«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына

салыстырмалы кесте

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | | **Құрылымдық элемент** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылып отырған** | **Негіздеме** | **ҰКП ұсыныстары** |
| «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы | | | | | | |
| **1.** | 1-баптың  2-1) тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  2-1) биржалық қамтамасыз ету – жасалатын биржалық мәмілелер бойынша өздерінің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін тауар биржасының клирингтік орталығына биржалық саудаға қатысушылардың қайтарым негізінде енгізетін ақшалай қамтылымы; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  2-1) биржалық қамтамасыз ету–жасалатын биржалық мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін тауар биржасына немесе тауар биржасының клирингтік орталығына биржалық саудаға қатысушылар қайтарымды негізде енгізетін ақшалай қамтамасыз ету; | Биржалардың 2 санатқа бөлінуіне байланысты 2 санаттағы биржалар үшін клирингтік орталық қажет емес. |  |
| **2.** | 1-баптың  3 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**    3) биржалық сауда- тауар биржасында электрондық нысанда биржалық сауда-саттықтар өткізу, мәмілелерді тіркеу және ресімдеу арқылы жүзеге асырылатын биржалық тауарларды, стандартталмаған тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  3) биржалық сауда – **тауар биржасы Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес** электрондық нысанда биржалық сауда-саттық өткізу, мәмілелерді тіркеу және ресімдеу арқылы жүзеге асыратын биржалық тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет; | Биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясатты белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының (ЭСА) аражігін ажыратуды орынды деп санаймыз).  Көрсетілген шеңберде биржалық тауарлар (біртекті, стандартталған тауарлар) биржаларына Сауда-саттықты ұйымдастыруды тауар биржаларына бекіту; | Бұл ұсыныс кәсіпкерлік қызмет бостандығы мен әділ бәсекелестік қағидаттарына қайшы келіп қана қоймайды, сонымен қатар тауар биржалары клиенттерінің мүмкіндігін айтарлықтай шектейді, мысалы, тауарлық-материалдық құндылықтарды, әдетте стандартталмаған тауарларға жататын тауар биржаларында «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР.Кодексінің 213-бабының 1-тармағы 5) тармақшасына сәйкес сатып алуды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар болып табылады.  Жер қойнауын пайдаланушылардың тауар биржалары арқылы сатып алу тәсілі басқа тәсілдерден сатып алу процестерінің мерзімдерімен, ашықтығымен және икемділігімен тиімді ерекшеленеді, өйткені ол биржалық сауда туралы заңнама шеңберінде жүзеге асырылады. Іс жүзінде мұндай сатып алулар жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алу қызметін айтарлықтай оңтайландырады және олардың қаражатын үнемдеуге ықпал етеді, өйткені бәсекелі биржалық сауда-саттық барысында сатып алынатын тауарлардың құнын төмендету, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылардың әкімшілік шығындарын азайту мүмкіндігі бар. Бұдан басқа, сатып алудың осы тәсілі сатып алу рәсімі тәуелсіз делдалдар – биржалық брокерлер арқылы жүргізілетіндігіне байланысты тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында тікелей байланысты болдырмауға кепілдік береді.  Осыған байланысты, ұсынылып отырған өзгерістер жер қойнауын пайдаланушылар үшін өндірістік жоспарлардың бұзылуына және тіпті жекелеген өндірістердің тоқтатыла тұруына дейінгі бірқатар жағымсыз салдарларға әкеп соқтырады.  Парниктік газдар шығарындыларына квоталар мен көміртегі бірліктерін тауар биржалары арқылы сату көзделген ҚР жаңа экологиялық кодексін іске асыруға аталған өзгерістердің теріс әсеріне ерекше назар аудару қажет.  Көміртекті тауар нарығында стандартталмаған тауарлардың айтарлықтай саны сатылады-квоталар саудасы ғана емес, сонымен қатар стандартталған тауарлар ұғымына кірмейтін көміртегі несиелері, офсеттер, көміртегі сертификаттары және көптеген тауарлар қарастырылған.  Осыған байланысты, заң жобасынан тек стандартталған тауарлармен биржалық сауданы жүзеге асыру туралы ұсынысты алып тастау қажет деп санаймыз.  Биржалық саудаға қатысушыларға, атап айтқанда жер қойнауын пайдаланушы компанияларға мүмкіндік беру мақсатында аталған норманы енгізу үшін өтпелі кезеңді көздеу, өздерінің сатып алу, жабдықтау процестері мен бюджеттерін сәйкес келтіру қажет деп санаймыз. Ағымдағы жылы бюджеттер, сатып алу жоспарлары және сатып алу тәсілдері қалыптастырылғанын, оларды келісу мен бекітудің жеткілікті ұзақ процестері жүргізілгенін ескере отырып, осы норманы қысқа мерзімді перспективада енгізу өндірістік және өткізу жоспарларының бұзылуына әкелуі мүмкін, бұл оны қалпына келтірудің пандемиядан кейінгі кезеңінде экономикаға теріс әсер етеді |
| **3.** | 1-баптың  4 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  4) биржалық сауда қағидалары – биржалық сауданың үлгi қағидалары негiзiнде әзiрленген, әрбiр тауар биржасы үшiн биржалық сауда жүргiзу тәртiбiн белгiлейтiн құжат; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  4) биржалық сауда қағидалар – тауар биржасында биржалық сауданы жүргізу тәртібін белгілейтін құжат; | Бәсекелестікті және тауар биржасына қолжетімділікті шектейтін биржалық сауда қағидаларының кемсітушілік шарттары мен ережелерін болдырмау мақсатында оларды уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады. | Әртүрлі салалық тауар нарықтарында сауданы ұйымдастыру қағидаларын қалыптастырудың қалыптасқан практикасын ескере отырып, оларды биржалық тауарлар тізбесінің кеңеюіне және осы Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдауға әкеп соғатын биржалық инфрақұрылымның өзгеруіне байланысты өзектілігін Жоғалтатын бірыңғай құжатты қабылдаудың орнына салалық ерекшелік бойынша сегменттелген тиісті қағидаларға (регламенттерге) трансформациялау орынды болар еді. |
| **4.** | 1 -баптың  5 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  5) биржалық сауда-саттықтар – биржалық мәмілелер жасасу процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін тауар биржасының электрондық сауда жүйесіне берілген электрондық өтінімдер негізінде биржалық тауарлар, стандартталмаған тауарлар бойынша мәмілелер жасауға бағытталған, биржалық сауда қағидалары шеңберінде жүргізілетін процесс; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  5) биржалық сауда-саттықтар – биржалық мәмілелер жасасу процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін тауар биржасының электрондық сауда жүйесіне берілген электрондық өтінімдер негізінде биржалық тауарлар бойынша мәмілелер жасауға бағытталған, биржалық сауда қағидалары шеңберінде жүргізілетін процесс | Биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясатты белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының (ЭСА) аражігін ажыратуды орынды деп санаймыз).  Көрсетілген шеңберде биржалық тауарлар (біртекті, стандартталған тауарлар) биржаларына сауда-саттықты ұйымдастыруды тауар биржаларына бекіту; | 1-баптың 5) тармақшасының қолданыстағы редакциясын сақтауды сұраймыз  Салыстырмалы кестенің 1-тармағына ұқсас негіздеме. |
| **5.** | 1 -баптың  6 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  6) биржалық саудаға қатысушылар - биржалық сауданың белгіленген ережелері бойынша тауар биржасында өзара әрекет ететін клиенттер, брокерлер және дилерлер; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  6) биржалық саудаға қатысушылар – биржалық сауданың белгіленген қағидалары бойынша тауар биржасында **мәмілелерді жүзеге асыратын** және өзара іс-қимыл жасайтын клиенттер, брокерлер мен дилерлер; | Биржалық саудаға еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету және бәсекелестікті және тауар биржасына қол жеткізуді шектейтін шарттарды алып тастау мақсатында клиенттерге биржалық сауда-саттыққа өз бетінше қатысу және өз мүдделері үшін және өз есебінен биржалық мәмілелер жасау құқығын беру ұсынылады. | Салалық/тауарлық ерекшелік (қауіпті жүктер, операцияларды реттеу, лицензиялау, тәуекелдерді басқару жүйесі) шеңберінде қатысушыларды аккредиттеу мен жіберудің нақты аспектілерін көрсету қажеттілігін ескере отырып, тұжырымдамалық қолдау көрсетіледі. |
| **6.** | 1 -баптың  7 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  7) биржалық тауар – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілген стандартталған біртекті тауар, оның бірліктері барлық жағынан да бір-біріне сәйкес келеді, сол бір функцияларды орындауына мүмкіндік беретін ұқсас сипаттамалары болады және ұқсас құрамдастардан тұрады, түрлі өндірушілерден шыққан бірін-бірі толық алмастыратын қасиетке ие партиялар, сондай-ақ мерзімді келісімшарт; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  7) биржалық тауар – жылжымайтын мүлікті және зияткерлік меншік объектілерін қоспағанда, айналымнан алынбаған немесе айналымда шектелмеген, тауар биржасы осы Заңда белгіленген шектеулерді ескере отырып биржалық саудаға жіберген стандартталған тауар, стандартталмаған тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет, оның ішінде көміртегі ізін азайтуға бағытталған, дебиторлық (кредиторлық) берешек. Дебиторлық (кредиторлық) берешек бойынша тауар биржалары арқылы сауда-саттықты мемлекеттік органдар мен ұйымдар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалар жүргізуге құқылы; | Редакцияны нақтылау. Биржалық тауарларға стандартталған тауарлар ғана емес, сонымен қатар биржаларда сатылатын барлық тауарлар жатады. |  |
| **7.** | | 1 -баптың  10 тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  10) клиент – биржалық тауармен мәмілелер жасау үшін брокердің көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  10) клиент – биржалық сауда қағидаларында белгіленген тәртіппен біржолғы, бірақ жарты жылда бір реттен асырмай келуші ретінде өз мүддесінде және өз есебінен биржалық тауармен мәмілелер жасайтын не биржалық тауармен мәмілелер жасау үшін брокердің көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға; | Биржалық саудаға еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету және бәсекелестікті және тауар биржасына қол жеткізуді шектейтін шарттарды алып тастау мақсатында клиенттерге биржалық сауда-саттыққа өз бетінше қатысу және өз мүдделері үшін және өз есебінен биржалық мәмілелер жасау құқығын беру ұсынылады. | 1. Біз «жеке тұлға» деген сөздерді «жеке кәсіпкер» деп ауыстыруды ұсынамыз, өйткені биржадағы мәміленің сипаты мен құнын ескере отырып, жеке тұлға жеке кәсіпкер ретінде тіркеусіз жеке пайдалану үшін ірі көтерме тауарларды сатып алуға құқылы емес, сәйкесінше мұндай жеке тұлға тауарларды коммерциялық мақсаттар үшін, яғни кейіннен кіріс алу үшін сатып алады. Мұндай редакция салықтарды жасыру мақсатында бос орын болып табылады.  Жеке айта кету керек, азаматтық заңнама жеке тұлғаларды тауарлардың кез-келген мөлшерін заңды түрде сатып алу құқығымен шектемейді. Кез-келген заңды мәмілелерді жасау сияқты. Сонымен қатар, экономиканың жекелеген салаларында жеке кәсіпкерлер (ЖК) тауарлар өндірісі мен айналымының едәуір үлесін (ауыл шаруашылығы, ЖЖМ айналымы және т.б.) жүзеге асырады. Салық салу мәселелеріне келетін болсақ, бұл мәселені реттеу, сондай-ақ салық талаптары мәміленің постфактумынан туындайды және биржалық заңнаманы реттеу тақырыбына жатпайды  2. Сондай-ақ, «бір жолғы келуші ретінде» деген сөздерді алып тастау қажет деп санаймыз, өйткені «біржолғы келушілер» туралы ұсынысты іске асыру биржалық сауда-саттықтың тиімділігін айтарлықтай төмендетуге қабілетті. Біріншіден, ҚР заңнамасында біржолғы келушілердің қатысу мерзімділігі, құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі регламенттелмеген. Екіншіден, бір реттік келушіні биржа тексермейді, аккредиттеуден өтпейді және сәйкесінше жосықсыз қатысушы болуы мүмкін, бұл биржа үшін де, биржалық сауданың басқа қатысушылары үшін де жағымсыз салдарға әкеледі. Үшіншіден, «біржолғы келушілер» қатысатын биржалық сауда-саттық тәртібі халықаралық практикада көзделмеген. |
| **8.** | | 1 -баптың  11-2 тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  11-2) қосарланған қарсы аукцион режимі – биржалық мәмілелер сатушылар мен сатып алушылар бәсекелестігі нәтижесінде анонимді түрде жасалатын, ал биржалық немесе **стандартталмаған** тауарға баға сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі деңгейінде белгіленетін сауда режимі; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  11-2) Қосарланған қарсы аукцион режимі-биржалық мәмілелер сатушылар мен сатып алушылардың бәсекелестігі нәтижесінде жасырын жасалатын, ал стандартталған **тауарға** және **дебиторлық (кредиторлық) берешекке** баға сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі деңгейінде белгіленетін сауда режимі; | Биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясатты белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының (ЭСА) аражігін ажыратуды орынды деп санаймыз).  Көрсетілген шеңберде биржалық тауарлар (біртекті, стандартталған тауарлар) биржаларына сауда-саттықты ұйымдастыруды тауар биржаларына бекіту; | 1-баптың 11-2) тармақшасының қолданыстағы редакциясын сақтауды сұраймыз  Салыстырмалы кестенің 1-тармағына ұқсас негіздеме. |
| **9.** | | 1 -баптың  16-1 тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  16-1) стандартталмаған тауар – биржалық тауарларды, жылжымайтын мүлiкті және зияткерлік меншiк объектілерін қоспағанда, айналымнан алынбаған немесе айналымы шектелмеген, тауар биржасы биржалық саудаға жiберген тауар; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **…**  16-1) стандартталмаған тауар – стандартталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, оның ішінде көміртегі ізін азайтуға бағытталған, дебиторлық (кредиторлық) берешекті, жылжымайтын мүлікті және зияткерлік меншік объектілерін қоспағанда, тауар биржасы биржалық саудаға жіберген, айналымнан алынбаған немесе айналымда шектелмеген тауар; | Биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясатты белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының (ЭСА) аражігін ажыратуды орынды деп санаймыз).  Көрсетілген шеңберде биржалық тауарлар (біртекті, стандартталған тауарлар) биржаларына сауда-саттықты ұйымдастыруды тауар биржаларына бекіту; | 1-баптың 16-1) тармақшасының қолданыстағы редакциясын сақтауды сұраймыз  Салыстырмалы кестенің 1-тармағына ұқсас негіздеме. |
| **10.** | 1 -баптың  16-2 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  16-2) стандартты аукцион режимі – стандартталмаған тауарлар бойынша биржалық мәмілелер төмендетуге немесе жоғарылатуға арналған аукцион барысында сатып алушы (сатушы) – аукционның бастамашысы үшін ең үздік баға бойынша жасалатын сауда режимі; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  16-2) стандартты аукцион режимі – стандартталмаған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер, оның ішінде көміртегі ізін, азайтуға бағытталғандар бойынша биржалық мәмілелер төмендетуге немесе арттыруға арналған аукцион барысында аукцион бастамашысы – сатып алушы (сатушы) үшін ең үздік баға бойынша жасалатын сауда режимі; | Тауар биржаларының I және II санаттарға бөлінуіне және олардың биржалық тауарлар саудасын ұйымдастыру жөніндегі өкілеттіктерінің бөлінуіне байланысты. |  |
| **11.** | 1 -баптың  16-3 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  **16-3) жоқ;** | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  16-3)стандартталған тауар – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілген, бірліктері барлық жағынан бірдей, сипаттамалары ұқсас және ұқсас құрамбөліктерден тұратын біртекті тауар, бұл оларға түрлі өндірушілерден партиялардың бірін-бірі толық алмастыратын қасиетке ие функцияларды орындауына мүмкіндік береді; | "Биржалық тауар" терминін нақтылауға байланысты. |  |
