**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне**

**бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер**

**мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы**

**Заңының жобасы туралы» Қазақстан Республикасы Заң жобасына**

**САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕСІ**

| **п/п** | **Құрылымдық элемент** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылған редакция** | **Негіздеме** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім)** | | | | |
|  | 541-баптың 6-тармағы | **541-бап. Мүлiктік жалдау объектiлерi**  **...**  6. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, **оның ішінде концессия шартының** негізінде мемлекеттік мүлікті жалдауға беру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік **және концессиялар туралы** заңнамалық актілерінде белгіленеді. | **541-бап. Мүлiктік жалдау объектiлерi**  **...**  6. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының негізінде мемлекеттік мүлікті жалдауға беру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы заңнамалық актілерінде белгіленеді. | Орталық және жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ әлеуетті жекеше әріптестер МЖӘ орталығы өткізетін кездесулер мен семинарларда жобаны іске асыру туралы шешім қабылдау үшін инвесторға зерделеу қажет заңдардың, заңға тәуелді актілердің үлкен көлемінен тұратын МЖӘ-нің күрделі әдіснамасын атап өтті (НҚА-ның шамамен бір жарым мың беті).  Бүгінгі таңда қолданыстағы заңнамада МЖӘ мен концессия арасында нақты бөлініс жоқ (мемлекеттік қолдаудың бірдей түрлері, жобаларды іске асыру мерзімдері және т.б.). МЖӘ тетігі бойынша іске асырылатын жобалардың жалпы санында концессиялық жобалардың елеусіз үлесі байқалады (жалпы санның тек 1%). Концессиялар туралы заңның мәтіні МЖӘ туралы Заңның нормаларын қайталайды, осылайша әлеуетті инвесторларды адастыруы және рәсімдердің күрделенуі мүмкін.  Мәселе: МЖӘ саласындағы нормативтік-құқықтық реттеудің күрделі жүйесі-"мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" және "концессиялар" туралы Қазақстан Республикасы Заңының бір мезгілде қолданылуы. Концессиялар МЖӘ түрлерінің бірі болып табылатындығын ескере отырып, аталған заңдардың нормалары көбіне бір-бірін қайталайды, қолданылатын заңды таңдау бөлігінде құқық қолдану практикасы проблемаларын туғызатын құқықтық қатынастардың ұқсас шеңбері реттеу саласы болып табылады. Сонымен қатар, заңнамалық актілер деңгейінде қосарланған реттеу заңға тәуелді құжаттардың Қос жүйесін тудырады: МЖӘ жобаларын жоспарлау және іске асыру Ережелері, концессиялық жобаларға қатысты ұқсас ережелер, әдістемелер, объектіні мемлекеттік меншікке беру тәртібі және т. б. Концессияға қатысты белгілі бір заңның басым Күшін екіұшты түсіндіру бар.  Концессия МЖӘ түрлерінің бірі болып табылатынын, сондай-ақ ұсынылып отырған түзетулер заңнаманы біріздендіруді көздейтінін назарға ала отырып, МЖӘ жобаларына қолданылатын нормаларда концессиялық келісімшарттарды жекелеген еске салуды екіұшты түсіндіруді болдырмау үшін алып тастау ұсынылады. Бұл шара МЖӘ-нің басқа түрлеріне қатысты осындай нормалардың қолданылуын екіұшты түсіндіру тәуекелдерін теңестіреді. |
|  | 738-2-бап | **738-2-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік және концессия жобаларын қаржыландыру кезінде ақшалай Талаптарды беру**  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік **және ақшалай талапты басқаға беруге арналған концессия жобаларын қаржыландыру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы** және концессиялар **туралы** заңнамасында белгіленеді.  Егер Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, осы тараудың Ережесі Мемлекеттік-жекешелік әріптестік және концессия жобаларын қаржыландыру мәмілелеріне қолданылады. | **738-2-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру кезінде ақшалай Талаптарды беру**  Ақшалай талапты басқаға беру арқылы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасында белгіленеді.  Егер Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасында өзгеше белгіленбесе, осы тараудың Ережесі Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру мәмілелеріне қолданылады. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 740-баптың үшінші бөлігінің 7) тармақшасы | **740-бап. Банктегі ақшаға билік етуді шектеу**  …  Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мәмілелер жасауға және мүлікпен өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, тыйым салуға жол берілмейді:  …  7) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы **және концессиялар туралы** заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға; | **740-бап. Банктегі ақшаға билік етуді шектеу**  …  Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мәмілелер жасауға және мүлікпен өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, тыйым салуға жол берілмейді:  …  7) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға; | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 741-баптың 6) тармақшасы | **741-бап. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою**  ...  Өндіріп алуға жол берілмейді:  …  6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы **және концессиялар туралы** заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға; | **741-бап. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою**  ...  Өндіріп алуға жол берілмейді:  …  6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға; | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 883-баптың 4-тармағы | **883-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару ұғымы және оның пайда болу негiздерi**  ...  4. Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқарудың ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік, мемлекеттік-жекешелік әріптестік**, Концессиялар** туралы заңнамалық актілерінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленеді. | **883-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару ұғымы және оның пайда болу негiздерi**  ...  4. Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқарудың ерекшеліктері Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік, мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы заңнамалық актілерінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленеді. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексі** | | | | |
|  | 33-баптың 2-1-тармағы | **33-бап. Жер пайдалану құқығын беру**  ...  2-1. Осы баптың 2-тармағында көзделген шектеулер иеліктен шығарылатын ғимараттар (құрылыстар, құрылыстар) орналасқан және оларды пайдалануға арналған, орман және су қорлары жерлерінің, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру, рекреациялық аумақтардың құрамында болатын жер учаскесіне жер пайдалану құқығына қатысты жер пайдаланушылар жасайтын мәмілелерге, оның ішінде кепілге қолданылмайды сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде концессия шарты** бойынша қорғаныс объектілерін салу, реконструкциялау және пайдалану үшін жер учаскелерін уақытша өтеусіз пайдалануға беруге. | **33-бап. Жер пайдалану құқығын беру**  ...  2-1. Осы баптың 2-тармағында көзделген шектеулер иеліктен шығарылатын ғимараттар (құрылыстар, құрылыстар) орналасқан және оларды пайдалануға арналған, орман және су қорлары жерлерінің, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, сауықтыру, рекреациялық аумақтардың құрамында болатын жер учаскесіне жер пайдалану құқығына қатысты жер пайдаланушылар жасайтын мәмілелерге, оның ішінде кепілге қолданылмайды сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша қорғаныс объектілерін салу, реконструкциялау және пайдалану үшін жер учаскелерін уақытша өтеусіз пайдалануға беруге. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 36-баптың 1, 2-тармақтары | **36-бап. Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы**  1. Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығындағы жер учаскелері Қазақстан Республикасының азаматтарына және Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына берілуі мүмкін:  шалғайдағы мал шаруашылығы үшін (маусымдық жайылымдар);  мал жаю халық және шөп шабу үшін;  мемлекеттік жер пайдаланушыларға;  көгалдандыру үшін;  қызметтік жер телімдері түрінде;  осы Кодекстің және "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 2-тармағының 4-1) тармақшасына сәйкес жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарды, мемлекеттік меншік және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілерді, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік объектілерді (мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдар, ауруханалар мен емханалар) салу кезеңіне;  тозған және бұзылған жерлерді қалпына келтіру кезінде;  мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының**, оның ішінде концессия шартының** қолданылу мерзіміне;  Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ғимараттар (үй-жайлар) мен құрылыстар уақытша өтеусіз пайдалануға берілген кезде;  ғибадат объектілері үшін;  осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де жағдайларда.  2. Қызметтік жер учаскелері түрінде және тозған және бұзылған жерлерді қалпына келтіру үшін жер учаскелерін беру жағдайларын қоспағанда, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын**, оның ішінде концессиялық жобаларды** іске асыру үшін жер учаскелерін беру жағдайларын қоспағанда, уақытша өтеусіз жер пайдалану мерзімі бес жылдан аспауға тиіс.  Ғимараттарға (үй-жайларға) және құрылыстарға берілген жер учаскесінің уақытша өтеусіз жер пайдалану мерзімі ғимараттарды (үй-жайларды) және құрылыстарды, оның ішінде ғибадат үйлерін уақытша өтеусіз пайдалану мерзімімен айқындалады. | **36-бап. Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы**  1. Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығындағы жер учаскелері Қазақстан Республикасының азаматтарына және Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына берілуі мүмкін:  шалғайдағы мал шаруашылығы үшін (маусымдық жайылымдар);  мал жаю халық және шөп шабу үшін;  мемлекеттік жер пайдаланушыларға;  көгалдандыру үшін;  қызметтік жер телімдері түрінде;  осы Кодекстің және "Алматы қаласының ерекше мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 2-тармағының 4-1) тармақшасына сәйкес жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарды, мемлекеттік меншік және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілерді, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік объектілерді (мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдар, ауруханалар мен емханалар) салу кезеңіне;  тозған және бұзылған жерлерді қалпына келтіру кезінде;  мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзіміне;  Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ғимараттар (үй-жайлар) мен құрылыстар уақытша өтеусіз пайдалануға берілген кезде;  ғибадат объектілері үшін;  осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де жағдайларда.  2. Қызметтік жер учаскелері түрінде және тозған және бұзылған жерлерді қалпына келтіру үшін жер учаскелерін беру жағдайларын қоспағанда, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру үшін жер учаскелерін беру жағдайларын қоспағанда, уақытша өтеусіз жер пайдалану мерзімі бес жылдан аспауға тиіс.  Ғимараттарға (орын-жайларға) мен құрылыстарға берілген жер учаскесінің уақытша өтеусіз жер пайдалану мерзімі ғимараттар (орын-жайларды) мен құрылыстарды, оның ішінде ғибадат үйлерін уақытша өтеусіз пайдалану мерзімімен айқындалады. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 39-баптың 5-тармағы | **39-бап. Мемлекеттiк жер пайдаланушылардың құқықтық жағдайының ерекшелiктерi**  ...  5. Мемлекеттік жер пайдаланушының өзіне тиесілі жер учаскесін қызметтік бөлу тәртібімен және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде қорғаныс объектілерін салу, реконструкциялау және пайдалану үшін концессия** беру жағдайларын қоспағанда, уақытша өтеусіз пайдалануға тапсыруына жол берілмейді. | **39-бап. Мемлекеттiк жер пайдаланушылардың құқықтық жағдайының ерекшелiктерi**  ...  5. Мемлекеттік жер пайдаланушының өзіне тиесілі жер учаскесін қызметтік бөлу тәртібімен және қорғаныс объектілерін салу, реконструкциялау және пайдалану үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша жер учаскесін беру жағдайларын қоспағанда, уақытша өтеусіз пайдалануға тапсыруына жол берілмейді. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 48-баптың 1-тармағының 17) тармақшасы | **48-бап. Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтарды сауда-саттықта (аукциондарда) алу**  ...  1. Мемлекет меншігіндегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын беру жер учаскесі немесе жер учаскесін жалға алу құқығы берілген жағдайларды қоспағанда, сауда-саттықта (аукциондарда) жүзеге асырылады:  …  17) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру үшін жекеше әріптестерге **не концессиялық жобаларды іске асыру үшін концессионерлерге**; | **48-бап. Мемлекеттiк меншiктегi жер учаскелерiне құқықтарды сауда-саттықта (аукциондарда) алу**  ...  1. Мемлекет меншігіндегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалға алу құқығын беру жер учаскесі немесе жер учаскесін жалға алу құқығы берілген жағдайларды қоспағанда, сауда-саттықта (аукциондарда) жүзеге асырылады:  …  17) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру үшін жекеше әріптестерге; | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 114-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы | **114-бап. Темiр жол көлiгiнiң жерi**  ...  1. Теміржол көлігінің қажеттіліктері үшін жерлерге мыналарға бөлінген жерлер жатады:  …  5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде концессия шарттары** бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілері. | **114-бап. Темiр жол көлiгiнiң жерi**  ...  1. Теміржол көлігінің қажеттіліктері үшін жерлерге мыналарға бөлінген жерлер жатады:  …  5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілері. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік Кодексі** | | | | |
|  | 74-баптың 4 және 5-тармақтары | **74-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті қолдану салалары және оны жүзеге асыру тәсілдері**  …  4. Өзге жағдайларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік тәсілі бойынша жүзеге асырылады.  Келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу арқылы, оның ішінде мынадай түрлерде іске асырылады:  1) **концессиялар**;  2) **мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару;**  3) **мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу);**  **4) лизинг;**  **5) технологияны әзірлеуге, тәжірибелік үлгіні дайындауға, тәжірибелік-өнеркәсіптік сынауға және шағын сериялы өндіріске жасалатын шарттар;**  **6) өмірлік цикл келісімшарты;**  **7)** сервистік келісімшарт;  **8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілеріне сәйкес келетін өзге де шарттар.**  5. Жоқ | **74-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті қолдану салалары және оны жүзеге асыру тәсілдері**  …  4. Өзге жағдайларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік тәсілі бойынша жүзеге асырылады.  Келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу **және іске** асыру арқылы, оның ішінде:   1. **концессиялық шарт;** 2. **қызмет көрсету келісімшарты.**   **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының жекелеген түрлеріне (концессиялық шартқа, сервистік келісімшартқа) жеке әріптеспен, мемлекеттік әріптеспен және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартымен байланысты қатынастарды реттейтін құқық нормалары, тиісінше, егер заңнамада өзгеше тікелей көзделмесе, концессионерге, концедентке және концессиялық шартқа немесе сервистік келісімшартқа қолданылады**.   1. **Келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары міндеттемелердің жекелеген түрлерін, оның ішінде сенімгерлік басқаруды, мүліктік жалдауды (жалға алуды), мердігерлікті, қызметтер көрсетуді қамтуы мүмкін.** | Айта кету керек, МЖӘ-ні іске асырудың қолданыстағы заңнамада көрсетілген тәсілдерін саралаудың негізінде әртүрлі факторлар жатыр. Біріншіден, бұл жеке серіктестің инвестицияларды жүзеге асыруы және пайдалануы үшін МЖӘ объектісіне қатысты өкілеттіктер (сенімгерлік басқару, жалдау). Екіншіден, шарт нысанасының нақты мазмұны (концессия, өмірлік цикл келісімшарты, сервистік келісімшарт және технологияны әзірлеу және т.б.). Үшіншіден, шарттардың жекелеген түрлеріне МЖӘ объектісіне құқықтар көлеміне қарай топтастырылған (сенімгерлік басқару және мемлекеттік мүлікті жалға беру).  Іс жүзінде бір типті келісімшарттардың бірқатарын әртүрлі негіздер бойынша сенімгерлік басқару ретінде және сонымен бірге қызмет көрсету келісімшарты ретінде жіктеуге болады, мысалы, бұл түрлер бір-бірін жоққа шығармайды.  Жалпы, МЖӘ-де сенімгерлік басқару, жалдау немесе лизинг сияқты құралдарды қолдануға келетін болсақ, объектіні құру (салу) және пайдалану жөніндегі бірнеше мәмілелердің белгілерін қамтитын МЖӘ шартының кешенді сипатын ескере отырып, сенімгерлік басқару (жалдау және т.б.) МЖӘ шартының элементтері (бөлігі) болып табылатынын атап өткен жөн..  Баяндалғанның негізінде және тәжірибені талдауды ескере отырып, келісімшарттық МЖӘ шарттарының жіктелуін қайта қарау ұсынылады. |
|  | 169-баптың 3-тармағының екінші бөлігі | **169-бап. Бәсекелестікке қарсы келісімдер**  …  3.…  Егер тауарлар мен сауда-саттықтарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезіндегі тік келісімдерді не мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары**, оның ішінде концессия шарттары** болып табылатын келісімдерді қоспағанда, қаралатын тауар нарықтарының біріндегі нарық субъектісінің (субъектілерінің) үлесі жиырма пайыздан аспаса, осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тыйым салулар тік келісімдерге қолданылмайды, кешенді кәсіпкерлік лицензия (Франчайзинг).  … | **169-бап. Бәсекелестікке қарсы келісімдер**  …  3. …  Егер тауарлар мен сауда-саттықтарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу кезіндегі тік келісімдерді не мемлекеттік-жекешелік әріптестік, кешенді кәсіпкерлік лицензия (Франчайзинг) шарттары болып табылатын келісімдерді қоспағанда, қаралатын тауар нарықтарының біріндегі нарық субъектісінің (субъектілерінің)үлесі жиырма пайыздан аспаса, осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тыйым салулар тік келісімдерге қолданылмайды.  … | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 274-бап | **274-бап. Инвестициялар, инвестор, ірі инвестор және инвестициялық қызмет ұғымдары**  1. Лизинг шарты жасалған сәттен бастап қаржы лизингі заттарын қоса алғанда, мүліктің барлық түрлері (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа), сондай-ақ инвестор заңды тұлғаның жарғылық капиталына салатын немесе кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді ұлғайтатын оларға құқықтар инвестициялар болып табылады**, оның ішінде концессиялық жобаның саны**.  ...  3. Жеке және заңды тұлғалардың коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу не кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын**, оның ішінде концессиялық жобаны** іске асыру үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құру немесе ұлғайту жөніндегі қызметі инвестициялық қызмет деп танылады.  ... | **274-бап. Инвестициялар, инвестор, ірі инвестор және инвестициялық қызмет ұғымдары**  1. Лизинг шарты жасалған сәттен бастап қаржы лизингі заттарын қоса алғанда, мүліктің барлық түрлері (жеке тұтынуға арналған тауарлардан басқа), сондай-ақ заңды тұлғаның жарғылық капиталына инвестор салатын немесе кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді ұлғайту инвестициялар болып табылады.  ...  3. Жеке және заңды тұлғалардың коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу не кәсіпкерлік қызмет үшін, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құру немесе ұлғайту жөніндегі қызметі инвестициялық қызмет деп танылады.  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 284-баптың бірінші бөлігі | **284-бап. Инвестициялық жоба**  Инвестициялық жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын**, оның ішінде концессиялық жобаны** іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, жаңа өндірістерді құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге және (немесе) жаңартуға инвестицияларды көздейтін іс-шаралар кешенін білдіреді.  … | **284-бап. Инвестициялық жоба**  Инвестициялық жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, жаңа өндірістерді құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге және (немесе) жаңартуға инвестицияларды көздейтін іс-шаралар кешенін білдіреді.  … | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 286-баптың 5-тармағының 7) тармақшасы | **286-бап. Инвестициялық преференциялар беру шарттары**  …  5. Инвестициялық басым жоба үшін инвестициялық преференциялар мынадай шарттар сақталған кезде беріледі:  …  7) инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты**, оның ішінде концессия шарты** шеңберінде жүзеге асырылмайды.  … | **286-бап. Инвестициялық преференциялар беру шарттары**  …  5. Инвестициялық басым жоба үшін инвестициялық преференциялар мынадай шарттар сақталған кезде беріледі:  …  7) инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде жүзеге асырылмайды.  … | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | |
|  | 66-бап  жаңа редакциясы | **66-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік**  **Жоқ**  **1.** Денсаулық сақтау саласындағы концессиялық жобаны іске асыру нәтижесінде құрылған (реконструкцияланған) **денсаулық сақтау объектісін (бұдан әрі - концессия объектісі)** пайдалану - **концессия** объектісін пайдалану, ол денсаулық сақтау саласындағы **концессия** шартында **(бұдан әрі - концессия шарты)** айқындалған тәртіппен және шарттарда техникалық және функционалдық қызмет көрсетуді көздеуі мүмкін.  **2.** **Концессия** объектісіне техникалық қызмет көрсету - **концессия** шартында айқындалған тәртіппен және шарттарда **концессия** объектісін оған функционалдық қызмет көрсету үшін ақаусыз, қауіпсіз, жарамды күйде ұстауға бағытталған, технологиялық және ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін жүзеге асыра отырып, **концессия** объектісін пайдалану, сондай-ақ оны ағымдағы және (немесе) күрделі жөндеуді жүзеге асыру, сервистік және (немесе) қосалқы қызметті басқару, орындау.  **3.** **Концессия** объектісіне функционалдық қызмет көрсету - **концессия** шартында айқындалған тәртіппен және шарттарда концессия объектісін **концессия** объектісінің нысаналы мақсатына сәйкес, оның ішінде тауарларды өндіру және (немесе) жұмыстарды орындау және (немесе) қызметтерді көрсету мақсаттарында пайдалану.  **4**. Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор – жарғылық қызметі медициналық көмек көрсету болып табылатын, **концессия** шартының тарапы болып табылмайтын, **концессия** объектісіне функционалдық қызмет көрсетуге байланысты қызметті жүзеге асыруға арналған мемлекеттік заңды тұлға не мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлға немесе дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы оған меншік құқығымен тиесілі оның еншілес ұйымы.  **5.** Денсаулық сақтау объектілерін құру (реконструкциялау) және пайдалану Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы **және концессиялар туралы** заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.  **6**. **Концессия** объектісін пайдалануды концессионермен қатар денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор да жүзеге асыра алады.  Мұндай жағдайда **концессионердің** концессия объектісіне техникалық қызмет көрсету шеңберінде өндірілген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу үшін шығындарды өтетуге және кірістер алуға құқығы бар.  **7.** **«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-1-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасы негізінде концессия шартын жасасуды көздейтін концессиялық жобаларды** іске асыру кезінде:  1) **концедент** құрылған **концессия** объектісін **концессия** шартында айқындалған тәртіппен функционалдық қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шарты бойынша денсаулық сақтау саласындағы функционалдық операторға береді;  2) **концессионер концессия** шартында көзделген тәртіппен және шарттарда **концессия** объектісіне техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді;  3) **концессионерді** таңдау жөніндегі конкурс өткізілгенге дейін айқындалатын Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор **концессия** шартында көзделген тәртіппен және шарттарда **концессия** объектісіне функционалдық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.  **8.** **«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-1-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасы негізінде жасалған концессия** шартында денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор туралы ережелер, сондай-ақ **концессионер** мен денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператордың **концессия** объектісін бірлесіп пайдалану тәртібі қамтылуға тиіс.  **9.** Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператордың осындай қызмет үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рұқсат беру құжаттары болуға тиіс не оларды **концессия** объектісін нысаналы мақсатына сәйкес пайдалану басталғанға дейін алуға тиіс.  **10.** Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор:  1) **концессия** **объектісіне** функционалдық қызмет көрсету мақсатында жасалған, мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шартында көзделген талаптарда **концессия** **объектісіне** қатысты құқықтарды жүзеге асыруға;  2) **концессия шартында көзделген тәртіппен және шарттарда концессия объектісін концессионермен** бірлесіп пайдалануға;  3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.  **11.** Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор:  1) **концессия** объектісінің бейінін сақтауға;  2) мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шартында көзделген тауарларды өндіруге және (немесе) жұмыстарды орындауға және (немесе) қызметтер көрсетуге;  3) Қазақстан Республикасының Еңбек, халықты жұмыспен қамту және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасын сақтауға;  4) **концессия** объектісіне оның кінәсінен келтірілген залалды өтеуге;  5) **концессия шартында көзделген тәртіппен концессия объектісін концессионермен** бірлесіп пайдалану шарттарын сақтауға;  6) Қазақстан Республикасының заңдарында және мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шартында белгіленген өзге де талаптар мен шарттарды сақтауға міндетті.  **12.** Денсаулық сақтау объектілерін құруды (реконструкциялауды) және (немесе) пайдалануды көздейтін ерекше маңызы бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша әлеуетті жекеше әріптестерге, концессионерлерге немесе жобаны іске асыру мақсатында құрылған жаңа заңды тұлғаның (консорциумның) құрылтайшыларына (қатысушыларына) техникалық жағынан күрделі денсаулық сақтау объектілерін салу немесе пайдалану жөніндегі жобаларды іске асырудың тәжірибесі (қатысушыларының бірінің тәжірибесі) болуы туралы қосымша (арнайы) біліктілік талабы қойылады. | **66-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік**  **1. Денсаулық сақтау объектілерін құру және пайдалану осы Кодексте белгіленген ерекшеліктермен Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.**  **2.** Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын **(бұдан әрі –** **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісі) іске асыру нәтижесінде құрылған Денсаулық сақтау объектісін пайдалану – Денсаулық сақтау саласындағы **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шарты аясында айқындалған тәртіппен және шарттарда техникалық және функционалдық қызмет көрсетуді көздеуі мүмкін **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісін пайдалану.  **3**. **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне техникалық қызмет көрсету - **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне объектісін функционалдық қызмет көрсету үшін жарамды, қауіпсіз, жарамды күйде ұстауға, сондай-ақ оның ағымдағы және (немесе) күрделі жөндеуін жүзеге асыруға, сервистік және (немесе) қосалқы қызметті басқаруға, орындауға бағытталған технологиялық және ұйымдастырушылық іс-шаралар кешенін жүзеге асыра отырып **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шартында айқындалған тәртіппен және шарттарда пайдалану.  **4.** **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне функционалдық қызмет көрсету – **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісінің нысаналы мақсатына сәйкес, оның ішінде тауарларды өндіру және (немесе) жұмыстарды орындау және (немесе) қызметтер көрсету мақсатында **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шартында айқындалған тәртіппен және шарттарда **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісін пайдалану.  **5.** Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор – жарғылық қызметі медициналық көмек көрсету болып табылатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне функционалдық қызмет көрсетуге байланысты қызметті жүзеге асыру үшін айқындайтын **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шартының тарабы болып табылмайтын, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы өзіне меншік құқығымен тиесілі, мемлекеттік заңды тұлға не мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлға немесе оның еншілес ұйымы.  **6.** **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісін пайдалануды жекеше әріптеспен қатар денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор да жүзеге асыра алады.  Мұндай жағдайда жекеше әріптес **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне техникалық қызмет көрсету шеңберінде өндірілген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізгені үшін шығындарды өтеуге және кірістер алуға құқылы.  **7.** **Жекеше әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құруын және мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің жекеше әріптестің функционалды оператормен бірге қолдануын көздейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасуды көздейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын** іске асыру барысында:  1) **мемлекеттік әріптес** мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шарты бойынша құрылған **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісін **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шартында айқындалған тәртіппен функционалдық қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін денсаулық сақтау саласындағы функционалдық операторға береді;  2) **жекешелік әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне техникалық қызмет көрсетуді **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шартында көзделген тәртіппен және шарттарда қамтамасыз етеді;  3) **жекеше әріптесті** таңдау жөніндегі конкурс өткізілгенге дейін айқындалатын денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шартында көзделген тәртіппен және шарттарда функционалдық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.  **8.** Жекеше әріптестің **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісін құруын және **жекеше әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік** **объектісін функционалдық оператормен бірлесіп пайдалануын көздейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты** денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор туралы ережелерді, сондай-ақ жекеше әріптес пен денсаулық сақтау саласындағы функционалдық операторының **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісін бірлесіп пайдалану тәртібін қамтуы тиіс.  **9.** Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператордың осындай қызмет үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген рұқсат беру құжаттары болуға не оларды нысаналы мақсатына сәйкес **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісін пайдалану басталғанға дейін алуға тиіс.  **10**. Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор:  1) **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне функционалдық қызмет көрсету мақсатында жасалған мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шартында көзделген шарттарда **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне қатысты құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;  2) **жекешелік әріптестік** **объектісін** **жекеше әріптеспен** бірлесіп **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** шартында көзделген тәртіппен және шарттарда қолдануға құқылы;  3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.  **11.** Денсаулық сақтау саласындағы функционалдық оператор:  1) **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісінің бейінін сақтауға;  2) мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шартында көзделген тауарларды өндіруге және (немесе) жұмыстарды орындауға және (немесе) қызметтер көрсетуге;  3) Қазақстан Республикасының Еңбек, халықты жұмыспен қамту және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасын сақтауға;  4) **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** объектісіне оның кінәсінен келтірілген залалды өтеуге міндетті;  5) **мемлекеттік-жекешелік әріптестік** **объектісін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген тәртіппен жекеше әріптеспен** бірлесіп пайдалану шарттарын сақтауға міндетті;  6) Қазақстан Республикасының заңдарында және мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шартында белгіленген өзге де талаптар мен шарттарды сақтауға міндетті.  **12**. Денсаулық сақтау объектілерін құруды (реконструкциялауды) және (немесе) пайдалануды көздейтін ерекше маңызы бар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары, оның ішінде концессиялық жобалар бойынша әлеуетті жекеше әріптестерге, концессионерлерге немесе жобаны іске асыру мақсатында құрылған жаңа заңды тұлғаның (консорциумның) құрылтайшыларына (қатысушыларына) техникалық жағынан күрделі денсаулық сақтау объектілерін салу немесе пайдалану жөніндегі жобаларды іске асырудың тәжірибесі (қатысушыларының бірінің тәжірибесі) болуы туралы қосымша (арнайы) біліктілік талабы қойылады. | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізудің жалпы тұжырымдамасына сәйкес келтіру (заңнаманы біріздендіру).  МЖӘ объектісін құруға қатысты нормалардың редакциясын нақтылау бөлігінде - ұсынылған МЖӘ туралы заңға қатысты новеллаларға сәйкестендірілген, оған сәйкес МЖӘ шартында көзделген материалдық емес және материалдық активтерді құру жөніндегі, оның ішінде қолданыстағы активтерді жобалау, жаңа объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды және олардың кешендерін, коммуникацияларды) салу және/немесе өзгерту (кеңейту, модернизациялау, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі жөндеуден өткізу), оларға қатысы технологиялық және инженерлік жабдықтарды монтаждау (демонтаждау) жөніндегі қызметті қамтитын "МЖӘ объектісін құру" ұғымының түсіндірмесі енгізіледі.  Бұл ұғым сәулет және қала құрылысы саласындағы заңнамамен, ҚЕХС нормаларымен, сондай-ақ МЖӘ саласындағы халықаралық тәжірибемен арақатынастырылған. |
