Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ЗАҢЫ

**Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет басшысының жекелеген тапсырмаларын іске асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

1) 45-бап мынадай мазмұндағы 9-2-тармақпен толықтырылсын:

«9-2. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінің жалпы сипаттағы трансферттерінің көлемдері:

1) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесіне сәйкес жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 мамырындағы жағдай бойынша нақтыланған жоспар ескерілген ағымдағы шығындардың көлемдері;

2) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша білім беру саласындағы орталық уәкілетті орган ұсынатын мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруге арналған ағымдағы шығындардың болжамды көлемі;

3) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша тиісті салалардың (аяның) орталық уәкілетті органдары ұсынатын жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесіне сәйкес қалыптастырылатын көрсеткіштер мен коэффициенттер жөніндегі ақпарат;

4) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарымен келісу бойынша тиісті салалардың (аяның) орталық уәкілетті органдары ұсынатын Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыруға бағытталған жергілікті бюджеттік даму бағдарламалары шығындарының болжамы жөніндегі ақпарат ескеріле отырып айқындалады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жалпы сипаттағы трансферттердің есеп-қисаптары бойынша қорытындының жобасын жасайды және оны Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдерін қарау және айқындау ағымдағы қаржы жылының 1 тамызынан кешіктірілмей аяқталады.

Жалпы сипаттағы трансферттердің есеп-қисаптарына берілетін ақпараттың негізділігі, анықтығы үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиісті саланың (аяның) орталық уәкілетті органдарының басшылары және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдері жауапты болады.

Тиісті саланың (аяның) орталық уәкілетті органдары жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде қабылданған көрсеткіштерге, жергілікті бюджеттің базасына енгізілген нысаналы трансферттерге және жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері туралы заңда белгіленген қаржыландырудың ең аз көлемдеріне бюджеттік мониторингті қамтамасыз етеді.

Тиісті саланың (аяның) орталық уәкілетті органдары тиісті бюджеттік бағдарламаның атқарылуы туралы талдамалық есепті қалыптастыру үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға бюджеттік мониторингтің нәтижелерін жібереді.»;

2) 49-баптың 1-тармағында:

мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«4-1) өндірушілердің өздері өндірген бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынын, газохолды, бензанолды, мұнай еріткішін, жеңіл көмірсутектер қоспасын және экологиялық отынды көтерме саудада өткізуіне арналған акциз;

4-2) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерге кейіннен өткізу жағдайларын қоспағанда, Салық кодексінің 462-бабының 5) тармақшасында көрсетілген алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімі болып табылатын акцизделетін тауарларды беру жөніндегі акциз;»;

7), 22), 30), 31), 33), 34), 35), 36) және 37-1) тармақшалар алып тасталсын;

3) 50-бапта:

1-тармақтың 8) тармақшасындағы «төлемақы облыстық бюджетке түсетін салықтық түсімдер болып табылады.» деген сөздер «төлемақы;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8-1) және 8-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«8-1) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы;

8-2) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем облыстық бюджетке түсетін салықтық түсімдер болып табылады.»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 4-2) және 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«4-2) мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, зиянды өтеу туралы талап қоюлар бойынша табиғат пайдаланушылардан алынған қаражат;

4-3) мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді және салық салу саласындағы құқық бұзушылықтарды қоспағанда, сот төрағасы немесе сот отырысында төрағалық етуші уәкілеттік берген сот орындаушылары, сот приставтары және соттардың басқа да қызметкерлері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар;»;

4) 51-бапта:

1-тармақта:

8) тармақшаның жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«өндірушілердің, жеке және заңды тұлғалардың өздерінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланатын бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынын, газохолды, бензанолды, мұнай еріткішін, жеңіл көмірсутектер қоспасын және экологиялық отынды бөлшек саудада өткізуіне арналған акциздер;»;

мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

«12-1) жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы;»;

24-тармақшадағы «алым республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне түсетін салықтық түсімдер болып табылады.» деген сөздер «алым;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:

«25) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттеріне түсетін салықтық түсімдер болып табылады.»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 4-3) және 4-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«4-3) мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, зиянды өтеу туралы талап қоюлар бойынша табиғат пайдаланушылардан алынған қаражат;