| **12.** | 1 -баптың  17 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  17) тауар биржасының мүшесі - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауар биржасының ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен биржалық тауармен мәмілелерді жүзеге асыруға құқығы бар брокер және (немесе) дилер; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  17) тауар биржасының мүшелері – осы Заңда белгіленген тәртіппен тауар биржасында аккредиттелген брокерлер мен дилерлер; | Редакцияны нақтылау. |  |
| **13.** | 1 -баптың  18 тармақшасы | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  **18)** тауар биржасының сауда жүйесi – тауар биржасының материалдық-техникалық құралдары, электрондық сауда жүйесі, iшкi құжаттары және өзге де қажеттi активтер мен рәсiмдер кешенi, тауар биржасындағы сауда-саттыққа қатысушылар арасында биржалық тауарлармен мәмiлелер жасай отырып, сауда-саттық соларды пайдалану арқылы жүзеге асырылады; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  …  **18) алынып тасталсын;** | Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы №155 «Тауар биржалар туралы» 1-бабының 19-1)-тармағына қайталануына байланысты. |  |
| **14.** | | 1 -баптың  20-4 тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  20-4) Жоқ; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **20-4)** маркет мейкер – баға белгіленімдерді күнделікті қою және тауардың белгілі бір ең аз көлемін сатып алу және сату бойынша міндеттемелерді қабылдауарқылы биржалық нарықтың өтімділігін қалыптастыратын және ұстап тұратын заңды тұлға**;** | Маркет мейкердің арқасында сауда-саттыққа қатысушылар мәмілелерді жылдам жасауға мүмкіндік алады. Биржалар тауардың белгілі бір ең аз көлемін сатып алу және сату бойынша міндеттемелерді өзіне алатын тауарлардың әрбір түрі бойынша кем дегенде бір маркет мейкерді айқындауға тиіс. | Халықаралық тәжірибеге сәйкес маркет мейкер – бұл белгілі бір эмитенттің бағалы қағаздарын сатуды ұйымдастыру мақсатында өз шоттарында сатып алу және сақтау тәуекелін өзіне алатын брокер/дилер компаниясы.  Өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын брокерлерге/дилерлерге қатысты осы ұғымды пайдалану қолайсыз болып табылады және теріс салдарларға (монополиялау, нарықта бәсекелестіктің болмауы, нарықтың шоғырлануы, тауарлар құнының ұлғаюы) алып келуі мүмкін деп санаймыз.  Бұл институт қаржы активтерімен қор биржасында қолданылады және табысты жұмыс істейді, бірақ тауар нарығына қатысты тауар биржасында қолданылмайды.  Баяндалғанның негізінде заң жобасынан 1-баптың 20-4) тармақшасын алып тастауды ұсынамыз. |
| **15.** | | 1 -баптың  22 тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  22) Жоқ; | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **22)** сауда лоты – биржалық тауарды сатуға (сатып алуға) арналған өтінімде көрсетілген биржалық тауардың саны оған еселенуге тиіс биржалық тауардың ең аз саны; | Биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлармен биржалық сауда-саттықты талдау барысында нарықтардың монополиялануына, экономикалық негізсіз баға белгілеуге және осының салдарынан жасанды тапшылық пен жеткізілімдегі іркілістерге әкелетін жүйелі проблемалар анықталды. Коммуналдық-тұрмыстық көмірді сату мысалында монополияға қарсы тергеулердің қорытындылары көмірді сату жеткізушілердің бір тобы арқылы жүзеге асырылатынын, бағаның бәсекелестік төмендеуінің жоқтығын көрсетеді. Мәселен, угледобывающие компанияның шыңы маусымының законтрактовывают барлық жылдық көлемі бір жылға алға биржасында аясында единоразовых сауда-саттықтың үлкен көлемі қысқа мерзімі. Осылайша, басқа компаниялардың ресурстарына қол жетімділік толығымен шектеулі, нәтижесінде көтерме саудагерлердің бірінші шеңберіне жүгінуге мәжбүр. Көмір өндіруші компаниялардың көмірді бірінші айналымдағы көтерме саудагерлерге нақты тиеп-жөнелтуінің жоқтығы сенімді түрде расталды. Көмір олардың өтінімдері бойынша ғана кетеді, бірақ үшінші тұлғалар арқылы соңғы тұтынушының қолына түседі.  Биржалық сауданы дамыту тауар нарықтарындағы бәсекелестікті дамытудың негізгі құралы болып табылатынын ескере отырып, осы проблемаларды шешу үшін биржалық сауда қағидаларына тиісті талаптарды енгізу арқылы биржалық тауарлармен сауда-саттық жүргізуге қойылатын талаптарды айқындау ұсынылады. |  |
| **16.** | | 4 -баптың  2-1 тармақшасы | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**  2-1) биржа саудасының үлгілік қағидаларын бекітеді; | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**    2-1) биржа саудасының **қағидаларын** бекітеді. | Бәсекелестікті және тауар биржасына қолжетімділікті шектейтін биржалық сауда қағидаларының кемсітушілік шарттары мен ережелерін болдырмау мақсатында оларды уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады. | В связи с тем что предусматривается изменения в части саморегулирования, необходимо провести процедуру арв, по итогам которой должна быть выстрена архитектура сро, их количество и функции. |
| **17.** | | 4 -баптың  6-1 тармақшасы | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**  6-1) тауар биржасындағы брокерлерді және (немесе) дилерлерді аккредиттеу қағидаларын келіседі; | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**    6-1) тауар биржасында брокерлерді және (немесе) дилерлерді аккредиттеу қағидаларын **бекітеді**; | Биржалық брокерлер мен тауар дилерлері үшін сауда-саттыққа тең қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай аккредиттеу белгіленсін |  |
| **18.** | | 4 -баптың  10-3 тармақшасы | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**    10-3) Жоқ; | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**  10-3) **биржалық сауда қағидаларында көзделген жағдайларда, ауыл шаруашылығы өнімдерін қоспағанда, бір сауда сессиясында сауда лотының ең жоғары мөлшерін белгілейді**; | Биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлармен биржалық сауда-саттықты талдау барысында нарықтардың монополиялануына, экономикалық негізсіз баға белгілеуге және осының салдарынан жасанды тапшылық пен жеткізілімдегі іркілістерге әкелетін жүйелі проблемалар анықталды. Коммуналдық-тұрмыстық көмірді сату мысалында монополияға қарсы тергеулердің қорытындылары көмірді сату жеткізушілердің бір тобы арқылы жүзеге асырылатынын, бағаның бәсекелестік төмендеуінің жоқтығын көрсетеді. Так, угледобывающие компании в пик сезона, законтрактовывают весь годовой объем на год вперед на бирже в рамках единоразовых торгов в больших объемах в течение короткого срока. Осылайша, басқа компаниялардың ресурстарына қол жетімділік толығымен шектеулі, нәтижесінде көтерме саудагерлердің бірінші шеңберіне жүгінуге мәжбүр. Көмір өндіруші компаниялардың көмірді бірінші айналымдағы көтерме саудагерлерге нақты тиеп-жөнелтуінің жоқтығы сенімді түрде расталды. Көмір олардың өтінімдері бойынша ғана кетеді, бірақ үшінші тұлғалар арқылы соңғы тұтынушының қолына түседі. |  |
| **19.** | | 4 -баптың  10-4 тармақшасы  (жаңа) | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**  10-4) Жоқ | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**  10-4) **қызметтің кіші түрлері бойынша тауар биржаларының тізілімін жүргізеді** | Нарықта заңсыз тауар биржасының, сондай-ақ қызметі тоқтатылған тауар биржаларының қатысуына жол бермеу мақсатында |  |
| **20.** | | 4 -баптың  10-5 тармақшасы  (жаңа) | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**    10-5) Жоқ | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**    10-5) **маркет мейкерлердің тізілімін жүргізеді, сондай-ақ оларды өзінің интернет-ресурсында орналастырады;** | Маркет мейкерлердің, трейдерлердің қаржылық сауаттылығын арттыру, сондай-ақ биржалық сауда-саттыққа қатысушыларды маркет мейкерлердің, трейдерлердің біліктілігі туралы хабардар ету мақсатында.  Олардың қызметі рұқсат беру сипатына ие еместігін ескере отырып, оларды қайта мамандандыруды жүргізу және биржалық сауда-саттыққа қатысушыларды маркет мейкерлердің, трейдерлердің Соңғы қайта мамандану күні туралы хабардар ету қажет. |  |
| **21.** | | 4 -баптың  10-6 тармақшасы  (жаңа) | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**    10-6) Жоқ | **4-бап. Уәкілетті органның құзыреті**    10-6) **биржалық тауарлар тізбесі шеңберінде сауда-саттық бойынша биржалық алымның ең аз мөлшерін белгілейді.** | Нарықты тұрақтандыру және демпингті болдырмау мақсатында секцияға байланысты айқындалатын биржалық алымның ең аз мөлшерін белгілеу қажет. Бұл норма биржалық сауданың тұрақты нарығын қалыптастыруға алып келеді және сатушылар мен сатып алушылар тарапынан брокерлер мен биржаға ықтимал әсер мен қысымды алып тастайды. |  |
| **22.** | | 6 -бап | **6-бап. Тауар биржасы**  1. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, сауда-саттықтарды ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді тауар биржасының сауда жүйесін пайдалана отырып тікелей жүргізу жолымен жүзеге асыратын заңды тұлға тауар биржасы болып табылады.  Тауар биржасы сауда-саттық жүргізуді биржалық сауданың белгіленген ережелері бойынша қамтамасыз етеді.  Тауар биржасы өз қызметін монополияға қарсы орган беретін лицензия негізінде жүзеге асырады.  2. Тауар биржасының атауында "тауар биржасы" деген сөздер болуға тиіс.  3. жоқ  4. Тауар биржасының жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде үш жүз мың еселенген мөлшерін құрайды. | **6-бап. Тауар биржасы**  1. Акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, тауар биржасының сауда жүйесін пайдалана отырып, сауда-саттықты тікелей өткізу арқылы оларды ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға тауар биржасы болып табылады.  Тауар биржасы сауда-саттықты биржалық сауданың белгіленген қағидалары бойынша өткізуді қамтамасыз етеді.  **4. Тауар биржасының жарғылық капиталы:**  биржалық тауарлармен сауда-саттықты жүзеге асыратын кіші қызмет түрі үшін (бірінші кіші түр) – тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде жеті жүз мың еселенген мөлшерін құрайды;  стандартталмаған тауарлармен ғана сауда-саттықты жүзеге асыратын қызметтің кіші түрі үшін (екінші кіші түр) – тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде үш жүз мың еселенген мөлшерін құрайды.  **Тауар биржалары жарғылық капиталды жүз пайыз ақшалай баламада қалыптастырады.**  **Ақшалай баламада қалыптастырылған жарғылық капитал тауар биржасының арнайы банктік шотындағы төмендемейтін ақшалай қалдық болып табылады.**  Сауда-саттық сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жеті мың еселенген мөлшеріне дейін болған кезде жер қойнауын пайдаланушылардың екінші кіші түрдің тауар биржалары арқылы брокерсіз сауда-саттық жүргізуге құқығы бар. | «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына түзетулерге сәйкес келтіру, оларға сәйкес тауар биржалары қызметімен айналысу құқығына Лицензия кіші түрлерге бөлінеді. Стандартталған тауарлар стратегиялық сипатқа ие және әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесіне кіретіндіктен, биржалық және стандартталмаған тауарлармен биржалық сауда-саттықты жүзеге асыратын тауар биржасының жауапкершілік деңгейін арттыру. Осыған байланысты тауар биржаларына жауапкершіліктің жоғары деңгейін белгілеу қажет. |  |
| **23.** | | 10-бап | **10-бап. Биржалық сауданың үлгі қағидалары**  1. Биржалық сауданың үлгі қағидалары **тауар биржасы мүшелерінің** биржалық тауарлармен биржалық мәмілелер жасау кезіндегі қызметінің тәртібін айқындайды.  2. Биржалық сауданың үлгі қағидалары мыналарды:       1) тауар биржасының мүшелерін аккредиттеу, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату шарттары мен тәртібін;        2) биржалық сауда-саттықтарды осы Заңның 15-1-бабында белгіленген сауда режимінде жүргiзу тәртiбiн;        2-1) биржалық сауда-саттықты мерзімді келісімшарттармен жүргізу тәртібін;        3) биржалық сауда-саттықта тауарлармен жасасылған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртібін;        3-1) өзін-өзі реттейтін ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау тәртібін, сондай-ақ брокерлер мен дилерлердің биржалық мәміленің заңдылығын қамтамасыз етуін;        4) тауар биржасындағы сауда-саттықты тоқтата тұрудың және қайта жаңартудың шарттары мен тәртібін;        5) биржалық төрелік қызметін қалыптастыру мен ұйымдастыру тәртібін, сондай-ақ биржалық тауарлармен биржалық мәмілелер жасасуға байланысты дауларды шешу тетіктерін;        6) биржалық сауда бойынша құжаттарды қабылдау (бекіту) тәртібін;        7) тауар биржасындағы мәмілелерді есепке алу және тіркеу тәртібін;        8) тауар биржасының уәкілетті органға есептерді ұсыну тәртібін;        9) тауар биржасы арқылы мемлекеттік және өзге де сатып алуды жүргізу тәртібін;        10) өткізілетін сауда-саттықтар туралы ақпаратты тауар биржасының интернет-ресурсына орналастыру тәртібін қамтиды. | **10-бап. Биржалық сауда қағидалары**  1. Биржалық сауда қағидалары биржалық тауарлармен биржалық мәмілелер жасау кезінде биржалық саудаға қатысушылар қызметінің тәртібін айқындайды.  2. Биржалық сауда қағидалары:  1) тауар биржасының мүшелерін, **маркет мейкерлерді** аккредиттеу, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату шарттары мен тәртібін;  **2) клиенттерді биржалық сауда-саттыққа біржолғы келушілер ретінде тіркеу шарттары мен тәртібін**;  3) осы Заңның 15-1-бабында белгіленген сауда режимдерінде биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібін;  4) биржалық сауда-саттықты мерзімді келісімшарттармен өткізу тәртібін;  5) биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген жекелеген тауар түрлерімен биржалық сауда-саттық өткізуге (биржалық мәмілелер жасауға) қойылатын ерекше шарттарды (сауда режимін, бір сауда сессиясында лоттың ең жоғары мөлшерін, баға өтінімдерінің ауқымын, өткізілетін тауардың ай сайынғы (тоқсан сайынғы) көлемін, биржалық тауарға ақы төлеу және оны жеткізу (тиеп-жөнелту) фактісін растайтын құжаттардың болуын және өзге де шарттарды);  6) **биржалық қамтамасыз ету мөлшерін айқындау тәртібі;**  7) биржалық сауда-саттықта тауарлармен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру тәртібін;  8) өзін-өзі реттейтін ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау тәртібін, сондай-ақ брокерлер мен дилерлердің биржалық мәміленің заңдылығын қамтамасыз етуін;  9) тауар биржасындағы сауда-саттықты тоқтата тұру және қайта бастау шарттары мен тәртібін;  10) биржалық төрелікті қалыптастыру және қызметін ұйымдастыру тәртібін, сондай-ақ биржалық тауарлармен биржалық мәмілелер жасасуға байланысты дауларды шешу тетіктерін;  11) биржалық сауда жөніндегі құжаттарды қабылдау (бекіту) тәртібін;  12) тауар биржасында биржалық тауарлармен биржалық мәмілелерді есепке алу және тіркеу, сондай-ақ стандартталған тауарлармен биржадан тыс мәмілелерді тіркеу тәртібі;  13) биржалық алым мөлшерін қалыптастыру және өтінімдерді қамтамасыз ету тәртібін;  14) тауар биржасының уәкілетті органға есептерді ұсыну тәртібін;  15) тауар биржасы арқылы мемлекеттік және өзге де сатып алуды өткізу тәртібін;  16) өткізілетін сауда-саттық туралы ақпаратты тауар биржасының интернет-ресурсында орналастыру тәртібін қамтиды. | Бәсекелестікті және тауар биржасына қолжетімділікті шектейтін биржалық сауда қағидаларының кемсітушілік шарттары мен ережелерін болдырмау мақсатында оларды уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады.  Биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлармен биржалық сауда-саттықты талдау барысында нарықтардың монополиялануына, экономикалық негізсіз баға белгілеуге және осының салдарынан жасанды тапшылық пен жеткізілімдегі іркілістерге әкелетін жүйелі проблемалар анықталды. Коммуналдық-тұрмыстық көмірді сату мысалында монополияға қарсы тергеулердің қорытындылары көмірді сату жеткізушілердің бір тобы арқылы жүзеге асырылатынын, бағаның бәсекелестік төмендеуінің жоқтығын көрсетеді. Осылайша, көмір өндіруші компаниялар қысқа мерзім ішінде үлкен көлемдегі бір реттік сауда-саттық шеңберінде биржада жыл сайынғы барлық көлемді бір жылға алдын ала келісімшарт жасайды. Осылайша, басқа компаниялардың ресурстарына қол жетімділік толығымен шектеулі, нәтижесінде көтерме саудагерлердің бірінші шеңберіне жүгінуге мәжбүр. Көмір өндіруші компаниялардың көмірді бірінші айналымдағы көтерме саудагерлерге нақты тиеп-жөнелтуінің жоқтығы сенімді түрде расталды. Көмір олардың өтінімдері бойынша ғана кетеді, бірақ үшінші тұлғалар арқылы соңғы тұтынушының қолына түседі.  Биржалық сауданы дамыту тауар нарықтарындағы бәсекелестікті дамытудың негізгі құралы болып табылатынын ескере отырып, осы проблемаларды шешу үшін биржалық сауда қағидаларына тиісті талаптарды енгізу арқылы биржалық тауарлармен сауда-саттық жүргізуге қойылатын талаптарды айқындау ұсынылады. | 1. Заңның 10-бабы 2-тармағы 1-1) тармақшасын алып тастауды ұсынамыз. өйткені «бір жолғы келушілер» туралы ұсынысты іске асыру биржалық сауда-саттықтың тиімділігін айтарлықтай төмендетуге қабілетті. Біріншіден, ҚР заңнамасында біржолғы келушілердің қатысу мерзімділігі, құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі регламенттелмеген. Екіншіден, бір реттік келушіні биржа тексермейді, аккредиттеуден өтпейді және сәйкесінше жосықсыз қатысушы болуы мүмкін, бұл биржа үшін де, биржалық сауданың басқа қатысушылары үшін де жағымсыз салдарға әкеледі. Үшіншіден, «бір жолғы келушілер» қатысатын биржалық сауда-саттық тәртібі халықаралық практикада көзделмеген.  2. 2) тармақшаны алып тастауды ұсынамыз, өйткені оларда нарықтық емес ережелер көзделеді, сондай-ақ ол биржалық сауданың халықаралық ережелеріне қайшы келеді.  3. 1-баптың 20-4) тармақшасында «мейкер маркеті» ұғымын алып тастау туралы жоғарыда баяндалған ұсынысқа байланысты мейкерлер маркетін норма редакциясынан алып тастауды ұсынамыз. |