| **«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 5-1-баптың 3-тармағы | **5-1-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым**  **...**  **3. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым осы баптың 2-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруға бюджеттен нысаналы аударымдар алуға құқығы бар.** | **5-1-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым**  **...**  **алып тастау** | Бюджеттік кодекстің жобасынан проблемалық кредиттер қоры үшін нысаналы аударымды алып тастауға байланысты |
|  | 36-баптың 2-тармағы | 36-бап. Берешекті реттеу шарттары мен тәртібі және төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар ...  2. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап қанағаттандырылмаған кезде банк (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) ақшаға, оның ішінде Қарыз алушының банктік шоттарында бар төлем талабын қою арқылы (егер мұндай өндіріп алу банктік қарыз шартында айтылған болса), даусыз тәртіппен өндіріп алуға құқылы. мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер түрінде қарыз алушы алатын ақшаны (электрондық ақшаны) қоспағанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен қарыз алушының талабы бойынша ашылған банктік шоттардағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен қарыз алушының талабы бойынша ашылған алименттердегі (кәмелетке толмағандар мен еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды асырауға арналған ақша), сондай-ақ тұрғын үй "тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген төлемдер, "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылысы жинақ банктеріндегі банктік шоттардағы тұрғын үй құрылыс жинақ банктеріндегі ақшаны, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған Екінші деңгейдегі банктердегі банк шоттарында кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақтар түрінде, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаға және концессиялар туралы күрделі жөндеу жүргізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелерді орындамау туралы істер бойынша сот шешімдері негізінде өндіріп алуларды қоспағанда нотариус депозитінің, инвестициялық портфельді басқарушының клиенттерінің ақшасын есепке алуға арналған банктік шоттардағы ақшаның, осы инвестициялық портфельді басқарушының орындалмаған міндеттемелері бойынша, номиналды ұстаушының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның клиенттерінің ақшасын есепке алуға арналған банктік шоттардағы ақша, номиналды ұстаушының функцияларын жүзеге асыратын осы тұлғаның орындалмаған міндеттемелері бойынша, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру үшін банк шоттарындағы ақша, банк құралдарындағы ақша білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша шоттар, "мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған, өндіріп алушылардың пайдасына өндіріп алынған сомаларды сақтауға арналған жеке сот орындаушыларының ағымдағы шоттарындағы ақша. | **36-бап. Берешекті реттеу шарттары мен тәртібі және төлемге қабілетсіз қарыз алушыға қатысты қолданылатын шаралар**  ...  2. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап қанағаттандырылмаған кезде банк (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) ақшаға, оның ішінде Қарыз алушының банктік шоттарында бар төлем талабын қою арқылы (егер мұндай өндіріп алу банктік қарыз шартында айтылған болса), даусыз тәртіппен өндіріп алуға құқылы. мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер түрінде қарыз алушы алатын ақшаны (электрондық ақшаны) қоспағанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен қарыз алушының талабы бойынша ашылған банктік шоттардағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен қарыз алушының талабы бойынша ашылған алименттердегі (кәмелетке толмағандар мен еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды асырауға арналған ақша), сондай-ақ тұрғын үй "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген төлемдер, "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылысы жинақ банктеріндегі банктік шоттардағы тұрғын үй құрылыс жинақ банктеріндегі ақшаны, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған екінші деңгейдегі банктердегі банк шоттарында кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге жинақтар түрінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне, банк шоттарындағы ақшаға күрделі жөндеу жүргізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелерді орындамау туралы істер бойынша сот шешімдерінің негізінде өндіріп алуды қоспағанда, нотариустың депозиті талаптарында енгізілген ақша, инвестициялық портфельді басқарушының клиенттерінің ақшасын есепке алуға арналған банктік шоттардағы ақша, осы инвестициялық портфельді басқарушының орындалмаған міндеттемелері бойынша, номиналды ұстаушының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның клиенттерінің ақшасын есепке алуға арналған банктік шоттардағы ақша, номиналды ұстаушының функцияларын жүзеге асыратын осы тұлғаның орындалмаған міндеттемелері бойынша, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру үшін банк шоттарындағы ақша, банк құралдарындағы ақша білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша шоттар, "мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған, өндіріп алушылардың пайдасына өндіріп алынған сомаларды сақтауға арналған жеке сот орындаушыларының ағымдағы шоттарындағы ақша. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 51-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы | 51-бап. Банктегі ақша мен мүлікке тыйым салу және өндіріп алу1. Банк шоттарындағы жеке немесе заңды тұлғаның ақшасына және басқа мүлкіне сот актілері негізінде соттар және прокурор санкциялаған сот орындаушыларының қаулылары негізінде сот орындаушылары тыйым салуы мүмкін. Банктік шоттардағы жеке немесе заңды тұлғаның ақшасына және басқа да мүлкіне мүлікке билік етуге уақытша шектеу, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен мәмілелер мен мүлікпен өзге де операциялар жасауға шектеулер белгіленуі мүмкін.Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мәмілелер жасауға және мүлікпен өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, тыйым салуға жол берілмейді: … 7) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға; … | 51-бап. Банктегі ақша мен мүлікке тыйым салу және өндіріп алу1. Банк шоттарындағы жеке немесе заңды тұлғаның ақшасына және басқа мүлкіне сот актілері негізінде соттар және прокурор санкциялаған сот орындаушыларының қаулылары негізінде сот орындаушылары тыйым салуы мүмкін. Банктік шоттардағы жеке немесе заңды тұлғаның ақшасына және басқа да мүлкіне мүлікке билік етуге уақытша шектеу, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен мәмілелер мен мүлікпен өзге де операциялар жасауға шектеулер белгіленуі мүмкін.Мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мәмілелер жасауға және мүлікпен өзге де операциялар жасауға шектеулер белгілеуге, тыйым салуға жол берілмейді: …  7) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға;  … | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | тармақша  30-2)  1-баптар | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  ….  30-2) құрылысқа мемлекеттік инвестициялар (бұдан әрі-мемлекеттік инвестициялар) - жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай-ақ көзі болып табылатын қолданыстағы объектілерді реконструкциялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға) немесе күрделі жөндеуге Инвестициялар:  республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде бюджеттік инвестицияларға және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне бюджеттік кредит беруге бағытталған нысаналы қаражат;  мемлекеттік кепілдікпен не мемлекет кепілгерлігімен мемлекеттік емес қарыздардың нысаналы қаражаты;  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты**;** мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды іске асыруға бағытталған қаражат;… | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  ….  30-2) құрылысқа мемлекеттік инвестициялар (бұдан әрі-мемлекеттік инвестициялар) - жаңа ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға, сондай-ақ көзі болып табылатын қолданыстағы объектілерді реконструкциялауға (кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға) немесе күрделі жөндеуге Инвестициялар:  республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде бюджеттік инвестицияларға және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне бюджеттік кредит беруге бағытталған нысаналы қаражат;  мемлекеттік кепілдікпен не мемлекет кепілгерлігімен мемлекеттік емес қарыздардың нысаналы қаражаты;  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты.  **Мемлекеттік инвестицияларға мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын қоса қаржыландыруға және (немесе) төлеуге бағытталған республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттердің қаражаты да жатады**; … | Қолданыстағы редакцияда мемлекеттік инвестицияларға тек қоса қаржыландыру қаражаты ғана жатқызылуы мүмкін, өйткені КИЗ МЖӘ объектілерін салуға инвестиция **көзі** болып табылмайды.  Ұсынылып отырған түзетуге сәйкес мемлекеттік инвестицияларға мемлекеттік активтер болып табылатын МЖӘ объектілерін құруға бағытталған бюджеттің барлық шығындары жатқызылатын болады, бұл ХҚЕС нормаларына сәйкес келеді |
| **«Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың 1-1) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдарОсы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ...  1-2) автомобиль жолдарын басқарушылар-мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберіндегі шарттар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, **оның ішінде концессия**, мүлікті сенімгерлік басқару, жалпы автомобиль жолдарын өтеусіз пайдалану шарттары негізінде автомобиль жолдарының меншік иелері болып табылатын немесе шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығымен автомобиль жолдарын басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар облыстық немесе аудандық маңызы бар немесе олардың учаскелерін пайдалану; | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдарОсы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: ...  1-2) автомобиль жолдарын басқарушылар-мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберіндегі шарттар, мемлекеттік-жекешелік әріптестік, мүлікті сенімгерлікпен басқару, облыстық немесе аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын өтеусіз пайдалану шеңберінде шарттар негізінде автомобиль жолдарының меншік иелері болып табылатын немесе шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығымен автомобиль жолдарын басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар немесе олардың учаскелері; | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 4-баптың 2-1-тармағы | 4-бап. Автомобиль жолдарына меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар…2-1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары немесе олардың учаскелері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін, оның ішінде концессияға берілуі мүмкін. … | 4-бап. Автомобиль жолдарына меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар… 2-1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары немесе олардың учаскелері Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін берілуі мүмкін.  … | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 1, 3-тармақтар  және 5  5-баптар | 5-бап. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелер)1. Қазақстан Республикасында осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен ақылы автомобиль жолдары (учаскелер, көпірлер, жол өтпелері) құрылуы мүмкін. Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) құруды және пайдалануды бақылауды автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады....3. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, ұлттық оператор тартқан қаражат, жеке және заңды тұлғалардың меншікті және (немесе) қарыз қаражаты есебінен немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде құрылуы мүмкін.Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолы (учаскесі) ақылы қозғалысты ұйымдастыру үшін ұлттық операторға немесе автомобиль жолдарын өзге де басқарушыларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сенімгерлік басқаруға беріледі.Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ақылы автомобиль жолымен (учаскемен) жол жүру ақысы автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен және мөлшерлемелер бойынша алынады....5. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының негізінде алынатын ақшаны қоспағанда, халықаралық және Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жол жүру ақысын алудан алынған ақша Ұлттық оператордың Жеке шотында есепке алынады және мыналарға байланысты шығыстарды қаржыландыруға жіберіледі: ... | 5-бап. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелер)1. Қазақстан Республикасында осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен ақылы автомобиль жолдары (учаскелер, көпірлер, жол өтпелері) құрылуы мүмкін. Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) құруды және пайдалануды бақылауды автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады....3. Ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, ұлттық оператор тартқан қаражат, жеке және заңды тұлғалардың меншікті және (немесе) қарыз қаражаты есебінен немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары негізінде құрылуы мүмкін.Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолы (учаскесі) ақылы қозғалысты ұйымдастыру үшін ұлттық операторға немесе автомобиль жолдарын өзге де басқарушыларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сенімгерлік басқаруға беріледі.Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ақылы автомобиль жолымен (учаскемен) жол жүру ақысы автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен және мөлшерлемелер бойынша алынады.... 5. Халықаралық және Республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ақылы автомобиль жолдары (учаскелері) бойынша жол жүру ақысын алудан алынған ақша Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты негізінде алынатын ақшаны қоспағанда, Ұлттық оператордың Жеке шотында есепке алынады және мыналарға байланысты шығыстарды қаржыландыруға жіберіледі:  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 5-2-баптың 2-тармағы | 5-2-бап. Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша жеңілдіктер... 2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, **оның ішінде концессия шартының** негізінде құрылған (реконструкцияланған) және пайдаланылатын ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланғаны үшін төлемақыдан осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген автокөлік құралдары босатылмайды. | 5-2-бап. Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша жеңілдіктер... 2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының негізінде құрылған (реконструкцияланған) және пайдаланылатын ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) пайдаланғаны үшін төлемақыдан осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген автокөлік құралдары босатылмайды. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 7-баптың 1-тармағы | 7-бап. Автомобиль жолдарын орналастыру үшін жер беру1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу, күтіп-ұстау үшін жер пайдаланушыларға белгіленген нормалар негізінде бөлу жолағына арналған жерлер автомобиль жолының санатына қарай және жол бойындағы жолдың учаскелері жобалау құжаттамасына сәйкес беріледі. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін берілген автомобиль жолдарын немесе олардың учаскелерін қоса алғанда, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының мұқтаждары үшін жерлер, оның ішінде концессияға немесе ұлттық операторға сенімгерлік басқаруға берілген жерлер автомобиль жолдарын салуды, реконструкциялауды және жөндеуді жүзеге асыратын көрсетілетін қызметтерді берушілерге – жол органына, уақытша жер пайдалануға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен. ... | 7-бап. Автомобиль жолдарын орналастыру үшін жер беру 1. Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу, күтіп-ұстау үшін жер пайдаланушыларға белгіленген нормалар негізінде бөлу жолағына арналған жерлер автомобиль жолының санатына қарай және жол бойындағы жолдың учаскелері жобалау құжаттамасына сәйкес беріледі. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін немесе ұлттық операторға сенімгерлік басқаруға берілген автомобиль жолдарын немесе олардың учаскелерін қоса алғанда, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының мұқтаждары үшін жерлер жол органына, уақытша жер пайдалануға – автомобиль жолдарын салуды, реконструкциялауды және жөндеуді жүзеге асыратын көрсетілетін қызметтерді берушілерге Республика заңнамасында белгіленген тәртіппен тұрақты жер пайдалануға беріледі Қазақстан.  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 12-баптың 2-тармағының 16) және 39) тармақшалары | 12-бап. Автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті ... 2. Автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның қарауына:...16) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін автомобиль жолдарының (көпір өткелдерінің) учаскелерін, оның ішінде концессияға беру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, оларды пайдалану тәртібі мен шарттары, олар бойынша жүргені үшін ставкалардың мөлшері; …  39) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу **және концессиялар** туралы заңнамасына сәйкес халықаралық және Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу, диагностикалау және паспорттау, сондай-ақ автожол саласының нормативтік-техникалық базасын жетілдіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;  ... | 12-бап. Автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті ... 2. Автомобиль жолдары жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның қарауына:... 16) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін автомобиль жолдарының (көпір өткелдерінің) учаскелерін беру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, оларды пайдалану тәртібі мен шарттары, олар бойынша жүру үшін ставкалардың мөлшері;  …  39) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы **және мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы** заңнамасына сәйкес халықаралық және Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу, диагностикалау және паспорттау, сондай-ақ автожол саласының нормативтік-техникалық базасын жетілдіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 2) және 2-1)тармақшалар  13-баптың 2-тармағының | 13-бап. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті1. ... 2. Автомобиль жолдары және жол қызметі саласындағы аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) атқарушы органдардың қарауына мыналар жатады:  ... 2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы, Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын, елді мекендердің көшелерін салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;2-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін автомобиль жолдарының (көпір өткелдерінің) учаскелерін, оның ішінде концессияға беру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, оларды пайдалану тәртібі мен шарттары, олар бойынша жүру үшін ставкалардың мөлшері; ... | 13-бап. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті1. ... 2. Автомобиль жолдары және жол қызметі саласындағы аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) атқарушы органдардың қарауына мыналар жатады:  ... 2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы, Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын, елді мекендердің көшелерін салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру; 2-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін автомобиль жолдарының (көпір өткелдерінің) учаскелерін беру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, оларды пайдалану тәртібі мен шарттары, олар бойынша жүру үшін ставкалардың мөлшері;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 17-баптың 1-1-тармағы | 17-бап. Жол қызметін қаржыландыру...1-1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарын не концессия шарттарын орындауға байланысты шығындарды өтеу Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. ... | 17-бап. Жол қызметін қаржыландыру... 1-1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарын орындауға байланысты шығындарды өтеу Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | тармақшалар 1), 1-2), 43-1), 43-2), 43-3), 43-4), 43-5)  және 54) 1-баптар | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдарОсы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:1) авария-мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша адам денсаулығына ауыр зиян келтірген және (немесе) күрделі жөндеу көлемінде жылжымалы құрам бүлінген теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында соқтығысу, жылжу жағдайлары; …  1-2) апат-мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде нәтижесінде адам қаза тапқан және (немесе) жылжымалы құрам оны мүкәммалдан шығару дәрежесіне дейін бүлінген концессия шарттары** бойынша теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында соқтығысу, жылжымалы құрамның түсу жағдайлары;  …  43-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде концессия шарттары** бойынша теміржол жолдары – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын және магистральдық теміржол желісіне енгізілмеген Теміржол жолдары;  43-2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын және магистральдық теміржол желісіне енгізілмеген объектілер;  43-3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілерімен теміржол жолдарының қызметтері-Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын теміржол көлігі объектілерімен теміржол жолдарын пайдалануға беру және олар бойынша жылжымалы құрамды өткізуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтер;  43-4) оқиға-Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде концессия шарттары** бойынша теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында соқтығысу, жылжымалы құрамның түсу жағдайлары, бірақ авария мен апаттың салдары жоқ;  43-5) инцидент-тізбесі теміржол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында айқындалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде концессия шарттары** бойынша теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында апатқа, аварияға және оқиғаға әкеп соқпаған қозғалыс қауіпсіздігін бұзу жағдайлары;  …  54) тасымалдау процесіне қатысушы-тасымалдау жөніндегі қызметтерді пайдаланушы, тасымалдаушы, Ұлттық инфрақұрылым операторы, Локомотив тартымы операторы, жолаушылар қозғалысындағы Локомотив тартымы операторы, вагондар (контейнерлер) операторы, тармақ иесі, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша**, оның ішінде концессия шарттары** бойынша теміржол жолдарының иесі; ... | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдарОсы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 1) авария-мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында соқтығысу, жылжымалы құрамның түсу жағдайлары, соның нәтижесінде адам денсаулығына ауыр зиян келтірген және (немесе) күрделі жөндеу көлемінде жылжымалы құрам бүлінген;  …  1-2) апат-мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында соқтығысу, жылжымалы құрамның түсу жағдайлары, нәтижесінде адам қаза тапты және (немесе) жылжымалы құрам оны мүкәммалдан шығару дәрежесіне дейін бүлінді;  …  43-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдары – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын және магистральдық теміржол желісіне енгізілмеген Теміржол жолдары;  43-2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын және магистральдық теміржол желісіне енгізілмеген объектілер;  43-3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол көлігі объектілерімен теміржол жолдарының қызметтері-Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша салынған және пайдаланылатын теміржол көлігі объектілерімен теміржол жолдарын пайдалануға беру және олар бойынша жылжымалы құрамды өткізуді ұйымдастыру жөніндегі қызметтер;  43-4) оқиға – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында поездың соқтығысуы, жылжымалы құрамның түсуі, сондай-ақ жылжымалы құрамның бағдаршамның тыйым салу сигналына өтуі не поездың қабылдау-жөнелту маршрутына кетуі, бірақ апат немесе авария салдары болмайтын жағдайлар;  43-5) инцидент-тізбесі теміржол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында айқындалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдарында немесе теміржол жолдарында апатқа, аварияға және оқиғаға алып келген қозғалыс қауіпсіздігін бұзу жағдайлары;  …  54) тасымалдау процесіне қатысушы-тасымалдау жөніндегі қызметтерді пайдаланушы, тасымалдаушы, Ұлттық инфрақұрылым операторы, Локомотив тартымы операторы, жолаушылар қозғалысындағы Локомотив тартымы операторы, вагондар (контейнерлер) операторы, тармақ иесі, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдарының иесі; ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 5-бап | **5-бап. Жалпы және жеке пайдаланылатын теміржол көлігі объектілері**  1. Қазақстан Республикасының теміржол көлігі туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.  2. Магистральдық теміржол желісіне жатпайтын Теміржол жолдары Жеке пайдалану объектілері болып табылуы және жеке меншікте, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары**, оның ішінде концессия шарттары** негізінде болуы мүмкін.  2-1. Халықаралық теміржол қатынасы кезінде құжаттарды ресімдеу халықаралық жолаушылар және жүк теміржол қатынастарындағы темір жол ынтымақтастығы саласындағы шарттарға (келісімдерге) сәйкес жүзеге асырылады.   3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілеріне жекеше әріптеске**, оның ішінде концессия шарттары бойынша концессионерге** мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының**, оның ішінде концессия шарттарының** қолданылу мерзіміне иелену және пайдалану құқықтары беріледі.  