тартудың ескіру мерзiмi кезінде;  4-1) жоқ  4-2) жоқ  5) қызметтен шығаруға байланысты оны жеке құрам тiзiмiнен шығарған жағдайда жол берiлмейдi. | 71-бап. Қызметкерлердi тәртiптiк жауаптылыққа тарту кезiндегi олардың құқықтарының кепiлдiктерi  1. Қызметкерді тәртiптiк жауаптылыққа тартуға:  1) терiс қылық фактiсi болмаған жағдайда;  2) егер оның iс-әрекеті (әрекетсiздiгi) құқыққа қарсы болып табылмаса;  3) дәл сондай тәртіптік терiс қылық үшiн қайтара;  4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiптiк жауаптылыққа тартудың ескіру мерзiмi өткен кезде;  **4-1) ол еңбекке уақытша қабілетсіз болған кезеңде;**  **4-2) еңбек демалысында немесе іссапарда болған кезеңде;**  5) қызметтен шығаруға байланысты оны жеке құрам тiзiмiнен шығарған жағдайда жол берiлмейдi. | Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 65-бабы  4-тармағының нормасымен біріздендіру мақсатында. |
|  | 73-баптың  4-тармағы | 73-бап. Қызметкерлерді әлеуметтік қорғау  ...  4. Жекелеген санаттағы қызметкерлер қызметті өткеру ерекшеліктері ескеріле отырып, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары бекіткен нормалар бойынша ***азық-түлікпен*** қамтамасыз етіледі.  Жекелеген қызметкерлер санатын азық-түлікпен қамтамасыз ету тәртібін *Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.* | 73-бап. Қызметкерлерді әлеуметтік қорғау  ...  4. Жекелеген санаттағы қызметкерлер қызметті өткеру ерекшеліктері ескеріле отырып, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары бекіткен **азық-түлік үлесінің нормалары бойынша тамақтандырумен** қамтамасыз етіледі.  Жекелеген санаттағы қызметкерлерін **тамақтандырумен** қамтамасыз ету тәртібін **арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары айқындайды**.  **Азық-түлік үлесінің белгіленген нормалары бойынша тамақтандырумен қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған кезде жекелеген санаттағы қызметкерлеріне арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары айқындайтын тəртіппен ақшалай өтемақы төленеді.** | Ұсынылып отырған толықтыру ұлттық қауіпсіздік органдарының жекелеген мекемелерінде тиісті тамақтандыру пункттерінің (асхана) болмауымен байланысты, сондай-ақ сатып алынатын қызметтер (1 адам) көлемінің болмауына байланысты алыс аудандық бөлімшелерде мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамаға сәйкес жеке немесе заңды тұлғалардан тиісті қызмет көрсетулерді сатып алу мүмкін емес. |
|  | 73-баптың  7-тармағы | 73-бап. Қызметкерлерді әлеуметтік қорғау  ...  7. Қызметкерлердің (курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) қызмет бойынша ауысқан кезде және қызметтен шығарылғанда, осы Заңның 49-бабы 1-тармағының 6), 12-1) және 13) тармақшаларында көзделген жағдайлардан басқа, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен автомобиль жолының әр жиырма километріне бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жеке мүліктерінің ***10 тоннаға дейінгі*** көлемін тасымалдауға кеткен шығындарын өтетуге құқығы бар. | 73-бап. Қызметкерлерді әлеуметтік қорғау  ...  7. Қызметкерлердің (курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) қызмет бойынша ауысқан кезде және қызметтен шығарылғанда, осы Заңның [49-бабы](http://adilet.qr.uqk/kaz/docs/Z1200000552#z491) 1-тармағының 6), 12-1) және 13) тармақшаларында көзделген жағдайлардан басқа, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен автомобиль жолының әрбір жиырма километріне бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жеке мүлкін тасымалдауға кеткен шығындарын өтетуге құқығы бар. | «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы  44-бабының 8-тармағымен біріздендіру мақсатында. |