| **24.** | | 10-баптың 3-тармағы | **10-бап. Биржалық сауданың үлгі қағидалары**  **3. Жоқ.** | **10-бап. Биржалық сауда қағидалары**  **3. Биржалық сауда қағидаларында реттелмеген және қосымша регламенттеуді талап ететін биржалық тауарлардың сауда-саттығын ұйымдастыруға және өткізуге байланысты ұйымдық-техникалық мәселелер бойынша тауар биржасы тиісті ішкі нормативтік құжаттарды бекітуге құқылы.** | Барлық биржалар үшін бірыңғай биржалық сауда ережелерін енгізуге байланысты. |  |
| **25.** | 11-баптың 2-тармағы | | **11-бап. Тауар биржасының мүшелері**  2. Тауар биржасына мүшелік осы Заңға сәйкес биржалық сауда-саттыққа қатысуға құқық береді. | **11-бап. Тауар биржасының мүшелері**  2. алып тасталсын. | Клиенттерге бір жолғы келушілер ретінде биржалық сауда-саттыққа өз бетінше қатысу құқығы берілетін 1--баптың түзетулеріне сәйкес келтіру. |  |
| **26.** | | 13-баптың 2-тармағының 2-5) тармақшасы (жаңа) | **13-бап. Тауар биржасының қызметі**    2. Тауар биржасы мынадай функцияларды: …  **2-5) жоқ;** | **13-бап. Тауар биржасының қызметі**    2. Тауар биржасы мынадай функцияларды:  2-5) **клиенттерді биржалық сауда-саттыққа біржолғы келушілер ретінде тіркеуді**; | Клиенттерге бір жолғы келушілер ретінде биржалық сауда-саттыққа өз бетінше қатысу құқығы берілетін 1--баптың түзетулеріне сәйкес келтіру. | Заңның 13-бабы 2-тармағы жаңа 2-5) тармақшасымен толықтыруды алып тастауды ұсынамыз. өйткені «бір жолғы келушілер» туралы ұсынысты іске асыру биржалық сауда-саттықтың тиімділігін айтарлықтай төмендетуге қабілетті. Біріншіден, ҚР заңнамасында біржолғы келушілердің қатысу мерзімділігі, құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі регламенттелмеген. Екіншіден, бір реттік келушіні биржа тексермейді, аккредиттеуден өтпейді және сәйкесінше жосықсыз қатысушы болуы мүмкін, бұл биржа үшін де, биржалық сауданың басқа қатысушылары үшін де жағымсыз салдарға әкеледі. Үшіншіден, «бір жолғы келушілер» қатысатын биржалық сауда-саттық тәртібі халықаралық практикада көзделмеген. |
| **27.** | | 13-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы | **13-бап. Тауар биржасының қызметі**  2. Тауар биржасы мынадай функцияларды:  5) биржалық сауданың үлгі ережелері негізінде биржалық сауданың ережелерін әзірлеуді және бекітуді; | **13-бап. Тауар биржасының қызметі**  2. Тауар биржасы мынадай функцияларды:  5) **алып тасталсын.** | 1, 4 және 10--баптардағы түзетулерге сәйкес келтіру, оларға сәйкес биржалық сауда ережелерін уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады. |  |
| **28.** | | 13-баптың 5-тармағы  (жаңа) | **13-бап. Тауар биржасының қызметі**  5. жоқ | **13-бап. Тауар биржасының қызметі**  **5.** **Тауар биржалары, сондай-ақ биржалық сауданың барлық қатысушылары қаржылық тұрақтылықтың ең төменгі шегіне сәйкес келуге міндетті.**  **Биржалық саудаға қатысушылардың қаржылық орнықтылығы оларды биржалық сауда қағидаларында айқындалған тәртіппен санаттарға бөлу жолымен айқындалады.** | Бүгінгі таңда бірқатар тауарлар (ұн, мұнай өнімдері) мемлекеттік сатып алудан тауар биржалары арқылы сатып алуға өтті, бұл ретте мемлекеттік сатып алу жүйесінде жеткізушілерді қаржылық орнықтылық тұрғысынан тексеретін құрал бар, бұл әлеуетті дәрменсіз жеткізушілерді кесіп тастауға мүмкіндік береді. Мұндай ұстаным өзін жақсы жағынан көрсетті, ол жеткізушілердің жауапкершілік деңгейін арттырып қана қоймай, сонымен қатар көптеген өнім берушілерді қызметкерлерді ресми жалдау, салық төлеу, әлеуметтік, зейнетақы аударымдары және т. б. бөлігінде көлеңкелі сектордан шығуға мәжбүр етті.  Биржалық тауарлар тізбесі жыл сайынғы негізде, стандартталған тауарлардың қосымша позицияларымен ұлғаятынын ескере отырып, тауар биржалары мен биржалық саудаға қатысушылардың жауапкершілігі мен төлем қабілеттілігі деңгейін арттыру қажет деп санаймыз.  «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚРЗ 9-бабына сәйкес келтіру мақсатында. |  |
| **29.** | | 13-1-баптың 1-Тармағы. | **13-1-бап. Тауар биржасы арқылы мемлекеттік сатып алу**    1. Тауар биржасындағы мемлекеттік сатып алу биржалық сауданың үлгілік қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. | **13-1-бап. Тауар биржасы арқылы мемлекеттік сатып алу**    1. Тауар биржасында мемлекеттік сатып алу биржалық сауда **қағидаларында** белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. | 1, 4 және 10--баптардағы түзетулерге сәйкес келтіру, оларға сәйкес биржалық сауда ережелерін уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады |  |
| **30.** | | 13-2-баптың 2-тармағының 1-1) (Жаңа) тармақшасы | **13-2-бап. Тауар биржасының құқықтары мен міндеттері**  2. Тауар биржасы:  1-1) жоқ; | **13-2-бап. Тауар биржасының құқықтары мен міндеттері**  2. Тауар биржасы:  1-1) **биржалық сауда қағидаларын сақтауға**; | 1, 4 және 10--баптардағы түзетулерге сәйкес келтіру, оларға сәйкес биржалық сауда ережелерін уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады. |  |
| **31.** | | 2-тармақтың 4) тармақшасы  14 -бап | **14-бап. Тауар биржасының кірістері**    4) жоқ | **14-бап. Тауар биржасының кірістері**    4) брокерлер мен дилерлер жасаған мәмілелердің көлеміне қарай сараланған биржалық алымды белгілеуге құқығы бар. | Биржалық сауданы дамытуды, тауар биржаларында мәмілелер жүргізудің тартымдылығы мен қауіпсіздігін ынталандыру және қамтамасыз ету мақсатында. |  |
| **32.** | | 14-баптың 4-тармағы | **14-бап. Тауар биржасының кірістері**    4. Тауар биржасының мүшелерінен алынатын төлемдердің мөлшері биржалық сауданың ережелерімен айқындалады және биржалық сауданың кез келген қатысушысының танысуы үшін қолжетімді болуға тиіс | **14-бап. Тауар биржасының кірістері**    4. **Биржалық саудаға қатысушылардан** алынатын төлемдердің мөлшері **тауар биржасының ішкі құжаттарында** айқындалады және биржалық саудаға кез келген қатысушының танысуы үшін қолжетімді болуыға тиіс. | Клиенттерге бір жолғы келушілер ретінде биржалық сауда-саттыққа өз бетінше қатысу құқығы берілетін 1--баптың түзетулеріне сәйкес келтіру. 1, 4 және 10--баптардағы түзетулерге сәйкес келтіру, оларға сәйкес биржалық сауда ережелерін уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады. Осыған байланысты сауда-саттыққа қатысқаны үшін төлемдердің мөлшерін тауар биржасының ішкі құжаттарында көздеу ұсынылады. |  |
| **33.** | | 15-баптың 3-тармағы | **15-бап. Биржалық мәміле**    3. Биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлармен тауар биржаларынан тыс жасалған мәмілелер мүдделі тұлғалардың, монополияға қарсы органның не прокурордың талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылады. | **15-бап. Биржалық мәміле**    3. Қазақстан Республикасының тауар биржаларынан тыс **тауар биржалары туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықпен** жасалған, биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлармен жасалатын мәмілелер мүдделі тұлғалардың, уәкілетті органның не прокурордың талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылады. | Заңның 15-бабы 3-тармағының қолданыстағы редакциясы Тізбеге енгізілген тауарлармен биржадан тыс жасалған кез келген мәмілелер жарамсыз деп танылуы мүмкін деп көздейді.  Осыған байланысты тауар биржалары туралы ҚР заңнамасының талаптарын бұза отырып жасалған мәмілелер ғана (мысалы, тауар партиясының ең төменгі мөлшерінен асқан кезде) жарамсыз деп танылуы мүмкін екенін нақтылау ұсынылады. |  |
| **34.** | | 15-баптың 6-тармағы | **15-бап. Биржалық мәміле**    6. жоқ | 15-бап. Биржалық мәміле  ...  **6. Биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысулар ұлттық валютасында жүзеге асырылады.** | Ішкі валюта нарығына әсерін жою үшін тауар биржасында есеп айырысуды тек ұлттық валютада (теңге) жүргізу ұсынылады. |  |
| **35.** | | 15-1 баптың 1-тармақ | **15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері**  1. Биржалық сауда-саттықтар мынадай сауда режимдерінде жүргізіледі:  1) стандартты аукцион режимі;  2) Қосарланған қарсы аукцион режимі. | **15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері**  **1. Биржалық тауарлармен сауда - саттықты жүзеге асыратын кіші қызмет түрдің биржалық сауда-саттығы:**  **1) стандартты аукцион режимі;**  **2) қосарланған қарсы аукцион режимі.**  **Стандартталмаған тауарлармен ғана сауда - саттықты жүзеге асыратын қызметтің кіші түрдің биржалық сауда-саттығы стандартты аукцион режимінде өткізіледі.** | ұғымдарды біріздендіру және ретке келтіру мақсатында |  |
| **36.** | | 15-1-баптың 5-тармағы | **15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері**  5. Сауда режиміндегі биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі биржалық сауданың үлгілік қағидаларында айқындалады. | **15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері**  5. Сауда режимдерінде биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі биржалық сауда қағидаларында айқындалады. | 1, 4 және 10--баптардағы түзетулерге сәйкес келтіру, оларға сәйкес биржалық сауда ережелерін уәкілетті органның бұйрығымен НҚА деңгейінде бекіту ұсынылады. |  |
| **37.** | | 15-1-баптың  7-тармағы | **15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері**  7. жоқ | **15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері**  **7 Тауар биржалары биржалық сауда-саттықты қосарланған қарсы аукцион режимінде өткізген кезде биржалық мәмілелерді сақтандыруға құқылы.** | Биржада мәмілелерді жүктелген сақтандыру жүйесін енгізу.  Биржадағы биржалық мәмілелер бойынша барлық қатысушылардың қауіпсіздігін арттыру үшін биржадағы мәмілелерді жүктелген сақтандыру жүйесін енгізу.  Биржадағы биржалық мәмілелер бойынша барлық қатысушылардың қауіпсіздігін арттыру үшін биржада мәмілелерді жасасуды да, шарттарды орындауды да сақтандыру құралын енгізу қажет, бұл сатып алушылар мен сатушылар тарапынан сенімді арттыруға алып келеді және ықтимал тәуекелдерді төмендетеді. |  |
| **38.** | | 16-баптың 5-тармағы | **16-бап. Биржалық мәмілелердің түрлері**   Тауар биржасында:  **жоқ** | **16-бап. Биржалық мәмілелердің түрлері**  Тауар биржасында:  5) **борыштық міндеттемелермен мәмілелер (кредиторлық және дебиторлық берешек)**. | Әлемдік практикаға сәйкес, сондай-ақ ЕАЭО шеңберінде кейіннен синхрондау үшін мынадай шаралар енгізу қажет:  Спот-тауарлардан басқа биржалық сауда түрлерін кеңейту, опциондық және фьючерстік мәмілелерге, борыштық міндеттемелермен мәмілелерге (дебиторлық берешек) көшу, бұдан әрі – тауарлық деривативтермен сауда жасау |  |
| **39.** | | 16-2-баппен толықтырылсын | **16-2-бап.**  жоқ | **16-2-бап. Тауар биржасында сауда-саттықтың мынадай секциялары бар:**  **Тауар биржасында тауарлар мен Сауда-саттықты секциялар бойынша бөлу және әрбір секцияға жекелеген талаптар қою биржалық сауда қағидаларында айқындалады** | Әлемдік практикаға сәйкес, сондай-ақ ЕАЭО шеңберінде кейіннен синхрондау үшін тауарлар мен Сауда-саттықты секциялар бойынша бөлу мәселесін қарау және биржада әрбір секцияға жекелеген талаптар қою қажет. | Қолдау көрсетілмейді.  Әзірлеушінің ұсынысын алып тасталсын.  Осы әлемдік практиканы зерттеу нәтижелері ұсынылмаған. 2014 жылғы 29 мамырда күшіне енген ЕАЭО шартында мұнай өнімдерінің бірыңғай нарығы туралы ғана айтылған және ЕАЭО шеңберінде кейіннен өзге тауарлармен синхрондау мәселелері көзделмеген. |
| **40.** | | 17-баптың 6-тармағының 7) тармақшасы | **17-бап. Биржалық мәмiлелер бойынша клирингтік қызмет**  6. Клирингтік қызмет жүзеге асырылатын биржалық мәмілелерге байланысты тауар биржасының клирингтiк орталықтары мынадай функцияларды жүзеге асырады:  7) жоқ | **17-бап. Биржалық мәмiлелер бойынша клирингтік қызмет**  6. Клирингтік қызмет жүзеге асырылатын биржалық мәмілелерге байланысты тауар биржасының клирингтiк орталықтары мынадай функцияларды жүзеге асырады:  7) **қосарланған қарсы аукцион шеңберінде, мемлекеттік сатып алуды қоспағанда, биржалық сауда-саттыққа қатысушылар арасындағы өзара есеп айырысулар Эскроу-шотқа клирингтік орталық арқылы жүргізіледі** | Халықаралық тәжірибе шеңберінде биржалық сауда-саттық нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелер клирингтік орталық арқылы жүргізіледі, ол сатушы тарапынан да, сатып алушы тарапынан да кепілгер ретінде болады | Қолдау көрсетілмейді.  Әзірлеушінің ұсынысын алып тасталсын.  Осы терминді енгізу кезінде клирингтік ұйымның функцияларын пайдалану перспективасыз, өйткені бұл тетікті ЕДБ қолданады. Бұл ESCROW (ЭСКРОУ) шотын ҚР ҰБ лицензиялайтын банк ашады. Сонымен қатар, бұл қызметтердің қымбаттауына әкеледі. Пп-ны алып тастауды ұсынамыз. 7) Заңның 17-бабының 6-тармағы, аталған норма биржалық саудаға қатысушылар үшін шығыстардың ұлғаюына алып келетіндігіне байланысты, бұл биржалық тауардың бағасына теріс әсер етеді. |
| **41.** | | 17-баптың 7-1-тармағы | **17-бап. Биржалық мәмiлелер бойынша клирингтік қызмет**  7-1 жоқ | **17-бап. Биржалық мәмiлелер бойынша клирингтік қызмет**  **7-1** Мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдаланушыларының сатып алуы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуы бойынша сауда-саттық өткізу кезінде клирингтік ұйымға сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сатып алу сомасының кемінде бір пайызы мөлшерінде енгізіледі.**.** | Жауапкершілік деңгейін арттыру және өткізілетін сауда-саттықты қамтамасыз ету мақсатында. | Қолдау көрсетілмейді.  Әзірлеушінің ұсынысын алып тасталсын.  Мемлекеттік ұйымдардың бюджеті биржалық қамтамасыз етуді есепке алмай есептеледі. Бұған қоса, қамтамасыз ету мәселелері контрагентке деген сенім деңгейіне жатады. Бұл жағдайда мемлекеттік және басқа сатып алу бойынша контрагент "біреу" емес, жасалған биржалық мәміле бойынша міндеттемелерді орындауда жеткілікті жоғары сенім деңгейі бар кәсіпорын. Әзірлеушінің негіздемесі жоқ, редакциялық пысықтауды талап етеді-өтінімді қамтамасыз етуді көздеу нені білдіреді?  Заңның 17-бабының 6-тармағында клирингтік орталықтардың биржалық сауда-саттыққа қатысушыларды биржалық қамтамасыз етуді қабылдау және есепке алу функциясы көзделген. Осы сатып алулардың барлығы бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін қамтамасыз етуді енгізудің қолданыстағы тәжірибесін қалдыруды ұсынамыз.  Балама ретінде біз қамтамасыз ету мөлшерін кем дегенде 0.2 пайызға белгілеуді ұсынамыз. Заң жобасында ұсынылған Мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуы бойынша сауда-саттық үшін өтінімді қамтамасыз етудің "кемінде бір пайыз" мөлшері артық көтерілген деп есептейміз. |