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін магистральдық теміржол желісінің құрамына енгізілмейді. | **5-бап. Жалпы және жеке пайдаланылатын теміржол көлігі объектілері**  1. Қазақстан Республикасының теміржол көлігі туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.  2. Магистральдық теміржол желісіне жатпайтын Теміржол жолдары Жеке пайдалану объектілері болып табылуы және жеке меншікте, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының негізінде болуы мүмкін.  2-1. Халықаралық теміржол қатынасы кезінде құжаттарды ресімдеу халықаралық жолаушылар және жүк теміржол қатынастарындағы темір жол ынтымақтастығы саласындағы шарттарға (келісімдерге) сәйкес жүзеге асырылады.  3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілеріне жекеше әріптеске мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының қолданылу мерзіміне иелену және пайдалану құқықтары беріледі. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін магистральдық теміржол желісінің құрамына енгізілмейді. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 12-баптың 1-тармағы | 12-бап. Тарифтер және төлем1. Ұлттық инфрақұрылым операторының қызметтеріне және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері бар теміржол жолдарының қызметтеріне бағалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.... | 12-бап. Тарифтер және төлем 1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша Ұлттық инфрақұрылым операторының қызметтеріне және теміржол көлігі объектілері бар теміржол жолдарының қызметтеріне бағалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 16-баптың 3-тармағы | 16-бап. Тасымалдау процесін басқару...3. Ұлттық инфрақұрылым операторы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын, оның ішінде концессия шартын іске асыру үшін тараптардың өзара қарым-қатынасын регламенттейтін жеке әріптеспен не концессионермен шарт жасасуға міндетті. | 16-бап. Тасымалдау процесін басқару...3. Ұлттық инфрақұрылым операторы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын іске асыру үшін тараптардың өзара қарым-қатынасын регламенттейтін жеке әріптеспен шарт жасасуға міндетті. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 18-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы | 18-бап. Теміржол көлігінің қажеттіліктеріне арналған жерлер...2. ......5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілері.... | 18-бап. Теміржол көлігінің қажеттіліктеріне арналған жерлер...2. ...... 5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдары мен теміржол көлігі объектілері. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 49-баптың 2-тармағы | 49-бап. Вагондарды, контейнерлерді пайдаланғаны үшін және теміржол жолдарындағы жылжымалы құрамның қарапайым (тұрағы, кідірісі) үшін төлемақы...2. Жүк жөнелтушілер, жүк алушылар, тармақ иелері, вагондардың (контейнерлердің) иелері өздерінің кінәсінен болған вагондардың (контейнерлердің кідіртілуінің) магистральдық, станциялық жолдарда, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде тасымалдаудың технологиялық процесінің бұзылуына әкеп соққан концессия шарттары бойынша теміржол жолдарында болған жай вагондардың (контейнерлердің) иелері тасымалдаушыға көрсетілген вагондардың иесіне төленген төлемдерді өтеуге міндетті олардың сабақтары кезінде жолдар.... | 49-бап. Вагондарды, контейнерлерді пайдаланғаны үшін және теміржол жолдарындағы жылжымалы құрамның қарапайым (тұрағы, кідірісі) үшін төлемақы... 2. Жүк жөнелтушілер, жүк алушылар, тармақ иеленушілер, вагондардың (контейнерлердің) иелері өздерінің кінәсінен болған вагондардың магистральдық, станциялық жолдарда, сондай-ақ тасымалдаудың технологиялық процесінің бұзылуына әкеп соққан мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол жолдарында болған жай вагондардың (контейнерлердің кідіртілуі) үшін тасымалдаушыға көрсетілген жолдардың иесіне олар орналасқан уақыт үшін төленген төлемдерді өтеуге міндетті. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 57-баптың 1-тармағы | 57-бап. Кірме жолдарды жалғау1. Кірме жолдардың магистральдық және станциялық жолдарға жанасуы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезінде Ұлттық инфрақұрылым операторының немесе жеке әріптестің не концессиялық жобаны іске асыру кезінде концессионердің келісімімен жүзеге асырылады.Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган Ұлттық инфрақұрылым операторы немесе концессионер кірме жолдардың магистральдық және станциялық жолдарға жанасуынан бас тартқан жағдайда шағымдарды қарауды жүзеге асырады.... | 57-бап. Кірме жолдарды жалғау1. Кірме жолдардың магистральдық және станциялық жолдарға жанасуы Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезінде Ұлттық инфрақұрылым операторының немесе жеке әріптестің келісімімен жүзеге асырылады. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган Ұлттық инфрақұрылым операторы кірме жолдардың магистральдық және станциялық жолдарға жанасуына шағымдарды қарауды жүзеге асырады. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың 38) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдарОсы Заңның мақсаттары үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:...38) инфрақұрылымдық облигация-Эмитент міндеттемелерінің орындалуы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде мемлекет пен Эмитент арасында жасалған инфрақұрылымдық жобаны іске асыру жөніндегі концессия шарты шеңберінде мемлекетке берілетін объектінің құнына сәйкес сомада мемлекеттің кепілгерлігімен қамтамасыз етілген облигация;... | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдарОсы Заңның мақсаттары үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:... 38) инфрақұрылымдық облигация-мемлекет пен Эмитент арасында жасалған инфрақұрылымдық жобаны іске асыру жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде Эмитент міндеттемелерінің орындалуы мемлекетке берілетін объектінің құнына сәйкес сомада мемлекеттің кепілгерлігімен қамтамасыз етілген облигация; ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 18-1-баптың 3-тармағы | 18-1-бап. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару, айналысқа шығару және өтеу ерекшеліктері...3. Инфрақұрылымдық облигациялардың айналыс мерзімі ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделеріне қысым жасауға әкеп соғуы мүмкін концессия шартының талаптарын өзгертуге жол берілмейді не инфрақұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың немесе олардың өкілдерінің келісімімен жол беріледі. | 18-1-бап. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару, айналысқа шығару және өтеу ерекшеліктері...3. Инфрақұрылымдық облигациялардың айналыс мерзімі ішінде облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіруге әкеп соғуы мүмкін Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарын өзгертуге жол берілмейді не инфрақұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың немесе олардың өкілдерінің келісімімен жол беріледі. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 2, 3-тармақтар  және 4 бап 9 | 9-бап. Электр станцияларын, электр беру желілерін және қосалқы станцияларды жобалау және салу...2. Электр станцияларын, электр беру желілерін және қосалқы станцияларды жобалау және салу, сондай-ақ оларды пайдалану мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.…3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының негізінде салынған кернеуі 220 киловольт және одан жоғары өңіраралық және (немесе) мемлекетаралық электр беру желілері, қосалқы станциялар және тарату құрылғылары олардың қолданылу кезеңінде тиісінше жекеше әріптестің не концессионердің уақытша иелігінде және пайдалануында болады және олар құрылған кезден бастап республикалық меншікке беріледі.4. Орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының, оның ішінде концессия шарттарының негізінде салынған кернеуі 220 киловольт және одан жоғары өңіраралық және (немесе) мемлекетаралық электр беру желілерін, қосалқы станцияларды, тарату құрылғыларын пайдалануды шарттар негізінде жүйелік оператор жүзеге асырады. | 9-бап. Электр станцияларын, электр беру желілерін және қосалқы станцияларды жобалау және салу...2. Электр станцияларын, электр беру желілері мен қосалқы станцияларды жобалау және салу, сондай-ақ оларды пайдалану мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.…3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының негізінде салынған кернеуі 220 киловольт және одан жоғары өңіраралық және (немесе) мемлекетаралық электр беру желілері, қосалқы станциялар және тарату құрылғылары олардың қолданылу кезеңінде жеке әріптестің уақытша иелігінде және пайдалануында болады және олар құрылған кезден бастап республикалық меншікке беріледі.4. Орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының негізінде салынған кернеуі 220 киловольт және одан жоғары өңіраралық және (немесе) мемлекетаралық электр беру желілерін, қосалқы станцияларды, тарату құрылғыларын пайдалануды шарттар негізінде жүйелік оператор жүзеге асырады. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | тармақша  24-2) 7-бап | 7-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қорғаныс саласындағы өкілеттіктеріҚазақстан Республикасының Үкіметі:...24-2) Қазақстан Республикасы Президентінің келісімі бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарты бойынша иеліктен шығарылатын қорғаныс объектілерінің тізбесін бекітеді;... | 7-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қорғаныс саласындағы өкілеттіктеріҚазақстан Республикасының Үкіметі:... 24-2) Қазақстан Республикасы Президентінің келісімі бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша иеліктен шығарылатын қорғаныс объектілерінің тізбесін бекітеді;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 15-баптың 1-тармағы | 15-бап. Объектілер мен мүлікті қорғаныс мүддесі үшін пайдалану1. Мемлекеттік меншік болып табылатын, экономика салаларының ұйымдарына жедел басқару, шаруашылық жүргізу құқығымен бекітілген және қорғаныс мұқтаждарын қамтамасыз етуге және жұмылдыру тапсырмаларын орындауға арналған объектілер мен мүлік, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша жеке әріптеске немесе концессионерге шығындарды өтеу шеңберінде беруге жататын пайдаланылмайтын әскери мүлік пен қорғаныс объектілерін қоспағанда, иеліктен шығаруға жатпайды, оның ішінде концессия шарты бойынша.... | 15-бап. Объектілер мен мүлікті қорғаныс мүддесі үшін пайдалану 1. Мемлекеттік меншік болып табылатын, экономика салаларының ұйымдарына жедел басқару, шаруашылық жүргізу құқығымен бекітілген және қорғаныс мұқтажын қамтамасыз етуге және жұмылдыру тапсырмаларын орындауға арналған объектілер мен мүлік, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша жеке әріптеске шығындарды өтеу шеңберінде беруге жататын пайдаланылмайтын әскери мүлік пен қорғаныс объектілерін қоспағанда, иеліктен шығаруға жатпайды. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 15-1-бап | 15-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарын іске асыру мақсатында мүлікті пайдалану және иеліктен шығару1. Қару-жарақты, әскери техниканы және арнайы құралдарды қоспағанда, әскери мүлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін уақытша иеленуге және пайдалануға берілуі мүмкін.2. Қорғаныс объектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша, оның ішінде концессия шарты бойынша шығындарды өтеу мақсатында жеке әріптеске немесе концессионерге иеліктен шығарылуы мүмкін.3. Осы баптың 2-тармағына сәйкес иеліктен шығарылатын инвестициялық шығындар мен қорғаныс объектілерінің құны өтемақысының жиынтық көлемі жеке әріптес немесе концессионердің инвестициялық шығындарының көлемінен аспауға тиіс.Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарты бойынша иеліктен шығарылатын қорғаныс объектілері Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен бағалауға жатады. | 15-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарын іске асыру мақсатында мүлікті пайдалану және иеліктен шығару1. Қару-жарақты, әскери техниканы және арнайы құралдарды қоспағанда, әскери мүлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін уақытша иеленуге және пайдалануға берілуі мүмкін.2. Қорғаныс объектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша шығындарды өтеу мақсатында жеке әріптеске иеліктен шығарылуы мүмкін.3. Осы баптың 2-тармағына сәйкес иеліктен шығарылатын инвестициялық шығындар мен қорғаныс объектілерінің құны өтемақысының жиынтық көлемі жеке әріптестің инвестициялық шығындарының көлемінен аспауға тиіс.Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша иеліктен шығарылатын қорғаныс объектілері Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен бағалауға жатады. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 22 - баптың 2-тармағының 26-26), 26-27) және 26-28) тармақшалары | 22-бап. Қорғаныс министрлігінің функциялары...2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі: ... 26-26) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде қорғаныс объектілерін салу, реконструкциялау және пайдалану үшін концессия шарты бойынша жер учаскесін уақытша өтеусіз пайдалануға беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;26-27) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде жеке әріптес пен концессионерге шығындарды өтеу үшін концессия шарты бойынша қорғаныс объектілерін иеліктен шығару қағидаларын әзірлейді және бекітеді;26-28) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, оның ішінде концессия шарты бойынша иеліктен шығарылатын қорғаныс объектілерінің тізбесін әзірлейді;... | 22-бап. Қорғаныс министрлігінің функциялары...2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі: ... 26-26) қорғаныс объектілерін салу, реконструкциялау және пайдалану үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша жер учаскесін уақытша өтеусіз пайдалануға беру қағидаларын әзірлейді және бекітеді;26-27) жеке әріптеске шығындарды өтеу үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша қорғаныс объектілерін иеліктен шығару қағидаларын әзірлейді және бекітеді;26-28) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша иеліктен шығарылатын қорғаныс объектілерінің тізбесін әзірлейді;... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 6-8-бап | 6-8-бап. Мемлекетке талап ету құқықтарын беру ерекшеліктері1. Мемлекет "мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" және "концессиялар туралы"Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен және шарттарда Тапсырыс беруші ретінде жобалық қаржыландыруға қатысады.2. Базалық шарт бойынша орындаушыны таңдау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады.3. Базалық шарт бойынша орындаушы күнтізбелік он күн ішінде кредиторларға немесе арнайы қаржы компаниясына талап ету құқығын өзі берген басқаға беру туралы мемлекетті жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. | 6-8-бап. Мемлекетке талап ету құқықтарын беру ерекшеліктері1. Мемлекет "мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы"Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен және шарттарда Тапсырыс беруші ретінде жобалық қаржыландыруға қатысады. 2. Базалық шарт бойынша орындаушыны таңдау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады. 3. Базалық шарт бойынша орындаушы күнтізбелік он күн ішінде кредиторларға немесе арнайы қаржы компаниясына талап ету құқығын өзі берген басқаға беру туралы мемлекетті жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. | 6-8-бап |
| **«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың 10-1-тармағының | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар… 10-1) Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры – орта білім беру объектілерін салуды, реконструкциялауды қаржыландыру мақсатында ақша түсімдерін есепке жатқызу және жұмсау үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған қолма-қол ақшаны бақылау шоты;  .... | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар…алып тастау | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. (депутаттардың қабылданған түзетулерінің салыстырмалы кестесін орналастыру туралы тікелей норманы қосу) |
|  | 6-баптың 2-тармағының 6-1) тармақшасы | 6-бап. Білім беру саласындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті…Облыстың жергілікті атқарушы органы:…6-1) обеспечивает строительство, реконструкцию объектов среднего образования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан; … | 6-бап. Білім беру саласындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құзыреті…Облыстың жергілікті атқарушы органы:…алып тастау | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. (депутаттардың қабылданған түзетулерінің салыстырмалы кестесін орналастыру туралы тікелей норманы қосу) |
| **«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 58-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы | 58-бап. Борышкердің басқа тұлғалардағы ақшалай сомалары мен басқа мүлкіне өндіріп алу1. ...2. Банктердегі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы борышкердің ақшалай сомаларын өндіріп алуды сот орындаушысы инкассалық өкім шығару жолымен жүзеге асырады. Инкассалық өкімге жеке сот орындаушысының не аумақтық бөлімнің мөрімен куәландырылған атқарушылық құжаттардың көшірмелері қоса беріледі. Атқарушылық құжаттың көшірмесінің дұрыстығына жеке сот орындаушысы не аумақтық бөлімнің басшысы – аға сот орындаушысы жауапты болады.Өндіріп алуға жол берілмейді: ... 7) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақша.... | 58-бап. Борышкердің басқа тұлғалардағы ақшалай сомалары мен басқа мүлкіне өндіріп алу1. ...2. Банктердегі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы борышкердің ақшалай сомаларын өндіріп алуды сот орындаушысы инкассалық өкім шығару жолымен жүзеге асырады. Инкассалық өкімге жеке сот орындаушысының не аумақтық бөлімнің мөрімен куәландырылған атқарушылық құжаттардың көшірмелері қоса беріледі. Атқарушылық құжаттың көшірмесінің дұрыстығына жеке сот орындаушысы не аумақтық бөлімнің басшысы – аға сот орындаушысы жауапты болады.Өндіріп алуға жол берілмейді: ...  7) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақша. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 62-баптың 3-тармағының 8) тармақшасы | 62-бап. Борышкердің мүлкіне тыйым салу1. ...2. ...3. Борышкердің меншік, шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығымен өзіне тиесілі мүлкіне (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген шектеулерді ескере отырып), оның қай жерде және кімнің нақты пайдалануында болғанына қарамастан тыйым салынуы мүмкін.Қамауға алуға жол берілмейді:...8) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақша.... | 62-бап. Борышкердің мүлкіне тыйым салу1. ...2. ...3. Борышкердің меншік, шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығымен өзіне тиесілі мүлкіне (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген шектеулерді ескере отырып), оның қай жерде және кімнің нақты пайдалануында болғанына қарамастан тыйым салынуы мүмкін.Қамауға алуға жол берілмейді:... 8) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақша. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | тармақша  19-1)  98-баптар | 98-бап. Өндіріп алуға болмайтын ақша сомаларыӨндіріп алуды мыналарға қолдануға болмайды: ... 19-1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақша;... | 98-бап. Өндіріп алуға болмайтын ақша сомаларыӨндіріп алуды мыналарға қолдануға болмайды: ...  19-1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақша; ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңы** | | | | |
|  | 14-баптың 26-6) жаңа тармақшасы | **14-бап. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның құзыреті**  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:  ...  Жоқ  ... | **14-бап. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның құзыреті**  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:  ...  **26-6) Мемлекеттік мүлік Тізілімінде мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, оның ішінде акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар бөлінісінде сыртқы және Ішкі қарыз алу құрылымы туралы мәліметтерді есепке алуды және бақылауды қамтамасыз етеді;**  ... | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру және квазимемлекеттік сектор борышының жай-күйі туралы ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында.  ҚР Қаржы министрінің 26.03.2015 № 207 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мүлік тізілімін жүргізу қағидаларының 14-тармағының 15-1) тармақшасына сәйкес есепке алу объектісі бойынша тізілімнің қосымша кіші бөлімінде мемлекеттік міндеттерді шешу үшін қажетті әртүрлі динамикалық көрсеткіштер, оның ішінде мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен мемлекеттік кәсіпорындар бөлінісінде сыртқы және Ішкі қарыз алу құрылымы туралы мәліметтер қамтылады. жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, оның ішінде ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың, мемлекет акционері болып табылады. |
|  | 72-баптың 3-тармағы | 72-бап. Мемлекеттік мүлікті пайдалануға беру туралы шарттар...3. Жекешелендіруге жатпайтын стратегиялық объектілер мен мемлекеттік мүлікті немесе мемлекетке ғана тиесілі мүлікті пайдалануға беруге мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша, оның ішінде концессия шарты, мүлікті сенімгерлік басқару шарты және Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген өзге де шарттар бойынша жол беріледі.... | 72-бап. Мемлекеттік мүлікті пайдалануға беру туралы шарттар... 3. Жекешелендіруге жатпайтын стратегиялық объектілер мен мемлекеттік мүлікті немесе мемлекетке ғана тиесілі мүлікті пайдалануға беруге мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, мүлікті сенімгерлік басқару шарты және Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген өзге де шарттар бойынша жол беріледі. ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 79-бап | 79-бап. Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша, оның ішінде концессия шарты бойынша беру.Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша, оның ішінде концессия шарты бойынша беру "мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" және "концессиялар туралы"Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда концессия объектісі функционалдық қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін функционалдық операторға конкурссыз өтеусіз пайдалануға берілуі мүмкін. | 79-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша мемлекеттік мүлікті беру.Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша мемлекеттік мүлікті беру мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі функционалдық қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін операторға өтеусіз пайдалануға конкурссыз берілуі мүмкін. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 120-1-бап | 120-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия бойынша қорғаныс объектілерін иеліктен шығаруМемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия шарттары бойынша қорғаныс объектілерін иеліктен шығару "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. | 120-1-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша қорғаныс объектілерін иеліктен шығаруМемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша қорғаныс объектілерін иеліктен шығару "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 184-баптың 8-тармағының екінші бөлігі | **184-бап. Акциялары Ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, сондай-ақ ұлттық компанияларға тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың қызметін жоспарлау**  8.  ...  Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспарларын әзірлеуге, нәтижелілігіне және іске асырудың тиімділігіне, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есепті уақтылы ұсынуға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың атқарушы органдары жауапты болады.  ... | **184-бап. Акциялары Ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, сондай-ақ ұлттық компанияларға тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың қызметін жоспарлау**  8.  ...  Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспарларын әзірлеуге, нәтижелілігіне және іске асырудың тиімділігіне, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есепті уақтылы және дұрыс ұсынуға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың атқарушы органдары жауапты болады.  ... | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру және квазимемлекеттік сектор борышының жай-күйі туралы ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында.  "ИОО" АҚ жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар ұйымдардың борыштық міндеттемелері туралы ақпарат жинау үшін ақпараттық жүйе шеңберінде тиісті мүмкіндіктерге ие.  Ішкі және Сыртқы қарыз алу бойынша есептілік нысандары ҚР Ұлттық экономика министрінің 14.02.2019 №14, 27.02.2015 №149 және 26.05.2023 №87 бұйрықтарымен бекітілген.  Алайда, іс жүзінде көрсетілген есептерді уақтылы, дұрыс емес немесе ұсынбау жағдайлары орын алады. |
|  | 185-баптың 4-тармағы | **185-бап. Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді және ұлттық компанияларды қоспағанда, мемлекет бақылайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акционерлік қоғамдардың қызметін жоспарлау**  ...  4. Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларын әзірлеуге, нәтижелілігі мен іске асырудың тиімділігіне, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есепті уақтылы ұсынуға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің атқарушы органдары жауапты болады . | **185-бап. Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді және ұлттық компанияларды қоспағанда, мемлекет бақылайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акционерлік қоғамдардың қызметін жоспарлау**  ...  4. Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің даму жоспарларын әзірлеуге, олардың нәтижелілігі мен іске асырылу тиімділігіне, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есепті уақтылы және дұрыс ұсынуға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің атқарушы органдары жауапты болады. | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру және квазимемлекеттік сектор борышының жай-күйі туралы ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында.  "ИОО" АҚ жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар ұйымдардың борыштық міндеттемелері туралы ақпарат жинау үшін ақпараттық жүйе шеңберінде тиісті мүмкіндіктерге ие.  Ішкі және Сыртқы қарыз алу бойынша есептілік нысандары ҚР Ұлттық экономика министрінің 14.02.2019 №14, 27.02.2015 №149 және 26.05.2023 №87 бұйрықтарымен бекітілген.  Алайда, іс жүзінде көрсетілген есептерді уақтылы, дұрыс емес немесе ұсынбау жағдайлары орын алады. |
|  | 198-баптың 7-тармағының 3) тармақшасы | **198-бап. Мемлекеттік мүлікті есепке алу және мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің мониторингі объектілері**  ***...***  7. Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің мониторинг объектілері:  3) мемлекеттік мүліктің құрамына кіретін, оның ішінде сенімгерлік басқарудағы, жалға берудегі, концессиядағы не мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша берілген мүліктің барлық түрлері. | 198-бап. Мемлекеттік мүлікті есепке алу және мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің мониторингі объектілері...7. Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігінің мониторинг объектілері:3) мемлекеттік мүліктің құрамына кіретін, оның ішінде сенімгерлік басқарудағы, жалға берілген не мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша берілген мүліктің барлық түрлері. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 213-баптың 3-тармағы | **213-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті өткізу**  ...  3. Осы бапта көрсетілген мүлікті өткізуден түскен қаражат Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджет кірісіне немесе **Білім беру инфрақұрылымын қолдау** қорына есепке жатқызылады.  ... | **213-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті өткізу**  ...  3. Осы бапта көрсетілген мүлікті өткізуден түскен қаражат Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджет кірісіне немесе **Арнаулы мемлекеттік қорға** есепке жатқызылады.  ... | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры Арнайы мемлекеттік қормен бірігуіне байланысты. |
|  | 215-баптың 1,3-тармағы | **215-бап. Ақшаға, бағалы металдарға, асыл тастарға және олардан жасалған бұйымдарға құқықтарды жүзеге асыру ерекшеліктері**  1. Ақша түріндегі мүлік Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджет кірісіне **немесе Білім беру инфрақұрылымын** қолдау қорына есепке жатқызылады.  …  3. Мемлекеттік мүліктің құрамына түскен салымдар (депозиттер) сомасын банктер Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес номиналды түрде толық көлемде бюджет кірісіне **немесе Білім беру инфрақұрылымын** қолдау қорына аударады.  ... | **215-бап. Ақшаға, бағалы металдарға, асыл тастарға және олардан жасалған бұйымдарға құқықтарды жүзеге асыру ерекшеліктері**  1. Ақша түріндегі мүлік Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджет кірісіне **немесе Арнаулы мемлекеттік қорға** қолдау қорына есепке жатқызылады.  …  3. Мемлекеттік мүліктің құрамына түскен салымдар (депозиттер) сомасын банктер Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес номиналды түрде толық көлемде бюджет кірісіне **немесе Арнаулы мемлекеттік қорға** қолдау қорына аударады. ... | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры Арнайы мемлекеттік қормен бірігуіне байланысты. |
| **«Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 96-баптың 4-тармағының 4) тармақшасы | 96-бап. Мүліктік масса ... 4. Мүліктік массаға енгізілмейді: … 4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің, оның ішінде концессияның құрамына кіретін мүлік;... | 96-бап. Мүліктік масса ... 4. Мүліктік массаға енгізілмейді: 4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің құрамына кіретін мүлік; ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Инновациялық технологиялар паркі «инновациялық кластері туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