4-4) мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді және салық салу саласындағы құқық бұзушылықтарды қоспағанда, сот төрағасы немесе сот отырысында төрағалық етуші уәкілеттік берген сот орындаушылары, сот приставтары және соттардың басқа да қызметкерлері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар;»;

5) 52-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«өндірушілердің, жеке және заңды тұлғалардың өздерінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланатын бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отынын, газохолды, бензанолды, мұнай еріткішін, жеңіл көмірсутектер қоспасын және экологиялық отынды бөлшек саудада өткізуіне арналған акциздер;».

2. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

1) 82-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын енгізуге;»;

2) 90-бапта:

1) тармақшадағы «және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілетін шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылауды» деген сөздер алып тасталсын;

2-4) және 2-5) тармақшалар алып тасталсын;

3) 90-6-бап мынадай мазмұндағы 39-5) тармақшамен толықтырылсын:

«39-5) республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды, мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын, республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын, оның ішінде оларға
«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласына қатысты бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде келіседі;»;

4) 92-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң креативті индустриялар саласындағы қызметі;»;

5) 295-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«295-2-бап. Инвестициялар туралы келісім

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген тұлға мен заңды тұлға, оның ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының юрисдикциясында тіркелген заңды тұлға арасында жасалатын, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің жеті жарым миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде инвестицияларды жүзеге асыруды көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт Инвестициялар туралы келісім болып табылады.

Инвестициялар туралы келісімде заңды тұлғалар үшін Инвестициялар туралы келісім жасалған кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген преференциялар мен жеңілдіктер беріледі, сондай-ақ қарсы міндеттемелер белгіленеді.

Инвестициялар туралы келісімдер мынадай:

1) ойын бизнесі саласындағы қызмет;

2) көмір қабаттарынан метан өндіруді қоспағанда, жер қойнауын пайдалану саласындағы қызмет;

3) мұнай-химия өнімдерін өндіруді, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 462-бабы бірінші бөлігінің 5) және 6) тармақшаларында көзделген акцизделетін тауарларды өндіруді, жинауды (жинақтауды) қоспағанда, акцизделетін тауарларды өндіру жөніндегі қызмет түрлеріндегі жобаларды іске асыру үшін жасалмайды.

2. Инвестициялар туралы келісімде инвестициялық преференциялардың түрлерi, оларды берудiң шарттары мен тәртiбi, сондай-ақ Инвестициялар туралы келісім жасасқан заңды тұлғаның міндеттемелері айқындалады.

3. Инвестициялар туралы келісімді өзгерту және бұзу мерзімі, тәртібі мен шарттары инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган бекіткен Инвестициялар туралы келісімдерді жасасу, өзгерту және бұзу қағидаларында белгіленген.

4. Инвестициялар туралы келісімнің ережелері, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардан туындайтын ережелерді,
сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша инвестициялар туралы келісімге өзгерістер енгізу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда инвестициялар туралы келісімнің ережелері жасалған күнінен бастап жиырма бес жыл бойы өз қолданысын сақтайды.».

3. 2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне:

1) 532-бапта:

1-тармақтың 5) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 275, 277, 280, 280-1, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 және 558-баптары бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтары үшін;»;

1-тармақтың 6) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 184, 190, 192-1, 193, 200, 207, 209, 213, 214, 216, 216-1, 218, 219, 221, 222, 222-1, 226, 228, 231, 233, 233-1, 235-1, 243, 250, 259, 311, 312 және
313-баптары бойынша, сондай-ақ 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 198, 214, 216, 218, 223, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 263, 275, 286, 297, 366, 367 және 368-баптары бойынша;»;

9) тармақшадағы «автокөлік құралының» деген сөздер «жүк автомобилінің» деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақ мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

«11) егер мұндай кедендік декларацияны уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша толтыру тауарларды жөнелту (шығару, транзиттеу) елінде көзделсе, кедендік декларациялау кезінде тауарларды жөнелту (шығару, транзиттеу) елінің кедендік декларацияларының көшірмелерін ұсынуға келісім беру туралы міндеттеменің болуы.»;