| **42.** | | 19-1-баптың 3-тармағы | **19-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметі және өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу)**  3. Брокерлер немесе дилерлер өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) болып табылады. Брокерлер мен дилерлер тек бір өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) бола алады. | **19-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметі және өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу)**  3. **Тауар биржалары**, брокерлер немесе дилерлер өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) болып табылады. Тауар биржалары, брокерлер және дилерлер өзін-өзі реттейтін бір ұйымның ғана мүшелері (қатысушылары) бола алады. | Түзетулер тауар биржалары үшін бірыңғай ӨРҰ құру туралы ұсынысқа және "Тауар биржалары туралы" ҚР Заңында жұмыс істемейтін норманы алып тастауға байланысты ұсынылады» | Өзін-өзі реттеу бөлігінде өзгерістер көзделуіне байланысты РӘТ рәсімін жүргізу қажет, оның қорытындысы бойынша Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың архитектурасы, олардың саны мен функциялары құрылуы тиіс. Өзін-өзі реттейтін ұйымдарды мүлдем алып тастау ұсынылады, өйткені сауда-саттық қорытындыларын ұсынылған нормалардан жариялаудан басқа ешқандай функциялар болмайды.  Мұндай функцияны бүкіл бизнес-қоғамдастықтың жаһандық мүдделерін ескеретін мүдделі емес тарап ретінде Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы да орындай алады. Сонымен бір мезгілде өзін-өзі реттейтін ұйымдарды құру және олардың өкілеттіктері мәселесін өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы бейіндік заңнамаға сәйкес шешу керек. |
| **43.** | | 19-1-баптың 5-1-тармағы | **19-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметі және өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу)**  5-1. жоқ | **19-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметі және өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу)**  5-1. Өзін-өзі реттейтін ұйым өзінің интернет-ресурсында орналастыру арқылы тауарлардың бағалары, лоттар мен, маркалардың мөлшерлері бойынша ақпарат ұсынады. | Тауар биржалары проблемаларының бірі тиісті транспаренттіліктің болмауы болып табылады. Шикізат пен тауарларға баға белгілеу ашық емес. Бағалар әртүрлі, тауар қанша және қайда жіберілетіні белгісіз.  Осыған байланысты, тауарлардың бағасы, лоттардың мөлшері, маркалар және т. б. бойынша ақпарат беру маңызды сәт болып табылады.  "Өзін-өзі реттеу туралы" Заңның 23-бабы 1-тармағының 13) тармақшасына сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйым өзінің интернет-ресурсында орналастыру және (немесе) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) өзін-өзі реттейтін ұйымның құжаттарында көзделген өзге де ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті | Қолдау көрсетілмейді.  Әзірлеушінің ұсынысын алып тасталсын.  Өзін-өзі реттеу бөлігінде өзгерістер көзделуіне байланысты РӘТ рәсімін жүргізу қажет, оның қорытындысы бойынша Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың архитектурасы, олардың саны мен функциялары құрылуы тиіс.  Өзін-өзі реттейтін ұйымдарды мүлдем алып тастау ұсынылады, өйткені сауда-саттық қорытындыларын ұсынылған нормалардан жариялаудан басқа ешқандай функциялар болмайды.  Мұндай функцияны бүкіл бизнес-қоғамдастықтың жаһандық мүдделерін ескеретін мүдделі емес тарап ретінде Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы да орындай алады. Сонымен қатар, құру және өкілеттік мәселесі Өзін-өзі реттейтін ұйымдарды өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы бейіндік заңнамаға сәйкес шешу керек. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | | **Құрылымдық элемент** | | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылып отырған** | | **Негіздеме** |
| **«Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 20 шілдедегі № 463-IV Заңы** | | | | | | | |
| **44.** | 1-баптың 5) тармақшасы | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  **5) инвестициялық бағдарлама - экономикалық көрсеткіштер, оның ішінде мұнай өнімдерінің бағасына әсер ететін инвестициялық құрамдастар кіретін, жоспарланған техникалық-экономикалық тиімділік алу мақсатында белгілі бір кезеңге мұнай өнімдерін өндірушілердің қазіргі өндірістік қуаттарын құруға, түгел жаңғыртуға және реконструкциялауға бағытталған қаражат салу және қайтару бағдарламасы;** | | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  **5) алып тастау;** | Инвестициялық бағдарламалардың механизмі қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарын жаңартуды қамтамасыз ету мақсатында енгізілді. Сонымен қатар, мұнай өңдеу зауыттары осы механизмді қолданбай модернизациялауды сәтті аяқтады. Осыған байланысты инвестициялық бағдарламаларды іс жүзінде қолданылмайтындықтан Заңнан алып тастау ұсынылады. |
| **45.** | 1-баптың 15) тармақшасы | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  15) мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу - мұнай өнімдерін өндірушілердің, мұнай берушілердің, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілердің, импорттаушылардың мұнай өнімдерін одан әрі өткізу мақсаттары үшін өткізуі жөніндегі кәсіпкерлік қызмет; | | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  15) мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу – мұнай өнімдерін өндірушілердің, мұнай берушілердің, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілердің, импорттаушылардың мұнай өнімдерін одан әрі өткізу мақсаттары үшін өткізуі жөніндегі кәсіпкерлік қызмет. Мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізуге автожанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) және (немесе) мұнай өнімдері базаларының меншік иесінің және (немесе) иеленушісінің (жалға алушысының) ауысуына байланысты мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілер өндіретін осындай автожанармай құю станцияларының және (немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін сақтауға арналған ыдыстардағы мұнай өнімдерін өткізу жатпайды»; | Заңның қолданыстағы нұсқасы жанар-жағармай материалдарын жанармай құю станциясы иесінің ауысуына байланысты көтерме сатушылармен сату мүмкіндігін білдірмейді. Сонымен қатар, жанармай құю станциясының технологиялық ерекшелігі мұнай өнімдерінің барлық көлемін оны тұтынушыларға сату арқылы жанармай құю станциясының қоймаларынан шығаруды көздемейді. Осыған байланысты, жанар-жағармай материалдарын жанармай құю бекетімен бірге сатылатын болса, оларды контейнерлерден ағызбай бөлшек саудада өткізу түріндегі ерекшелікті қарастыру ұсынылады. |
| **46.** | 1-баптың 16) тармақшасы | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  16) мұнай өнімдерін өндіру - мұнай өнімдерін алуды қамтамасыз ететін, шикі мұнайды және (немесе) газ конденсатын және (немесе) оларды қайта өңдеу өнімдерін қайта өңдеу, сондай-ақ компаундтеу жөніндегі жұмыстар кешені; | | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  16) мұнай өнімдерін өндіру – мұнай өнімдерін алуды қамтамасыз ететін, шикі мұнайды және (немесе) газ конденсатын және (немесе) оларды қайта өңдеу өнімдерін қайта өңдеу, сондай-ақ компаундирлеу жөніндегі жұмыстар кешені. Мұнай өнімдерін өндіруге мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттерін өзгерту мақсатында мұнай өнімдері базаларының және (немесе) автожанармай құю станцияларының мұнай өнімдерін сақтауға арналған ыдыстарда жүзеге асырылатын компаундирлеу жатпайды**;** | Басылымның нақтылануы. Іс жүзінде мұнай өнімдерін таратушылар жанар-жағармай материалдарына көбінесе олардың физико-химиялық қасиеттерін жақсартатын қоспалар қосады. Бұл процесті мұнай өнімдерін өндірушілер ғана жүзеге асыруға құқылы мұнай өнімдерін өндірумен теңестіруге болмайды. |
| **47.** | 1-баптың 17) тармақшасы | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  **17) мұнай өнімдерін өндірудің ең аз көлемі - мұнай өнімдерін өндіруші күнтізбелік жыл ішінде ай сайын одан кемітпей өндіруге міндетті мұнай өнімдерінің көлемі;;** | | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады  …  **17)** алып тасталсын**;** | Іс жүзінде қазақстандық мұнай өңдеу зауыттары тек өңдеуге берушің мұнайын өңдеу схемасы бойынша жұмыс істейді. Осыған байланысты оларға міндетті өңдеудің минималды көлемдеріне қойылатын талаптарды белгілеу дұрыс емес сияқты. |
| **48.** | 7-баптың 2) тармақшасы | | 7-бап. Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган:  ...  2) **оны бекітуге арналған мәліметтерді қамтитын өндіріс паспортының нысанын** әзірлейді және бекітеді; | | | 7-бап. Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган:  ...  2) **өндіріс паспортын бекіту және кері қайтарып алу тәртібін** әзірлейді және бекітеді; | Өндірістік паспорттың нысанын ғана емес, сонымен қатар оны бекіту және кері қайтарып алу тәртібін реттеу мақсатында. |
| **49.** | 7-баптың жаңа 2-2) тармақшасы | | 7-бап. Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган:  ...  **2-2) жоқ;** | | | 7-бап. Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган:  ...  **2-2) мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы өткізу қағидаларын әзірлеуге қатысады және келіседі** | Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі Ұлттық іс-қимыл жоспарының 47-тармағында «Қазақстан жаңа шындықта: іс-қимыл уақыты» биржалық тауарларының тізбесін кеңейтуі (бензин, дизель отыны, битум, авиациялық керосин, ұн) және бидаймен биржалық сауда көлемінің ұлғайтуы қарастырылған . Осыған байланысты ішкі нарыққа жанар-жағармай материалдарының үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету және биржалық сауданы биржадан тыс ішкі нарыққа мұнай өнімдерін жеткізу жоспары шеңберінде жеткізіліммен синхрондау мақсатында Қазақстан Республикасында мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы сату ережелерін келісу құзыретін мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға беру ұсынылады. |
| **50.** | 7-баптың 8), 21) және 21-4) тармақшалары | | 7-бап. Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган:  …  **8) уаты аз мұнай өнімдерін өндірушілерді қоспағанда, мұнай өнімдерін өндірушілердің инвестициялық бағдарламаларын бекітеді;**  **…**  **21) мұнай өнімдерін өндірудің ең аз көлемдерін белгілейді;**  **…**  **21-4) инвестициялық бағдарламаларды әзірлеу және бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуы туралы есептілікті ұсыну қағидаларын әзірлейді және бекітеді;** | | | 7-бап. Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган:  …  **8) алып тастау;**  **…**  **21) алып тастау;**  **…**  **21-4) алып тастау;** | Инвестициялық бағдарламалардың механизмі қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарын жаңартуды қамтамасыз ету мақсатында енгізілді. Сонымен қатар, мұнай өңдеу зауыттары осы механизмді қолданбай модернизациялауды сәтті аяқтады. Осыған байланысты инвестициялық бағдарламаларды іс жүзінде қолданылмайтындықтан Заңнан алып тастау ұсынылады.  Іс жүзінде қазақстандық мұнай өңдеу зауыттары тек өңдеуге берушің мұнайын өңдеу схемасы бойынша жұмыс істейді. Осыған байланысты оларға міндетті өңдеудің минималды көлемдеріне қойылатын талаптарды белгілеу дұрыс емес сияқты. |
| **51.** | 8-баптың 10-2) тармақшасы | | 8-бап. Мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті орган:  **…**  **10-2) сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган ұсынған, мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы көтерме саудада өткізу тәртібін келіседі;**  **…** | | | 8-бап. Мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті орган:  **…**  **10-2) алып тастау;**  **…** | Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі Ұлттық іс-қимыл жоспарының 47-тармағында «Қазақстан жаңа шындықта: іс-қимыл уақыты» биржалық тауарларының тізбесін кеңейтуі (бензин, дизель отыны, битум, авиациялық керосин, ұн) және бидаймен биржалық сауда көлемінің ұлғайтуы қарастырылған. Осыған байланысты ішкі нарыққа жанар-жағармай материалдарының үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету және биржалық сауданы биржадан тыс ішкі нарыққа мұнай өнімдерін жеткізу жоспары шеңберінде жеткізіліммен синхрондау мақсатында Қазақстан Республикасында мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы сату ережелерін келісу құзыретін мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға беру ұсынылады. |
| **52.** | 12-баптың, 1-тармағы | | 12-бап. Мұнай өнімдерін өндірушілердің міндеттері  1. Мұнай өнімдерін өндірушілер:  ...  **4) Қазақстан Республикасының резидент-банкінде инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру үшін ағымдағы шот ашуға және инвестициялық бағдарламаларды іске асыруға бағытталатын қаржы қаражатын мақсатты пайдалануды жүзеге асыруға;**  **5) мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті орган бекітетін тәртіпке сәйкес инвестициялық бағдарламаларды іске асыру туралы есептілік ұсынуға;**  **...**  **9) мұнай өнімдерін өндірудің белгіленген ең аз көлемін орындауға;** | | | 12-бап. Мұнай өнімдерін өндірушілердің міндеттері  1. Мұнай өнімдерін өндірушілер:  ...  **4) алып тастау;**  **5) алып тастау;**  **…**  **9) алып тастау;** | Инвестициялық бағдарламалардың механизмі қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарын жаңартуды қамтамасыз ету мақсатында енгізілді. Сонымен қатар, мұнай өңдеу зауыттары осы механизмді қолданбай модернизациялауды сәтті аяқтады. Осыған байланысты инвестициялық бағдарламаларды іс жүзінде қолданылмайтындықтан Заңнан алып тастау ұсынылады.  Іс жүзінде қазақстандық мұнай өңдеу зауыттары тек өңдеуге берушің мұнайын өңдеу схемасы бойынша жұмыс істейді. Осыған байланысты оларға міндетті өңдеудің минималды көлемдеріне қойылатын талаптарды белгілеу дұрыс емес сияқты. |
| **53.** | **15-бап** | | **15-бап. Инвестициялық бағдарламаны қаржыландыруға арналған ағымдағы шот**  **1. Мұнай өнімдерін өндіруші инвестициялық бағдарлама бекітілгеннен кейін ағымдағы шотты ашады, оның қаражаты инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру мақсатына ғана жұмсалады.**  **2. Мұнай өнімдерін өндірушінің негізгі құралдарына салымдардың инвестициялық бағдарламаларда көзделген көлемдері (инвестициялық құрамдастар) ағымдағы кезеңге және орта мерзімді перспективаға реттелетін тауарлар, көрсетілетін қызметтер бағаларын есептеу кезінде ескеріледі.**  **3. Осы баптың күші қуаты аз мұнай өнімдерін өндірушілерге қолданылмайды.** | | | **Алып тастау.** | Инвестициялық бағдарламалардың механизмі қазақстандық мұнай өңдеу зауыттарын жаңартуды қамтамасыз ету мақсатында енгізілді. Сонымен қатар, мұнай өңдеу зауыттары осы механизмді қолданбай модернизациялауды сәтті аяқтады. Осыған байланысты инвестициялық бағдарламаларды іс жүзінде қолданылмайтындықтан Заңнан алып тастау ұсынылады. |