| 1. . | 10-баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасы  10-баптың 3-1-тармағы | **10-бап. Қордың мүлкі**  **1. Қордың мүлкі:**  **...**  **4-1) бюджеттен нысаналы аударым;**  **Статья 10. Қордың мүлкі**  **...**  **3-1. Осы баптың 1-тармағының 4-1) тармақшасына сәйкес Қордың бюджеттен алған нысаналы аударымы:**  **1) Қордың бірлескен кәсіпорынның жарғылық капиталының елу пайызға дейінгі мөлшерін қоса қаржыландыру кезінде трансұлттық корпорациялардың қатысуымен технологиялық даму орталығы нысанында бірлескен кәсіпорындар құру;**  **2) Қордың шетелдік инвестициялық қорларға үлестік қатысуы мақсатында пайдаланылады.** | **10-бап. Қордың мүлкі**  **1. Қордың мүлкі:**  **...**  **алып тастау**  **Статья 10** **Қордың мүлкі**  **...**  **алып тастау** | Бюджет кодексінің жобасынан дербес кластерлік қор үшін нысаналы аударымды алып тастауға байланысты  Бюджет кодексінің жобасынан дербес кластерлік қор үшін нысаналы аударымды алып тастауға байланысты |
| **«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың 3) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  3) конкурсты (аукционды) не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы – конкурсты (аукционды) не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы Орталық болған кезде мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуды және (немесе) мемлекеттік бюджеттен төлемдерді жүзеге асыруды көздейтін жағдайларды қоспағанда, конкурсты (аукционды) не тікелей келіссөздерді ұйымдастыруды және өткізуді не жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді жүзеге асыратын мемлекеттік **әріптес осы Заңда белгіленген құзыретке сәйкес облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мемлекеттік органы не жергілікті атқарушы органдары;** | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**   1. конкурсты не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы – осы Заңда белгіленген құзыретке сәйкес конкурсты не жеке әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерді ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыратын мемлекеттік **орган;** | Анықтамада логикалық қате бар, өйткені мемлекеттік серіктес анықтама бойынша келісімшарт жасалғаннан кейін болады. Демек, жеке серіктесті таңдау процедуралары кезінде ол сол жобаның ұйымдастырушысы бола алмайды.  Бұдан басқа, мемлекеттік органдар немесе квазимемлекеттік сектор субъектілері тұлғасында Қазақстан Республикасы айқындау бойынша мемлекеттік әріптес болып табылатынын атап өткен жөн.  Бұл ретте, квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік әріптес ретінде әрекет ете отырып, ҮБК құжаттарына сәйкес әлеуметтік-экономикалық саясатты іске асыруды жүзеге асырады, осыған байланысты іс жүзінде мұндай жобалар бойынша конкурсты ұйымдастырушы тиісті атқарушы орган болады. |
|  | 1-баптың 3-1) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  **жоқ** | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  3-1) концессиялық шарт (концессия)-бұл мемлекеттік әріптес (концедент) мен жекеше әріптес (концессионер) арасында жасалған және концессионердің осы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру шеңберінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді ұсынғаны үшін тұтынушылардан ақы алуды көздейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты (тұтынушылардан алынатын төлем). Осы Заңның ережелері, егер осы Заңда өзгеше тікелей көзделмесе, жеке әріптеспен, мемлекеттік әріптеспен және/немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартымен байланысты реттеуші қатынастар тиісінше концессионерге, концедентке және концессиялық шартқа қолданылады. | Айта кету керек, МЖӘ-ні іске асырудың қолданыстағы заңнамада көрсетілген тәсілдерін саралаудың негізінде әртүрлі факторлар жатыр. Біріншіден, бұл жеке серіктестің инвестицияларды жүзеге асыруы және пайдалануы үшін МЖӘ объектісіне қатысты өкілеттіктер (сенімгерлік басқару, жалдау). Екіншіден, шарт нысанасының нақты мазмұны (концессия, өмірлік цикл келісімшарты, сервистік келісімшарт және технологияны әзірлеу және т.б.). Үшіншіден, шарттардың жекелеген түрлеріне МЖӘ объектісіне құқықтар көлеміне қарай топтастырылған (сенімгерлік басқару және мемлекеттік мүлікті жалға беру).  Іс жүзінде бір типті келісімшарттардың бірқатарын әртүрлі негіздер бойынша сенімгерлік басқару ретінде және сонымен бірге қызмет көрсету келісімшарты ретінде жіктеуге болады, мысалы, бұл түрлер бір-бірін жоққа шығармайды.  Тұтастай алғанда, МЖӘ-де сенімгерлік басқару, жалдау немесе лизинг сияқты құралдарды қолдануға келетін болсақ, объектіні құру (салу) және пайдалану бойынша бірнеше мәмілелердің белгілерін қамтитын МЖӘ шартының кешенді сипатын ескере отырып, ол әдетте өте сирек тек сенімгерлік басқару түрінде жасалады және тек осы жағдайларда. МЖӘ нысаны коммерциялық жабылу кезінде болған кезде және қайта құру және одан әрі пайдалану үшін жеке серіктеске беріледі.  Баяндалғанның негізінде және тәжірибені талдауды ескере отырып, келісімшарттық МЖӘ шарттарының жіктелуін қайта қарау ұсынылады.  Келісімшарттық МЖӘ-нің ерекше түрін бөлу үшін жіктеудің мақсат қоюы мәмілелер мазмұнының ерекшеліктеріне байланысты реттеудің ерекше нормаларын енгізуге мүмкіндік беретін шарттарды осындай бөлу қажеттілігін анықтайды.  Ұсынылған классификацияны қолдану тұрғысынан жасалған МЖӘ шарттарын талдау 1059 МЖӘ шартының 120 – ға жуығы концессиялық шарттарға жатқызылуы мүмкін екенін көрсетті-бұл әуежай, кейбір балабақшалар, жатақханалар және тұтынушылардың ақысы бар басқа жобалар. Сервистік келісімшарттарға - 400 – ге жуық шарт-жеке балабақшалардың қызметтері, көгалдандыру. МЖӘ – нің қалған шарттары арнайы реттеуді қажет етпейді. Жекелеген жобалар концессиялық немесе басқаша құрылымдалуы мүмкін: мысалы, IT саласында - "Кунделик" порталы (концессия), онкологияны диагностикалау үшін АИ құру (МЖӘ), жедел төлемдердің әмбебап жүйесі (сервистік) және т. б. |
|  | 1-баптың 5) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  5) мемлекеттік әріптес-мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасқан мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдар **атынан әрекет ететін Қазақстан Республикасы**; | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  5) мемлекеттік әріптес-мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бөлігінде өкілеттіктері бар **бір немесе бірнеше мемлекеттік органдар немесе мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар және** (немесе) **жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар тұлғасында** жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акциялардың елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасқан мемлекетке тікелей немесе жанама тиесілі; | ҚР Конституциясының 3-бабына сәйкес халық пен мемлекет атынан сөз сөйлеу құқығы Республика Президентіне, сондай-ақ Парламентіне оның конституциялық өкілеттігі шегінде тиесілі. Республика Үкіметі мен өзге де мемлекеттік органдар мемлекет атынан өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде әрекет етеді.  МЖӘ жобалары бірнеше мемлекеттік органдардың басқару саласына тікелей әсер етуі мүмкін екенін ескере отырып, мемлекеттік әріптес тарапынан бірнеше өкілдік ету мүмкіндігін енгізу ұсынылады. Мысалы, білім беру саласындағы цифрландыру МО мен ЦДИАӨМ-ні тартуды талап етеді. Бұл ретте айқындау бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік әріптес болып табылатынын назарға ала отырып, бірнеше мемлекеттік әріптестердің қатысуын көздейтін МЖӘ туралы Заңның 5-бабының қолданыстағы нормасын алып тастау ұсынылады. |
|  | 1-баптың 13-1), 13-2) тармақшалары | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **13-1) ж оқ**  **13-2) жоқ** | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **13-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген материалдық емес және материалдық активтерді, оның ішінде қолданыстағы объектілерді жобалау, салу және/немесе (ғимараттарды, құрылыстарды және олардың кешендерін, коммуникацияларды) өзгерту (кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі жөндеу) жолымен құру жөніндегі қызмет), олармен байланысты технологиялық және инженерлік жабдықтарды монтаждау (бөлшектеу);**  **13-2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану - оператордың немесе үшінші тұлғалардың оны нысаналы пайдалануға әзірлігін қамтамасыз етуді қоса алғанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өндірумен және тұтынушыларға берумен нысаналы пайдалану жөніндегі немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісіне техникалық және/немесе сервистік қызмет көрсету жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес;** | МЖӘ шеңберінде "құру" және "пайдалану" анықтамаларының болмауы құқық қолдану практикасының проблемаларын тудырады. Бұл ұғымдар маңызды.  Сенімділік жоқ: "МЖӘ құру" қайта құруды, күрделі жөндеуді және т.б. қамтиды ма, Бұл жобаның құрылымын, ФЭМ мен мемлекеттік қолдау шараларын есептеуді анықтайды. Бұл ретте заңнамалық актілердің әртүрлі нормалары "құру (реконструкциялау)" немесе "құру, реконструкциялау, жаңғырту" немесе "құру және (немесе) реконструкциялау" және т. б. кеңейту немесе тарылту сипатындағы әртүрлі нақтылауды көздеуі мүмкін.  "Концессия объектісін пайдалану" ұғымы концессия объектісін оның мақсатына сәйкес пайдалануды ғана білдіреді. МЖӘ туралы заңда МЖӘ объектісін пайдалану анықталмаған және тиісінше осы сөзді тура түсінуге сәйкес түсіндіріледі. МЖӘ шарттары бойынша пайдалану тәртібі МЖӘ шартымен айқындалатынын назарға ала отырып, тараптар пайдалану мазмұнын құрайтын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін анықтай алады: объектінің мақсатына сәйкес толық пайдалану немесе тек техникалық қызмет көрсету, басқару және т. б. бөлігінде, бұл пайдаланушы ұйымдарды тартуға мүмкіндік береді, мысалы, лицензиялық қызметті жүзеге асыру үшін (медицина, білім).  Біріздендіру барысында глоссарийге нақты анықтамаларды енгізе отырып, осы тәжірибені концессиялық жобаларға кеңейту ұсынылады. |
|  | 1-баптың 16) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  16) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты-мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының өзге де талаптарын айқындайтын жазбаша келісім; | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  16) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты-**мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және пайдалану жолымен бір немесе бірнеше әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу мақсатында** мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін **белгілейтін** жазбаша келісім; | Редакциялық өңдеу |
|  | 1-баптың 17) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  17) оператор-қажет болған кезде мемлекеттік әріптеспен келісім бойынша жеке әріптес айқындаған, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тарабы болып табылмайтын, **мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындауға байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға**; | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  17) оператор -мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске **асыру** шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін оның нысаналы мақсатына сәйкес жеке әріптеспен бірлесіп пайдалануды жүзеге асыратын, жекеше әріптес болып табылмайтын заңды тұлға; | Заң жобасының тұжырымдамасында тиімсіз нормаларды анықтау тұрғысынан заңнаманы талдау, бюрократизация тұрғысынан ұтымды қайта қарау, шарттар жүйесін қайта қарау көзделеді.  Қолданыстағы МЖӘ туралы заңда "ұлттық оператор" ұғымы орын алады, бұл ретте заңда МЖӘ жобасы шеңберінде оның құқықтық және функционалдық жүктемелері, сондай-ақ қандай да бір жұмыс көлемін жүзеге асыру үшін жекеше әріптес тартқан барлық мердігерлер белгілеріне жататын "оператор" ұғымы айқындалмаған. Күрделілік операторларды МЖӘ шартына қосу талабын білдіреді, бұл күрделі және практикалық емес.  Жоба операторларының институты пайдаланылмайтын тиімсіз норма болып табылады, МЖӘ шарттарының жаңа жүйесі шеңберінде оператор ұғымын түзету ұсынылады. Оператор жобаға басынан бастап қатыса алады: жобаны әзірлеуге, ұсыныстарды зерделеуге, конкурстық құжаттаманы қалыптастыруға, оның ішінде ұсынымдар енгізу, келісу және конкурстық комиссияға қатысу жолымен қатыса алады, бұл ретте ол өзінің функционалдық және тәуекелдік жүктемесі айқындалатын МЖӘ шартының тарабы бола алады.  Сонымен қатар, егер коммерциялық жабылу сәтінде оператор рөлін қабылдай алатын ұйым болмаған жағдайда, оны құру осы кезеңде орынсыз деп есептеледі. Мұндай жағдайда МЖӘ объектісін бірлесіп пайдалану жөніндегі қатынастарды реттеу үшін жеке үшжақты шарт жасасқан жөн. |
|  | 1-баптың 18) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  18) өмірлік цикл келісімшарты – мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін жобалау, салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және пайдалану (жөндеуді және күтіп-ұстауды қоса алғанда), өндірілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі жұмыстардың толық циклін, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің белгіленген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерді көздейтін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімі ішінде техникалық-пайдалану көрсеткіштеріне; | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  Алып тастау | Заң жобасының тұжырымдамасында тиімсіз нормаларды анықтау тұрғысынан заңнаманы талдау, бюрократизация тұрғысынан ұтымды қайта қарау, шарттар жүйесін қайта қарау көзделеді. Өмірлік цикл келісімшарты нормативтік реттеу шеңберіндегі құқықтық жүктемені анықтамайынша МЖӘ шартының түрі болып табылады. |
|  | 1-баптың 19) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  19) сала операторы-жүйелік оператор, жер қойнауын пайдалану жөніндегі ұлттық компания, ұлттық инфрақұрылым операторы, Ұлттық теміржол компаниясы, жүктерді Ұлттық тасымалдаушы, жолаушыларды Ұлттық тасымалдаушы, автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық оператор, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес экономиканың белгілі бір саласында (саласында) ұлттық оператордың не оператордың функцияларын орындайтын өзге де заңды тұлғалар; | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  Алып тастау | Заң жобасының тұжырымдамасында тиімсіз нормаларды анықтау тұрғысынан заңнаманы талдау, бюрократизация тұрғысынан ұтымды қайта қарау, шарттар жүйесін қайта қарау көзделеді. Сала операторының институты МЖӘ жобаларын іске асыру шеңберінде құқықтық жүктемені көтермейді. Ұсынылған түзетулерге сәйкес оператордың тұжырымдамасын тиісті функционалдылықпен нақтылау ұсынылады. |
|  | 1-баптың 21) және 22) тармақшалары | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **21) жоқ;**  **22) жоқ.** | **1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **21) мемлекеттік қазынашылық – бюджетті атқару саласындағы басшылықты жүзеге асыратын, бюджетті қазынашылық атқару жөніндегі уәкілетті органның функциялары жүктелген орталық атқарушы органның ведомствосы;**  **22) мемлекеттік қазынашылық органдары-мемлекеттік қазынашылықтың аумақтық бөлімшелері.** | Бюджет кодексіне Қазынашылықтың Жаңа уәкілетті органының енгізілуіне байланысты МЖӘ туралы заңда тиісті құзыретті бекіту қажет**.** |
|  | 2-баптың 4-тармағы | **2-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасы**  …  4. Жекеше әріптесті айқындау, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу, орындау және тоқтату, сондай-ақ мемлекеттің тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін тұтынуы рәсімдері осы Заңға және "Мемлекеттік сатып алу туралы"Қазақстан Республикасы Заңының нормаларын қолданбай, мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жекелеген түрлерін регламенттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырылады. | **2-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасы**  …  4. **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуды қамтамасыз ету шеңберінде** жеке әріптесті айқындау, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу, орындау және тоқтату, сондай-ақ мемлекеттің тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі бір көлемін тұтынуы рәсімдері осы Заңға және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті регламенттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес нормаларды қолданбай жүзеге асырылады "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | Редакциялық нақтылау |
|  | 2-тармақтың 5) тармақшасы  3-баптар | **3-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің негізгі міндеттері мен қағидаттары**  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік қағидаттары:  …  5) халық үшін құндылық қағидаты – халықтың әлеуметтік инфрақұрылымын және тіршілігін қамтамасыз ету жүйелерін дамытуды қамтамасыз ету, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасының деңгейін арттыру, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру шеңберінде **жұмыс орындарын құру**. | **3-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің негізгі міндеттері мен қағидаттары**  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік қағидаттары:  …  5) халық үшін құндылық қағидаты – халықтың әлеуметтік инфрақұрылымын және тіршілігін қамтамасыз ету жүйелерін дамытуды қамтамасыз ету, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен сапасының деңгейін арттыру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру шеңберінде қамтамасыз ету. | Қолданыстағы редакцияда халық үшін құндылық қағидаты жұмыс орындарын құруды қамтиды. Сонымен қатар, инновациялық технологияларды енгізуге негізделген жобалар жұмыс істеп тұрған объектідегі жұмыс орындарының санын азайтуды көздеуі мүмкін, бұл еңбек жағдайларын жақсартуды (жеңілдетуді, өнімділікті арттыруды, жарақаттануды азайтуды, санитарлық жағдайларды жақсартуды) қамтамасыз етеді. |
|  | 4-баптың 2) тармақшасы | **4-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілері**  Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің айрықша белгілеріне мыналар жатады:  ...  2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың орта **мерзімді немесе** ұзақ мерзімді мерзімі (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының ерекшеліктеріне байланысты бес жылдан отыз жылға дейін);  ...  5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін жекеше әріптестің инвестицияларды жүзеге асыруы. | **4-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілері**  Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің айрықша белгілеріне мыналар жатады:  ...  2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың ұзақ мерзімді мерзімі (мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының ерекшеліктеріне байланысты бес жылдан отыз жылға дейін);  ...  5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін жекеше әріптестің инвестицияларды жүзеге асыруы, бұл ретте **жекеше әріптестің меншікті қаражатының үлесі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялардың жалпы сомасының кемінде он пайызын құрауға тиіс**. | 2) тармақшаға қатысты. Редакциялық түзету: заңнамаға сәйкес келтіру.  5) тармақшаға қатысты.  МЖӘ туралы Заңның 32-бабы 1-тармағының 8) тармақшасынан норманы көшіру. 32-бапта әлеуетті жекеше әріптеске қойылатын біліктілік талаптары белгіленеді. Басқалардың қатарына инвестициялардың болжамды мөлшерінен кемінде 20% мөлшерінде меншікті қаражаттың болуы туралы талап (немесе көрсетілген мөлшердегі меншікті немесе меншікті және қарыз қаражаты - кейс, ешкі жоқ жобалар бойынша) енгізілді. Бұл ретте мүдделі органдарға, ұйымдарға әлеуетті инвесторлар мен консультанттардың біліктілік құжаттары конкурс жеңімпазы анықталғанға дейін көп уақыт бұрын берілетінін және әлеуетті жекеше әріптес жобаны тағайындауға қатысты қандай да бір сенімсіздіксіз осындай шығыстарды көтеретінін ескере отырып, осы талаптың құнына қатысты өтініштері бірнеше рет келіп түсті.  Өтініштер мен құқық қолдану практикасын талдау негізінде мұндай біліктілік талабын алып тастау, бірақ оны тікелей жобаның өзіне "көшіру" туралы ұсыныс енгізіледі. Бұл ретте, "Атамекен" ҰКП бастамасы бойынша өз капиталымен қатысу мөлшерін 10%-ға дейін төмендету ұсынылады |
|  | 5-баптың 2-тармағы | **5-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары**  1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары мемлекеттік әріптес және жеке әріптес болып табылады.  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында тараптар бірнеше мемлекеттік әріптестер мен жеке әріптестер бола алады.  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары да бола алады:  1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыруды ұсынатын қаржы және өзге де ұйымдар;  2) сала операторлары. | **5-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары.**  1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары мемлекеттік әріптес және жеке әріптес болып табылады.  2. Оператор да мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тарапы бола алады. | Қазақстан Республикасы мемлекеттік әріптес болып табылады, ол анықтама бойынша көптікті жояды.  Объектіні сатып алу және оны пайдалану жөніндегі мемлекеттік сатып алудың бірнеше жобаларын МЖӘ жобасына ауыстыруды болдырмау мақсатында, онда жеке әріптестің жауапкершілігі мен тәуекелдері бірнеше өнім берушілерге бөлінетін болады, бұл экономикалық және әлеуметтік әсерлерге қол жеткізбеу тәуекелдеріне әкеп соғады, консорциум ұсынуы мүмкін жалғыз жекеше әріптеспен МЖӘ шартын жасасу ұсынылады.  МЖӘ шарттарының барлық түрлеріне тікелей келісімді қолдануды кеңейту МЖӘ шартына кредиторларды тартуды талап етпейді, бұл жобаны басқаруды неғұрлым икемді етеді |
|  | 3-тармақ. 7-баптар | **7-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру тәсілдері**  **...**  **3.** Өзге жағдайларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік тәсілі бойынша жүзеге асырылады.  Келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу арқылы, оның ішінде мынадай түрлерде іске асырылады:  **1) концессиялар;**  **2) мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару;**  **3) мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу);**  **4) лизинг;**  **5) технологияны әзірлеуге, тәжірибелік үлгіні дайындауға, тәжірибелік-өнеркәсіптік сынауға және шағын сериялы өндіріске жасалатын шарттар;**  **6) өмірлік цикл келісімшарты;**  **7) сервистік келісімшарт;**  **8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік белгілеріне сәйкес келетін өзге де шарттар.**  **Келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жекелеген түрлерін іске асыру кезінде осы Заңда реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының тиісті заңдарының ережелері, оның ішінде "концессиялар туралы"Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ерекшеліктер қолданылады.**  **Заңның 7 - бабы 3-тармағының екінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарында инвестициялық шығындардың өтемақысы бюджеттік тиімділік болған жағдайда ғана, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасының сараптамасымен расталған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудан коммерциялық тиімділікке қол жеткізу мүмкін болмаған кезде ғана көзделуі мүмкін. бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.**  **4.** Салаларды (салаларды), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамаларында мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттар мен міндеттер, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары көзделуі мүмкін.  **Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде жеке әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу тәртібін әзірлеу қажеттігі туралы шешім тиісті бағдарламада айқындалады.** | **7-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру тәсілдері.**  **...**  **3. Осы баптың 2-тармағында көзделмеген** өзге де жағдайларда мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік тәсілі бойынша жүзеге асырылады.  Келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестік Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу **және іске** асыру арқылы, оның ішінде:  **1) концессиялық шарт;**  **2) сервистік келісімшарт.**  **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары міндеттемелердің жекелеген түрлерін, оның ішінде сенімгерлік басқаруды, мүліктік жалдауды (жалға алуды), мердігерлікті, қызметтер көрсетуді қамтуы мүмкін.**  **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құру және пайдалану, өндірілген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу, өндірілген тауарларды кәдеге жарату, сондай-ақ жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін кейіннен кәдеге жарату бойынша жұмыстардың толық циклін қамтуы мүмкін.**  4. Салаларды (салаларды), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамаларында мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттар мен міндеттер, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары көзделуі мүмкін. | Мемлекеттік мүлікпен жасалатын өзге де шарттармен араласуды болдырмайтын МЖӘ шарттарының жаңа сыныптамасын енгізу, айрықша сәйкестендіру белгілерін енгізу.  Айта кету керек, МЖӘ-ні іске асырудың қолданыстағы заңнамада көрсетілген тәсілдерін саралаудың негізінде әртүрлі факторлар жатыр. Біріншіден, бұл жеке серіктестің инвестицияларды жүзеге асыруы және пайдалануы үшін МЖӘ объектісіне қатысты өкілеттіктер (сенімгерлік басқару, жалдау). Екіншіден, шарт нысанасының нақты мазмұны (концессия, өмірлік цикл келісімшарты, сервистік келісімшарт және технологияны әзірлеу және т.б.). Үшіншіден, шарттардың жекелеген түрлеріне МЖӘ объектісіне құқықтар көлеміне қарай топтастырылған (сенімгерлік басқару және мемлекеттік мүлікті жалға беру).  Іс жүзінде бір типті келісімшарттардың бірқатарын әртүрлі негіздер бойынша сенімгерлік басқару ретінде және сонымен бірге қызмет көрсету келісімшарты ретінде жіктеуге болады, мысалы, бұл түрлер бір-бірін жоққа шығармайды.  Тұтастай алғанда, МЖӘ-де сенімгерлік басқару, жалдау немесе лизинг сияқты құралдарды қолдануға келетін болсақ, объектіні құру (салу) және пайдалану бойынша бірнеше мәмілелердің белгілерін қамтитын МЖӘ шартының кешенді сипатын ескере отырып, ол әдетте өте сирек тек сенімгерлік басқару түрінде жасалады және тек осы жағдайларда. МЖӘ нысаны коммерциялық жабылу кезінде болған кезде және қайта құру және одан әрі пайдалану үшін жеке серіктеске беріледі.  Баяндалғанның негізінде және тәжірибені талдауды ескере отырып, келісімшарттық МЖӘ шарттарының жіктелуін қайта қарау ұсынылады. |
|  | 8-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы | **8-бап. Республикалық және жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары**  …  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық және жергілікті жобаларын айқындау критерийлері:  1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру нәтижесінде алынған мүлікке туындайтын меншік құқығына (республикалық немесе коммуналдық) байланысты республикалық немесе жергілікті меншік түрі бойынша**;** | **8-бап. Республикалық және жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары**  …  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық және жергілікті жобаларын айқындау критерийлері:  1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісіне меншік құқығына (республикалық немесе коммуналдық) байланысты республикалық немесе жергілікті меншік түрі бойынша**; не** | Меншік құқығы туындамайтын, бірақ коммерциялық жабылу сәтінде орын алатын мүлікке қатысты қарама-қайшы түсіндіруді жою мақсатында басқару деңгейі бойынша МЖӘ шарттарының сыныптамасын нақтылау шеңберінде. |
|  | 9-баптың 2-2-тармағы | **9-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің табыс алу көздері**  **…**  2-2. Сервистік келісімшарттар инвестициялық шығындарды өтеуді көздемейді. | **9-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің табыс алу көздері**  **…**  2-2. Сервистік келісімшарттар инвестициялық шығындарды өтеуді **және (немесе) қоса қаржыландыруды көздемейді.** | Заңның 9-бабының 2-2-тармағының қолданыстағы редакциясы жобаның шарттарын келісу кезеңінің ұлғаюына әкеп соқтыратын еркін, кейде кеңейте түсіндіруге мүмкіндік береді. Дәлірек тұжырымдаманы енгізу конкурстық құжаттаманы әзірлеу және келісу кезінде шешім қабылдау тәртібін жеңілдетеді. |
|  | 9-баптың 4-тармағы | **9-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің табыс алу көздері**  **…**  4. **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілеріне шығындарды өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалады.**  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеу мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес кемінде бес жылды құрайтын мерзім ішінде тең үлестермен пайдалануға берілгеннен кейін жүзеге асырылады.        Бұл ретте мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін мерзімінен бұрын пайдалануға беру жағдайларын қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында белгіленген инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеу мерзімдерін инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеудің жалпы мерзімін қысқартпай және осы Заңның [46-бабы](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000379#z46) 1-1-тармағының талаптары сақталған кезде инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеу төлемдерінің біркелкілігін сақтай отырып, неғұрлым ерте кезеңдерге ауыстыруға тыйым салынады. | **9-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің табыс алу көздері**  **…**  **4.** Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеу мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес кемінде бес жылды құрайтын мерзім ішінде тең үлестермен пайдалануға берілгеннен кейін жүзеге асырылады.        Бұл ретте мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін мерзімінен бұрын пайдалануға беру жағдайларын қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында белгіленген инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеу мерзімдерін инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеудің жалпы мерзімін қысқартпай және осы Заңның [49-бабы](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000379#z46) 2-тармағының талаптары сақталған кезде инвестициялық шығындардың өтемақысын төлеу төлемдерінің біркелкілігін сақтай отырып, неғұрлым ерте кезеңдерге ауыстыруға тыйым салынады. |  |