|  | 76-баптың  1-тармағы | 76-бап. Қатардағы жауынгер және сержант лауазымдарында қызметін өткеріп жүрген қызметкерлерді әлеуметтік қорғау ерекшеліктері  1. Арнаулы мемлекеттік органдарда қатардағы жауынгер және сержант лауазымдарында қызметін өткеріп жүрген, күнтізбелік есептеу бойынша кемінде сегіз жыл қызмет еткен қызметкерлердің Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарындағы ақылы негізде оқудың оқу құны шығынының елу пайыз мөлшерін мемлекет бюджеті есебінен өтетуге құқығы бар. Аталған жәрдемақы бір рет қолданылады. | 76-бап. Қатардағы жауынгер және сержант лауазымдарында қызметін өткеріп жүрген қызметкерлерді әлеуметтік қорғау ерекшеліктері  1. Арнаулы мемлекеттік органдарда қатардағы жауынгер және сержант лауазымдарында қызметін өткеріп жүрген, **білім беру ұйымына қабылдау туралы бұйрық шығарылған күні** күнтізбелік есептеу бойынша кемінде сегіз жыл қызмет еткен қызметкерлердің Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарындағы ақылы негізде оқудың оқу құны шығынының елу пайыз мөлшерін бюджет қаражаты есебінен өтетуге құқығы бар. Аталған жеңілдік **осы оқу орнын бітіргендігі туралы дипломды ұсынған кезде** бір рет қолданылады. | Редакцияны нақтылау. |
|  | 76-баптың  6-тармағы | 76-бап. Қатардағы жауынгер және сержант лауазымдарында қызметін өткеріп жүрген қызметкерлерді әлеуметтік қорғау ерекшеліктері  ...  *6. Қатардағы қызметкер және сержант құрамындағы лауазымды иеленетін қызметкерлерге арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткергені туралы келісімшарттың мерзімін табысты аяқтағаны үшін олардың қызметтік міндеттерін және келісімшарт талаптарын мүлтіксіз орындағанын растайтын басшының баянаты негізінде келісімшарттың мерзіміне қарай мынадай мөлшерде:*  *3 жыл – 1 лауазымдық айлықақы мөлшерінде;*  *5 жыл – 10 лауазымдық айлықақы мөлшерінде;*  *10 жыл – 20 лауазымдық айлықақы мөлшерінде біржолғы ақшалай сыйақы төленеді.*  *Аталған ақшалай сыйақылар келісімшарттың тиісті мерзімі аяқталғаннан кейін бір айдан кешіктірілмей төленеді.*  *Қызметте болудың шекті жасына жеткенге дейін келісімшарт жасасқан қызметкер жұмыстан босатылған жағдайда біржолғы ақшалай сыйақы қызметтің әрбір толық жылы үшін екі лауазымдық айлықақы есебінен келісімшарттың қолданылу уақытына төленеді.*  *Қызметкер арнаулы мемлекеттік органдарда қызметін өткеру кезеңінде қызметін одан әрі өткерумен сыйыспайтын зақым, контузия, жарақаттар алған немесе ауырған жағдайда біржолғы ақшалай сыйақы толық көлемде төленеді.*  *Егер қызметкердің заңға қайшы әрекеттерінен немесе алкогольді, нашақорлық, психотроптық, уытқұмарлық (олардың аналогтары) масаң болуы салдарынан арнаулы мемлекеттік органдарда одан әрі қызметін өткерумен сыйыспайтын зақымданғаны, контузия алғаны, жарақаттанғаны, мертіккені немесе ауырғаны немесе арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен бас тарту мақсатында өз-өзіне қандай да бір дене зақымын (дене мүшесіне зақым келтіру) немесе өзінің денсаулығына басқадай зиян келтіргені Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіппен дәлелденген жағдайларда біржолғы ақшалай сыйақы төленбейді.*  *Қызметкер арнаулы мемлекеттік органдарда қызметін өткеру барысында қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда мұрагерлеріне біржолғы ақшалай сыйақы толық көлемде төленеді.*  *Осы тармақтың бірінші, екінші, үшінші бөліктерінің ережелері Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлеріне қолданылмайды.*  *Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлеріне қолданылмайды.* | 76-бап. Қатардағы жауынгер және сержант лауазымдарында қызметін өткеріп жүрген қызметкерлерді әлеуметтік қорғау ерекшеліктері  ......  **6. Алып тасталсын.** | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 80-бабының бар болуы кезінде аталған тармақтың өзектілігінің жоғалуына және арнаулы мемлекеттік органдардың оны қолданбауына байланысты. |
|  | 77-баптың  2-тармағы | 77-бап. Курсанттарды, тыңдаушыларды әлеуметтік қорғау ерекшеліктері  ...  2. Казармалық жағдайдағы курсанттар, тыңдаушылар қызметтi өткеру ерекшелiктері ескеріле отырып, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары бекіткен ***нормалар бойынша*** ***азық-түлiкпен*** қамтамасыз етiледi. | 77-бап. Курсанттарды, тыңдаушыларды әлеуметтік қорғау ерекшеліктері  ...  2. Казармалық жағдайдағы курсанттар, тыңдаушылар қызметтi өткеру ерекшелiктері ескеріле отырып, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары бекіткен **азық-түлік үлесінің нормалары бойынша тамақтандырумен** қамтамасыз етiледi. | «Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 73-бабының 4-тармағына енгізілетін түзетулерді сәйкестендіру мақсатында. |