| **54.** | 19-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы | | 19-бап. Мұнай өнімдері айналымының шарттары  …  3. Мұнай өнімдерін өткізуді, тиеп-жөнелтуді және (немесе) тасымалдау мен айдауды:  …  2) мұнай өнімдерін өндірушілер, мұнай берушілер, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы жеткізушілер, импорттаушылар, мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілер - автожанармай құю станцияларының (жылжымалы автожанармай құю станцияларын қоспағанда) есепке алатын бақылау аспаптары арқылы міндетті түрде өткізе отырып, жүзеге асырады.  Мазутты мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектілерінен тиеп-жөнелту және (немесе) өткізу жағдайларын қоспағанда, оны өткізу, тиеп-жөнелту және (немесе) тасымалдау мен айдау есепке алатын бақылау аспаптары қолданылмай жүзеге асырылады. Бұл ретте мұнай берушінің технологиялық қажеттіліктер үшін мұнай өнімдерін өндірушіге технологиялық отынды өткізуі есепке алатын бақылау аспаптарын қолданбай жүзеге асырылады.  **Жоқ.**  … | | | 19-бап. Мұнай өнімдері айналымының шарттары  …  3. Мұнай өнімдерін өткізуді, тиеп-жөнелтуді және (немесе) тасымалдау мен айдауды:  …  2) мұнай өнімдерін өндірушілер, мұнай берушілер, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілер, импорттаушылар, мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілер - автожанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) есепке алатын бақылау аспаптары арқылы міндетті түрде өткізе отырып жүзеге асырады.  Мазутты **және жол битумын** мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектілерінен тиеп-жөнелту және (немесе) өткізу жағдайларын қоспағанда, оларды өткізу, тиеп-жөнелту және (немесе) тасымалдау мен айдау есепке алатын бақылау аспаптары қолданылмай жүзеге асырылады.  **Мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы өткізу қағидаларына сәйкес тауар биржалары арқылы мұнай өнімдерін өткізу мұнай өнімдерін сақтауға арналған тиісті ыдыстардан мұнай өнімдерін ағызбай (**тиеп-**жөнелтусіз) жүзеге асырылуы мүмкін.**  Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда)және (немесе) мұнай өнімдері базаларының меншік иесінің және (немесе) иеленушісінің (жалға алушысының) ауысуына байланысты өндірілетін осындай автожанармай құю станцияларының және (немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін сақтауға арналған ыдыстардағы мұнай өнімдерін өткізу мұнай өнімдерін осындай ыдыстардан ағызбай (тиеп-жөнелтпей) жүзеге асырылуы мүмкін.  **…**  2018 жылғы 1 қантардағы жаңа төртінші абзацтың қолданысқа енгізілуі. | Заңды жол битумына дейін кеңейту мақсатында.  Жанармай құю бекеттерін олардың мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылықтарына орналастырылған мұнай өнімдерімен бірге сату жағдайларын заңнамалық реттеу мақсатында. Жанармай құю станциясының технологиялық ерекшелігі мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлардан мұнай өнімдерінің барлық көлемін құю станциясының жұмысын тоқтатпай шығару мүмкін емес, егер бұл үлкен желі сатылатын болса, тұрғындарды жанармаймен үздіксіз қамтамасыз етуде проблемалар тудыруы мүмкін. Осыған байланысты, жанар-жағармай материалдарын контейнерлерден ағызбай сату және егер олар жанармай құю бекетімен бірге сатылатын болса, ілеспе жүкқұжаттарын беру түрінде ерекшелік қарастыру ұсынылады. |
| **55.** | 19-бабының 4-тармағы | | 19-бап. Мұнай өнімдері айналымының шарттары  …  4. Мұнай өнімдерін көтерме және бөлшек сауда арқылы өткізу, сондай-ақ мұнай өнімдерінің экспорты және импорты кезінде «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген тәртіппен тауарларға ілеспе жүкқұжаттар ресімделеді.  Тауарларға ілеспе жүкқұжаттары жоқ мұнай өнімдерін сатып алуға және (немесе) сақтауға тыйым салынады.  … | | | 19-бап. Мұнай өнімдері айналымының шарттары  …  4. Мұнай өнімдерін көтерме және бөлшек сауда арқылы өткізу, сондай-ақ мұнай өнімдерінің экспорты және импорты кезінде мунай өнімдірінің айналымы саласындағы уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес ілеспе жүкқұжаттар ресімделеді.  Мұнай өнімдерін автожанармай құю станциясынан бөлшек сауда арқылы өткізу кезінде ілеспе жүкқұжаттар ресімделмейді.  Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) және (немесе) мұнай өнімдері базаларының меншік иесінің және (немесе) иеленушісінің (жалға алушысының) ауысуына байланысты өндірілетін осындай автожанармай құю станцияларының және (немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін сақтауға арналған ыдыстардағы мұнай өнімдерін сатып алу жағдайларын қоспағанда, ілеспе жүкқұжаттары жоқ мұнай өнімдерін сатып алуға және (немесе) сақтауға тыйым салынады.  2018 жылғы 1 қантардан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады | Жанармай құю бекеттерін олардың мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылықтарына орналастырылған мұнай өнімдерімен бірге сату жағдайларын заңнамалық реттеу мақсатында. Жанармай құю станциясының технологиялық ерекшелігі мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлардан мұнай өнімдерінің барлық көлемін құю станциясының жұмысын тоқтатпай шығару мүмкін емес, егер бұл үлкен желі сатылатын болса, тұрғындарды жанармаймен үздіксіз қамтамасыз етуде проблемалар тудыруы мүмкін. Осыған байланысты, жанар-жағармай материалдарын контейнерлерден ағызбай сату және егер олар жанармай құю бекетімен бірге сатылатын болса, ілеспе жүкқұжаттарын беру түрінде ерекшелік қарастыру ұсынылады. |
| **56.** | 20-баптың 2-тармағы | | 20-бап. Шикі мұнайды, газ конденсатын және мұнай өнімдерін темір жол, автомобиль, теңіз, ішкі су және әуе көлігімен тасымалдау шарттары  2. Мұнай өнімдерін өткізу және (немесе) тиеп-жөнелту, сондай-ақ құбыржолмен, теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су және әуе көлігімен тасымалдау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті түрде тауарларға ілеспе жүкқұжаттар ресімделеді.  … | | | 20-бап. Шикі мұнайды, газ конденсатын және мұнай өнімдерін темір жол, автомобиль, теңіз, ішкі су және әуе көлігімен тасымалдау шарттары  2. Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларынан басқа) және (немесе) мұнай өнімдері базаларының меншік иесінің және (немесе) иеленушісінің (жалға алушысының) ауысуына байланысты өндірілетін осындай автожанармай құю станцияларының және (немесе) мұнай өнімдері базаларының мұнай өнімдерін сақтауға ыдыстардағы арналған мұнай өнімдерін өткізу жағдайларын қоспағанда, мұнай өнімдерін өткізу және (немесе) тиеп-жөнелту, сондай-ақ теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су және әуе көлігімен тасымалдау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті түрде ілеспе жүкқұжаттар ресімделеді.  2019 жылғы 1 қантардан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады | Жанармай құю бекеттерін олардың мұнай өнімдерін сақтауға арналған сыйымдылықтарына орналастырылған мұнай өнімдерімен бірге сату жағдайларын заңнамалық реттеу мақсатында. Жанармай құю станциясының технологиялық ерекшелігі мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлардан мұнай өнімдерінің барлық көлемін құю станциясының жұмысын тоқтатпай шығару мүмкін емес, егер бұл үлкен желі сатылатын болса, тұрғындарды жанармаймен үздіксіз қамтамасыз етуде проблемалар тудыруы мүмкін. Осыған байланысты, жанар-жағармай материалдарын контейнерлерден ағызбай сату және егер олар жанармай құю бекетімен бірге сатылатын болса, ілеспе жүкқұжаттарын беру түрінде ерекшелік қарастыру ұсынылады. |
| **57.** | 21-бап, 3-тармақ | | 21-бап. Мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу талаптары  …  3. Мұнай өнімдерін өндіруші, мұнай беруші, импорттаушы мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізуді мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілерге және (немесе) мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілерге ғана жүзеге асыруға құқылы.  Осы тармақтың ережелері меншікті алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімі болып табылатын мазутты мұнай берушінің басқа мұнай берушіге мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектісінің резервуарында өткізу жағдайларына қолданылмайды. | | | 21-бап. Мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу талаптары  …  3. Мұнай өнімдерін өндіруші, мұнай беруші, импорттаушы мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізуді мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілерге және (немесе) мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілерге ғана жүзеге асыруға құқылы.  Осы тармақтың ережелері меншікті алыс-беріс шикізатының қайта өңдеу өнімдері болып табылатын **мазутты және жол битумын** мұнай берушінің басқа мұнай берушіге мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектісінің резервуарында өткізу жағдайларына қолданылмайды. | Заңды жол битумына дейін кеңейту мақсатында. |
| **58.** | 21-бап, 8-тармақ | | 21-бап. Мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу талаптары  …  8. Мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы көтерме саудада өткізу **тәртібін** сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган **айқындайды**. | | | 21-бап. Мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу талаптары  …  8. Мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы өткізу қағидаларын сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекітеді және олар мыналарды:  **1) мұнай өнімдерін жеткізу жоспары шеңберінде мұнай өнімдерін өткізуге жол берілетін тауар биржаларына қойылатын талаптарды және тауар биржаларының осындай талаптарға сәйкестігін растау тәртібін;**  **2) мұнай өнімдерінің биржалық саудасына қатысушыларға қойылатын талаптарды;**  **3) мұнай өнімдерімен биржалық сауданы ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын талаптарды белгілейді.** | Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі Ұлттық іс-қимыл жоспарының 47-тармағында «Қазақстан жаңа шындықта: іс-қимыл уақыты» биржалық тауарларының тізбесін кеңейтуі (бензин, дизель отыны, битум, авиациялық керосин, ұн) және бидаймен биржалық сауда көлемінің ұлғайтуы қарастырылған. Осыған байланысты ішкі нарыққа жанар-жағармай материалдарының үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз ету және биржалық сауданы биржадан тыс ішкі нарыққа мұнай өнімдерін жеткізу жоспары шеңберінде жеткізіліммен синхрондау мақсатында Қазақстан Республикасында мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы сату ережелерін келісу құзыретін мұнай өнімдерін өндіру саласындағы уәкілетті органға беру ұсынылады. |
| **59.** | 21-баптың жаңа тармағы | | 21-бап. Мұнай өнімдері айналымының шарттары  …  **9. жоқ.** | | | 21-бап. Мұнай өнімдері айналымының шарттары  …  **9. Осы баптың 3 және 4-тармақтарының ережелері мұнай өнімдерін тауар биржалары арқылы өткізу қағидаларына сәйкес тауар биржалары арқылы мұнай өнімдерін өткізуге қолданылмайды.** | Жанар-жағармайдың биржалық сауданың дамуын қамтамасыз ету мақсатында оларды тауар биржасында қайта сатуға шектеуді алып тастау ұсынылды. |
| **60.** | 22-бап, 1-тармақ | | 22-бап. Мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізу талаптары  1. Мұнай өнімдерін өндірушілерге, мұнай берушілерге, импорттаушыларға, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілерге, сондай-ақ мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілерге мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізуге жол беріледі.  Мұнай өнімдерін өндірушілерден, мұнай берушілерден, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілерден және (немесе) импорттаушылардан, сондай-ақ мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті органның құрылымдық бөлімшелерінен (мемлекеттік материалдық резервтен мұнай өнімдерін шығару кезінде) мұнай өнімдерін сатып алатын мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілер түпкі тұтынушыларға ғана мұнай өнімдерін өткізуді жүзеге асыруға міндетті. | | | 22-бап. Мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізу талаптары  1. Мұнай өнімдерін өндірушілердің, мұнай берушілердің, импорттаушылардың, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілердің, сондай-ақ мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілердің мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізуіне жол беріледі.  Автожанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі автожанармай құю станцияларын қоспағанда) меншік иесінің және (немесе) иеленушісінің (жалға алушының) ауысуына байланысты мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілер өткізетін осындай автожанармай құю станцияларының мұнай өнімдерін сақтауға арналған ыдыстардағы мұнай өнімдерін өткізу жағдайларын қоспағанда, мұнай өнімдерін өндірушілерден, мұнай берушілерден, мұнай өнімдерін көтерме сауда арқылы берушілерден және (немесе) импорттаушылардан, сондай-ақ мемлекеттік материалдық резерв саласындағы уәкілетті органның құрылымдық бөлімшелерінен (мемлекеттік материалдық резервтен мұнай өнімдерін шығару кезінде) мұнай өнімдерін сатып алатын мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушілер мұнай өнімдерін түпкі тұтынушыларға ғана өткізуді жүзеге асыруға міндетті.  2018 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі». | Заңның қолданыстағы нұсқасы жанар-жағармай материалдарын жанармай құю станциясы иесінің ауысуына байланысты көтерме сатушылармен сату мүмкіндігін білдірмейді. Сонымен қатар, жанармай құю станциясының технологиялық ерекшелігі мұнай өнімдерінің барлық көлемін оны тұтынушыларға сату арқылы жанармай құю станциясының қоймаларынан шығаруды көздемейді. Осыған байланысты, жанар-жағармай материалдарын жанармай құю бекетімен бірге сатылатын болса, оларды контейнерлерден ағызбай бөлшек саудада өткізу түріндегі ерекшелікті қарастыру ұсынылады. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Газ және газбен жабдықтау туралы 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 532-IV Қазақстан Республикасының заңы** | | | | | |
| **61.** | | 1-баптың 36) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  36) топтық резервуарлық қондырғы – ыдыстар тобынан, сақтандыру-бекітпе және реттеуші арматурадан, газ құбырларынан тұратын және сұйытылған мұнай газын сақтауға және оны газ тұтыну жүйелеріне беруге арналған инженерлік құрылыс; | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  36) топтық резервуарлық қондырғы – ыдыстар тобынан, сақтандыру-бекітпе және реттеуші арматурадан, газ құбырларынан тұратын және сұйытылған мұнай газын сақтауға және газ тұтыну жүйелеріне беруге арналған, пайдаланылуы Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасына сәйкес табиғи монополиялар салаларына жатқызылған инженерлік құрылысжай**;** | Редакцияны нақтылау. Газгольдерлер тұтынушыларды газбен жабдықтау қызметтерін көрсету үшін ғана емес, сонымен қатар тұтынушылар көбінесе өз бетінше пайдаланады. |
| **62.** | | 1-баптың жаңа 36-1) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **36-1) Жоқ** | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **36-1) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйесі – тұрмыстық баллондардың айналымы және тұрмыстық баллондарда өткізілетін сұйытылған мұнай газының көлемдері туралы ақпаратты автоматтандырылған түрде жинауға, өңдеуге, сақтауға және беруге арналған техникалық құрылғылар мен бағдарламалық қамтылым кешені;**  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі»; | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады. |
| **63.** | | 1-баптың 43) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар        Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **43) электрондық сауда алаңы – Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде сұйытылған мұнай газы сауда-саттығын жүргізуге арналған және мәмілелер жасасу, сондай-ақ ақпарат жинау, сақтау, өңдеу және ашу процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін есептеу құралдары, бағдарламалық қамтылым, дерекқор, телекоммуникациялық құралдар және басқа да жабдықтар кешені;** | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар        Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**  **43) алып тасталсын;** | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  «Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады. |
| **64.** | | 6-баптың 7) тармақшасы | 6-бап. Уәкілетті органның құзыреті  Уәкілетті орган:  7) Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағаларын, сондай-ақ оларды айқындау қағидаларын бекітеді; | 6-бап. Уәкілетті органның құзыреті  Уәкілетті орган:  7) Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағаларын, сондай-ақ оларды айқындау қағидаларын бекітеді.  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі; | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады. |