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) осы баптың 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11) және
12) тармақшаларында көрсетілген шарттар;»;

2) 534-бапта:

1-тармақтың 5) тармақшасындағы «137-бабының 4-тармағына» деген сөздерден кейін «, 417-бабының 3-1 және 8-тармақтарына, 419-бабының
5-тармағына» деген сөздермен толықтырылсын;

1-тармақтың 5) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Хабарламаға осы Кодекстің 55-тарауында көзделген тәртіппен шағым жасалған жағдайда, куәліктің қолданылуын тоқтата тұру шағым бойынша шешім шығарылғаннан немесе шағым жасалған хабарлама бойынша сот актісі заңды күшіне енгеннен кейін жүзеге асырылады;»;

1-тармақ мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес берешектің (бересінің) туындауы;»;

1-тармақтың 11) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілген заңды тұлғалар акцияларының он және одан көп пайызына ие акционерлері, мұндай заңды тұлғалардың құрылтайшылары (қатысушылары), басшылары, бас бухгалтерлері болып табылатын жеке тұлғаларға қатысты Қазақстан Республикасында 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 184, 190, 192-1, 193, 200, 207, 209, 213, 214, 216, 216-1, 218, 219, 221, 222, 222-1, 226, 228, 231, 233, 233-1, 235-1, 243, 250, 259, 311, 312 және 313-баптары бойынша, сондай-ақ 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 198, 214, 216, 218, 223, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 263, 275, 286, 297, 366, 367 және 368-баптары бойынша қылмыстық іс қозғау;»;

1-тармақтың 13) тармақшасы алып тасталсын;

1-тармақ мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

«14) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 275, 277, 280, 280-1, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 және 558-баптары бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау.»;

4-тармақтағы «5),» деген цифрдан кейін «5-1),» деген цифрмен және «10)» деген цифрдан кейін «,12) және 14)» деген цифрлармен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

«6-1. Осы баптың 1-тармағының 14) тармақшасында көзделген негіздер бойынша тоқтатыла тұрған куәліктің қолданысы соттың немесе өзге де уәкілетті органның (лауазымды адамның) қаулының күшін жою не істі тоқтату туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қайта басталады.»;

7-тармақтың 5) және 6) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«5) соттың немесе өзге де уәкілетті органның (лауазымды адамның) заңды тұлғаны бір жыл ішінде Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 275, 277, 280, 280-1, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 және 558-баптары бойынша екі реттен көп әкімшілік жауаптылыққа тарту фактісін растайтын шешімінің күшіне енуі;

6) куәлігі бар заңды тұлға акцияларының он және одан көп пайызына ие осы заңды тұлғаның акционерлері, оның құрылтайшылары (қатысушылары), басшылары, бас бухгалтерлері болып табылатын жеке тұлғаларды 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 184, 190, 192-1, 193, 200, 207, 209, 213, 214, 216, 216-1, 218, 219, 221, 222, 222-1, 226, 228, 231, 233, 233-1, 235-1, 243, 250, 259, 311, 312 және 313-баптары бойынша, сондай-ақ 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 198, 214, 216, 218, 223, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 263, 275, 286, 297, 366, 367 және 368-баптары бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту фактісін растайтын, қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін сот үкімінің күшіне енуі;»;

8-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Егер уәкілетті экономикалық операторға қатысты кедендік тексеру нысанында кедендік бақылау жүргізілсе, уәкілетті экономикалық операторлар тізілімінен алып тастау осындай тексеру аяқталған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.»;

3) 541-бапта:

1-тармақтың 1) тармақшасындағы «7)» деген цифрдан кейін «,9), 10), 11) және 12)» деген сөздермен толықтырылып, «тармақшасында» деген сөз «тармақшаларында» деген сөзбен ауыстырылсын;

1-тармақтың 4) тармақшасындағы «137-бабының 4-тармағына» деген сөздерден кейін «, 417-баптың 3-1 және 8-тармақтарына, 419-баптың
5-тармағына» деген сөздермен толықтырылсын;