|  | 79-баптың  4-тармағының бірінші бөлігі | 79-бап. Арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен шығарылған қызметкерлерді әлеуметтік қорғау  ....  *4. Арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен денсаулық жағдайына (қызметтік міндеттерін атқару кезінде алған ауруына, мертігуіне, мүгедектігіне), сондай-ақ қызметте болудың шекті жасына толуына немесе штаттардың қысқартылуына байланысты шығарылған және күнтізбелік жиырма және одан да көп еңбек сіңірген жылдары бар қызметкерлерге әскери-медициналық бөлімшелерде мемлекет есебінен медициналық қамтамасыз етілу және санаториялық-курорттық емделу құқығы сақталады.* | 79-бап. Арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен шығарылған қызметкерлерді әлеуметтік қорғау  ....  **4. Әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерде мемлекет есебінен медициналық қамтамасыз етілу және санаториялық-курорттық емделу құқығы:**  **1) денсаулық жағдайы (қызметтік міндеттерін атқару кезінде алған ауруы, мертігуі, мүгедектігі) бойынша;**  **2) денсаулық жағдайы (қызмет өткеру кезеңінде алған ауруы, мертігуі, мүгедектігі) бойынша және күнтізбелік жиырма және одан да көп еңбек сіңірген жылдары бар;**  **3) қызметте болудың шекті жасына толуы бойынша және күнтізбелік жиырма және одан да көп еңбек сіңірген жылдары бар;**  **4) штаттардың қысқартылуы бойынша және күнтізбелік жиырма және одан да көп еңбек сіңірген жылдары бар арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен шығарылған қызметкерлерде сақталады.** | «Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 79-бабының 4-тармағының бірінші бөлігін әртүрлі түсіндіруді болдырмау мақсатында. |
|  | 81-баптың  1-тармағы | 81-бап. Жерлеу шығындарының өтемақысы  1. Қызмет өткеру кезiнде қаза тапқан немесе мертiгу (жаралану, жарақат алу, контузия), ауруы салдарынан қайтыс болған қызметкерлерді жерлеу қызмет өткерген жерінде немесе олардың туған-туысқандарының қалауы бойынша басқа жерде жүргізіледі. Мәйiттi жеткiзуге әзiрлеумен, мәйiттi жеткiзумен, жерлеумен, құлпытас дайындаумен және оны орнатумен байланысты барлық шығындар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мөлшерде қызметкерлер қызмет өткерген арнаулы мемлекеттік органдардың **есебiнен** жүзеге асады. | 81-бап. Жерлеу шығындарының өтемақысы  1. Қызмет өткеру кезiнде қаза тапқан немесе мертiгу (жаралану, жарақат алу, контузия), ауруы салдарынан қайтыс болған қызметкерлерді жерлеу қызмет өткерген жерінде немесе олардың туған-туысқандарының қалауы бойынша басқа жерде жүргізіледі. Мәйiттi жеткiзуге әзiрлеумен, мәйiттi жеткiзумен, жерлеумен, құлпытас дайындаумен және оны орнатумен байланысты барлық шығындар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мөлшерде қызметкерлер қызмет өткерген арнаулы мемлекеттік органдардың **қаражаты** есебiнен жүзеге асырылады.  **Қызмет өткеру кезінде қаза тапқан немесе мертігу (жаралану, жарақаттану, контузия алу), ауру салдарынан қайтыс болған арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің мәйітін жеткізуге әзірлеумен, мәйітті жеткізумен, жерлеумен, құлпытас дайындаумен және орнатумен байланысты шығыстарды өтеу тәртібін арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшылары айқындайды.** | Қызмет өткеру кезінде қаза тапқан немесе мертігу (жаралану, жарақаттану, контузия алу), ауру салдарынан қайтыс болған арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерінің отбасы мүшелеріне мәйітті тасымалдауға дайындаумен, жерлеумен, құлпытас дайындаумен және орнатумен байланысты шығыстарды өтеу тәртібін реттеу мақсатында. |