| **65.** | | 6-баптың 18-1) тармақшасы | 6-бап. Уәкілетті органның құзыреті        Уәкілетті орган:  **…**  18-1) электрондық сауда алаңдары арқылы сұйытылған мұнай газы сауда-саттығын ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді; | 6-бап. Уәкілетті органның құзыреті        Уәкілетті орган:  **…**  **18-1) алып тасталсын.** .  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі**;** | Құзыретті монополияға қарсы органға беруге байланысты. |
| **66.** | | 7-баптың 4-тармақтың 1) тармақшасы | 7-бап. Газ және газбен жабдықтау саласындағы өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті  …  4. Табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган:  1) Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағаларын келіседі; | 7-бап. Газ және газбен жабдықтау саласындағы өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті  …  4. Табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті орган:  1) Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағаларын келіседі;  ...  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады. |
| **67.** | | 7-баптың 4-2-тармағының жаңа 1-1) тармақшасы | 7-бап. Газ және газбен жабдықтау саласындағы өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті  …  4-1. Индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган:  1) мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру жөніндегі инвестициялық жобалардың тізбесін келіседі;   * 1. **Жоқ**   2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. | 7-бап. Газ және газбен жабдықтау саласындағы өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті  …  4-1. Индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган:  1) мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру жөніндегі инвестициялық жобалардың тізбесін келіседі;  1-1) **тұрмыстық баллондарды сәйкестендіру және тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелерінің жұмыс істеуі қағидаларын әзірлейді және бекітеді;**  2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. | Тұрмыстық баллондардағы газды өткізудің негізгі нарығы қала маңындағы елді мекендер, ауылдық округтер, ауылдар мен кенттер болып табылады.  Жоғарыда аталған елді мекендерде тұратын адамдардың табыс деңгейі орташадан төмен, көбінесе кедейлік шегінен төмен болады және біздің мемлекеттен тұрғын үй, атаулы әлеуметтік көмек және т. б. сияқты түрлі жәрдемақылар алады.  Сондықтан тұтынушылардың мұндай санаты үшін әлеуметтік бағаны сақтау өте маңызды мәселе.  Тұрмыстық баллондармен жағдай қазақстандық баллондар паркінің елеулі тозуымен күрделене түседі, оның басым бөлігі КСРО кезінен бастап айналымда.  Елде баллондарды тиімді есепке алу жолға қойылмаған және компанияларға паркті жаңартуға ақша инвестициялау тиімді емес.  Сондықтан тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйесін жолға қою және баллон газына әлеуметтік бағаларды сақтау бүгінгі күні СМГ нарығының неғұрлым өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.  Мұндағы негізгі проблема мемлекет тарапынан бөлінетін әлеуметтік газдың тікелей мақсатты тұтынушыға жетуін қамтамасыз ететін тұрмыстық баллондардағы СМГ жеткізілімдерін бақылаудың тиімді және шығынсыз тәсілін қамтамасыз етудің мүмкін еместігі болып табылады, ал әрбір сатылатын баллон тиісті газ желісі ұйымымен немесе ГТҰ иесімен нақты сәйкестендірілген.  Мемлекет жүргізіп отырған цифрландыру саясаты аясында осы мәселелерді шешуге өнімді таңбалау саласындағы жобаларды дамытатын жеке бизнесті қосу ұсынылады. Сөйлемнің мәні келесідей:  1) СМГ электрондық сауда алаңдарынан тыс әлеуметтік бағамен алу үшін газ желісі ұйымдары мен ГТҰ иелері өздері өткізетін баллондарды тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелері беретін бірегей кодпен таңбалауды жүзеге асыруға және абоненттерді есепке алудың электрондық журналын жүргізуге тиіс;  2) бірегей кодтарды уәкілетті органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланған, тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелеріне қосылған аппараттар басып шығарады. |
| **68.** | | 7-баптың жаңа 4-2-тармағы | 7-бап. Газ және газбен жабдықтау саласындағы өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті  …    **4-2) Жоқ** | 7-бап. Газ және газбен жабдықтау саласындағы өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті  …  **4-2. Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган:**  **1) сұйытылған мұнай газын тауар биржалары арқылы өткізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;**  **2) Осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.**  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі*.* | Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органға құзыреттің берілуіне байланысты. |
| **69.** | | 10-баптың 3-тармағы | 10-бап. Сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйелері  …  3. Мыналар:  …  4) **газ желісі ұйымдары;**  5) газ толтыру пункттерінің және автогаз құю станцияларының иелері; | 10-бап. Сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйелері  …  3. Мыналар:  …  **4) алып тасталсын;**  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі*.*  5) **газ толтыру станцияларының, газ толтыру пункттерінің топтық резервуарлық қондырғылардың** және автогаз құю станцияларының иелері; | Заңның 10-бабының 1-тармағында сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйесі субъектілерінің тізбесі айқындалған. Сонымен қатар, 3-тармақта газ толтыру станциялары мен топтық резервуарлық қондырғылардың иелері көрсетілмеген.  Осы сәйкессіздікті жою мақсатында Занның 10-бабы 3-тармағының 5тармақшасын газ толтыру станцияларының және топтық резервуарлық қондырғылардың иелерімен толықтыру ұсынылады |
| **70.** | | 10-бабы | 10-бап. Сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйелері  …  4. Уәкілетті орган **сұйытылған мұнай газын өндірушілердің, өздеріне меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутегі шикізатын өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газының меншік иелерінің, Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерде өндірілген және тұтыну үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген сұйытылған мұнай газының меншік иелерінің, газ желісі ұйымдарының, сұйытылған мұнай газын өнеркәсіптік тұтынушылардың, газ толтыру пункттері және автогаз құю станциялары иелерінің** есебін жүргізеді және тізбесін интернет-ресурста жариялайды. | 10-бап. Сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйелері  …  4. Уәкілетті орган сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйелерінің субъектілерін есепке алуды жүргізеді және олардың тізбесін интернет-ресурста жариялайды. | Заңның 10-бабының 1-тармағында сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйесі субъектілерінің тізбесі айқындалған. Сонымен қатар, 3-тармақта газ толтыру станциялары мен топтық резервуарлық қондырғылардың иелері көрсетілмеген. Редакцияны жақсарту мақсатында қайта аударудың орнына «сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйелерінің субъектілері» терминін пайдалану ұсынылады. |
| **71.** | | 12-баптың 4-тармағы | 12-бап. Газбен жабдықтау жүйелерінің объектілерін жобалау, салу, жаңғырту және (немесе) реконструкциялау  …  4. Магистральдық газ құбырына, газ тарату жүйесіне немесе топтық резервуарлық қондырғыға қосуға арналған техникалық талаптарды осындай объектіні пайдаланушы газ тасымалдау не газ тарату немесе **газ желісі ұйымы** береді. Бұл ретте берілген техникалық шарттар газбен жабдықтау жүйелерінің жаңадан салынып жатқан, жаңғыртылатын және (немесе) реконструкцияланатын объектілерін жобалау үшін негіз болып табылады. | 12-бап. Газбен жабдықтау жүйелерінің объектілерін жобалау, салу, жаңғырту және (немесе) реконструкциялау  …  4. **Магистральдық газ құбырына, газ тарату жүйесіне немесе топтық резервуарлық қондырғыға қосылуға арналған техникалық шарттарды осындай объектіні пайдаланушы газ тасымалдау не газ тарату ұйымы немесе топтық резервуарлық қондырғының иесі береді. Бұл ретте берілген техникалық шарттар газбен жабдықтау жүйелерінің жаңадан салынып жатқан, жаңғыртылатын және (немесе) реконструкцияланатын объектілерін жобалау үшін негіз болып табылады.** | Терминнің енгізілуіне байланысты топтық резервуарлық қондырғының иесі. |
| **72.** | | 17-бабы | 17-бап. Тауарлық, сұйытылған мұнай газын және сұйытылған табиғи газды өткізудің жалпы шарттары  …    4. Осы Заңның талаптары ескеріле отырып, сұйытылған мұнай газын тек қана:  …  **4) газ желісі ұйымдарының;**  5) газ толтыру пункттері және автогаз құю станциялары иелерінің;  …    8. Газ тасымалдау немесе газ тарату немесе **газ желісі ұйымы** осы Заңда белгіленген шарттарда **осындай ұйымның** газ тарату жүйесіне немесе топтық резервуарлық қондырғысына қосылған тұтынушыларды тауарлық немесе сұйытылған мұнай газымен іркіліссіз жабдықтауды қамтамасыз етуге міндетті.  9. Газ тасымалдау немесе газ тарату немесе **газ желісі ұйымы** мынадай жағдайларда бұзушылықтар жойылғанға дейін тұтынушыға тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын беруді біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы:  4) газ тасымалдау немесе газ тарату немесе **газ желісі ұйымының** өкілдері газ құбырларына, газ жабдығына және есепке алу аспаптарына жіберілмеген; | 17-бап. Тауарлық, сұйытылған мұнай газын және сұйытылған табиғи газды өткізудің жалпы шарттары  …   4. Осы Заңның талаптары ескеріле отырып, сұйытылған мұнай газын тек қана:  …  4) **алып тасталсын;**  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі*.*  5) **газ толтыру станциялары, газ толтыру пункттері топтық резервуарлық қондырғылар мен** және автогаз құю станциялары иелерінің;  8. Газ тасымалдау немесе газ тарату ұйымы немесе **топтық резервуарлық қондырғылардың иесі** осы Заңда белгіленген шарттарда осындай ұйымның газ тарату жүйесіне немесе топтық резервуарлық қондырғыға қосылған тұтынушыларды тауарлық немесе сұйытылған мұнай газымен іркіліссіз жабдықтауды қамтамасыз етуге міндетті.  9. Газ тасымалдау немесе **газ тарату ұйымы** **немесе топтық резервуарлық қондырғылардың иесі** мынадай жағдайларда бұзушылықтар жойылғанға дейін тұтынушыға тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын беруді біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы:  4) газ тасымалдау немесе газ тарату немесе **топтық резервуарлық қондырғылар иесінің** өкілдері газ құбырларына, газ жабдығына және есепке алу аспаптарына жіберілмеген;  5) тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу шартына сәйкес жеткізіліп берілген тауарлық немесе сұйытылған мұнай газы үшін дебиторлық берешек болған жағдайларда, газ тасымалдау немесе газ тарату ұйымы немесе топтық резервуарлық қондырғылардың иесі бұзушылықтар жойылғанға дейін тұтынушыға тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын беруді біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы. | ГЖҰ аккредиттеу институтының 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап таратылуына байланысты.  Газ толтыру станциясының иесі және топтық резервуарлық қондырғының иесі ұсынылған терминдердің енгізілуіне байланысты.  Топтық резервуарлық қондырғының иесі терминнің енгізілуіне байланысты.  Топтық резервуарлық қондырғының иесі терминнің енгізілуіне байланысты.  Топтық резервуарлық қондырғының иесі терминнің енгізілуіне байланысты. |
| **73.** | | 19-баптың 3 және 4-тармақтары | 19-бап. Тұтынушылардың газ тұтыну жүйелерін және газ жабдығын пайдалану  …   3. Коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылар тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын беруді жүзеге асыратын газ тарату немесе **газ желісі ұйымымен не** газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған, мамандандырылған тәуелсіз ұйыммен өздеріне тиесілі газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған шарт жасасуға міндетті.        4. Тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын пайдаланатын коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылар тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын **газ жүйесі ұйымымен немесе** газ толтыру пунктінің иесімен өздеріне тиесілі газ жабдығына техникалық қызмет көрсетуге арналған шарт жасасуға міндетті. | 19-бап. Тұтынушылардың газ тұтыну жүйелерін және газ жабдығын пайдалану   3. Коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылар тауарлық немесе сұйытылған мұнай газын беруді жүзеге асыратын газ тарату ұйымымен топтық резервуарлық қондырғылардың иесімен не газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған, мамандандырылған тәуелсіз ұйыммен өздеріне тиесілі газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған шарт жасасуға міндетті.        4. Тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын пайдаланатын коммуналдық-тұрмыстық және тұрмыстық тұтынушылар тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын газ толтыру пунктінің иесімен өздеріне тиесілі газ жабдығына техникалық қызмет көрсетуге арналған шарт жасасуға міндетті.  *(*4-тармақтағы өзгерістер 2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі*)* | Терминнің енгізілуіне байланысты топтық резервуарлық қондырғының иесі. |
| **74.** | | 20-баптың  (тақырыбы) | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу 2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі; | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады. |
| **75.** | | 20- баптың 1-тармағы | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  1. Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары (бұдан әрі – өнім беру жоспары) шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу жүзеге асырылады. | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде электрондық **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу.  1. Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары (бұдан әрі – өнім беру жоспары) шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу жүзеге асырылады.  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады. |
| **76.** | | 20- баптың 5-тармағы | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  5. Өнім беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағасы **тоқсан сайын** белгіленеді және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады. | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  5. Өнім беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағасы **жыл сайын 1 шілдеде** белгіленеді және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі»; | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады.  Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын айқындаудың белгіленген тәртібі олардың құбылмалылығын болжамауына байланысты мұндай бағаларды жыл сайын белгілеу ұсынылады. |
| **77.** | | 20- баптың 6-тармағы | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  6. Уәкілетті орган табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органмен келісу бойынша **жоспарланып отырған кезең басталғанға дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмейтін** мерзімде өнім беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының **алдағы тоқсанға** арналған шекті бағаларын бекітеді. | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  6. Уәкілетті орган **табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті** органмен келісу бойынша **15 мамырдан** кешіктірілмейтін мерзімде өнім беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының алдағы жылға арналған шекті бағасын бекітеді.  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі»; | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады.  Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын айқындаудың белгіленген тәртібі олардың құбылмалылығын болжамауына байланысты мұндай бағаларды жыл сайын белгілеу ұсынылады. |
