Біздің депутаттық сауал Премьер-Министрге, Бас прокурорға және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына жолданды.

Мемлекет басшысы еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы мәселелері жөніндегі кеңейтілген кеңесте сөйлеген сөзінде азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға көңіл бөлу қажеттігін атап өтті.

Адам, оның конституциялық құқықтары мен бостандықтары біздің басты бағдарымыз болуы керек.

Бүгін біз сіздің назарыңызды ең маңызды мәселелердің біріне аударғымыз келеді – бұл халықты несиелендіру мәселесі.

Біздің азаматтарымыздың мерзімі өткен міндеттемелерінің деңгейі мен көлемі барлық мүмкін болатын шектен асады.

Тек ойланыңыз, 2022 жылы Ұлттық Банктің деректері бойынша банктер портфеліндегі мерзімі өткен берешек көлемі тек жеке тұлғалар бойынша 45% - ға 609 млрд.теңгеден 883 млрд. теңгеге дейін өсті, ал 1 наурыздағы өсім 26% - и құрап, 1 трлн-ға жетті.110 млрд. теңге оның ішінде 90 күннен артық төлем жасалмаған мерзімі өткен қарыздар көлемі мерзімі өткен қарыздардың жалпы көлемінің 45% -. немесе 504 млрд. теңгені құрады және бұл ломбардтар, кредиттік серіктестіктер, МҚҰ және коллекторлық агенттіктер бойынша статистикасыз.

Сонымен қатар, Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттік тарапынан олардың қызметіне тиісті бақылаудың болмауы салдарынан біз олардың проблемалық қарыздармен жұмысына сапалы баға беруге мүмкіндігіміз жоқ.

Бүгінгі таңда қарыз алушының қатысуынсыз қаржы ұйымдары мен коллекторлық агенттіктер арасындағы проблемалық несие портфелін сатып алу-сатудың қара дерлік нарығы қалыптасты.

Интернет-алаяқтардың проблемасынан қаржы ұйымдарын Өзін-өзі жою олардың нақты саны туралы ақпаратты жасырады.

Олар несие берген құрбандарды жәбірленуші тарап мойындайды, бірақ фин. ұйымдар мен коллекторлық агенттіктер қамауға алу және қорқыту арқылы ақша жинауды жалғастыруда, ал тергеу органдары мұндай қылмыстарды сирек ашады.

Қаржы ұйымын жеке тұлғамен тең дәрежеде ортақ жәбірленуші тарап деп тану туралы мәселені көтеру қажет.

Өндіріп алу рәсімдерін жүргізу кезінде жеке сот орындаушылық институттары мен нотариат күн сайын заңдарды бұзады, алайда әділет органдары бұл бұзушылықтарды елемей қана қоймай, кейбір жағдайларда да жабады.

Жеке сот орындаушыларына келетін болсақ, олар борышкердің әлеуметтік төлемдер түрінде алған ақшалай қаражатын өндіріп алады және сот орындаушылары әлеуметтік төлемдер өндіріп алғанын білген фактілер бар.

Неліктен Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі бұл мәселеге тиісті түрде қатыспайды, қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізуді ұсынбайды:

- егер ол Қазақстан бойынша орташа деңгейден төмен болса, жалақыдан өндіріп алу шегінің 50% - дан 30% - ға дейін төмендеуі.

- халықтың әлеуметтік осал топтары мен мерзімді қызметтегі әскери қызметшілердің санаттары бойынша кредиттер беру және өндіріп алу мәселесі бойынша ұсынымдар әзірлеуге қатыспайды.

Осы мәселелерді құқықтық өрісте реттеу тәжірибесі бөлек атап өтуге тұрарлық.

Сот жүйесі негізінен қаржы институттарының мүдделерін қорғайды деген тұрақты әсер бар.

Біздің елімізде каббалдық мәмілелерді жарамсыз деп тану тәжірибесі жойылуда, соның салдарынан адамдар дауласу құқығынсыз ауыр несиелерді төлеуге мәжбүр.

Микроқаржы ұйымдары кейбір жағдайларда 100 000 теңге ресімдеген азамат мұндай құрал арқылы жоғарыдан 500 000 теңгеге дейін беретін ұзарту кепілдігі сияқты құралды ептілікпен пайдалана отырып, шағын қарыздар бере отырып, жүздеген миллион табыс табады.

Осылайша бізде қаржылық тұрақсыздықтың рэкитирлік құқығы заңдастырылған екен.

Өкінішке орай, қабылданған банкроттық туралы Заң жұмыс қабілеттілігі мен тиімділігіне күмән туғызады, өйткені бүгінгі күні банкроттыққа 46 мың өтініш берілді, оның 5 мыңы ғана қабылданды, ал 32 мың азамат бас тартты.

Күн сайын несиелер мен кешіктірілген жағдайлар біздің отандастарымызға қысым жасайды, бұл біздің миллиондаған азаматтарымыз болған шынайы экономикалық құлдық.

Біз қарыз алушылардың құқықтары өрескел бұзылып, мүдделері ескерілмейтін көптеген мысалдар келтіре аламыз, бірақ сөйлеу лимиті бәрін айтуға мүмкіндік бермейді, сонымен қатар Үкіметке, Бас прокуратураға және Ұлттық Банкке арналған 25 нақты ұсыныстар мен ұсыныстарды оқуға мүмкіндік бермейді.

Сондықтан біз егжей-тегжейлі сұрауды жазбаша түрде жібереміз.

Бірақ бұл ұсыныстардағы ең бастысы-сөздерден осы саладағы нақты өзгерістерге көшетін уақыт келді.

Әйтпесе, біз өз қолымызбен алғышарттар жасаймыз, егер к. Маркстің сөзін келтірсек: көп ұзамай біздің азаматтарымыз өздерінің кабальды несиелері мен күрделі міндеттемелерінен басқа ештеңе жоғалтпайды.

Мен бұл алаңдаушылықты қаржы ұйымдары да бөліседі деп ойлаймын.

Біз тек қаржы ұйымдарының ғана емес, еліміздің қарапайым азаматтарының да мүдделерін ескере отырып, өркениетті, заңнамамен нақты реттелген, кредиттеудің және басқа да қаржылық қызметтердің тең және теңгерімді нарығын қолдаймыз.