1-тармақтың 4) тармақшасындағы «орындауға;» деген сөз «орындауға міндетті.» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Хабарламаға шағым жасалған жағдайда мұндай хабарламаны орындау мерзімі осы Кодекстің 55-тарауына сәйкес тоқтатыла тұрады;»;

4) 570-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

«5. Осы Кодекстің 532-бабы 1-тармағының 9) және 12) тармақшаларында белгіленген уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне заңды тұлғаны енгізу шарттары енгізілгенге дейін уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізілген заңды тұлғалар осы Кодекстің 532-бабы 1-тармағының
9) және 12) тармақшалары қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде өз қызметін көрсетілген шарттарға сәйкес келтіреді.».

4. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне:

45-бап мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:

«7. Мемлекеттік органдарға және өзге де тұлғаларға мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінде ақпарат болған жағдайда жеке және заңды тұлғалардан оларды жинауға тыйым салынады.».

5. 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экология кодексіне:

387-бапта:

1-тармақтағы «айқындалған» деген сөзден кейін «, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі» деген сөздермен толықтырылсын;

3-тармақ алып тасталсын.

6. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

14-1-бапта:

1-тармақтағы «ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша, салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіп пен талапқа сәйкес конкурс қорытындылары бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Акцияларының жүз пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлға ғана халықаралық автомобиль тасымалдарын қадағалап отырудың ақпараттық жүйесінің ұлттық операторы бола алады.».

7. «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 41) тармақшасындағы «Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған» деген сөздер «акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 6-бапта:

11-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«11-2) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптарды бекітеді, сондай-ақ Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторын айқындайды;»;

3) 7-бапта:

1-1) тармақшадағы «қалыптастырады» деген сөзден кейін «және іске асырады» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 15-5), 15-6), 15-7), 15-8), 15-9), 15-10) және 15-11) тармақшалармен толықтырылсын:

«15-5) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесін әзірлейді;

15-6) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағалар мониторингін жүргізеді;

15-7) жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалау үшін сауда саласындағы нысаналы индикаторларды есептеу әдістемесін бекітеді;

15-8) ақпараттық жүйеде тіркеу қағидаларын бекітеді;

15-9) базарлардың мамандануын айқындау қағидаларын бекітеді

15-10) сауда объектілерінің санын реттеу мақсатында халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төмен нормативтерін айқындау қағидалары мен әдістерін бекітеді;

15-11) сауда қызметін реттеу туралы заңнаманың сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;»;

4) 7-3-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;

5) 8-баптың бірінші бөлігіндегі 7), 7-1) және 7-2) тармақшалар алып тасталсын;

6) 16-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

«3. Еуразиялық экономикалық комиссияның актілерінде және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда әкелу кезінде тауарлардың нысаналы мақсатын растау берілуі қажет тауарлардың жекелеген түрлеріне қатысты кедендік-тарифтік реттеу шараларын қолдану мақсатында уәкілетті орган немесе өзге де мемлекеттік органдар тауардың нысаналы мақсатын растауды береді.

Тауарлардың нысаналы мақсатын растауды уәкілетті орган немесе уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік органдар айқындайтын тәртіпке сәйкес және нысан бойынша өз құзыреті шегінде уәкілетті орган немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүзеге асырады.»;

7) 16-1-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «халықаралық шарттарға» деген сөзден кейін «және Еуразиялық экономикалық одақ органдарының актілеріне» деген сөздермен толықтырылсын;

8) 17-баптың 2-тармағы:

«Тарифтік» деген сөз «Жекелеген тауарларға қатысты тарифтік» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Экспорты және/немесе импорты осы баптың 1-тармағының
1) – 5) тармақшаларында белгіленген шараларға сәйкес рұқсат беру құжаттарының негізінде жүзеге асырылатын тауарлардың тізбесін уәкілетті органмен келісу бойынша орталық мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде айқындайды.»;

9) 31-1-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:

«3. Жалға алушы сауда базарының иесін хабардар ете отырып, сауда орнын өзінің жалға алу шартында көзделген талаптармен объективті түрде орынды себептер бойынша, бірақ 6 айдан аспайтын мерзімге қайта беруді жүзеге асырған жағдайды қоспағанда, жалға алушылардың сауда базарларындағы сауда орындарын қосалқы жалға беруіне тыйым салынады.»;