|  | 84-баптың  жаңа  5-1) тармағы | 84-бап. Арнаулы мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету және олардың мүлкі  ...  5-1. Жоқ | 84-бап. Арнаулы мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық қамтамасыз ету және олардың мүлкі  ...  **5-1. Жеке және заңды тұлғалардың арнаулы мемлекеттік органдар алдындағы тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі шарттық міндеттемелерді тиісті мемлекеттік органның басшысы айқындаған тәртіппен орындауын қамтамасыз ету мақсатында тамақтандыруды ұйымдастыру туралы шарттың мерзімі шегінде асханалардың ғимараттарын, үй-жайларын және олардағы мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) өтеусіз уақытша беру жүзеге асырылады.** | Тамақтандыруды ұйымдастыру туралы шарттың мерзімі шегінде ғимараттарды, асханалардың үй-жайларын және олардағы мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) өтеусіз уақытша беруді көздейтін «Қазақстан Республикасындағы қорғаныс және Қарулы Күштер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 2-тармағының екінші бөлігімен біріздендіру мақсатында.  Бұдан басқа, азық-түлік үлесінің құнына үй-жайлар мен жабдықтарды жалға алу шығыстары қосылмайды, тиісінше бұл шығындарды жеке ұйымдар неғұрлым арзан тамақ өнімдерін пайдалану арқылы өтейді, ұсынылып отырған норманы қолдану сапалы және қауіпсіз өнімдерді сатып алуға ықпал ететін болады және тұтастай алғанда жеке құрамның тамақтануына оң әсер етеді. |
|  | 85-бабының  2-тармағы | 85-бап. Өтпелі ережелер  ...  *2. Осы Заңның 76-бабы* [*6-тармағының*](http://adilet.qr.uqk/kaz/docs/Z1200000552#z943) *ережесі әскери қызметті өткеру туралы келісімшарт жасасқан кезде ақшалай сыйақы алған адамға қолданылмайды.* | 85-бап. Өтпелі ережелер  ...  **2. Алып тасталсын.** | «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 76-бабының 6-тармағын алып тастауды көздейтін түзетуге сәйкес келтіру мақсатында. |
| **«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 23-баптың  жаңа  4-тармағы | 23-бап. Өткізу пункттеріндегі шекаралық бақылау  ...  4. Жоқ. | 23-бап. Өткізу пункттеріндегі шекаралық бақылау  ...  **4. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі әскери қызметшісінің шекаралық бақылау жүргізу кезіндегі мінез-құлық стандартын Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы айқындайды.** | Шекаралық бақылау жүргізу кезінде ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі әскери қызметшісінің мінез-құлық стандартын бекіту мақсатында. |
|  | 56-баптың  26), 33), 34), 35), 38) және 40) тармақшалары | 56-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыреті  Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті:  ...  26) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік ***комитетінің Шекара қызметінде*** автотехникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекітеді;  ...  33) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік ***комитетінің Шекара қызметін*** жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;  34) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін ветеринариялық қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды бекітеді;  35) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік **комитетінің Шекара қызметін** пәтерлік-пайдаланушылық қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;  ...  38) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде кинологиялық қызмет пен із кесушілікті ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;  ....  40) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде жылқыларды ұстау және пайдалану қағидаларын бекітеді; | 56-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзыреті  Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті:  ...  26) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік **органдарында** автотехникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды бекітеді;  ...  33) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік **органдарын** жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;  34) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметін **және Шекара академиясын** ветеринариялық қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды бекітеді;  35) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік **органдарының жүйесіне кіретін басқа да әскерлер мен әскери құралымдарын** пәтерлік-пайдаланушылық қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;  ...  38) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде **және Шекара академиясында** кинологиялық қызмет пен із кесушілікті ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;  ...  40) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінде **және Шекара академиясында** жылқыларды ұстау және пайдалану қағидаларын бекітеді; | Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 13 наурыздағы № 282 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында, оған сәйкес Шекара қызметі академиясы Шекара қызметінің құрамынан шығарылған және ҚР ҰҚК Шекара академиясына өзгертілді, онда сондай-ақ автотехникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру, ветеринариялық қамтамасыз ету, кинологиялық жұмыс және жылқыларды қолдану жүзеге асырылады. |
| **«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 53-баптың  2-тармағы | 53-бап. Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органның прокуратура және қылмыстық қудалау органдарымен өзара іс-қимылы  ....  2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган тексеруге қатысу және тиісті талап немесе прокуратура органының сұрау салуы, сотқа дейінгі басталған тергеп-тексеру шеңберінде шығарылған тиісті қаулы бойынша, сондай-ақ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес соттың тиісті ұйғарымы бойынша қорытынды беру үшін аудиторлық ұйымдардың (аудиторлардың) тізбесін және олардың көрсетілетін қызметтеріне республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шегінде ақы төлеуді айқындайды. | 53-бап. Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органның прокуратура және қылмыстық қудалау органдарымен өзара іс-қимылы  ....  2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган тексеруге қатысу және прокуратура, **қылмыстық қудалау органдарының** тиісті талап немесе сұрау салуы, сотқа дейінгі басталған тергеп-тексеру шеңберінде шығарылған тиісті қаулы бойынша, сондай-ақ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес соттың тиісті ұйғарымы бойынша қорытынды беру үшін аудиторлық ұйымдардың (аудиторлардың) тізбесін және олардың көрсетілетін қызметтеріне республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шегінде ақы төлеуді айқындайды. | ҚР ҚІЖК-нің 181-бабына сәйкес қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін көрсететін жеткілікті деректер болмаған кезде, қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін анықтау үшін уәкілетті органдарға ревизиялар мен тексеруді жүргізуді талап ететін өтініштер мен хабарламалар Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркеусіз үш тәулік ішінде уәкілетті мемлекеттік органдардың қарауына жіберіледі.  Алайда, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» заңда қылмыстық қудалау органының тиісті талабы немесе сұрау салуы бойынша аудит жүргізу көзделмеген, бұл ҚР ҚПК-ға сәйкес келмейді.  Осыған байланысты, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңының нормаларын ҚР ҚПК нормаларына сәйкестендіру мақсатында тиісті түзетулерді енгізу ұсынылады. |
| **«Қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы»**  **2019 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 5-баптың жаңа  2-1) тармақшасы | 5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс саласындағы өкілеттіктері  Қазақстан Республикасының Үкіметі:  ......  2-1) жоқ; | 5-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс саласындағы өкілеттіктері  Қазақстан Республикасының Үкіметі:  **2-1) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 98-бабының 5 және 6-тармақтарында көзделген талаптарды сақтай отырып, қорғаныстық-өнеркәсіптік кешеннің ұйымдарын жекешелендіру туралы шешімдер қабылдайды;** | Қорғаныстық-өнеркәсіптік кешенінің ұйымдарын жекешелендіру туралы шешімдерді қабылдау ерекшеліктерін енгізу қажеттілігіне және «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 98-бабына енгізілетін түзетулерге байланысты. |