|  | 10-баптың 1) тармақшасы | **10-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын жоспарлау және іске асыру**  1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы мемлекеттік бастама немесе жеке бастама негізінде мынадай дәйекті кезеңдерден өту жолымен іске асырылуы мүмкін:  1) жоспарлау, соның ішінде:  мемлекеттік бастаманы іске асыру шеңберінде-инвестициялық ұсыныс пен конкурстық (аукциондық) құжаттаманы әзірлеу;  жеке бастаманы іске асыру шеңберінде-осы Заңда белгіленген тәртіппен тиісті саланың орталық уәкілетті мемлекеттік органы немесе жергілікті атқарушы орган қалыптастырған және жариялаған Тізбеге енгізілген қажеттіліктермен айқындалатын әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге бағытталған жобалар бойынша конкурстық (аукциондық) құжаттаманың ақпараттық парағын әзірлеу; немесе  жеке әріптесті анықтау бойынша тікелей келіссөздер жүргізудің жеке бастамасы шеңберінде – бизнес-жоспар әзірлеу;  2) Осы Заңның 31-бабына сәйкес жекеше әріптесті айқындау;  3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу;  4) тараптардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарын орындауы.  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы Тараптар өзіне алған барлық міндеттемелерді мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындағаннан кейін аяқталды деп есептеледі.  **3, 4, 5, 6 жоқ** | **10-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын жоспарлау және іске асыру**  1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы мемлекеттік бастама немесе жеке бастама негізінде мынадай дәйекті кезеңдерден өту жолымен іске асырылуы мүмкін:  1) жоспарлау, соның ішінде:  мемлекеттік бастаманы іске асыру шеңберінде-инвестициялық ұсынысты және конкурстық (аукциондық) құжаттаманы әзірлеу **немесе үлгілік конкурстық құжаттаманың негізінде конкурстық құжаттаманы бекіту;**  жеке бастаманы іске асыру шеңберінде-осы Заңда белгіленген тәртіппен тиісті саланың орталық уәкілетті мемлекеттік органы немесе жергілікті атқарушы орган қалыптастырған және жариялаған Тізбеге енгізілген қажеттіліктермен айқындалатын әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге бағытталған жобалар бойынша конкурстық (аукциондық) құжаттаманың ақпараттық парағын әзірлеу; немесе  жеке әріптесті анықтау бойынша тікелей келіссөздер жүргізудің жеке бастамасы шеңберінде – бизнес-жоспар әзірлеу;  2) Осы Заңның 31-бабына сәйкес жекеше әріптесті айқындау;  3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу;  4) тараптардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарын орындауы.  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы Тараптар өзіне алған барлық міндеттемелерді мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындағаннан кейін аяқталды деп есептеледі.  **3. Бағалау іске асыру кезеңі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мониторингі бойынша, сондай-ақ есепті жыл ішінде аяқталған немесе тоқтатылған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша ақпаратты тапсыру күніне бір күнтізбелік жылдан асатын барлық іске асырылатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша жүргізіледі.**  **4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыруды бағалау нәтижесі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын басқару сапасын жақсарту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын есеп болып табылады.**  **5. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалау нәтижелерін мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығы бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді.**  **6. бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының есебі келіп түскен сәттен бастап мынадай мүдделі тараптарға жібереді:**  **мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға;**  **коммуналдық меншікке жататын мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарына;**  **салалық орталық мемлекеттік органдарға;**  **мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық жобалары бойынша –бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган.** | Қызметтің жекелеген салаларындағы процестерді реттейтін нормаларды салалық немесе арнайы заңнамаға ауыстыруды көздейтін ҚР Бюджет кодексінің өзгеруіне байланысты түзету.  Қазіргі уақытта Бюджет кодексінің 154-1-бабында МЖӘ жобасын жоспарлаудың жалпы тәртібі, егер көрсетілген құжаттарда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен берілетін төлемдер көзделсе, саланы (саланы), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамалары шеңберіндегі жобаларға қолданылмайтыны белгіленген. қолдау.  БК қалыптастырудың жалпы тұжырымдамалық тәсілі шеңберінде бұл ережені МЖӘ туралы Заңға көшіру ұсынылады.  Бұл ретте, осы норманы пысықтау ұсынылады, өйткені ББӘ МЖӘ жобасына бастамашылық жасай отырып, кез келген жағдайда оны іске асыруды жоспарлауы тиіс. "Бағдарламалық МЖӘ" жағдайында бұл кезең үлгілік конкурстық құжаттама бекітілгенге дейін жеңілдетіледі, сонымен бірге ол "ресми" сипатта болмайды, өйткені ББӘ, біріншіден, үлгілік құжаттаманың бастамашылық жасалған жобаға қолданылуы туралы шешім қабылдауы тиіс, екіншіден, үлгілік құжаттаманы жеке ережелермен толықтыруы тиіс. |
|  | 11-бап | 11-бап. **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының операторы**  1. Жекеше әріптес **мемлекеттік әріптеспен келісім** бойынша қажет **болған кезде мәліметтері мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына енгізілетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының бір немесе бірнеше операторын айқындауға құқылы.**  2. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының операторын мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясы айқындайды.  **3. Жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы операторының мемлекеттік әріптес алдындағы іс-әрекеттері үшін заңдарда көзделген жауаптылықта болады.** | **11-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасындағы Оператор және өзге де тұлғалар**  1. Жеке әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында белгіленген **тәртіппен** қажет болған жағдайда инвестициялық немесе операциялық кезеңде белгілі бір жұмыс көлемін орындау **үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының бір немесе бірнеше операторын айқындауға құқылы**.  2. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының операторын мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясы айқындайды.  **3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін оның нысаналы мақсатына (функционалдық пайдалануға) сәйкес пайдалануды мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тарабы болып табылатын немесе мемлекеттік әріптес, жекеше әріптес және оператор арасында мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында айқындалған тәртіппен және талаптарда жасалған пайдалану шарты негізінде әрекет ететін оператор жүзеге асыра алады.**  **Функционалдық пайдалану операторға ішінара немесе толық берілген жағдайда, жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің пайдалануға қолжетімділігі мен дайындығын (техникалық және/немесе сервистік қызмет көрсету және/немесе инфрақұрылымды басқару) қамтамасыз етеді.**  . | Заң жобасының тұжырымдамасында тиімсіз нормаларды анықтау тұрғысынан заңнаманы талдау, бюрократизация тұрғысынан ұтымды қайта қарау, шарттар жүйесін қайта қарау көзделеді.  Жоба операторларының институты пайдаланылмайтын тиімсіз норма болып табылады, МЖӘ шарттарының жаңа жүйесі шеңберінде оператор ұғымын түзету ұсынылады. Оператор жобаға басынан бастап қатыса алады: жобаны әзірлеуге, ұсыныстарды зерделеуге, конкурстық құжаттаманы қалыптастыруға, оның ішінде ұсынымдар енгізу, келісу және конкурстық комиссияға қатысу жолымен қатыса алады, бұл ретте ол өзінің функционалдық және тәуекелдік жүктемесі айқындалатын МЖӘ шартының тарабы бола алады. |
|  | 13-баптың 2-тармағы | **13-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланудың негізгі ережелері мен қағидаттары**  ...  2. Жекеше әріптес мемлекеттік әріптеспен келісім бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану тәртібін белгілейді және оның сақталуын қамтамасыз етеді. | **13-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланудың негізгі ережелері мен қағидаттары**  ...  2. Жекеше әріптес мемлекеттік әріптеспен келісім бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану тәртібін белгілейді және оның сақталуын қамтамасыз етеді. **Егер мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалануды оператор жүзеге асырған жағдайда, пайдалану тәртібі Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында және** **болған жағдайда пайдалану шартында айқындалады**. | Заң жобасының тұжырымдамасында тиімсіз нормаларды анықтау тұрғысынан заңнаманы талдау, бюрократизация тұрғысынан ұтымды қайта қарау, шарттар жүйесін қайта қарау көзделеді. Сала операторының институты МЖӘ жобаларын іске асыру шеңберінде құқықтық жүктемені көтермейді. Ұсынылған түзетулерге сәйкес операторға тиісті функционалдылықты бере отырып, оны енгізу ұсынылады. |
|  | 15-бап | **15-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету тәртібі**  **...**  **1-1. жоқ** | **15-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету тәртібі**  **...**  **1-1. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың бірінші басшылары мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау мақсатында құрылымдық бөлімшелерді жалпы үйлестіруді қамтамасыз етеді.** |  |
|  | 17-бап | **17-бап. Мемлекеттік серіктестің құқықтары мен міндеттері**  1. Мемлекеттік әріптес:  ...  **2) конкурсты (аукционды) не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы болған кезде мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының басқару органдарына қатысуға;**  ...  **6) жеке әріптестің кінәсінен туындаған мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі бойынша шығындарды өтеуді талап етуге міндетті;**  **3, 4-тармақтар жоқ.** | **17-бап. Мемлекеттік серіктестің құқықтары мен міндеттері**  **1. Мемлекеттік әріптес:**  **...**  **2) алып тасталсын**  **...**  **6) алып тасталсын**  **...**  **3.Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелер тиісті бюджет комиссиясының шешіміне, сондай-ақ ерекше маңызы бар жобалар бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің әрбір жеке жобасы бойынша мәслихаттың шешіміне сәйкес шартта белгіленген сомалар мен мерзімдер шегінде ғана тіркелуге тиіс.**  **4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау тәртібі, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысы, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша операциялық шығындардың өтемақысы, мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, қоса қаржыландыру, мемлекеттің тауарлардың, жұмыстардың белгілі бір көлемін тұтынуына кепілдік беру және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру барысында жүргізілетін қызметтер, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалдау ақысын және қолжетімділік үшін төлемді бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.** | Тұжырымдамаға сәйкес, заң жобасының мақсаты екіұшты түсіндірмесі бар нормаларды алып тастау немесе нақтылау болып табылады. Бұл түзету заңды қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру мақсатында енгізіледі. 2) тармақшаны алып тастау ұсынылады, өйткені МЖӘ компаниясының басқару органдарын қалыптастыру тәртібі Компанияның құрылтай құжаттарымен реттеледі. Сонымен қатар, ұқсас құқық жеке серіктеске бірдей тиесілі.  6) тармақшаны мынадай себептер бойынша Алып тастау ұсынылады:  "объект бойынша шығындар"дұрыс тұжырымдалмаған. Объектіге зиян келтіруге, объектіге зиян келтіруге және т. б. байланысты шығындар болуы мүмкін.;  залалды өтеуді тек мемлекеттік меншік объектісіне қатысты және жеке серіктеске объект бойынша ауыртпалық пен тәуекелдер берілген жағдайда ғана талап етуге болады;  қалай болғанда да, мұның бәрі шартта бекітіледі және құқық **тек** шарт негізінде туындауы мүмкін (тәуекелдер картасы).  Тұжырымдамасында рәсімдік салалық нормаларды тиісті заңнамаға көшіру көзделген Бюджет кодексін реформалауға байланысты мемлекеттік міндеттемелерді қабылдау және орындау тәртібі бөлігінде 3, 4-тармақтармен толықтыру ұсынылады. |
|  | 20-баптың 7-1) тармақшасы | **20-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті**  бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган:  ...  7-1) саланы (аяны), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамалары шеңберінде жекеше әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу тәртібін **келіседі**; | **20-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті**  бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган:  ...  7-1) **тиісті саланың құзыретті мемлекеттік органы әзірлеген** саланы (аяны), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамалары шеңберінде жекеше әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу тәртібін келіседі;  ... | 7-1) тармақшасына қатысты  "Бағдарламалық" МЖӘ үшін құжаттарды дайындау рәсімін жеңілдету: ҰЭМ теріс келісу нәтижесі бойынша құжаттаманы пысықтауға қайтару тәуекелінсіз, бірыңғай пікірге келу барысында заңнаманы түсіндіру бөлігінде ұзақ даулардың тәуекелінсіз және т. б.  ҚР ҰЭМ құжаттаманы салалық министрлікпен бірлесіп, оның ішінде үшінші тұлғаларды (сарапшыларды, консультанттарды) тарта отырып әзірлеу жөніндегі жұмысқа бастапқыдан кірісуде. ҰЭМ-нің бұндай құжаттамасын келісу және сараптау болашақта мүдделер қақтығысын болдырмау үшін алынып тасталады |
|  | 21-баптың 6) тармақшасы | **21-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті**  **…**  6) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін қабылдау мен орындауды есепке алуды жүзеге асырады; | **21-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті**  **…**  **6) алып тасталсын;** | Бюджет кодексіне Қазынашылықтың Жаңа уәкілетті органының енгізілуіне байланысты МЖӘ туралы заңда тиісті құзыретті бекіту қажет. |
|  | 21-1-бап | **21-1-бап. Жоқ.** | **21-1-бап. Мемлекеттік қазынашылық және мемлекеттік қазынашылық органдарының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы құзыреті**  **Мемлекеттік қазынашылық және мемлекеттік қазынашылық органдар:**  **1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша мемлекеттің қаржылық міндеттемелерін қабылдауды және олардың орындалуын есепке алуды жүзеге асырады;**  **2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелер туралы есептерді қалыптастырады және оларды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жібереді;**  **3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.** | Бюджет кодексіне Қазынашылықтың Жаңа уәкілетті органының енгізілуіне байланысты МЖӘ туралы заңда тиісті құзыретті бекіту қажет. |
|  | 23-баптың 3) тармақшасы | **23-бап. Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы құзыреті**  Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органы:  1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;  2-1) үлгілік конкурстық құжаттамаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің үлгілік шарттарын қоса алғанда, салаларды (саланы), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамалары шеңберінде жеке әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу тәртібін әзірлейді және бекітеді;  3) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық жобаларына қатысты жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты және тікелей келіссөздерді ұйымдастыруды жүзеге асырады;  **...**  10) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының, бизнес-жоспардың конкурстық (аукциондық) құжаттамасына жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде (құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және 1 қаңтарда қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 4000000 еселенген мөлшерінен асатын жергілікті жобалар бойынша) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына салалық қорытынды дайындауды жүзеге асырады және республикалық жобалар бойынша) бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес; | **23-бап. Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы құзыреті**  Тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органы:  ...  2-1)  **бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп** жекеше әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу тәртібін салаларды (аяны), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамалары шеңберінде әзірлейді және бекітеді, үлгілік конкурстық құжаттамаларды және мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің үлгілік шарттарын қоса алғанда;  3) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық жобаларына қатысты жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты және тікелей келіссөздерді ұйымдастыруды жүзеге асырады, **оның ішінде қажет болған кезде конкурстық құжаттаманы әзірлеу үшін білікті заңды тұлғаларды тартады;**  **...**  10) бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасына, бизнес-жоспарға салалық қорытынды дайындауды жүзеге асырады; | 2-1) тармақшасына қатысты.  «бағдарламалық МЖӘ» үшін құжаттарды дайындау рәсімін оңайлату: ҰЭМ теріс келісу нәтижесі бойынша пысықтауға құжаттаманы қайтару тәуекелінсіз, бірыңғай пікірді әзірлеу барысында заңнаманы түсіндіру бөлігінде ұзақ даулардың тәуекелінсіз және т. б.  ҚР ҰЭМ бастапқыда салалық министрлікпен бірлесіп, оның ішінде үшінші тұлғаларды (сарапшыларды, консультанттарды) тарта отырып, құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмысқа кіріседі. Болашақта мүдделер қақтығысын болдырмау үшін ҰЭМ-нің осындай құжаттамасын келісу және сараптау алынып тасталады.   1. Тармақшаға қатысты   Бюджет кодексін қайта қарауға байланысты одан МЖӘ жобаларын жоспарлау рәсімдерін регламенттейтін ережелер алынып тасталды.  Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты ұйымдастыруды жүзеге асыратын органдардың құзыретіне ұсынылатын толықтыру, оның ішінде конкурстық құжаттаманы әзірлеу оларға білікті мамандарды тартуға бюджет қаражатын алуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде жобаны жоспарлау және іске асыру сапасын, бюджеттік және әлеуметтік-экономикалық тиімділікті қамтамасыз ету, тәуекелдерді азайту үшін қажет.  10) тармақшаға қатысты.  Сараптамалық қоғамдастық МЖӘ жобаларын келісу рәсімін оңайлату қажеттігін бірнеше рет атап өтті. Әсіресе жергілікті жобаларды салалық сараптау бөлігінде. Қазіргі уақытта МЖӘ құжаттарына қатаң сәйкес жобаларды жоспарлау жүйесі енгізілгенін назарға ала отырып, жергілікті МЖӘ жобаларына салалық сараптаманы жергілікті деңгейге беру ұсынылады. Бұл ретте МЖӘ қағидаларында ірі жергілікті жобалар бойынша қорытынды ақпарат тәртібімен тиісті ТАО-ға жіберілетіні бекітілген. |
|  | 25-баптың 4) тармақшасы | **25-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы құзыреті**  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары:  1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;  2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарын жасасу кезінде тиісті өңір халқының әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мүдделерін сақтауға байланысты мәселелерді шешу үшін конкурсты (аукционды) не мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық жобаларына қатысты тікелей келіссөздерді ұйымдастырушыға ұсыныстар енгізеді;  …  4) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жергілікті жобаларына қатысты конкурсты (аукционды) не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы болады;  ... | **25-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы құзыреті**  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары:  1) өз құзыреті шегінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;  2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарын жасасу кезінде тиісті өңір халқының әлеуметтік-экономикалық және экологиялық мүдделерін сақтауға байланысты мәселелерді шешу үшін конкурсты (аукционды) не мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің республикалық жобаларына қатысты тікелей келіссөздерді ұйымдастырушыға ұсыныстар енгізеді;  ...  4) мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жергілікті жобаларына қатысты конкурсты (аукционды) не тікелей келіссөздерді ұйымдастырушы болады, **оның ішінде қажет болған жағдайда конкурстық құжаттаманы әзірлеу үшін білікті заңды тұлғаларды тартады;**  **...** | Бюджет кодексін қайта қарауға байланысты одан МЖӘ жобаларын жоспарлау рәсімдерін регламенттейтін ережелер алынып тасталды.  Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты ұйымдастыруды жүзеге асыратын органдардың құзыретіне ұсынылатын толықтыру, оның ішінде конкурстық құжаттаманы әзірлеу оларға білікті мамандарды тартуға бюджет қаражатын алуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде жобаны жоспарлау және іске асыру сапасын, бюджеттік және әлеуметтік-экономикалық тиімділікті қамтамасыз ету, тәуекелдерді азайту үшін қажет. |
|  | 29-баптың 2) тармақшасы | 29-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу нысандарыКәсіпкерлік субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестікке мынадай нысандарда қатысады: ...  2) **мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін жобалау, салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану;** | 29-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу нысандары Кәсіпкерлік субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестікке мынадай нысандарда қатысады:  ...  2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін құру және (немесе) пайдалану; | МЖӘ объектісін "құру" ұғымы Заңның тұжырымдамалық аппаратында нақтыланған |
|  | 30-бап | **30-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу нысандары**       Квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына мынадай нысандарда қатысады:  …  **5-1) жоқ**       …  8) экспортты ілгерілету;  9)мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану;  **...** | 30-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестікке қатысу нысандары Квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына мынадай нысандарда қатысады:  …  **5-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қаржыландыру;**  …  8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру шеңберінде жүргізілген тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету**;**  9)мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін құруға және/немесе пайдалануға қатысу;  **...** | Квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік әріптес тарапынан сөз сөйлей отырып, инвестициялар енгізу, жеке әріптеске өтемақы төлеу жолымен қатыса алады, алайда бұл қолдау шаралары мемлекеттік бюджетпен байланысты емес және тиісінше бюджеттік қаржыландыру саласындағы нормалармен реттелмейді.  МЖӘ объектісін «құру» ұғымы Заңның тұжырымдамалық аппаратында нақтыланған. |
|  | 1-тармақтың 1) тармақшасы, 2-тармақтың бірінші абзацы  31 баптар | **31-бап. Жеке серіктестің анықтамасы**  1. Жеке серіктесті анықтау келесі жолдармен жүзеге асырылады:   1) Конкурс.  Жеке әріптесті айқындау жөніндегі Конкурс тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын объектілерге қатысты жабық болуы мүмкін;  2) Тікелей келіссөздер;  3) аукцион.  2. Ақпараттандырудың сервистік моделі бойынша жеке әріптесті айқындау және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес осы Заңның нормаларын қолданбай жүзеге асырылады.  3. Осы баптың ережелері, егер олар көзделсе, салаларды (саланы), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамалары шеңберінде жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына қолданылмайды:  1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары;  2) жеке әріптесті айқындаудың және экономиканың жекелеген салалары (салалары) бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасудың өзге тәртібін қолдануға нұсқау. | **31-бап. Жеке серіктестің анықтамасы**  1. Жеке серіктесті анықтау келесі:  1) Конкурс;  2) Тікелей келіссөздер;  3) аукцион тәсілдермен жүзеге асырылады.  2. **Жеке серіктестің анықтамасы бойынша Конкурс ашық немесе жабық болуы мүмкін.**  **Ашық конкурсқа қатысуға әлеуетті жекеше әріптестердің шектеусіз шеңбері жіберіледі.**  **Әлеуетті жекеше әріптестердің шектеулі тізбесі жіберілетін жабық конкурс Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша өткізілуі мүмкін.**  **3. Заңда көзделген жағдайларда және тәртіппен жеке әріптесті айқындау жөніндегі конкурс бір сатылы немесе екі сатылы рәсімді пайдалана отырып өткізілуі мүмкін.**  **4. Жеке әріптесті айқындау жөніндегі Конкурс аукцион нысанында өткізілуі мүмкін. Егер заңда өзгеше көзделмесе, конкурсты реттеу бөлігінде осы Заңда көзделген ережелер аукционға бірдей қолданылады.**  **5. Осы баптың ережелері, егер олар көзделсе, салаларды (саланы), ұлттық жобаларды дамыту тұжырымдамалары шеңберінде жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына қолданылмайды:**  **1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық параметрлері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары;**  **2) жеке әріптесті айқындаудың және экономиканың жекелеген салалары (салалары) бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасудың өзге тәртібін қолдануға нұсқау.**  **Осы тармаққа сәйкес жоспарланатын МЖӘ жобалары бойынша жекеше әріптесті айқындау үлгілік конкурстық құжаттаманы пайдалана отырып, бюджеттік саясат** **жөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп және тиісті саланың орталық атқарушы органы бекіткен тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.** | Конкурстық рәсімдерді қолдануды қайта қарау.  Бас прокуратура 2019 жылы МЖӘ-нің 566 шартын талдау нәтижесінде МЖӘ объектісінің құнын негізсіз арттыру фактілерін анықтады, Ақтөбе (2 жоба: шағын отбасылық жатақхананы коммуналдық меншікке сатып алу, білім беру мекемесіне техникалық қызмет көрсету), Қызылорда (1 жоба: балабақша ашу) облыстарында және Нұр-сұлтан қаласында (1 жоба: балабақша құру және фото-Бейне тіркеудің аппараттық-бағдарламалық кешенін пайдалану).  Жобаларды талдау құнның артуы конкурстық құжаттаманы сапасыз әзірлеумен байланысты екенін көрсетті және бұл тәуекелді баламалы ұсыныстарды зерделеу, неғұрлым экономикалық тиімді шарттарды таңдау үшін техникалық-технологиялық блокты әзірлеуге мүдделі тұлғалардың неғұрлым кең ауқымын тарту арқылы төмендетуге болады.  Жекеше әріптесті айқындау бойынша қолданыстағы конкурстар жүйесіне көзқарастарды қайта қарау ұсынылады.  Шын мәнінде, аукцион үміткерлер сауда-саттық барысында өз ұсыныстарын енгізетін бір баға параметрін қоспағанда, барлық қатысушылар үшін шарттар өзгермейтін және міндетті болып табылатын жобалар бойынша конкурс нысандарының бірі болып табылады. Шын мәнінде, аукцион – бұл баға конкурсы. Конкурстың осы нысанына қатысты заң деңгейінде конкурсты өтті деп тану үшін өтінімдердің ең аз рұқсат етілген санын қоспағанда, іс жүзінде арнайы реттеу жоқ екенін назарға ала отырып, МЖӘ туралы заңда (қолданыстағы редакцияның 31-бабы) аукционды конкурс түрі ретінде айқындау орынды деп санаймын. Осылайша, конкурс ұғымы неғұрлым жалпылама сипатқа ие болады, ал конкурсты ұйымдастыру және өткізу бөлігіндегі нормативтік реттеу оның жекелеген нысандарына қатысты ескертусіз барлығына қолданылатын болады. |
|  | 32-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы | **32-бап. Әлеуетті жекеше әріптеске қойылатын біліктілік талаптары**  1. Жеке әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа не тікелей келіссөздерге қатысу үшін әлеуетті жеке әріптес мынадай жалпы біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс:  …  **8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі құнының кемінде жиырма пайызын құрайтын меншікті немесе меншікті және қарыз қаражаты болуға міндетті.**  **Өз қаражаты деп мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруға тікелей тартылатын әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі меншікті капитал, ақша және өзге де активтер түсініледі. Бұл талап Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына енгізіледі.**  1-1. Егер әлеуетті жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсатында құрылған заңды тұлға болып табылған жағдайда:  …  **2) әлеуетті жекеше әріптестің және (немесе) оның қатысушыларының (акционерлерінің) меншікті немесе меншікті және қарыз қаражатының жиынтық мөлшері осы баптың 1-тармағының 8) тармақшасының шарттарына сәйкес келуге тиіс.**  **Бұл ретте әлеуетті жекеше әріптестің қатысушысы (акционері) әлеуетті жекеше әріптестің құрылтай құжаттарында осындай міндет көрсетіле отырып, осы баптың 1-тармағының 8) тармақшасында көзделген талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті;**  …  3. Конкурсты (**аукционды) не тікелей келіссөздерді** ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптеске осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген біліктілік талаптарын қоюға құқығы жоқ. Әлеуетті жекеше әріптес біліктілік талаптарына жатпайтын ақпаратты ұсынбауға құқылы. | **32-бап. Әлеуетті жекеше әріптеске қойылатын біліктілік талаптары**  1. Жеке әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа не тікелей келіссөздерге қатысу үшін әлеуетті жеке әріптес мынадай жалпы біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс:  …  **8) алып тасталсын;**  1-1. Егер әлеуетті жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мақсатында құрылған заңды тұлға болып табылған жағдайда:  …  2) **алып тасталсын;**  ...  3. Конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптеске осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген біліктілік талаптарын қоюға құқығы жоқ. Әлеуетті жекеше әріптес біліктілік талаптарына жатпайтын ақпаратты ұсынбауға құқылы. | Жобаға қатысу туралы талапты өз қаражатымен жобаның шарттарына ауыстыру ұсынылады. Бұл түзету әлеуетті жекеше әріптеске жеңімпаз анықталғанға дейінгі кезеңге ең аз қатысу сомасын "қатырмауға" мүмкіндік береді, өйткені көрсетілген кезеңде МЖӘ шартын жасасуға қандай да бір сенімділік жоқ.  МЖӘ жобаларының әлеуметтік-экономикалық және бюджеттік тиімділігін арттыру жобаға қатысу туралы талапты жобаның өзінің шарттарына өз қаражатымен енгізу ұсынылады. Бұл түзету әлеуетті жекеше әріптеске соманы "қатырмауға" мүмкіндік береді |