10) 33-2-бапта:

1-тармақтағы «бақылау», «жүзеге асырылады» деген сөздер тиісінше «бақылауды уәкілетті орган және оның лауазымды адамдары», «жүзеге асырады» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау лауазымды адамның шешімі бойынша жүзеге асырылады.»;

11) мынадай мазмұндағы 33-3, 33-4, 33-5 және 33-6-баптармен толықтырылсын:

«33-3-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасында белгіленген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда үстемесі мен сыйақы мөлшерінің сақталуын мемлекеттік бақылау

1. Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасында белгіленген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда үстемесі мен сыйақы мөлшерінің сақталуын мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган және оның лауазымды адамдары тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы және бармай профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырады.

2. Тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

4. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау субъектісіне беру және оған әкімшілік жүктемені азайту болып табылады.

5. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді зерделеу, талдау, салыстыру арқылы, оның ішінде:

1) мемлекеттік бақылау субъектілері, мемлекеттік органдар және өзге де ұйымдар ұсынған;

2) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алынған мәліметтер;

3) жеке және заңды тұлғалардың жолданымдары негізінде жүзеге асырылады.

6. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау қорытындылары бойынша субъектіге бұзушылықтарды жою тәсілін міндетті түрде түсіндіре отырып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғамай, бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным (бұдан әрі – ұсыным) жасалады.

7. Ұсыным бақылау субъектісінің өзіне қолын қойғызып немесе жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:

1) ұсынымға алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап – қолма-қол;

2) тапсырыс хатпен – пошта арқылы;

3) бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап электрондық тәсілмен табыс етілді деп есептеледі.

8. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

9. Бақылау субъектісі ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсыным жіберген уәкілетті органның лауазымды адамына ол табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

10. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылауды жүргізу жиілігі – ай сайын, 25-күнінен кешіктірілмей, айына бір реттен аспайды.

11. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бармай профилактикалық бақылауды тіркейтін арнайы журналда есепке алынуға жатады, ол нөмірленген, тігілген, мөрмен бекемделген болуға тиіс.

33-4-бап. Сауда қызметі саласындағы мемлекеттік бақылау

1. Сауда қызметі саласындағы мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган мен оның лауазымды адамдары тексеру және бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы және бармай профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырады.

2. Мыналар:

1) сауда базарының иесі;

2) ішкі сауда субъектілері сауда қызметі саласындағы мемлекеттік бақылау субъектілері болып табылады.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талаптар мен шектеулер қолданылатын қызмет пен мүлік сауда қызметі саласындағы мемлекеттік бақылау объектісі болып табылады.

4. Сауда қызметі саласындағы мемлекеттік бақылау жоспардан тыс тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.

Жоспардан тыс тексеру және бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

33-5-бап. Сауда қызметі саласындағы бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау

1. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, бақылау субъектісіне бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын беру және оған әкімшілік жүктемені азайту болып табылады.

2. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді зерделеу, талдау, салыстыру арқылы, оның ішінде:

1) мемлекеттік бақылау субъектілері, мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар ұсынған;

2) уәкілетті органның ақпараттық жүйесінен және басқа да ақпараттық жүйелерден алынған;

3) бұқаралық ақпарат құралдарынан және өзге де ашық көздерден алынған мәліметтердің, жеке және заңды тұлғалардың жолданымдарының негізінде жүзеге асырылады.

3. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау қорытындылары бойынша бақылау субъектісіне бұзушылықтарды жою тәсілін міндетті түрде түсіндіре отырып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғамай, бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным (бұдан әрі – ұсыным) жасалады.

4. Ұсыным бақылау субъектісінің өзіне қолын қойғызып немесе жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.

Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:

1) ұсынымға алу туралы белгі қойылған күннен бастап – қолма-қол;

2) тапсырыс хатпен – поштамен;

3) бақылау және қадағалау субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап электрондық тәсілмен табыс етілді деп есептеледі.

5. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша ұсыным ол табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.