|  | 20-баптың  4-тармағы | 20-бап. Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру және орналастыру  ......  4. Тізілімге енгізілгендер қатарынан мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдауды уәкілетті орган немесе мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты алушы əскери мақсаттағы тауарларды (өнімдерді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді) өндірудің, əскери мақсаттағы жұмыстарды орындаудың және əскери мақсаттағы қызметтерді көрсетудің қажетті шарттарын қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, талап етілетін сападағы əскери мақсаттағы тауарларды (өнімдерді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді) өндіру, əскери мақсаттағы жұмыстарды орындау және əскери мақсаттағы қызметтерді көрсету қабілетін негізге ала отырып, мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау қағидаларында айқындалған тәртіппен жүргізеді.  Тізілімге енгізу үшін заңды тұлғалар уәкілетті органға тізілімге енгізу үшін өтінім берілгенге дейін кемінде жарты жылдан соң жүргізілген техникалық және қаржылық аудиттерді ұсынады. Тізілімге енгізу және тізілімнен алып тастау тәртібі, заңды тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптары және тізілімге енгізу үшін қажетті құжаттардың тізбесі мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау қағидаларында белгіленеді.  Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс шеңберінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтермен жұмыс істеу қажеттілігі болған кезде тізілімге енгізілген заңды тұлғалардың оларды қорғау үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету мүмкіндігі ескеріледі. | 20-бап. Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру және орналастыру  .......  4. Тізілімге енгізілгендер қатарынан мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдауды уәкілетті орган немесе мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты алушы - əскери мақсаттағы тауарларды (өнімдерді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді) өндірудің, əскери мақсаттағы жұмыстарды орындаудың және əскери мақсаттағы қызметтерді көрсетудің қажетті шарттарын қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, талап етілетін сападағы əскери мақсаттағы тауарларды (өнімдерді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді) өндіру, əскери мақсаттағы жұмыстарды орындау және əскери мақсаттағы қызметтерді көрсету қабілетін негізге ала отырып, мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау қағидаларында айқындалған тәртіппен **конкурстық негізде** жүргізеді.  **Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдау жөніндегі рәсімді өткізген уақытта конкурстық комиссия отырысында бейне-, аудио тіркеумен және комиссия мүшелерінің отырыс хаттамасына қол қоюымен конверттерді (баға ұсыныстарын) ашу кезінде конкурсқа қатысатын қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымдарының өкілдері қатысуға құқылы.**  Тізілімге енгізу үшін заңды тұлғалар уәкілетті органға тізілімге енгізу үшін өтінім берілгенге дейін кемінде жарты жылдан соң жүргізілген техникалық және қаржылық аудиттерді ұсынады. Тізілімге енгізу және тізілімнен алып тастау тәртібі, заңды тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптары және тізілімге енгізу үшін қажетті құжаттардың тізбесі мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау қағидаларында белгіленеді.  Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс шеңберінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтермен жұмыс істеу қажеттілігі болған кезде тізілімге енгізілген заңды тұлғалардың оларды қорғау үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету мүмкіндігі ескеріледі. | Конкурсқа қатысты енгізілетін өзгерістер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға және оның процесіне ашықтық енгізуге мүмкіндік береді.  Нәтижесінде кәсіпорындардың құзыретті органдар мен инстанцияларға мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты бөлу кезінде олардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына қатысты жыл сайынғы көптеген өтініштері қысқарады. |

**Қазақстан Республикасы**

**Парламентінің депутаттары**

**Н.Нұрсипатов**

**Е.Тайжанов**