|  | 35-бап | **35-бап. Жеке серіктесті конкурс (аукцион)тәсілімен айқындау**  1. Жеке әріптесті айқындау жөніндегі Конкурс (аукцион) бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.  2. Конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы жеке әріптесті айқындау үшін конкурстық (аукциондық) комиссия құрады.  3. Мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың нәтижелері, сондай-ақ жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурстың нәтижелері туралы мәліметтерді конкурсты ұйымдастырушы өзінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастырады, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына жариялау үшін, заңнамада белгіленген.  **4, 5, 6 жоқ** | **35-бап. Жеке серіктесті конкурс тәсілімен айқындау**  1. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.  2. Конкурсты ұйымдастырушы жекеше әріптесті айқындау үшін конкурстық комиссия құрады.  3. Мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың нәтижелері, сондай-ақ жекеше әріптесті айқындау жөніндегі жабық конкурстың нәтижелері туралы мәліметтерді конкурсты ұйымдастырушы өзінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастырады, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығына жариялау үшін, заңнамада белгіленген.  **4. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі Конкурс жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жаңа объектісін (жаңа жылжымайтын мүлік объектілерін жобалау, тұрғызу немесе жаңа материалдық емес актив құру жолымен) құруды көздейтін жағдайларда өткізіледі.** Конкурсты ұйымдастырушы біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестердің техникалық ұсыныстары негізінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің техникалық-экономикалық және пайдалану сипаттамаларын қалыптастыруды жүзеге асырады.  **5. Конкурстың бірінші кезеңінде екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып жеке әріптесті айқындау бойынша мынадай іс шаралар жүзеге асырылады:**  **1) Техникалық тапсырманы қалыптастыру;**  **2) екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс өткізу туралы хабарламаны жариялау;**  **3) конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптестеріне техникалық тапсырма беруі;**  **4) әлеуетті жекеше әріптестердің техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген техникалық ұсыныстарды ұсынуы;**  **5) конкурсты ұйымдастырушының техникалық ұсыныстарды қарауы және әлеуетті жекеше әріптестермен мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің техникалық-экономикалық және пайдалану сипаттамаларына және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты жобасының талаптарына қатысты мәселелерді талқылауы;**  **6) конкурсты ұйымдастырушының мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын әзірлеуі және бекітуі;**  **7) конкурсты ұйымдастырушының бірінші кезеңде техникалық ұсыныстар берген әлеуетті жекеше әріптестерге жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың екінші кезеңіне қатысуға шақыру жіберуі.**  **6. Конкурстың екінші кезеңінде екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып жеке әріптесті айқындау бойынша:**  **1) конкурстық өтінімдерді қарау;**  **2) конкурс жеңімпазын анықтау;**  **3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу.**  **6. Бір сатылы рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі Конкурс Заңның осы бабының 4-тармағында көзделмеген жағдайларда өткізіледі және мынадай іс-шараларды өткізуді қамтиды:**  **1) конкурсты ұйымдастырушының мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын әзірлеуі және бекітуі;**  **2) конкурс өткізу туралы хабарлама;**  **3) конкурстық өтінімдерді қарау және үздік конкурстық өтінімді айқындау;**  **4) конкурс жеңімпазын анықтау;**  **5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу.** | МЖӘ объектісін салуды (құруды) көздейтін жоба үшін ең үздік техникалық шешімдерді таңдауды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін бір сатылы рәсімдерді қолдану.  Бас прокуратура 2019 жылы МЖӘ-нің 566 шартын талдау нәтижесінде МЖӘ объектісінің құнын негізсіз арттыру фактілерін анықтады, Ақтөбе (2 жоба: шағын отбасылық жатақхананы коммуналдық меншікке сатып алу, білім беру мекемесіне техникалық қызмет көрсету), Қызылорда (1 жоба: балабақша ашу) облыстарында және Нұр-сұлтан қаласында (1 жоба: балабақша құру және фото-Бейне тіркеудің аппараттық-бағдарламалық кешенін пайдалану).  Жобаларды талдау құнның артуы конкурстық құжаттаманы сапасыз әзірлеумен байланысты екенін көрсетті және бұл тәуекелді баламалы ұсыныстарды зерделеу, неғұрлым экономикалық тиімді шарттарды таңдау үшін техникалық-технологиялық блокты әзірлеуге мүдделі тұлғалардың неғұрлым кең ауқымын тарту арқылы төмендетуге болады.  Жекеше әріптесті айқындау бойынша қолданыстағы конкурстар жүйесіне көзқарастарды қайта қарау ұсынылады.  МЖӘ объектісін жобалау мен салуды (жаңғыртуды, реконструкциялауды) қамтитын келісімшарттық МЖӘ жобаларын күрделілігі мен бірегейлігіне қарамастан екі кезеңдік конкурс арқылы ғана жүзеге асыру ұсынылады. Бұл бұрын бір кезеңдік конкурс бойынша жүзеге асырылған жобалар бойынша баламалы ұсыныстарды ескере отырып, конкурстық құжаттаманы әзірлеудің неғұрлым жоғары сапалы деңгейін қамтамасыз етеді. Бір кезеңдік конкурс бойынша акуталдық ТЭН/ЖСҚ болған жағдайда ғана жеке серіктесті таңдау ұсынылады. |
|  | 39-бап | **39-бап. Конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз ету**  ...  2. Жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурсқа (аукционға) қатысуға конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз ету мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша болжамды инвестициялар **құнының** оннан бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.  **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша болжанатын инвестициялардың құны** конкурстық (аукциондық) құжаттамада айқындалады.  …  5. Конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз етуді конкурсты (аукционды) ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде қайтармайды:  1) әлеуетті жекеше әріптес конкурстық (аукциондық) өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурстық (аукциондық) өтінімді кері қайтарып алды не өзгертті және (немесе) толықтырды;  2) конкурстың (аукционның) жеңімпазы болып айқындалған әлеуетті жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасудан жалтарған. | **39-бап. Конкурстық (аукциондық) өтінімді қамтамасыз ету**  ...  2. Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді қамтамасыз ету мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша болжамды Инвестициялар **сомасының** оннан бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.  **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша болжамды инвестициялардың сомасы** конкурстық құжаттамада айқындалады.  …  5. Конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді конкурсты ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде қайтармайды:  1) әлеуетті жекеше әріптес конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурстық өтінімді кері қайтарып алды;  2) конкурстың жеңімпазы болып айқындалған әлеуетті жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасудан, оның ішінде конкурстық өтінімді және конкурстық комиссияның ескертулері мен ұсыныстарына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарын талқылаудан және нақтылаудан бас тарту жолымен жалтарған не оның ұсыныстары жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс талаптары тұрғысынан пайдалануға келмейтін болып табылады. | Редакцияны нақтылау |
|  | **42-бап** | **42-бап. Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, жеке әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу ерекшеліктері**  **1. Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі Конкурс Конкурсты ұйымдастырушы мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің қолдану аясын және (немесе) объектісін техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей деп айқындаған жағдайларда өткізіледі. Конкурсты ұйымдастырушы біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестердің техникалық ұсыныстары негізінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің техникалық-экономикалық және пайдалану сипаттамаларын қалыптастыруды жүзеге асырады.**  **2. Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, жеке серіктесті анықтау бойынша Конкурс екі кезеңді қамтиды.**  **Бірінші кезеңде келесі іс-шаралар жүзеге асырылады:**  **1) Техникалық тапсырманы қалыптастыру;**  **2) екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурс өткізу туралы хабарландыруды жариялау;**  **3) конкурсты ұйымдастырушының әлеуетті жекеше әріптестеріне техникалық тапсырма беруі;**  **4) әлеуетті жекеше әріптестердің техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген техникалық ұсыныстарды ұсынуы;**  **5) конкурсты ұйымдастырушының техникалық ұсыныстарды қарауы және әлеуетті жекеше әріптестермен мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің техникалық-экономикалық және пайдалану сипаттамаларына және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты жобасының талаптарына қатысты мәселелерді талқылауы;**  **6) конкурсты ұйымдастырушының мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын әзірлеуі және бекітуі;**  **7) конкурсты ұйымдастырушының бірінші кезеңде техникалық ұсыныстар берген әлеуетті жекеше әріптестерге жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың екінші кезеңіне қатысуға шақыру жіберуі.**  **Екінші кезеңде осы Заңның 40-бабының ережелеріне сәйкес жекеше әріптесті айқындау бойынша конкурс өткізу үшін көзделген іс-шаралар жүзеге асырылады.** | **алып тастау** | Конкурстық рәсімдерді нақтылау шеңберінде редакциялық түзету (31-бапқа көшіру).  жекеше әріптесті айқындау бойынша қолданыстағы конкурстар жүйесіне көзқарастарды тұтастай қайта қарау ұсынылады.  МЖӘ объектісін жобалау мен салуды (жаңғыртуды, реконструкциялауды) қамтитын келісімшарттық МЖӘ жобаларын тек қана жүзеге асыру ұсынылады  күрделілігі мен бірегейлігіне қарамастан екі сатылы байқау. Бұл бұрын бір кезеңдік конкурс бойынша жүзеге асырылған жобалар бойынша баламалы ұсыныстарды ескере отырып, конкурстық құжаттаманы әзірлеудің неғұрлым жоғары сапалы деңгейін қамтамасыз етеді. |
|  | 44-1-бап | **44-1-бап. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің ерекшеліктері**  **…**  2. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды құруды **(реконструкциялауды)** және/немесе пайдалануды жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес жүзеге асырады.  3. Егер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру нәтижесінде туындаған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым мемлекеттік меншікке беріледі.  4. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды құруға **(реконструкциялауға)** бағытталған жеке әріптестің инвестициялық шығындарын **өтеу** Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады | **44-1-бап. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің ерекшеліктері**  **…**  2. Өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды құруды және/немесе пайдалануды жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес жүзеге асырады.  3. Егер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру нәтижесінде туындаған инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым мемлекеттік меншікке беріледі.  4. Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды құруға бағытталған жеке әріптестің инвестициялық шығындарын **өтеу** Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. | Жаңа глоссарийге сәйкес редакцияны нақтылау |
|  | 45-баптың 3-1-тармақтары | **45-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты**  **…**  3-1. жоқ | **45-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты**  **…**  **3-1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер болған кезде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған тәртіппен мемлекеттік қазынашылық немесе мемлекеттік қазынашылық органдары тіркеуге жатады.** | 3-1 тармақша МЖӘ туралы Заңды бюджет заңнамасының нормаларымен келтіру мақсатында толықтырылды |
|  | 4-тармақ  45-баптар | **45-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты**  **…**  4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты Қазақстан Республикасының заңнамасында **көзделген** әртүрлі шарттардың элементтерін қамтитын шарт болып табылады. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының қатынастарына, егер Тараптардың келісімінен немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мәнінен өзгеше туындамаса, элементтері осы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында қамтылған шарттар туралы заңнама тиісті бөліктерінде қолданылады. | **45-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты**  **…**  4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған түрлі шарттардың элементтерін қамтитын шарт болып табылады. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының қатынастарына, егер **осы Заңнан,** тараптардың келісімінен немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мәнінен өзгеше туындамаса, элементтері осы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында қамтылған шарттар туралы заңнама тиісті бөліктерінде қолданылады. | Қолданыстағы норма ҚР заңнамасында регламенттелген тікелей көзделген шарттарға сілтеме жасауды көздейді. Сонымен қатар, МЖӘ шарттары онда инвестициялық және пайдалану кезеңдердің болу талабына негізделген күрделі кешенді сипатта болады. Құқық қолдану практикасы бұл норманың жобаға қатысушылар мен тексеруші органдар МЖӘ шарттарын мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару немесе жалдау шарттарына сәйкестендіруді талап еткенде, мысалы, дұрыс түсіндірілмейтінін көрсетеді.  Ұсынылған түзету нормаға диспозитивті сипат береді. Бұл ретте тараптардың ерік білдіруі кез келген жағдайда осы Заңда регламенттелген МЖӘ белгілері мен қағидаттарына сәйкес келуге тиіс. |
|  | 46-бап  Жаңа редакция | **46-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мазмұны**        1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында мынадай ережелер болуға тиіс:        1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезеңі ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі және көрсетілген мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісіне мүліктік құқықтар (оның ішінде меншік құқығы) туралы мәліметтер;        2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту және (немесе) пайдалану шарттары мен көлемдері;        3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру мөлшері, мерзімдері мен шарттары, сондай-ақ инвестициялардың мөлшері, мерзімдері мен шарттары;        4) шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мемлекеттік қолдауды ұсынған жағдайда оны беру түрлері, көлемі, мерзімдері мен шарттары;        5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет түрлері;        6) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі мен түрлері;        7) тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар;        8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы шеңберінде өндірілетін тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) қалыптастыру және бекіту тәртібі;        9) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мерзімі;        10)операторды (операторларды) тағайындау тәртібі;        11) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының мүдделерін білдіретін уәкілетті тұлғалар туралы мәліметтер;        12) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындау үшін тартылатын адамдардың құқықтары мен міндеттері;        13) қоршаған ортаны қорғау және жұмыс жүргізу қауіпсіздігі жөніндегі талаптар;        14) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері;        15) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары арасында тәуекелдерді бөлу және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шараларды сипаттау;        15-1) валюталық компонент бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде валюталық тәуекелдерді реттеу тетігі;        16) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының жауапкершілігі;        17) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын өзгерту және бұзу талаптары;        17-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Тараптардың шығыстарын өтеу тәртібі;        18) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша дауларды шешу тәртібі;        19) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының қабылданған міндеттемелерді орындауын бағалау критерийлері, олар орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайларда тұрақсыздық айыбын төлеу;        20) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындаудан біржақты бас тартудың айрықша жағдайлары;        21) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда шығындарды өтеу тәртібі мен мерзімдері;        22) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша берілетін мүлікті ұстау ауыртпалығын, сондай-ақ көрсетілген мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелдерін ауыстыру шарттары мен мерзімдері;        23) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі;        24) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының толық атауы;        25) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының орналасқан жері (заңды мекенжайы) және банктік деректемелері;        26) Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімі;        27) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың өзге де шарттары.        1-1. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптары елеулі болып табылады және осындай өзгерістердің (бюджет шығыстарының ұлғаюы, мемлекеттік кірістің ұлғаюы) оң бюджеттік тиімділігі (ақшалай мәнде) жағдайында, сондай-ақ егер мұндай өзгерістер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген мыналарға қойылатын талаптарды төмендетпесе, тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарында мұндай өзгерістер көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапалық сипаттамаларына және (немесе) көлеміне және (немесе) қолжетімділігіне, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының экономикалық және (немесе) әлеуметтік тиімділігі сақталған не ұлғайтылған жағдайда.        2. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты осы баптың 1-тармағында көзделген шарттардан басқа мыналарды қамтиды:        1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының органдарын қалыптастыру тәртібі;        2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының жарғылық капиталын қалыптастыру және толықтыру тәртібі;        3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының акционерлері (қатысушылары) арасындағы қатынастар;        4) корпоративтік дауларды шешу тәртібі.        3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша қолданылатын құқықты, егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті жекеше әріптес болып табылған жағдайда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары айқындайды.        4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының келісімі бойынша айқындалған қазақ, орыс және өзге де тілдерде жасалуға тиіс.        5. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жекелеген түрлері бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттарының мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының тиісті заңдарында айқындалады. | 46-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мазмұны  1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының елеулі талаптары: 2. Жобаның мақсаттары, міндеттері, тікелей және түпкілікті нәтижелері; 3. мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезеңі ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісіне мүліктік құқықтар; 4. мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының инвестициялық және операциялық кезеңдерінің мазмұны мен мерзімдері; 5. мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру мөлшері, мерзімдері мен талап, сондай-ақ инвестициялардың мөлшері, мерзімдері мен шарттары; 6. шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну түрлері, көлемі, мерзімдері мен оны талап; 7. мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мерзімі; 8. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары арасында тәуекелдерді бөлу; 9. жобаның әлеуметтік-экономикалық және қаржылық-экономикалық модельдері.   Тараптар барлық елеулі талаптар бойынша келісімге қол жеткізбеген кезде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты жасалмаған болып есептеледі.   1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мынадай міндетті шарттарды қамтуы тиіс: 2. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының толық атауы, Тараптардың өкілетті өкілдері; 3. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының тұрған жері (заңды мекенжайы) және банктік деректемелері; 4. Тараптардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының мақсатына, оның ішінде инвестициялық және пайдалану кезеңдері шеңберінде, сондай-ақ тәуекелдерді басқару бөлігінде қол жеткізуді қамтамасыз ететін құқықтары мен міндеттері; 5. жоба шеңберінде ұсынылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлеріне, көлеміне, сапасына қойылатын талаптар, оның ішінде сапа индикаторлары мен толық пайдалану әзірлігінің өлшемдерін бұзғаны үшін ақаулы ұпайларды есептеу; 6. мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы шеңберінде өндірілетін тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) қалыптастыру және бекіту тәртібі; 7. жекеше әріптестің мемлекеттік   жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының, бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен енгізілетін, болжамды инвестициялары құнының оннан бір пайызы мөлшерінде меншікті қаражат енгізу және қарыз қаражатын тарту жөніндегі міндеттемелерін қамтамасыз ету;   1. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша дауларды шешудің сотқа дейінгі, сот және / немесе соттан тыс тәртібі; 2. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының қабылданған міндеттемелерді орындауын бағалау критерийлері, олар орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайларда тұрақсыздық айыбын төлеу (міндетті түрде құндық мәнде көрсете отырып) ; 3. операторды айқындау тәртібі, егер ол мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тарабы болып табылмаса, оператор, оны тартуға жауапты тарап тартылуы тиіс талаптар; 4. қоршаған ортаны қорғау және жұмыс жүргізу қауіпсіздігі жөніндегі талаптар; 5. мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің валюталық компонент бойынша жобаларын іске асыру кезінде валюталық тәуекелдерді реттеу тетігі; 6. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының жауаптылығы; 7. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын өзгерту және бұзу шарттары, оның ішінде пайда алушылар мен мүдделі тұлғалар үшін жағымсыз салдардың алдын алу немесе барынша азайту жөніндегі іс-шаралар, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда тараптардың шығыстары мен шығындарын өтеу тәртібі; 8. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындаудан біржақты бас тартудың айрықша жағдайлары; 9. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша берілетін мүлікті ұстау ауыртпалығын, сондай-ақ аталған мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелдерін ауыстыру шарттары мен мерзімдері; 10. мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының орындалуын мониторинг жүргізу, оның ішінде жекеше әріптестің мониторинг жүргізу үшін ақпарат беру тәртібі; 11. мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың өзге де шарттары. 12. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, осы баптың 1, 2-тармақтарында көзделген талаптардан басқа, мыналарды қамтиды: 13. мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құру тәртібі мен мерзімдері; 14. мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының органдарын қалыптастыру тәртібі; 15. мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының жарғылық капиталын қалыптастыру және толықтыру тәртібі; 16. мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының акционерлері (қатысушылары) арасындағы қатынастар; 17. корпоративтік дауларды шешу тәртібі.   Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының Құрылтай шартын Тараптар институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптары бойынша жасасуға тиіс.   1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша қолданылатын құқықты, егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті жекеше әріптес болып табылған жағдайда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары айқындайды.   Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мемлекеттік, орыс және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының келісімі бойынша айқындалған өзге де тілдерде жасалуға тиіс. | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының сапасын арттыру  МЖӘ шартының күрделі құрылымы бірнеше факторларға байланысты. Біріншіден, бұл әрқашан бірнеше стандартты азаматтық-құқықтық мәмілелердің белгілерін қамтитын мәміленің күрделілігі. Екіншіден, МЖӘ Шарты әрқашан ұзақ мерзімді болып табылады, бұл жоба моделін есептеу үшін қабылданған нақты жағдайларға сәйкес келу қаупін арттырады. Бюджетті жоспарлау таяудағы үш жылға ғана жүзеге асырылатынын, сондай-ақ МЖӘ шарты бойынша мемлекеттің міндеттемелері едәуір ұзағырақ мерзімге қабылданатынын, ұлттық валютаның тұрақсыз құнымен және тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің салыстырмалы түрде елеусіз нарығымен шиеленісетін қаржылық және бюджеттік орындаудың жоғары тәуекелдері орын алатынын назарға ала отырып, бұл нарықтың әртүрлі валюталарға жоғары сезімталдығын сыртқы факторлар.  Егер тәуекелдер асыра бағаланса, төмендету жағына қарай қайта қарау құқығымен міндеттемелердің ең жоғары көлемін белгілеу арқылы жоғары болжамды тәуекелдерді жеңілдетуге болады. Алайда, мұндай жоспарлау бюджеттік және инвестициялық қаражатты ұтымды пайдалану тұрғысынан, Тараптар негізсіз үлкен сомаларды резервке қоюға мәжбүр болған кезде, сондай-ақ келісімшарт құнын заңсыз асыра бағалау тәуекелімен орынсыз болып көрінеді. Тәуекелдерді жеңілдетудің екінші құралы-ең жоғары жол берілетін немесе болжанатын тәуекелдерді реттей отырып, МЖӘ шартын егжей-тегжейлі пысықтау.  Реттеуші вакуум, бос орын жағдайларының туындауын болдырмауға деген ұмтылыс қолданыстағы МЖӘ туралы заңға МЖӘ шарттарында реттелуі тиіс шарттардың үлкен тізбесін енгізуге мәжбүр етті. Алайда, бұл норма келісімшарттың икемділігі мәселесін тудырады және тұтастай алғанда жобаның гипотетикалық тәуекелін тудырады.  ҚР Азаматтық кодексінің 393-бабына сәйкес Тараптар арасында тиісті жағдайларда талап етілетін нысанда оның барлық елеулі талаптары бойынша келісімге қол жеткізілген кезде шарт жасалды деп есептеледі.  Шарттың мәні туралы шарттар, осы түрдегі шарттар үшін маңызды деп танылған немесе қажет болатын шарттар, сондай-ақ Тараптардың бірінің өтініші бойынша келісімге қол жеткізуге тиісті барлық шарттар маңызды болып табылады.  МЖӘ туралы Заңның 46-бабында МЖӘ шартында кемінде жиырма тоғыз шарттың міндетті түрде болуы айқындалғанын ескере отырып, олардың кез келгені болмаған кезде шарт гипотетикалық түрде жасалмаған деп танылуы мүмкін. Бұл ретте егер келісімге қол жеткізілмеген шарттардың кез келгенінің салмағын және жобаны әзірлеуге кететін уақыт пен қаражаттың шығындарын, сондай-ақ қайталама рәсімдерді жүргізу үшін оны іске асыруды кейінге қалдыруға байланысты халық пен тараптарға жанама зиянды салыстыратын болсақ, онда кейбір жағдайларда шартты жасалмаған деп тану орынды емес |
|  | 48-бап | 48-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мерзімі 1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мерзімі осы Заңның 4-бабының 2) тармақшасында белгіленген мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мерзімінен аспауға тиіс.  **2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының келісімі бойынша оның қолданылу мерзімі осы Заңның 4-бабының 2) тармақшасында белгіленген мерзім шегінде ұзартылуы мүмкін.**  **3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімі сот шешімі бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында айқындалған тәртіппен мынадай жағдайларда ұзартылуы мүмкін:**  **1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптарына тәуелді емес мән-жайлар нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын кідірту немесе тоқтата тұру;**  **2) мемлекеттік әріптестің және (немесе) Мемлекеттік органдардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын тоқтата тұру;**  3)мемлекеттік әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделмеген талаптарды қою нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруға байланысты шығыстардың ұлғаюы. | **48-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мерзімі**  1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының мерзімі осы Заңның 4-бабының 2) тармақшасында белгіленген мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мерзімінен аспауға тиіс.  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімі Заңның 57-бабының 2-тармағына сәйкес айқындалған органның шешімі негізінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының бірінің талабы бойынша мынадай жағдайларда ұзартылуы мүмкін:  1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптарына тәуелді емес мән-жайлар нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруды кідірту немесе тоқтата тұру;  2) мемлекеттік әріптестің және (немесе) мемлекеттік органдардың әрекеттері немесе әрекетсіздіктері нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруды кідірту немесе тоқтата тұру;  3)мемлекеттік әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделмеген талаптарды қою нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруға байланысты жұмыстар көлемін ұлғайту. | Екіұшты түсіндірмесі бар нормаларды алып тастау немесе нақтылау, соқтығысу нормаларын жою мақсатында.  Тәжірибе көрсеткендей, МЖӘ шартын ұзарту мүмкіндігі бөлігіндегі қолданыстағы нормалар түсініксіз түсіндіруге мүмкіндік береді: шарттың бастапқы қолданылу мерзімін қоса алғанда, 30 жыл мерзімге немесе 30 жылға дейінгі мерзімге ұзарту мүмкіндігі. Тараптардың келісімі бойынша ұзарту рәсімінің өзі жекеше әріптесті конкурстық айқындау қағидатына және өзге де әлеуетті қатысушылардың бәсекелестік құқықтарын қорғауға және т. б. қайшы келеді. |