6. Бақылау субъектісі ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсыным жіберген уәкілетті органның лауазымды адамына ол табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.

7. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылауды жүргізу жиілігі – ай сайын, 25-күнінен кешіктірілмей, айына бір реттен аспайды.

8. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері бармай профилактикалық бақылауды арнайы тіркеу журналында есепке алынуға жатады, ол нөмірленген, тігілген және мөрмен бекемделген болуға тиіс.

33-6-бап. Сауда қызметі саласындағы бақылау субъектісін рұқсат беру бақылауы

1. Сауда қызметін реттеу саласында сауда базарларының қызметін лицензиялау жүзеге асырылады.

2. Сауда базарларының қызметімен айналысуға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны және лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның телнұсқасын беру және қайта ресімдеу, рұқсат беру бақылауын жүзеге асыру, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшалардың қолданысын тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату тәртібі мен шарттары «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және осы Заңда белгіленеді.

3. Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама орындалмаған жағдайда, рұқсат беру құжатын берген лауазымды адамдар осы Заңда көзделген негіздер бойынша және тәртіппен және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес оның қолданысын тоқтата тұрады.

4. Рұқсат беру құжатының иесі сауда қызметін реттеу саласындағы рұқсат беру құжатын тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін бұзушылықтарды жою туралы өтінішті ұсынбаған жағдайда, рұқсат беру құжатын берген лауазымды адамдар көрсетілген мерзім өткен кезден бастап он жұмыс күні ішінде рұқсат беру құжатынан сот тәртібімен айыруға (кері қайтарып алуға) бастамашылық жасайды.

5. Рұқсат беру құжаттарын қайта ресімдеуге құжатта қателер (қатемен жазулар) анықталған жағдайларда жол беріледі.

6. Тиісті рұқсат беру құжатынсыз сауда базары ретінде қызметті жүзеге асыруға жол берілмейді және ол заңсыз кәсіпкерлік қызмет болып табылады, ол үшін уәкілетті органның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес шаралар қабылдайды.

7. Уәкілетті бақылау органының лауазымды адамдары мынадай негіздердің бірі бойынша рұқсат беру құжатын тоқтата тұруға құқылы:

1) сауда базарының қызметі бойынша ақпаратты ұсынбау, жасыру және (немесе) анық емес ақпарат беру;

2) желдету жүйесінің не ауаны баптау жүйесінің, өрт сөндіру жүйесінің ақаулы жай-күйі;

3) сарқынды суларды (септикті, шұңқырды) зарарсыздандыру жөніндегі талаптардың сақталмауы, объектілердегі кәріз желісінің ақаулы жай-күйі;

4) сауда базарының нәтижесінде түзілетін қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптардың бұзылуы;

5) сауда базарының аумағында сауда қызметін жүзеге асыру үшін қажетті жабдықтың болмауы, ақаулы не жұмыс істемейтін жай-күйі;

6) санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болмауы;

7) сауда базарының қызметін жүзеге асыруды тоқтата тұруға негіз болған мән-жайларды, себептерді белгіленген мерзімдерде жоймау;

8) сауда базарларына қойылатын біліктілік талаптарының бұзылуы.».

8. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 6-баптың 1-тармағында:

7) тармақшадағы «бағалары мен нарықтарының» деген сөздер алып тасталсын;

38) тармақша алып тасталсын;

2) 19-2-баптың 2-тармағы «органдардың» деген сөзден кейін «, сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның» деген сөздермен толықтырылсын.

9. «Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:

мынадай мазмұндағы 1-6) және 1-7) тармақшалармен толықтырылсын:

«1-6) креативті индустриялар – жеке және заңды тұлғалардың креативті қызметін жасау, өндіру, молықтыру және нәтижелерін жаппай тарату жөніндегі индустриялар;

1-7) креативті қызмет – Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен зияткерлік қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға байланысты экономикалық қызмет түрлері;»;

мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:

«18-1) шығармашылық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру – кіріс алуға бағытталған, жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, процестер мен көрсетілетін қызметтерді нарыққа шығару мақсатында зияткерлік қызмет нәтижелерін қоса алғанда, шығармашылық қызмет нәтижелерін іс жүзінде қолдануға байланысты қызмет.»;