| **78.** | | 20- баптың 8-тармағы | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  8. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізуді немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумағында өнім беру жоспары шеңберінде сұйытылған мұнай газын **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізуді жүзеге асыратын тұлғалар белгіленген шекті бағаларды асырып жібермеуге міндетті. | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  8. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізуді немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумағында өнім беру жоспары шеңберінде сұйытылған мұнай газын **тауар биржаларынан** тыс өткізуді жүзеге асыратын тұлғалар белгіленген шекті бағаларды асырып жібермеуге міндетті.  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады. |
| **79.** | | 20- баптың 10-тармағы | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  10. Өнім беру жоспары шеңберінде сұйытылған мұнай газын **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізудің осы бапқа сәйкес белгіленген шекті бағасы газ желісі ұйымдарының өнім беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс сатып алынған сұйытылған мұнай газын кейіннен өткізуі жөніндегі қатынастарға қолданылмайды. | 20-бап. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізу бағаларын және Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газының бағаларын мемлекеттік реттеу  …  **10. Алып тасталсын**  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі | Газға нарықтық бағаларды қалыптастыру мақсатында 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдары арқылы өткізу басталды.  Жеткізу жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу тәжірибесі сатудың бұл түрі табысты екенін және жеткізу жоспары шеңберінде сауда-саттық көлемінің 2020 жылдың басына 5% - дан 31.12.2020 жылға 25% - ға дейін өсуімен расталатынын көрсетті.  "Кейбір заңнамалық актілерге биржалық сауданы дамыту және жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде биржалық тауарлармен сауда жасау үшін бірыңғай саясат белгілеу мақсатында тауар биржалары мен электрондық сауда алаңдарының аражігі ажыратылды және биржалық тауарларды тек тауар биржалары арқылы өткізу көзделген.  Сұйытылған мұнай газы стандартталған біртекті тауар болғандықтан, ол биржалық тауарлардың өлшемдеріне толық сәйкес келеді. Осыған байланысты сұйытылған мұнай газын айқындау және сұйытылған мұнай газын тауар биржаларында өткізуді бекіту ұсынылады.  ГЖҰ аккредиттеу институтының таратылуына байланысты 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап электрондық сауда алаңдарынан тыс жеткізу жоспары шеңберінде сұйытылған мұнай газын өткізу тікелей ГТР, ГҚП иелеріне және мұнай-химия кәсіпорындарына өзге тұлғалардың делдалдығынсыз жүзеге асырылатын болады, осыған байланысты көрсетілген күннен бастап 10-тармақты алып тастау ұсынылады. |
| **80.** | | 27-баптың 1-тармағының жаңа 4-1) тармақшасы | 27-бап. Сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізу  1. Сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізуді:  …  4) сұйытылған мұнай газы газ толтыру пункттерінің және (немесе) автогаз құю станцияларының иелеріне өткізілген жағдайда – газ желісі ұйымдары;  **4-1) Жоқ**  … | 27-бап. Сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізу  1. Сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізуді:  …  4) сұйытылған мұнай газы **топтық резервуарлық қондырғылардың**, газ толтыру пункттерінің және (немесе) автогаз құю станцияларының иелеріне өткізілген жағдайда – газ желісі ұйымдары;  (4) тармақша 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады*.)*  **4-1) өнім беру жоспарынан тыс сатып алынған сұйытылған мұнай газын топтық резервуарлық қондырғылардың, газ толтыру пункттерінің және (немесе) автогаз құю станцияларының иелеріне өткізілген жағдайда – газ толтыру станцияларының иелері;**  … | ГЖҰ аккредиттеу институтының 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап таратылуына байланысты Заңның 27-бабы 1-тармағының 4) тармақшасын 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап күшін жоюға қою ұсынылады.  Бұдан басқа, ГТС иелерін жеткізу жоспарынан тыс СМГ көтерме сатуды жүзеге асыруға құқығы бар газбен жабдықтау субъектілері ретінде анықтау ұсынылады. |
| **81.** | | 27-баптың 5-тармағы | 27-бап. Сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізу  5. Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру мақсатында осы баптың [1-тармағының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z400) бірінші бөлігінде аталған тұлғалар жасайтын, сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңынан тыс сатып алу-сату мәмілелерінің барлығы жасалған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде міндетті тіркеуге жатады. | 27-бап. Сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізу  **5.** **алып тасталсын;**  2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі | Бұл функцияны тауар биржаларына бекітуге байланысты. |
| **82.** | | Заңының 27-1-бабы | 27-1-бап. Өнім беру жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу   1. Қазақстан Республикасы ішкі нарығының сұйытылған мұнай газына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында уәкілетті орган **ай сайын** өнім беру жоспарын қалыптастырады.        2. Өнім беру жоспары жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары уәкілетті органға жіберетін жиынтық өтінімдер негізінде қалыптастырылады.  3. Сұйытылған мұнай газын **электрондық сауда алаңдарынан** тыс беру бөлігіндегі жиынтық өтінім осы баптың 11-тармағы бірінші бөлігінің **1) және 3)** тармақшаларында аталған тұлғалардың жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері негізінде қалыптастырылады.  4. Сұйытылған мұнай газын **электрондық сауда алаңдары** арқылы беру бөлігіндегі жиынтық өтінім сұйытылған мұнай газы сауда-саттығына қатысушылардың жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері негізінде қалыптастырылады.  5. **Электрондық сауда алаңдары** арқылы беру үшін мәлімделген сұйытылған мұнай газы үлесінің жиынтық өтінімде белгіленуге тиіс мөлшерін уәкілетті орган жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік қырық күннен кешіктірілмейтін мерзімде монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілейді және уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырады.  …  9. Өнім беру жоспарын қалыптастыру жөніндегі комиссияның шешімі жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде шығарылады.  10. Уәкілетті орган өнім беру жоспарын өздеріне меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын қайта өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газын өндірушілерге, оның меншік иелеріне жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде жібереді.  11. Өнім беру жоспары шеңберінде **электрондық сауда алаңдарынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығына:  …  **4) Жоқ;**  **5) Жоқ;**  **6) Жоқ.**  **12. Электрондық сауда алаңдарында сұйытылған мұнай газы сауда-саттығына қатысу құқығына ие субъектілер санаттары, сұйытылған мұнай газы сауда-саттығының ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қойылатын талаптар, сондай-ақ сауда-саттыққа қатысушылар ай сайын электрондық сауда алаңында сатып алуға құқылы болатын сұйытылған мұнай газы партияларының ең төмен және ең жоғары мөлшерлері электрондық сауда алаңдары арқылы сұйытылған мұнай газы сауда-саттығын ұйымдастыру және жүргізу қағидаларында белгіленеді.**  …  14. Өздеріне меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын қайта өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газын өндірушілер, оның меншік иелері өнім беру жоспарын орындауға міндетті. | 27-1-бап. Өнім беру жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу   1. Қазақстан Республикасы ішкі нарығының сұйытылған мұнай газына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында уәкілетті орган **тоқсан сайын** өнім беру жоспарын қалыптастырады.  2. Өнім беру жоспары жоспарланып отырған **тоқсанның алдындағы айдың басына дейін** күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары уәкілетті органға жіберетін жиынтық өтінімдер негізінде қалыптастырылады.  3. Сұйытылған мұнай газын **тауар биржаларынан** тыс беру бөлігіндегі жиынтық өтінім осы баптың 11- тармағының бірінші бөлігінің көрсетілген тұлғалардың күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері негізінде қалыптастырылады  4. Сұйытылған мұнай газын **тауар биржалары** арқылы беру бөлігіндегі жиынтық өтінім сұйытылған мұнай газы сауда-саттығына қатысушылардың жоспарланып отырған **тоқсанның** алдындағы айдың басына дейін күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері негізінде қалыптастырылады.   5. **Тауар биржалары** арқылы беру үшін мәлімделетін сұйытылған мұнай газы үлесінің жиынтық өтінімде белгіленуге тиіс мөлшерін уәкілетті орган жоспарланған **тоқсанның** алдындағы айдың басына дейін күнтізбелік қырық күннен кешіктірілмейтін мерзімде монополияға қарсы органмен келісу бойынша белгілейді және уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырады.  …  9. Өнім беру жоспарын қалыптастыру жөніндегі комиссияның шешімі жоспарланып отырған **тоқсанның** алдындағы айдың басына дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде шығарылады.  10. Уәкілетті орган өнім беру жоспарын өздеріне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын қайта өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газын өндірушілерге, оның меншік иелеріне жоспарланып отырған **тоқсанның** алдындағы айдың басына дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде жібереді.  11. Өнім беру жоспары шеңберінде **тауар биржаларынан** тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығына:  …  **4)** топтық резервуарлық қондырғылар арқылы тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға кейіннен бөлшек саудада өткізуге жататын көлемдерде – топтық резервуарлық қондырғылардың иелері**;**  **5) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелері берген бірегей кодтары бар тұрмыстық баллондарда тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға кейіннен бөлшек саудада өткізуге жататын көлемдерде – газ желісі ұйымдары және газ толтыру пункттерінің иелеріне болады (**2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады**);**  **6) тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелері берген бірегей кодтары бар тұрмыстық баллондарда тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға кейіннен бөлшек саудада өткізуге жататын көлемдерде – газ толтыру станциялары мен газ толтыру пункттерінің иелеріне болады (**2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі**);**  **12. Сұйытылған мұнай газын тауар биржалары арқылы өткізу қағидаларында:**  **1)** өнім беру жоспары шеңберінде сұйытылған мұнай газын өткізуге жол берілетін тауар биржаларына қойылатын талаптар және тауар биржаларының осындай талаптарға сәйкестігін растау тәртібі**;**  **2) сұйытылған мұнай газының биржалық саудасына қатысушыларға қойылатын талаптар;**  **3) сұйытылған мұнай газының биржалық сауда-саттығын ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын талаптарды белгіленеді.**  …  14. Өздеріне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын қайта өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газын өндірушілер, оның меншік иелері өнім беру жоспарын орындауға міндетті.  **Осы тармақтың бірінші абзацының ережесі:**  **1) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары негізінде Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерде, Қазақстан Республикасында өндірілетін шикі газдан өндірілген;**  **2)** тиісті инвестициялық келісімшартта көрсетілген жобаның өзін-өзі ақтау кезеңі ішінде – Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шикі газды қайта өңдеу жөніндегі инвестициялық жобаны іске асыру кезінде газ және газбен жабдықтау саласындағы әріптестік шеңберінде өндірілген сұйытылған мұнай газының меншік иелеріне қолданылмайды**.»;** | Жеткізілімдерді жоспарлаудың тиімділігін арттыру мақсатында СМГ жеткізудің тоқсандық жоспарларын қалыптастыруға көшу ұсынылады.  Редакцияны жақсарту. 11-тармақтың бірінші бөлігінде биржадан тыс жеткізу жоспары шеңберінде өткізілетін сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығына ие тұлғалар көрсетілген. Осыған байланысты тармақшаларды аудару орынсыз.  ТРҚ иесі терминінің енгізілуіне байланысты бастапқыда ТРҚ арқылы сатылатын СМГ көлемдері биржаларға аударылмайтынын анықтау ұсынылады.  Тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелерімен берілген бірегей кодтары бар тұрмыстық баллондардағы тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға кейіннен бөлшек саудада өткізуге жататын СМГ көлемдерін биржада аудармау ұсынылады (негіздемені 2-позицияға қараңыз).  пп.5) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап ГЖҰ аккредиттеу институтының таратылуына байланысты 31.12.2021 жылға дейін қолданылады.  Ережелердің мазмұнына қойылатын талаптарды нақтылау мақсатында.  Қазақстан Республикасында ТМД өндірісін ынталандыру мақсатында инвест үшін реттелетін баға бойынша СМГ ішкі нарыққа жеткізу міндетін алып тастау ұсынылады. СМГ өндірісі бойынша қуаттар салу жобалары-олардың өтелу кезеңіне. |
| **83.** | | Заңының 28-1-бабы | 28-бап. Сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу  1. Сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді:  **1) газ желісі ұйымдары;**  2) газ толтыру пункттерінің иелері;  3) автогаз құю станцияларының иелері;  4) сұйытылған мұнай газы өнеркәсіптік тұтынушыларға бөлшек саудада өткізілген жағдайда, өздеріне меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутегі шикізатын өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газын өндірушілер, оның меншік иелері, Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерде өндірілген және тұтыну үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген сұйытылған мұнай газының меншік иелері жүзеге асырады. Өзге тұлғалар сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыруға құқылы емес.  2. Топтық резервуарлық қондырғыларды пайдаланатын **газ желісі ұйымы** олардың сақталуын және жарамды техникалық күйде болуын қамтамасыз етуге міндетті.    3. Жеке және заңды тұлғалардың газ жабдығын сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйесіне қосуды, сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйесінің объектілерін жаңғыртуды және (немесе) реконструкциялауды, сондай-ақ қосудың технологиялық схемасын өзгертуді осындай тұлғалардың есебінен **газ желісі ұйымы** жүзеге асырады.   4. Сұйытылған мұнай газын тұтынушыларға топтық резервуарлық қондырғылар арқылы бөлшек саудада өткізу тұтынушы мен **газ желісі ұйымының** арасындағы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу шартының негізінде жүзеге асырылады.    5. Тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді тұрмыстық баллондардың жарамды техникалық күйде болуын қамтамасыз етуге міндетті **газ желісі ұйымдары** және газ толтыру пункттерінің иелері жүзеге асырады.  Бұл ретте тұрмыстық баллондарға сұйытылған мұнай газын құюға газ толтыру пункттерінде және газ толтыру станцияларында жол беріледі.  6. **Газ желісі ұйымдары және газ толтыру пункттерінің иелері**:  1) тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын сатып алатын тұтынушыларды абоненттік есепке алуды жүзеге асыруға;  2) толтырылатын тұрмыстық баллондарды техникалық жарамдылық тұрғысынан тексеруге;  3) тұрмыстық баллондарды **газ желісі ұйымының** немесе газ толтыру пункті иесінің тауарлық **белгісімен** таңбалауды жүзеге асыруға;       ...  7. Мыналарға:       ...  2) сол бір ғана газ толтыру стансаларын екі және одан да көп **газ желісі ұйымдарының** бір мезгілде пайдалануына;  ...  