|  | 49-бап  Жаңа редакция | **49-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын өзгерту, бұзу, тоқтату негіздері**        1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының келісімі бойынша өзгертілуі және бұзылуы мүмкін.        Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына оны өзгертуді немесе бұзуды көздейтін қосымша келісім мүдделі мемлекеттік органдармен келісу қорытындылары бойынша жасалады.        2. Тиісті бюджет комиссиясының қарауынсыз мемлекеттік міндеттемелердің мөлшерін өзгертуге әкеп соғатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын өзгертуге жол берілмейді.        3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тоқтатылады:        1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының бұзылуы не қолданылу мерзімінің аяқталуы;  2) жеке әріптесті таратумен;  3) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген өзге де жағдайларда қолданылады.  4. Мемлекеттік әріптестің талабы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты соттың шешімі бойынша ғана бұзылуы мүмкін:  1) жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын елеулі түрде бұзған кезде;  2) Егер жекеше әріптес дәрменсіздігіне (банкроттығына)байланысты мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын жүзеге асыруға қабілетсіз болса;  3) қоғам мен мемлекет мүддесінде, оның ішінде мұндай іс-әрекеттер ұлттық қауіпсіздікті, халықтың денсаулығын және оның имандылығын қамтамасыз ету мақсатында жасалған кезде жүзеге асырылады.  5. Жекеше әріптестің талабы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын мемлекеттік әріптес және (немесе) Мемлекеттік орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын елеулі түрде бұзған кезде ғана сот шешімі бойынша бұзуға болады. | 49-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын өзгерту, бұзу, тоқтату1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының келісімі бойынша өзгертілуі және бұзылуы мүмкін.2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптары осындай өзгерістер нәтижесінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының әлеуметтік-экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері жақсарған жағдайда, сондай-ақ егер мұндай өзгерістер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген тауарлардың сапалық сипаттамаларына және (немесе) көлеміне және (немесе) қолжетімділігіне қойылатын талаптарды төмендетпесе, тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін. жұмыстар, қызметтер.3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімін ұлғайта отырып, пайдалану кезеңін ұлғайтуға осы баптың 2-тармағының талаптары сақталған кезде, сондай-ақ жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімін ұзарту жүзеге асырылатын кезеңде инвестициялар енгізген жағдайда жол беріледі.4. Бюджет қаражатын пайдалану бөлігінде мемлекеттік міндеттемелердің өзгеруіне алып келетін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын тиісті бюджет комиссиясының қарауынсыз өзгертуге жол берілмейді.5. Заңның 46-бабы 1-тармағының 1) және 7) тармақшаларында көзделген талаптарды қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының елеулі талаптары сараптамалардың оң қорытындылары және осындай өзгерістерді тиісінше сараптамаларды және конкурстық құжаттаманы және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын келісуді жүзеге асырған барлық органдар, олардың құзыреті мәселелері бойынша өзге де мүдделі органдар келіскен жағдайда ғана өзгертілуі мүмкін, сондай-ақ монополияға қарсы орган бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету бөлігінде осындай өзгерістерді келіскен жағдайда.Заңның 46-бабы 1-тармағының 1) және 7) тармақшаларында көзделген мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының елеулі талаптарын өзгертуге болмайды.6. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тоқтатылады:1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының бұзылуы не қолданыс мерзімінің аяқталуы;2) жекеше әріптесті таратумен (өліммен, әрекетке қабілетінен айырылуымен) ;3) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген өзге де жағдайларда қолданылады.7. Мемлекеттік әріптестің талабы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты соттың шешімі бойынша ғана бұзылуы мүмкін:1) жекеше әріптес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын елеулі түрде бұзған кезде;2) Егер жекеше әріптес дәрменсіздігіне (банкроттығына)байланысты мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын жүзеге асыруға қабілетсіз болса;3) қоғам мен мемлекет мүддесінде, оның ішінде мұндай іс-әрекеттер ұлттық қауіпсіздікті, халықтың денсаулығын және оның имандылығын қамтамасыз ету мақсатында жасалған кезде жүзеге асырылады. **8. Жекеше әріптестің талабы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын мемлекеттік әріптес және (немесе) Мемлекеттік орган мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын елеулі түрде бұзған кезде ғана сот шешімі бойынша бұзуға болады.** | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының сапасын арттыру  Заңның қолданыстағы редакциясына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының елеулі талаптары осындай өзгерістердің оң бюджеттік тиімділігі (ақшалай түрде) жағдайында тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін. Оң бюджеттік тиімділік деп бюджет шығыстарының ұлғаюы, мемлекеттік кірістің ұлғаюы түсініледі.  Осы шектеу енгізілгеннен кейін бірқатар жобалар бойынша оның орындылығы мәселесі көтерілді. Мысалы, Тараптар МЖӘ шеңберінде құрылған және пайдаланылатын бірыңғай диспетчерлік орталыққа қосыла отырып, бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету алаңын кеңейтуге ниетті болды. Бұл ретте, әлеуметтік және экономикалық әсерлер жоғары болады, ал бюджет шығыстарының ұлғаюы жеке бастамашылық кезінде жобаны іске асырған жағдайда бюджет шығыстарына қарағанда төмен болады. Мұндай және ұқсас мысалдар норманы түзетудің орындылығын көрсетеді.  Қарауға келесі, икемді редакция ұсынылады.  Бұл ретте бюджет міндеттемелерінің мөлшеріне ғана емес, төлем тәртібіне де қатысты өзгеруі бөлігінде бюджет комиссиясын міндетті түрде келісуді енгізу ұсынылады. Бюджеттік міндеттемелерді орындау мерзімдері бюджеттік жоспарлау үшін айтарлықтай маңызға ие болғандықтан.  Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау үшін және бәсекелестікті дамытуды қамтамасыз ету мақсатында МЖӘ шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді келісу тәртібін заңнамалық деңгейде бекіту ұсынылады. Жобаның мақсатын, міндетін, тікелей және түпкілікті нәтижелерін айқындау, тәуекелдерді бөлу бөлігіндегі талаптарды қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының елеулі талаптары оң сараптама және осындай өзгерістерді тиісінше сараптаманы және конкурстық құжаттаманы және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын келісуді жүзеге асырған барлық органдар, өзге де мүдделі органдар келіскен жағдайда ғана өзгертілуі мүмкін, сондай-ақ монополияға қарсы орган бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету бөлігінде осындай өзгерістерді келіскен жағдайда.  Жобаның мақсаты, міндеті, тікелей және түпкілікті нәтижелері, тәуекелдерді бөлу мәселесі бойынша тараптардың уағдаластықтары жобаны іске асырудың кез келген кезеңінде өзгертілмейді. Мұндай өзгеріс жеке серіктесті жоспарлау мен анықтаудың қайталама рәсімдерін жүргізуге әкеп соғуы тиіс.  Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімі Тараптар дауларды шешу үшін айқындаған органның шешімі негізінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының бірінің талабы бойынша ұзартылуы мүмкін |
|  | 50-бап | **50-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша жеке әріптестің талаптарын беру және борышын аудару**        Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша жеке әріптестің талабын басқаға беруге және борышын ауыстыруға, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік әріптестің жазбаша келісімі және жеке әріптестің құқықтары мен міндеттері ауысатын адамның жалпы және қосымша (арнайы) біліктілік талаптарына сәйкестігі жағдайында ғана жол беріледі. | 50-бап. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша талап етуді біреуге беру және жекеше әріптестің борышын аудару Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік әріптестің, оператордың жазбаша келісуі болған кезде және жекеше әріптестің құқықтары мен міндеттері өтетін адам жалпы және қосымша (арнайы) біліктілік талаптарына сай болған жағдайда ғана мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша талап етуді біреуге беруге және жекеше әріптестің борышын аударуға жол беріледі | Заң жобасының тұжырымдамасында тиімсіз нормаларды анықтау тұрғысынан заңнаманы талдау, дебюрократизация тұрғысынан ұтымды қайта қарау көзделеді.  Жоба операторларының институты пайдаланылмайтын тиімсіз норма болып табылады, МЖӘ шарттарының жаңа жүйесі шеңберінде оператор ұғымына ауыстыру ұсынылады. ФО жобаға басынан бастап тартылуы мүмкін: жобаны әзірлеуге, ұсыныстарды зерделеуге, конкурстық құжаттаманы қалыптастыруға, оның ішінде ұсынымдар енгізу, келісу және конкурстық комиссияға қатысу жолымен қатысу, бұл ретте ол функционалдық және тәуекелдік жүктемесі айқындалатын МЖӘ шартының тарабы болуы мүмкін.  Сонымен қатар, егер коммерциялық жабылу сәтінде оператор рөлін қабылдай алатын ұйым болмаған жағдайда, оны құру осы кезеңде орынсыз деп есептеледі. Мұндай жағдайда МЖӘ объектісін бірлесіп пайдалану жөніндегі қатынастарды реттеу үшін жеке үшжақты шарт жасасқан жөн. |
|  | 51-1-бап | 51-1-бап. Жеке серіктесті ауыстыру 1. Жекеше әріптес кредитор алдындағы және (немесе) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында мемлекеттік әріптес конкурс (аукцион) өткізу жолымен жүзеге асырылатын мемлекеттік әріптеспен және кредитормен келісім бойынша жекеше әріптесті ауыстыруға жол беріледі. | 51-1-бап. Жеке серіктесті ауыстыру 1. Жекеше әріптес **тікелей келісім жасасқан кредитор алдындағы және** (немесе) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, **тікелей келісім жасасқан кредиторлармен** келісім бойынша жекеше әріптесті ауыстыруға жол беріледі, ол жекеше әріптесті ауыстыру мақсатында мемлекеттік әріптес конкурс өткізу жолымен жүзеге асырылады. | Редакцияны нақтылау |
|  | 52-бап | 52-бап. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы жалпы ережелер …  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясы өз қызметін акционерлік қоғамның не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында жүзеге асырады, онда мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес жиынтығында дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызына ие болады.  **Егер мемлекеттік әріптес пен жеке әріптес жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құруды ұйғарса, онда олар жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің құрылтай шарты шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасуға құқылы.**  **Егер мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясын құруды ұйғарса, мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес арасындағы қатынастар мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартымен реттеледі.**        Осы Заңда реттелмеген бөлігінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының қызметі Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы заңнамасымен реттеледі.  3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының жарғылық капиталына қатысу үшін мемлекеттік бюджеттен ақша бөлу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында жекеше әріптес мемлекеттік әріптеске немесе мемлекеттік әріптес жекеше әріптеске өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларға (қатысу үлестеріне) меншік құқығын мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясына беру (өтеулі немесе өтеусіз) көзделуі мүмкін. | 52-бап. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы жалпы ережелер …  2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясы өз қызметін акционерлік қоғамның не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында жүзеге асырады, онда мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес жиынтығында дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызына ие болады.  **Мемлекеттік және жеке әріптестер құрылтай шарты шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасуға құқылы.**  Осы Заңда реттелмеген бөлігінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының қызметі Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы заңнамасымен реттеледі.  3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясының жарғылық капиталына қатысу үшін мемлекеттік бюджеттен ақша бөлу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында жекеше әріптес мемлекеттік әріптеске немесе мемлекеттік әріптес жекеше әріптеске өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларға (қатысу үлестеріне) меншік құқығын мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясына беру (өтеулі немесе өтеусіз) көзделуі мүмкін. | "Акционерлік қоғамдар туралы" және "жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы"ҚР Заңдарына сәйкес келтіру |
|  | 56-бап | 56-бап. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік 1. Арнаулы экономикалық және индустриялық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік осы Заңның ережелеріне сәйкес іске асырылады және арнаулы экономикалық немесе индустриялық аймақтың инфрақұрылым объектілерін, сондай-ақ арнаулы экономикалық аймақтағы өзге де мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін **жобалауға, салуға, құруға, реконструкциялауға, жаңғыртуға** және пайдалануға бағытталған.  …  4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың инфрақұрылым объектілерін **жобалау, салу, құру, реконструкциялау, жаңғырту** және пайдалану жөніндегі арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың аумағында жеке әріптестің қызметін жүзеге асыру үшін негіз болып табылады. | 56-бап. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік 1. Арнаулы экономикалық және индустриялық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік осы Заңның ережелеріне сәйкес іске асырылады және арнаулы экономикалық немесе индустриялық аймақтың инфрақұрылым объектілерін, сондай-ақ арнаулы экономикалық аймақта өзге де мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектілерін құруға және пайдалануға бағытталған.  …  4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың инфрақұрылым объектілерін құру және пайдалану жөніндегі арнайы экономикалық немесе индустриялық аймақтың аумағында жеке әріптестің қызметін жүзеге асыру үшін негіз болып табылады. | МЖӘ объектісін "құру" ұғымы Заңның тұжырымдамалық аппаратында нақтыланған |
|  | 57-бап | 57-бап. Дауларды шешу1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындауға және тоқтатуға байланысты даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында белгіленген тәртіппен шешіледі.2. Егер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындауға және тоқтатуға байланысты даулар осы баптың 1-тармағына сәйкес шешілмесе, онда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары дауды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сот тәртібімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төрелікке жүгіну жолымен шешуге құқылы "Төрелік туралы".Егер дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 25 және одан да көп пайызын иеленетін жекеше әріптес немесе жекеше әріптес акционерлерінің (қатысушыларының) кем дегенде біреуі Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары тараптардың келісімі бойынша "төрелік туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төрелікті айқындауға құқылы немесе республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт миллион еселенген мөлшерінен асатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша олардың арасындағы дауларды шешуге арналған халықаралық төрелік. ***3. Жеке әріптесті айқындау тәртібіне байланысты даулар Қазақстан Республикасының соттарында шешіледі.*** | 57-бап. Дауларды шешу  1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындауға және тоқтатуға байланысты даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында және сотқа **дейінгі реттеуді міндетті түрде сақтай отырып, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында белгіленген тәртіппен шешіледі.**    1. **Дауларды шешу кезінде тараптар мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыруды қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қабылдауға тиіс.**   2. Егер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындауға және тоқтатуға байланысты даулар осы баптың 1-тармағына сәйкес шешілмесе, онда мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары "Төрелік туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының соттарында, төрелікте Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес дауды шешуге құқылы**, ал мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша, егер жекеше әріптес немесе оның дауыс беретін акцияларының (оның жарғылық акцияларына қатысу үлестерінің) 25 және одан да көп пайызын иеленетін жекеше әріптес акционерлерінің (қатысушыларының) кем дегенде біреуі болған жағдайда, олар бойынша шартты жасасқан жылға арналған заңнамада белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт миллион еселенген мөлшерінен асатын инвестициялардың болжамды мөлшері дауды Халықаралық төрелік орталыққа немесе халықаралық төрелікке жүгіну арқылы да шешуге болады.**  3. Жеке әріптесті айқындау тәртібіне байланысты даулар Қазақстан Республикасының соттарында шешіледі. | Негізгі пайда алушыларды қорғауды қамтамасыз ету, әлеуметтік-экономикалық міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Дауларды сотқа дейінгі реттеу тетігін, МЖӘ және концессия жобалары сияқты ұзақ мерзімді қатынастар үшін өте маңызды татуластыру рәсімдерін толықтыру ұсынылады.  Халықаралық төрелік орталығы (АХҚО төрелігі) ҚР сот жүйесіне кірмейді, бірақ дауларды, оның ішінде МЖӘ шарттарынан туындайтын дауларды реттеудің баламалы тәсілі болып табылады. Бұл құрал жеке инвесторлар үшін тартымды болуы мүмкін, өйткені ол жалпы юрисдикция соттары сияқты мемлекеттік органдар жүйесіне кірмейді, өз қызметін халықаралық практика негізінде құрады.  АХҚО-ны жобаларды қаржыландыру, АХҚО мүмкіндіктері мен артықшылықтарын белсенді тарату, жобалар мен әлеуетті инвесторлар бойынша ақпарат пен деректер алмасу үшін АХҚО алаңын пайдалану арқылы қаржы ағындарын тарту үшін өңірлік алаң ретінде қарастырған орынды деп санаймыз.  Сонымен қатар, МЖӘ субъектілерін қатынастарды реттеу құралдарын таңдауда шектеу негізді болып табылмайды. |
| **«Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 5-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы | **5-бап. Министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік басқару органдары құратын қоғамдық кеңестердің өкілеттіктері**  **1. Министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік басқару органдары құратын қоғамдық кеңестердің өкілеттіктеріне мыналар жатады:**  **1) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын, мемлекеттік органдардың даму жоспарларының, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларының, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларының жобаларын, агломерацияларды дамытудың кешенді жоспарларының жобаларын талқылау;**  **2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының, мемлекеттік органдардың даму жоспарларының, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларының, агломерацияларды дамытудың кешенді жоспарларының орындалуын талқылау;**  **3) атқарушы органдардың нысаналы индикаторларға қол жеткізуі туралы есептерін талқылау;**  **4) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы, қайырымдылықтан түсетін ақшаның түсуі мен жұмсалуы туралы есептерін талқылау;**  **…** | **5-бап. Министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік басқару органдары құратын қоғамдық кеңестердің өкілеттіктері**  **1. Министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, сондай-ақ жергілікті мемлекеттік басқару органдары құратын қоғамдық кеңестердің өкілеттіктеріне мыналар жатады:**  **1) мемлекеттік органдардың даму жоспарларын, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік бағдарламалар паспорттарының, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарларын, агломерацияларды дамытудың кешенді жоспарларының жобаларын әзірлеу кезеңдерінде талқылау;**  **2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламаларының, мемлекеттік органдардың даму жоспарларының, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларының, агломерацияларды дамытудың кешенді жоспарларының орындалуын талқылау;**  **3) нысаналы индикаторларға қол жеткізу туралы атқарушы органдардың есептерін талқылау;**  **3-1) әлеуметтік маңызы бар объектілерге жатпайтын және оң рентабельділік пен өтімділіктің алғышарттарының болуын болжайтын мемлекеттік инвестициялық жобаларды талқылау;**  **4) бюджеттік бағдарламалардың ашық бюджеттерінің интернет-порталында жария талқылау қорытындылары бойынша есептерді, бюджеттік бағдарламалар паспорттарының, іске асырылуы туралы бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есептерін, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есептерді, қайырымдылықтан түсетін ақшаның түсуі мен жұмсалуы туралы есептерді талқылау;**  **…** | Қоғамдық кеңестердің талқылау мәселелерін реттеу үшін бір құжаттың қайталануын болдырмау және айқындау мақсатында жаңа Бюджет кодексінің жобасында қоғамдық кеңесте құжаттарды талқылауды жүргізу қажеттілігі туралы негіздемелік норма ұсынылады.  Құжаттардың барлық тізбесін "қоғамдық кеңестер туралы"заңда бекіту ұсынылады. |
|  | 2 тармақ 20 бап | **20-бап. Қоғамдық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі**  …  2. Қоғамдық мониторинг мемлекеттік органдардың – мемлекеттік қызметтер көрсетуі, мемлекеттік бағдарламаларды, стратегиялық жоспарларды және бюджеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыруы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың даму жоспарларын, іс-шаралар жоспарларын және даму жоспарларын іске асыруы, мемлекеттік қызметтер көрсетуі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану нәтижесінде азаматтар үшін теріс салдарларды және қоғамдық мүдделерге қысым жасалуын анықтау мақсатында жүзеге асырылады. | **20-бап. Қоғамдық мониторингті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі**  …  2. Қоғамдық мониторинг мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметтер көрсетуі, даму жоспарлары мен бюджеттік бағдарламалар паспорттарының, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын іске асыру, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың даму жоспарларын, іс-шаралар жоспарлары мен даму жоспарларын іске асыру нәтижесінде азаматтар үшін жағымсыз салдарларды және қоғамдық мүдделерге нұқсан келтіруді анықтау мақсатында жүзеге асырылады, мемлекеттік қызметтер көрсету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану. | Редакциялық түзету. Мемлекеттік бағдарламалар ҮБК-ден алынып тасталды, аумақтарды дамыту бағдарламалары даму жоспарларына ауыстырылды. |
| **«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 6) тармақша 12-баптың 2-тармағы | 12-бап. Жоғары аудиторлық Палатаның құзыреті1. ...2. Жоғары аудиторлық палата сәйкестік аудитін жүзеге асырады:...6) республикалық бюджет қаражатын, оның ішінде нысаналы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет кепілгерліктері мен активтерін пайдалану, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің орындалуын қаржыландыру;... 4. Жоғары аудиторлық палата:  …  **22-1) жоқ** | 12-бап. Жоғары аудиторлық Палатаның құзыреті1. ...2. Жоғары аудиторлық палата сәйкестік аудитін жүзеге асырады:... 6) республикалық бюджет қаражатын, оның ішінде нысаналы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет кепілгерліктері мен активтерін пайдалану, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қаржыландыру; ... 4. Жоғары аудиторлық палата:  …  **22-1) ревизиялық комиссиясының мүшелерін тағайындауды және қызметтен босатуды келіседі.** | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген  Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі "жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл уақыты" атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес мәслихаттардың тексеру комиссияларын күшейту көзделуде.  Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 18 тамыздағы № 639 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 3-тармағына сәйкес тексеру комиссияларының қызметін мәслихаттың тұрақты комиссиясы арқылы қаржыландырудың жекелеген тәртібін қолдану арқылы күшейту жөніндегі норманы әзірлеу көзделеді. Аталған түзетулерді республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі жоғары аудиторлық Палата мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп әзірледі және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына енгізілді. |
|  | 14-баптың 2) тармақшасының төртінші абзацы | 14-бап. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның құзыретіІшкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган: ... 2) сәйкестік аудитін жүзеге асырады:…мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру, бюджеттік кредиттер беру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің, мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерінің орындалуын қаржыландыру, сондай-ақ оларды пайдалану мақсаттары үшін объектілерді беру шарттары мен рәсімдерін сақтау; ... | 14-бап. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның құзыретіІшкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган: ...  2) сәйкестік аудитін жүзеге асырады:  …  мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру, бюджеттік кредиттер беру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, мемлекеттік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерліктерінің орындалуын қаржыландыру, сондай-ақ оларды пайдалану мақсаттары үшін объектілерді беру шарттары мен рәсімдерін сақтау;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 2) тармақша 17-баптың 1-тармағы | **17-бап. Мемлекеттік аудитті жүргізу рәсімі**  1. Мемлекеттік аудит мынадай өзара байланысты кезеңдерден тұрады:  …  2) жекелеген мемлекеттік аудитті жоспарлау және оны жүргізу. Жекелеген мемлекеттік аудитті жоспарлау кезінде Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің **97-бабына** сәйкес жүргізілетін ағымдағы бақылаудың нәтижелері ескеріледі;  **…** | **17-бап. Мемлекеттік аудитті жүргізу рәсімі**  1. Мемлекеттік аудит мынадай өзара байланысты кезеңдерден тұрады:  …  2) жекелеген мемлекеттік аудитті жоспарлау және оны жүргізу. Жекелеген мемлекеттік аудитті жоспарлау кезінде Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің **116-бабына** сәйкес жүргізілетін ағымдағы бақылаудың нәтижелері ескеріледі;  **…** | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. |
| 1. 8. | 27-баптың 1, 2, 3, 4, 5-тармақтары | 27-бап. Алдын ала бағалау  1. Жоғары аудиторлық палата Республикалық бюджеттің жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен алдын ала бағалауды жүзеге асырады.  2. Республикалық бюджет жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау республикалық бюджет шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына, республикалық бюджет шығыстарының басым бағыттарына, орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік бағдарламалары мен стратегиялық жоспарларын бағалау нәтижелеріне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебіне Жоғары аудиторлық палата берген қорытындылар мен ұсынымдарға сәйкестігі тұрғысынан жүзеге асырылады. есепті қаржы жылы.  3. Алдын ала бағалау нәтижелері Қазақстан Республикасының Парламентіне республикалық бюджет туралы заң жобасы енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынылады **және ұсынымдық сипатта** болады.  **Жоқ**  **3-1. Жоқ**  …  4. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Заң бекітілгеннен кейін үш ай ішінде республикалық бюджет жобасын бағалау жөніндегі қорытындыда көрсетілген ұсынымдарды орындау жөнінде қабылданған шаралар туралы ақпаратты жоғары аудиторлық палатаға жібереді. | 27-бап. **Республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалау**  1. Жоғары аудиторлық палата Республикалық бюджеттің **жобасын, нақтыланған республикалық бюджеттің** жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен алдын ала бағалауды жүзеге асырады.  2. Республикалық бюджет жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау республикалық бюджет жобасы шығыстарының елдің **жалпыұлттық басымдықтарына**, республикалық бюджет шығыстарының басым бағыттарына, орталық мемлекеттік органдардың  **бюджеттік саясатжүйесінің құжаттарын** бағалау нәтижелеріне, Жоғары аудиторлық палата есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің есебіне берген қорытындылары мен ұсынымдарына сәйкестігі тұрғысынан жүзеге асырылады.  3. **Республикалық бюджет** жобасын алдын ала бағалау нәтижелері Қазақстан Республикасының Парламентіне республикалық бюджет туралы заң жобасы енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынылады.  **Нақтыланған республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалау нәтижелері Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен белгіленген мерзімдерде ұсынылады.**  **4. Алдын ала бағалау нәтижелері ұсынымдық сипатта болады.**  …  5. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Заң бекітілгеннен кейін үш ай ішінде республикалық бюджет жобасын бағалау жөніндегі қорытындыда көрсетілген ұсынымдарды орындау жөнінде қабылданған шаралар туралы ақпаратты жоғары аудиторлық палатаға жібереді. | Қазіргі уақытта бюджетті бағалау республикалық деңгейдегі шығыстар бойынша және бюджет жобасын қалыптастыру кезінде ғана жүргізіледі (жыл ішінде жүргізілетін түзетулер мен нақтылауларды есепке алмағанда).  Бұл бюджет қаражатының көп бөлігін тиімсіз жоспарлау тәуекеліне әкеп соғады, мемлекеттік қаржыны жоспарлау туралы тұтас және объективті идеяны қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді және Парламентте нақтыланған бюджет параметрлерін қарауды қиындатады.  Осыған байланысты, Президент Әкімшілігі (2021 жылғы 29 қарашадағы №21-5011-1 қарар) жаңа өкілеттіктер беру арқылы сыртқы аудит мемлекеттік органдарының қызметін кеңейту жөніндегі ұсынысты қолдады.  2030 жылға дейінгі мемлекеттік қаржыны басқару Тұжырымдамасында РБ нақтылау кезінде алдын ала бағалауды енгізу көзделген.  Бағалаудың осы түрін жүргізу жөніндегі жалпы нормалар "мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" ҚР Заңында көрсетіледі, Президенттің 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 388 Жарлығы шеңберінде толығырақ ашылады (республикалық бюджет жобасына оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау жүргізу қағидалары). |