2) 3-бап мынадай мазмұндағы 10-1) және 10-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1) креативті қызметтен нәтижелер алуға, оның ішінде кіріс алуға тартылған адамдардың құқықтары мен мүдделеріне кепілдік беру;

10-2) мәдениетті, шығармашылықты, білімді, ғылымды, өндірісті және даму институттарын интеграциялау;»;

3) 6-бап мынадай мазмұндағы 1-1) және 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«1-1) жеке кәсіпкерлік субъектілерін креативті индустриялар субъектілеріне жатқызу өлшемшарттарын бекітеді;

1-2) креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін бекітеді;»;

4) 7-бап мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2), 3-3) және 3-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«3-1) креативті индустриялардың негізгі бағыттарын әзірлейді және мемлекеттік саясатының іске асырылуын қамтамасыз етеді;

3-2) шығармашылық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру саласында мемлекеттік саясатты іске асырады;

3-3) жеке кәсіпкерлік субъектілерін креативті индустриялар субъектілеріне жатқызу өлшемшарттарын әзірлейді;

3-4) креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін әзірлейді;»;

5) мынадай мазмұндағы 18-2-баппен толықтырылсын:

«18-2-бап. Креативті индустриялар саласындағы авторлық және сабақтас құқықтар

Креативті индустриялар саласындағы автордың және орындаушының құқықтарын пайдалануға байланысты құқықтық қатынастар Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.».

10. «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2011 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

17-баптың 2-тармағында:

1) тармақшадағы «немесе өзге де заңды негіздерде» және «тиіс» деген сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) авиациялық отын сатылған және/немесе мұнай өнімдерін импорттаған жағдайда меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде мұнай өнімдері базасына немесе резервуарға иелік етуге тиіс.».

11. «Газ және газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:

мынадай мазмұндағы 41-1) және 42-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«41-1) цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғалар – цифрлық майнингті жүзеге асыратын, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес цифрлық майнингті жүзеге асыру жөніндегі қызмет туралы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органды хабардар еткен жеке және заңды тұлғалар;

42-1) ірі коммерциялық тұтынушы – өнеркәсіптік тұтынушы-инвесторды және электр станцияларының тізбесіне енгізілген тұтынушыны қоспағанда, тауарлық газды өз қызметінде пайдалану үшін сатып алатын, осы Заңның
8-бабының 4-1-тармағында белгіленген өлшемшарттарға сәйкес келетін заңды тұлға;»;

39) тармақша «, ірі коммерциялық тұтынушы, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлға» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 8-бапта:

4-тармақтың 10) тармақшасындағы «тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесінің субъектілері болып табылады.» деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:

«11) ірі коммерциялық тұтынушылар;

12) цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғалар тауарлық газбен жабдықтаудың бірыңғай жүйесінің субъектілері болып табылады.»;

мынадай мазмұндағы 4-1 тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Газ тұтыну жабдығының санына қарамастан, жылына 10 миллион текше метр және одан астам көлемде тауарлық газды сатып алатын заңды тұлғалар ірі коммерциялық тұтынушылар болып табылады.»;

3) 17-бапта:

6-тармақтың 1) тармағы «, ірі коммерциялық тұтынушыларға, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларға, цифрлық майнингті жүзеге асыру үшін электр энергиясын өндіруді жүзеге асыратын тұлғаларға, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларды электр энергиясымен жабдықтауды жүзеге асыратын тұлғаларға» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

«6-1. Электр станцияларының тізбесіне енгізілген тұтынушыларға, ірі коммерциялық тұтынушыларға, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларға, цифрлық майнингті жүзеге асыру үшін электр энергиясын өндіруді жүзеге асыратын тұлғаларға, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларды электр энергиясымен жабдықтауды жүзеге асыратын тұлғаларға тауарлық газды өткізу шарттарында:

мыналардың:

электр станцияларының тізбесіне енгізілген тұтынушылардың халықты, заңды тұлғаларды, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларды энергиямен жабдықтау үшін тауарлық газды пайдалануды бөлек есепке алуды жүргізу жөніндегі;