8. Сұйытылған мұнай газын тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне беруге арналған үй ішіндегі газ жабдығын пайдаланатын **газ желісі ұйымы** оның сақталуын және жарамды техникалық күйде болуын қамтамасыз етуге міндетті.  Осы тармақтың ережесі тұрғын жай ішіндегі газ жабдығына қолданылмайды. | 28-бап. Сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу  1. Сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді:   1. **алынып тасталсын;**   2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі  2) **газ толтыру станцияларының,** газ толтыру пункттерінің, **топтық резервуарлық қондырғылардың** иелері;  3) автогаз құю станцияларының иелері;  4) сұйытылған мұнай газы өнеркәсіптік тұтынушыларға бөлшек саудада өткізілген жағдайда, өздеріне меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутегі шикізатын өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газын өндірушілер, оның меншік иелері, Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерде өндірілген және тұтыну үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген сұйытылған мұнай газының меншік иелері жүзеге асырады. Өзге тұлғалар сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыруға құқылы емес.  2. **Топтық резервуарлық қондырғылардың** **иелері** олардың сақталуын және жарамды техникалық жай-күйде болуын қамтамасыз етуге міндетті.  3. Жеке және заңды тұлғалардың газ жабдығын сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйесіне қосуды, сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйесінің объектілерін жаңғыртуды және (немесе) реконструкциялауды, сондай-ақ қосылудың технологиялық сызбасын өзгертуді **топтық резервуарлық қондырғылардың иелері** осындай тұлғалардың есебінен жүзеге асырады.  4. Сұйытылған мұнай газын тұтынушыларға топтық резервуарлық қондырғылар арқылы бөлшек саудада өткізу тұтынушы мен **топтық резервуарлық қондырғылардың иесі** арасындағы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізу шартының негізінде жүзеге асырылады.  5. Тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізуді тұрмыстық баллондардың жарамды техникалық жай-күйде болуын қамтамасыз етуге міндетті **газ толтыру станцияларының** және газ толтыру пункттерінің иелері жүзеге асырады.  Бұл ретте тұрмыстық баллондарға сұйытылған мұнай газын құюға газ толтыру пункттерінде және газ толтыру станцияларында жол беріледі. (2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі)  6**. Осы баптың 5-тармағында көрсетілген** тұлғалар**:**  1) тұрмыстық баллондардағы сұйытылған мұнай газын сатып алатын тұтынушыларды абоненттік есепке алуды жүзеге асыруға;  2) толтырылатын тұрмыстық баллондарды техникалық жарамдылық тұрғысынан зерттеп-қарауға;  3) **тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелері беретін бірегей кодпен және (немесе) газ толтыру станциясы немесе газ толтыру пункті иесінің тауар белгісімен тұрмыстық баллондарды сәйкестендіруді жүзеге асыруға міндетті.**  ...  7. Мыналарға:  ...  2) ) нақ сол бір газ толтыру станцияларын екі және одан да көп **жеке және (немесе) заңды тұлғалардың** бір мезгілде пайдалануына;        ...  8. Сұйытылған мұнай газын тұтынушылардың газ тұтыну жүйелеріне беруге арналған үй ішіндегі газ жабдығын пайдаланатын **топтық резервуарлық қондырғылардың иелері** оның сақталуын және жарамды техникалық жай-күйде болуын қамтамасыз етуге міндетті.  Осы тармақтың ережесі тұрғынжай ішіндегі газ жабдығына қолданылмайды. | Заңның 10-бабының 1-тармағында сұйытылған мұнай газымен жабдықтау жүйесі субъектілерінің тізбесі айқындалған.  Сонымен қатар, Заңның 28-бабының 1-тармағында газды бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын газ толтыру станциялары мен топтық резервуарлық қондырғылардың иелері көрсетілмеген.  Бұдан басқа, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап газ желісі ұйымдарын аккредиттеу институтының таратылуына байланысты Заңның 27-бабы 1-тармағының 1) тармақшасы газ желісі ұйымдарына барлық сілтемелерді алып тастау және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне газ және газбен жабдықтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"2018 жылғы 4 шілдедегі № 173-VІ Қазақстан Республикасының Заңына тиісті түзетулер енгізу қажет.  «ТРҚ иесі» терминінің енгізілуіне байланысты.  «ТРҚ иесі» терминінің енгізілуіне байланысты.  «ТРҚ иесі» терминінің енгізілуіне байланысты.  «ТРҚ иесі» терминінің енгізілуіне байланысты.  Мұндағы негізгі проблема мемлекет тарапынан бөлінетін әлеуметтік газдың тікелей мақсатты тұтынушыға жетуін қамтамасыз ететін тұрмыстық баллондардағы СМГ жеткізілімдерін бақылаудың тиімді және шығынсыз тәсілін қамтамасыз етудің мүмкін еместігі болып табылады, ал әрбір сатылатын баллон тиісті газ желісі ұйымымен немесе ГТҰ иесімен нақты сәйкестендірілген.  Мемлекет жүргізіп отырған цифрландыру саясаты аясында осы мәселелерді шешуге өнімді таңбалау саласындағы жобаларды дамытатын жеке бизнесті қосу ұсынылады. Сөйлемнің мәні келесідей:  1) СМГ электрондық сауда алаңдарынан тыс әлеуметтік бағамен алу үшін газ желісі ұйымдары мен ГТҰ иелері өздері өткізетін баллондарды тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелері беретін бірегей кодпен таңбалауды жүзеге асыруға және абоненттерді есепке алудың электрондық журналын жүргізуге тиіс;  2) бірегей кодтарды уәкілетті органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланған, тұрмыстық баллондарды есепке алу жүйелеріне қосылған аппараттар басып шығарады.  ГЖҰ аккредиттеу институтының 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап таратылуына байланысты. |
| **84.** | | 30-баптың 5 және 6-тармақтары | 30-бап. Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету        ...  5. Газ тасымалдау, газ тарату және **газ желісі ұйымдары** өзінің құрамында, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойы жұмыс режиміндегі авариялық-диспетчерлік қызмет ұстауға міндетті.  6. Газ тасымалдау, газ тарату және **газ желісі ұйымдары** шарт негізінде авариялық жағдайларды жою үшін өзге де ұйымдардың авариялық-диспетчерлік қызметін тартуға құқылы. | 30-бап. Газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету        ...  5. Газ тасымалдау, газ тарату ұйымдары және **топтық резервуарлық қондырғылардың иелері** өзінің құрамында демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойы жұмыс режиміндегі авариялық-диспетчерлік қызмет ұстауға міндетті.  6. Газ тасымалдау, газ тарату ұйымдары және **топтық резервуарлық қондырғылардың иелері** шарт негізінде авариялық жағдайларды жою үшін өзге де ұйымдардың авариялық-диспетчерлік қызметін тартуға құқылы. | ГЖҰ аккредиттеу институтының 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап таратылуына байланысты. |
| ***«Рұқсаттар және хабарламалар туралы»***  ***Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ*** | | | | | |
| **85.** | 1-қосымшаның 46-жолы | | "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ Заңына  1-ҚОСЫМША    Бірінші санаттағы рұқсаттардың  (лицензиялардың)  ТІЗБЕСІ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №р/б | Лицензияның және жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызмет түрінің атауы | Жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызметтің кіші түрінің атауы | Ескертпе | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Тауар биржалары саласындағы қызметті лицензиялау | | | | | | 546. | Тауар биржаларының қызметімен айналысу құқығына Лицензия | . | Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып | | "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ Заңына  1-ҚОСЫМША    Бірінші санаттағы рұқсаттардың  (лицензиялардың)  ТІЗБЕСІ   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №р/б | Лицензияның және жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызмет түрінің атауы | Жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызметтің кіші түрінің атауы | Ескертпе | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Тауар биржалары саласындағы қызметті лицензиялау | | | | | | 546. | Тауар биржалары қызметімен айналысу құқығына Лицензия | **1. Биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттық.**  **2. Стандартталмаған тауарлармен биржалық сауда-саттық.** | Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып | | Стандартталған тауарлар стратегиялық сипатқа ие болғандықтан және әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесіне кіретіндіктен, биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттықты жүзеге асыратын тауар биржасының жауапкершілік деңгейін арттыру мақсатында. Осыған байланысты, қызметтің кіші түрімен тауар биржаларына биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттық жауапкершіліктің жоғары деңгейін белгілеу қажет.  Бұл ретте, биржалық қызметті дамыту мақсатында стандартталмаған тауарлар, сондай-ақ жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша биржалық қызметті дамыту қажет. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне газ және газбен жабдықтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
| **86.** | Заңның 1-бабы 3-тармағының 1) тармақшасы | 3. «Газ және газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының [Заңына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z481) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 2, 8-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 72-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):  1) [1-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z3):  [3) тармақша](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z7) алып тасталсын;  [13) тармақша](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z17) мынадай редакцияда жазылсын:  **«13) газ желісі ұйымы – газ толтыру станциясын пайдалануды, сондай-ақ осы Заңда белгіленген шарттарда сұйытылған мұнай газын өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға;»;** | 3. «Газ және газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының [Заңына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z481) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 2, 8-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 15, 82-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 72-құжат; № 24, 124-құжат; 2017 ж., № 22-III, 109-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат):  1) [1-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z3):  [3) тармақша](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000532#z7) алып тасталсын;  **13) тармақша алып тасталсын;**  (2022 жылғы 1 қантардан бастап қолданысқа енгізіледі). | Заңның 27-1-бабына ұсынылатын түзетулермен коллизияны болдырмау мақсатында. |
| **87.** | Заңның 1-бабы 3-тармағының 12) тармақшасы | 12) мынадай мазмұндағы 27-1-баппен толықтырылсын:  «27-1-бап. Өнім беру жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу  …  3. Сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдарынан тыс беру бөлігіндегі жиынтық өтінім осы баптың 11-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында аталған тұлғалардың жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері негізінде қалыптастырылады.  **Сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдарынан тыс беру бөлігіндегі жиынтық өтінім осы баптың 11-тармағы бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында аталған тұлғалардың жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері негізінде қалыптастырылады.**  …   11. Өнім беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығына:  1) газ желісі ұйымдары;  **2) топтық резервуарлық қондырғылар арқылы тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушыларға кейіннен өткізуге жататын көлемдерде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес топтық резервуарлық қондырғылар арқылы сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада өткізудің бағаларын мемлекеттік реттеу белгіленген газ желісі ұйымдары;** | 12) мынадай мазмұндағы 27-1-баппен толықтырылсын:  «27-1-бап. Өнім беру жоспары шеңберінде Қазақстан Республикасының ішкі нарығында сұйытылған мұнай газын өткізу  …  3. Сұйытылған мұнай газын электрондық сауда алаңдарынан тыс беру бөлігіндегі жиынтық өтінім осы баптың 11-тармағы бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың жоспарланып отырған айдың алдындағы ай басталғанға дейін күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірілмейтін мерзімде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілікті атқарушы органына жіберілетін өтінімдері негізінде қалыптастырылады.  **Алып тасталсын;**  …  11. Өнім беру жоспары шеңберінде электрондық сауда алаңдарынан тыс өткізілетін сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығына:  1) газ желісі ұйымдары;  **2) алып тасталсын;**  … | Заңның 27-1-бабына ұсынылатын түзетулермен коллизия болдырмау мақсатында. |
| **88.** | Заңның 2-бабы | 1. Осы Заң:  2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағы [9) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z63) жиырма төртінші абзацын, [11) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z92) он жетінші абзацын және [12) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z109) жетінші, сегізінші және жиырма төртінші абзацтарын;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы [1) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z3) үшінші, төртінші және бесінші абзацтарын, [3)](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z11), [4)](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z12) және [5) тармақшаларын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z13), 3-тармағы [1) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z23) екінші, үшінші және төртінші абзацтарын, [3) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z31) он екінші абзацын, [7) тармақшасын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z53), [**12) тармақшасының**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z109)**алтыншы және жиырма бірінші** **абзацтарын** және [4-тармағын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z136) қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.  2. Осы Заңның 1-бабы 3-тармағы [11) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z92) оныншы және он алтыншы абзацтары, [12) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z109) **бесінші** және жиырмасыншы абзацтары 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады. | 1. Осы Заң:  2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағы [9) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z63) жиырма төртінші абзацын, [11) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z92) он жетінші абзацын және [12) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z109) жетінші, сегізінші және жиырма төртінші абзацтарын;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 1-тармағы [1) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z3) үшінші, төртінші және бесінші абзацтарын, [3)](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z11), [4)](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z12) және [5) тармақшаларын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z13), 3-тармағы [1) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z23) екінші, үшінші және төртінші абзацтарын, [3) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z31) он екінші абзацын, [7) тармақшасын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z53) және [4-тармағын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z136) қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.  2. Осы Заңның 1-бабы 3-тармағы [11) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z92) оныншы және он алтыншы абзацтары, [12) тармақшасының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000173#z109)  жиырмасыншы абзацтары 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады. | Заңның 27-1-бабына ұсынылатын түзетулермен коллизияны болдырмау мақсатында. |

**Қазақстан Республикасының Б. Сұлтанов**

**Сауда және интеграция министрі**