|  | 27-1-бап | **Жоқ** | **27-1-бап. Облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінің жобаларын алдын ала бағалау**  **1. Ревизиялық комиссиялар облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің жобаларын, нақтыланған облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің жобаларын олардың шығыстарының негізгі бағыттары бойынша Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен алдын ала бағалауды жүзеге асырады.**  **2. Облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінің жобаларын олардың шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау жоспарланатын шығыстардың облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына, шығыстардың басым бағыттарына, оның ішінде жалпы сипаттағы трансферттер түрінде жоғары тұрған бюджеттен берілетін қаржыландыру көлемін ескере отырып қалыптастырылатын шығыстардың басым бағыттарына, шығыстардың нәтижелеріне сәйкестігі тұрғысынан жүзеге асырылады бюджеттік саясатжүйесінің құжаттарын, ревизиялық комиссияларының Облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің есепті қаржы жылындағы атқарылуы туралы Жергілікті атқарушы органдардың есебіне берген қорытындылары мен ұсынымдарын бағалау.**  **3. Облыстық бюджеттер, Республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері жобаларын алдын ала бағалау нәтижелері олардың шығыстарының негізгі бағыттары бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың жергілікті атқарушы органы облыстық бюджет, Республикалық маңызы бар қала және астана бюджеті туралы шешім жобасы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мәслихатына енгізілгенге дейін ұсынылады.**  **4. Алдын ала бағалау нәтижелері ұсынымдық сипатта болады.**  **5. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Жоғары аудиторлық палатаға республикалық бюджет жобасын бағалау жөніндегі қорытындыда көрсетілген ұсынымдарды орындау бойынша қабылданған шаралар туралы ақпаратты тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң бекітілгеннен кейін үш ай ішінде жібереді .** | Қазіргі уақытта бюджетті бағалау республикалық деңгейдегі шығыстар бойынша және бюджет жобасын қалыптастыру кезінде ғана жүргізіледі (жыл ішінде жүргізілетін түзетулер мен нақтылауларды есепке алмағанда).  Бұл бюджет қаражатының көп бөлігін тиімсіз жоспарлау тәуекеліне әкеп соғады, мемлекеттік қаржыны жоспарлау туралы тұтас және объективті идеяны қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді және Парламентте нақтыланған бюджет параметрлерін қарауды қиындатады.  Осыған байланысты, Президент Әкімшілігі (2021 жылғы 29 қарашадағы №21-5011-1 қарар) жаңа өкілеттіктер беру арқылы сыртқы аудит мемлекеттік органдарының қызметін кеңейту жөніндегі ұсынысты қолдады.  2030 жылға дейінгі мемлекеттік қаржыны басқару Тұжырымдамасында жергілікті бюджетті қалыптастыру және нақтылау кезінде алдын ала бағалауды енгізу көзделген.  Бағалаудың осы түрін жүргізу жөніндегі жалпы нормалар "мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" ҚР Заңында көрсетіледі, Президенттің 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 388 Жарлығы шеңберінде толығырақ ашылады (республикалық бюджет жобасына оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау жүргізу қағидалары). |
| 1. 1 | 29-баптың 3-тармағының 2) және 3) тармақшалары | 29-бап. Кейінгі бағалау ... 3. Қорытынды бағалауды қамтиды:... 2) мемлекеттік органдардың өздерінің стратегиялық жоспарларында, аумақтарды дамыту бағдарламаларында, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруда, оның ішінде алдыңғы кезеңдерде және бюджеттік бағдарламаларда көзделген **тікелей және** түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуі; 3) бюджет қаражатын, оның ішінде нысаналы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет кепілгерліктері мен активтерін пайдалану, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің орындалуын қаржыландыру; ... | 29-бап. Кейінгі бағалау ... 3. Қорытынды бағалауды қамтиды:... 2) мемлекеттік органдардың мемлекеттік органдарды және **облыстарды, республикалық маңызы бар қалаларды, астананы дамыту жоспарларында** көзделген тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуі, мемлекеттік бағдарламаларды, оның ішінде алдыңғы кезеңдерде және бюджеттік бағдарламаларды іске асыруды;  3) бюджет қаражатын, оның ішінде нысаналы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет кепілгерліктері мен активтерін пайдалану, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қаржыландыруды;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 3-тармақ  47 баптар | **47-бап. Тексеру комиссиясын құрудың құрамы мен тәртібі**  ...  3. Тексеру комиссиясының мүшелерін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихаты бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. | **47-бап. Тексеру комиссиясын құрудың құрамы мен тәртібі**  ...  3. Ревизия комиссиясының мүшелерін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес **тексеру комиссиясы төрағасының ұсынуы және жоғары аудиторлық палатамен келісу бойынша** тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихаты бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. | Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл уақыты» атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес мәслихаттардың тексеру комиссияларын күшейту көзделуде.  Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 18 тамыздағы № 639 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 3-тармағына сәйкес тексеру комиссияларының қызметін мәслихаттың тұрақты комиссиясы арқылы қаржыландырудың жекелеген тәртібін қолдану арқылы күшейту жөніндегі норманы әзірлеу көзделеді. Аталған түзетулерді республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі жоғары аудиторлық Палата мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп әзірледі және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына енгізілді. |
| **«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
| 1. 1 | 1-баптың 4), 11) тармақшалары | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  4) ашық бюджеттердің интернет-порталы – бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, азаматтық бюджетті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін орналастыруды, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалар жобаларын және бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді жария талқылауды қамтамасыз ететін ақпараттандыру объектісі;  …  11) мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың интернет-порталы-мемлекеттік органдардың қызметін бағалау туралы ақпаратты, аумақтарды дамытудың стратегиялық жоспарлары мен бағдарламаларының нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы есептерді орналастыруды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қызметін жария талқылауды қамтамасыз ететін ақпараттандыру объектісі;  … | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  4) шық бюджеттердің интернет-порталы-бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, азаматтық бюджетті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін және Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес жариялануға жататын өзге де материалдарды, ақпарат пен құжаттарды орналастыруды, сондай-ақ бюджеттік бағдарламаларды және бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді жария талқылауды қамтамасыз ететін ақпараттандыру объектісі;  …  11) мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың интернет-порталы-мемлекеттік органдардың қызметін бағалау туралы ақпаратты, мемлекеттік органдардың даму жоспарларының нысаналы индикаторларына және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларына қол жеткізу туралы есептерді орналастыруды, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қызметін жария талқылауды қамтамасыз ететін ақпараттандыру объектісі;  … | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында.  Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру. |
|  | 6-2-баптың 1-тармағының 7) тармақшасы | **6-2-бап. Уәкілетті органдардың құзыреті**  1. Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уәкілетті орган:  …  7) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен, бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті органмен, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша ашық бюджеттердің интернет-порталында ақпаратты орналастыру және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын (бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді) жария талқылау қағидаларын бекітеді; | **6-2-бап. Уәкілетті органдардың құзыреті**  1. Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы уәкілетті орган:  …  7) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен, бюджеттік саясатжөніндегі орталық уәкілетті органмен, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша ашық бюджеттердің интернет-порталында ақпаратты орналастыру және бюджеттік бағдарламаларды (бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді) жария талқылау қағидаларын бекітеді; | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. (бюджеттік бағдарламаларды бұйрықпен бекітудің күшін жою) |
| 1. 1 | 16-баптың 3-тармағының 2), 3), 4) тармақшасы | **16-бап. Интернет-ресурстарда ақпаратты орналастыру**  …  3. Осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иелері өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда орналастыруға міндетті:  …  2) нормашығармашылық қызмет туралы ақпаратты:  …  **Жоқ**  3) бюджет қаражаты туралы ақпарат:  …  **Жоқ**  …  бюджеттік бағдарламалар жобаларын және бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді жария талқылауды жүргізу мерзімдері туралы халықты хабардар етуге бағытталған ақпараттық хабарламалар, баспасөз хабарламалары;  **Жоқ**  **…**  4) ағымдағы қызмет туралы ақпарат:  мемлекеттік органның стратегиялық жоспары және оны іске асыру туралы есеп; | **16-бап. Интернет-ресурстарда ақпаратты орналастыру**  …  3. Осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иелері өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда орналастыруға міндетті:  …  2) нормашығармашылық қызмет туралы ақпаратты:  …  Қазақстан Республикасы Парламенті Палатасының бас комитетінің Қазақстан Республикасы Зандарының жобаларын қарау кезінде депутаттар қабылдаған түзетулерінің салыстырма кестесі;  3) бюджет қаражаты туралы ақпарат:  …  **Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары бас комитетінің немесе облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының тұрақты комиссиясының жалпы сипаттағы трансферттерінің көлемі туралы бюджеттердің жобаларын және (немесе) Қазақстан Республикасы Заңының немесе облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының шешімінің жобасын қарау кезінде депутаттардың қабылданған түзетулерінің Салыстырмалы кестесі;**  …  бюджеттік бағдарламалардың жария талқылауды және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді жүргізу мерзімдері туралы халықты хабардар етуге бағытталған ақпараттық хабарламалар, баспасөз хабарламалары;  **Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес жариялануға жататын өзге де материалдар, Ақпарат және құжаттар.**  **...**  4) ағымдағы қызмет туралы ақпарат:  мемлекеттік органның даму жоспары және оны іске асыру туралы есеп; | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. (бюджеттік бағдарламаларды бұйрықпен бекітудің күшін жою)  Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. (депутаттардың қабылданған түзетулерінің салыстырмалы кестесін орналастыру туралы тікелей норманы қосу)  Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. (бюджеттік бағдарламаларды бұйрықпен бекітудің күшін жою)  Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында.  Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру. |
| 1. 1 | 17-баптың 3-тармағы | **17-бап. Ақпаратты "электрондық үкімет" веб-порталында орналастыру**  …  3. Ашық бюджеттердің интернет-порталында осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иелері бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, азаматтық бюджетті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін орналастырады, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың жобалары мен бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есептерді жария талқылауды жүргізеді. | **17-бап. Ақпаратты "электрондық үкімет" веб-порталында орналастыру**  …  3. Ашық бюджеттердің интернет-порталында осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілері бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, азаматтық бюджетті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес жариялануға жататын материалдарды, ақпарат пен құжаттарды орналастырады, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың жобаларын жария талқылауды жүргізеді бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы бағдарламалар мен есептер. | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. |
| 1. 1 | 17-баптың 5-тармағы | **17-бап. Ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталында орналастыру**  …  5. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың интернет-порталында осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иелері өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың қызметін бағалау туралы ақпаратты, стратегиялық жоспарлар мен аумақтарды дамыту бағдарламаларының нысаналы индикаторларына қол жеткізу туралы есептерді орналастырады, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қызметін жария талқылауды жүргізеді. | **17-бап. Ақпаратты «электрондық үкімет» веб-порталында орналастыру**  …  5. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың интернет-порталында осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иелері өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың қызметін бағалау туралы ақпаратты, мемлекеттік органдардың даму жоспарларының нысаналы индикаторларына және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларына қол жеткізу туралы есептерді орналастырады, сондай-ақ қызметті жария талқылау жүргізеді мемлекеттік органдардың. | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. |
| **«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 12-баптың 2-тармағының 17) тармақшасы | **12-бап. Орталық мемлекеттік органдар аппараттары мен облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана әкімдері аппараттары басшыларының өкілеттіктері**  …  2. Орталық мемлекеттік органдар аппараттары басшыларының өкілеттіктеріне:  …  17) орталық мемлекеттік органның **бюджеттік өтінімін** дайындауды қамтамасыз ету, **бюджеттік өтінімді** орталық мемлекеттік органның басшысына ұсыну, сондай-ақ бюджеттік процестің өзге де рәсімдерін орындау;  … | **12-бап. Орталық мемлекеттік органдар аппараттары мен облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана әкімдері аппараттары басшыларының өкілеттіктері**  …  2. Орталық мемлекеттік органдар аппараттары басшыларының өкілеттіктеріне:  ...  17) орталық мемлекеттік органның **бюджеттік сұрау** салуын дайындауды қамтамасыз ету, **бюджеттік сұрау** салуды орталық мемлекеттік органның басшысына ұсыну, сондай-ақ бюджеттік процестің өзге де рәсімдерін орындау;  … | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. |
| **«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 2-баптың 14) тармақшасы | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  **…**  14) мемлекеттік сатып алу – Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қызметтер көрсетуге байланысты халықаралық әуежайлардың кірістерін қоспағанда, тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толықтай немесе ішінара бюджет қаражаты, **Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан бөлінген ақша** және (немесе) меншікті кірістері есебінен сатып алуы;  … | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  …  14) мемлекеттік сатып алу – Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қызметтер көрсетуге байланысты халықаралық әуежайлардың кірістерін қоспағанда, тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толықтай немесе ішінара бюджет қаражаты, **Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Арнаулы мемлекеттік қордан бөлінген ақша** және (немесе) меншікті кірістері есебінен сатып алуы;  … | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры Арнайы мемлекеттік қормен бірігуіне байланысты. |
|  | 5-баптың 2-тармағы 2) тармақшасының екінші, үшінші бөліктері | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  …  2. Тиісті бюджеттің (даму жоспарының), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **Білім беру инфрақұрылымын қолдау** қорынан бөлінген ақшаның немесе жеке қаржыландыру жоспарының негізінде Тапсырыс беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.  **…**  6) осы Заңның 51-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шарттары.  Тармақшаларда көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер 1), 2), 3), 4), 5) және 6) Осы тармақтың сегізінші бөлігін, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің **79-бабы 2-тармағының екінші** бөлігінің 2-1) тармақшасында көзделген жағдайларда Тапсырыс беруші Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында бекітеді.  Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабы 7-тармағы орындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді.  …  7. Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына айына екі реттен асырмай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы мынадай:  …  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **Білім беру инфрақұрылымын қолдау** қорынан бөлінген ақша есебінен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларына қолданылмайды.  …  15. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының** қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік сатып алу осы баптың талаптары сақтала отырып іске асырылады. | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  2. Тиісті бюджеттің (даму жоспарының), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **Арнаулы мемлекеттік қордан** бөлінген ақшаның немесе жеке қаржыландыру жоспарының негізінде Тапсырыс беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.  …  6) осы Заңның 51-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру шарттары.  Тармақшаларда көрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер 1), 2), 3), 4), 5) және 6) Осы тармақтың сегізінші бөлігін Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің **96-бабы** 2-тармағында көзделген жағдайларда Тапсырыс беруші Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында бекітеді.  Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің **151-бабы 5-тармағы** орындалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді.  …  7. Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына айына екі реттен асырмай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы мынадай:  …  7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **Арнайы мемлекеттік** қорынан бөлінген ақша есебінен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларына қолданылмайды.  …  15. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **Арнайы мемлекеттік қорының** қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік сатып алу осы баптың талаптары сақтала отырып іске асырылады. | Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры Арнайы мемлекеттік қормен бірігуіне байланысты.  Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. |
| **«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 27-баптың 10-тармағының 6) тармақшасы | 27-бап. Банктік шоттар...10. ......6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға; ... | 27-бап. Банктік шоттар...10. ...... 6) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын есептеуге арналған банктік шоттардағы ақшаға;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» 2018 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 6-баптың, 4-тармағы | **6-бап. Бағалау түрлері**  3. Бастамашылық бағалау осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бағалаушының бағалауды жүргізуі бойынша Тапсырыс берушінің ерік білдіруі негізінде жүргізіледі.  Бағалау жүргізу құқығы сөзсіз. 4. Жоқ | **6-бап. Бағалау түрлері**  3. Бастамашылық бағалау осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес бағалаушының бағалауды жүргізуі бойынша Тапсырыс берушінің ерік білдіруі негізінде жүргізіледі.  Бағалау жүргізу құқығы сөзсіз. 4. Кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмайтын салық салу үшін жеке тұлғалардың мүлкін бағалау жөніндегі қызметтерге Тапсырыс беруші Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органдары болып табылады. | Бюджет кодексінің жобасына сәйкес келтіру мақсатында. |
| **«Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 5-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы | 5-бап. Табиғи монополиялар салалары1. Қазақстан Республикасындағы табиғи монополиялар салаларына реттеліп көрсетілетін қызметтер жатады: ... 8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары, оның ішінде концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері бар теміржол жолдары, бәсекелестік Теміржол жолы болмаған кезде; ... | 5-бап. Табиғи монополиялар салалары1. Қазақстан Республикасындағы табиғи монополиялар салаларына реттеліп көрсетілетін қызметтер жатады: ...  8) бәсекелестік Теміржол жолы болмаған кезде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері бар теміржол жолдары;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 8-баптың 24) тармақшасы | 8-бап. Уәкілетті органның құзыретіУәкілетті орган: ... 24) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының жобаларын, оларға тарифті қалыптастыру бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келіседі; ... | 8-бап. Уәкілетті органның құзыретіУәкілетті орган: ...  24) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобаларын оларға тарифті қалыптастыру бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді келіседі;  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 12-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы | 12-бап. Табиғи монополиялар салаларын тарифтік реттеу әдістері1. Тарифті қалыптастыру кезінде табиғи монополиялар салаларын тарифтік реттеудің мынадай әдістері қолданылады:...4) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының негізінде тарифті айқындау. ... | 12-бап. Табиғи монополиялар салаларын тарифтік реттеу әдістері1. Тарифті қалыптастыру кезінде табиғи монополиялар салаларын тарифтік реттеудің мынадай әдістері қолданылады:... 4) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты негізінде тарифті айқындау.  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 15-баптың 22-тармағының 6) тармақшасы | 15-бап. Тарифті қалыптастыру тәртібі...22. Тарифтерді қалыптастыру ережелері:...6) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының негізінде тарифті айқындау тәртібі; ...  24. Тарифтерді қалыптастыру тәсілдері:  ...  3) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, **оның ішінде концессия шартының негізінде тарифті айқындау.** | 15-бап. Тарифті қалыптастыру тәртібі...22. Тарифтерді қалыптастыру ережелері:... 6) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты негізінде тарифті айқындау тәртібі;  ...  24. Тарифтерді қалыптастыру тәсілдері:  ...  3) жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты негізінде тарифті айқындау. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 19-бап  Жаңа редакция | 19-бап. Жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының негізінде тарифті айқындау1. Тариф мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны қарау кезінде реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну үшін қажетті шығындардың құнынан төмен болмауға, сондай-ақ мемлекеттік әріптес пен жеке әріптестің салынған инвестицияларын қайтаруды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасының техникалық-экономикалық негіздемесіне сәйкес салынған инвестицияларға кірістілік деңгейін қамтамасыз етуге тиіс, оның ішінде концессиялық жоба.2. Жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде бекітілген инвестициялық бағдарламаның концессия шартының негізінде тарифті айқындау тарифтерді қалыптастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.3. Тарифті айқындау мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектісінің, оның ішінде концессионердің немесе уәкілетті органның бастамасы бойынша жүргізіледі. 4. Тарифтің қолданылу мерзімі мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектісінің, **оның ішінде концессионердің** бекітілген инвестициялық бағдарламаны және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын, оның ішінде концессия шартын іске асыру мерзімінен аспайтын кезеңге белгіленеді. | 19-бап. Жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының негізінде тарифті айқындау1. Тариф мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасын қарау кезінде реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну үшін қажетті шығындар құнынан төмен болмауға, сондай-ақ мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптестің салынған инвестицияларын қайтаруды және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының жобасының техникалық-экономикалық негіздемесіне сәйкес салынған инвестицияларға кірістілік деңгейін қамтамасыз етуге тиіс.2. Жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, бекітілген инвестициялық бағдарламаның негізінде тарифті айқындау тарифтерді қалыптастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.3. Тарифті айқындау мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектісінің немесе уәкілетті органның бастамасы бойынша жүргізіледі. 4. Тарифтің қолданыс мерзімі мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектісінің, бекітілген инвестициялық бағдарламаның және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының іске асырылу мерзімінен аспайтын кезеңге белгіленеді. | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
|  | 25-баптың 5-тармағының үшінші бөлігі | 25-бап. Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу процесінің жариялылығы... 5. Уәкілетті орган мерзімді баспасөз басылымында тариф жобасын талқылау жөніндегі жария тыңдаулардың өткізілетін күні мен орны туралы ақпаратты олар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өзінің интернет-ресурсында - тариф жобасын талқылау жөніндегі өткізілген жария тыңдаулардың нәтижелерін, оның ішінде талқылаулардың стенограммаларын, қаралатын мәселелер бойынша қабылданған шешімдермен отырыстардың хаттамаларын орналастырады. олар өткізілген күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде. Егер Жария тыңдаулар табиғи монополиялар салаларындағы Коммуналдық қызметтерге, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және (немесе) жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер белгілеуге арналған өтінімді қарау кезінде өткізілетін жағдайда, уәкілетті орган тиісті әкімшілік-аумақта таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында Жария тыңдаулар өткізілетін күн мен орын туралы ақпаратты қосымша жариялайды.аумақтық бірлік.Индекстеу әдісімен тариф белгілеу және жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының негізінде тарифті айқындау кезінде табиғи монополия субъектісі өзінің интернет-ресурсында не тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында Жария тыңдаулар өткізілетін күн мен орын туралы ақпаратты күнтізбелік отыз күн бұрын орналастырады оларды өткізу.... | 25-бап. Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу процесінің жариялылығы... 5. Уәкілетті орган мерзімді баспасөз басылымында тариф жобасын талқылау жөніндегі жария тыңдаулардың өткізілетін күні мен орны туралы ақпаратты олар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өзінің интернет-ресурсында - тариф жобасын талқылау жөніндегі өткізілген жария тыңдаулардың нәтижелерін, оның ішінде талқылаулардың стенограммаларын, қаралатын мәселелер бойынша қабылданған шешімдермен отырыстардың хаттамаларын орналастырады. олар өткізілген күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде.  Егер Жария тыңдаулар табиғи монополиялар салаларындағы Коммуналдық қызметтерге, жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және (немесе) жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер белгілеуге арналған өтінімді қарау кезінде өткізілетін жағдайда, уәкілетті орган тиісті әкімшілік-аумақта таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында Жария тыңдаулар өткізілетін күн мен орын туралы ақпаратты қосымша жариялайды.аумақтық бірлік.  Индекстеу әдісімен тариф белгілеу және жасалған мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының негізінде тарифті айқындау кезінде табиғи монополия субъектісі өзінің интернет-ресурсында не тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында Жария тыңдаулар өткізілетін күн мен орын туралы ақпаратты олар өткізілгенге дейін күнтізбелік отыз күн бұрын орналастырады.  ... | Негіздемелер салыстырмалы кестенің 1 позициясында келтірілген |
| **«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2023 жылғы 19 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың 132-тармағы 4) тармақшасының екінші абзацы | 132. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына: 5) 18-баптың 5 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:«5. Қордың активтері және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне бөлінетін нысаналы жарна қаражаты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған шоттарда орналастырылады және тек қана мынадай мақсаттарға пайдаланылуы мүмкін:1) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу;2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне бөлінетін нысаналы жарна қаражатын қоспағанда, қаржы құралдарына орналастыру;3) аударымдардың және (немесе) жарналардың артық төленген сомаларын, қате есепке жазылған өзге де қаражатты қайтару....»; | 132. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына: 5) 18-баптың 5 және 6-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:«5. Қордың активтері және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне бөлінетін нысаналы жарна қаражаты мемлекеттік қазынашылықта ашылған, қолма-қол ақшаны бақылау шотында, ашылған шоттарда орналастырылады және тек қана мынадай мақсаттарға пайдаланылуы мүмкін:1) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу;2) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне бөлінетін нысаналы жарна қаражатын қоспағанда, қаржы құралдарына орналастыру;3) аударымдардың және (немесе) жарналардың артық төленген сомаларын, қате есепке жазылған өзге де қаражатты қайтару....»; | Қазақстан Республикасының бірінші деңгейдегі банкі мен мемлекеттік органның мәртебесіне сәйкес Ұлттық Банк клиенттерге банктік қызмет көрсетуді жүктелген мемлекеттік мақсаттар мен міндеттерді іске асыру мақсатында ғана жүзеге асырады. Банктерге және қаржы нарығының өзге де маңызды субъектілеріне банктік шоттар Ұлттық Банкте төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ақша-кредит саясатын іске асыру, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету шеңберінде ашылады. Ұлттық Банктің функциялары, елдің орталық банкі ретінде, заңды тұлғаларға клиенттік төлемдер жүргізуді қамтымауы керек.Ашық банктік шоттарға қызмет көрсету кезінде Ұлттық Банктің қызметі тек банкаралық төлемдермен, өз қаражатының аударымдарымен шектелуі керек.  Осыған байланысты МӘМС және ТМККК бойынша көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу шеңберінде ӘМСҚ төлемдерін медициналық мекемелердің атына ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіне қызмет көрсетуге ауыстыру ұсынылады.  Бұл ретте қазіргі уақытта ТМККК шеңберінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу бойынша төлемдер ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіндегі ӘМСҚ шоты арқылы жүргізілуде. Тиісінше, мұндай төлемдерді жүргізуде ағымдағы тәжірибе бар. |