ірі коммерциялық тұтынушылардың әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын және басқа да тауарларды өндіру үшін тауарлық газды пайдалануды бөлек есепке алуды жүргізу жөніндегі;

цифрлық майнингті және өзге де қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың цифрлық майнингті жүзеге асыруға тауарлық газды пайдалануды бөлек есепке алуды жүргізу жөніндегі;

электр энергиясын өндіруді жүзеге асыратын тұлғалардың цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғалар және өзге де тұлғалар үшін электр энергиясын өндіру үшін тауарлық газды пайдалануды бөлек есепке алуды жүргізу жөніндегі;

тұтынушыларды электр энергиясымен жабдықтауды жүзеге асыратын тұлғалардың цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларға және өзге де тұлғаларға электр энергиясын өткізу көлемін бөлек есепке алуды жүргізу жөніндегі міндеттемелері көзделеді.»;

9-тармақ «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.» деген сөздер «болған;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) осы баптың 6-1-тармағында көзделген тауарлық газды бөлек есепке алуды жүргізу бойынша шарт талаптары бұзылған 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.»;

4) 19-баптың 2-тармағындағы «енгізілген тұтынушылар,» деген сөздерден кейін «ірі коммерциялық тұтынушылар, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғалар, цифрлық майнингті жүзеге асыру үшін электр энергиясын өндіруді жүзеге асыратын тұлғалар» деген сөздермен толықтырылсын;

5) 20-бапта:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

«20-бап. Тауарлық және сұйытылған мұнай газына баға белгілеу»;

2-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2-2. Электр станцияларының тізбесіне енгізілген тұтынушылар үшін тауарлық газды ішкі нарықта көтерме саудада өткізудің шекті бағалары электр станцияларының тізбесіне енгізілген әрбір тұтынушы үшін әрбір бес жыл сайын жылдарға бөліне отырып және қажет болған кезде, уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жыл сайын 1 шілдеде түзетіледі.

Түзету, ұлттық оператордың тауарлық газға сатып алу бағаларының, тауарлық газ құрылымының және (немесе) көздерінің және (немесе) мемлекеттік реттеуге жататын магистральдық газ құбырлары бойынша тауарлық газды тасымалдауға, жерасты газ сақтау орындарында тауарлық газды сақтауға тарифтердің өзгеруіне байланысты уәкілетті органға жүгінуі негізінде жылына бір реттен асырылмай жүргізіледі.»;

мынадай мазмұндағы 2-3 және 2-4-тармақтармен толықтырылсын:

«2-3. Цифрлық майнингті жүзеге асыратын немесе цифрлық майнингті жүзеге асыру үшін электр энергиясын өндіретін тұлғаларға кейіннен ірі коммерциялық тұтынушыларға өткізуге арналған ішкі нарықта тауарлық газды көтерме саудада өткізудің шекті бағалары осы баптың 3-3-тармағына сәйкес жыл сайын 1 шілдеде, әрбір облыс, республикалық маңызы бар қала, астана үшін жеке белгіленеді.

2-4. Ірі коммерциялық тұтынушылар үшін белгіленетін шекті бағалар:

әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының;

халық және цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларды қоспағанда, заңды тұлғалар үшін жылу және (немесе) электр энергиясын өндіру үшін қажетті тауарлық газды өткізу жөніндегі қатынастарға қолданылмайды.»;

мынадай мазмұндағы 3-3-тармақпен толықтырылсын:

«3-3. Уәкілетті орган табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органмен келісу бойынша, жыл сайын 15 мамырдан кешіктірілмейтін мерзімде алдағы жылға тауарлық газды ішкі нарықта көтерме саудада өткізудің кейіннен:

ірі коммерциялық тұтынушыларға;

цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғаларға немесе цифрлық майнингті жүзеге асыру үшін электр энергиясын өндіретін тұлғаларға өткізуге арналған шекті бағаларын бекітеді.»;

6) 25-баптың 4-1-тармағы «енгізілген тұтынушылар» деген сөздерден кейін «ірі коммерциялық тұтынушылар, цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғалар не цифрлық майнингті жүзеге асыру үшін электр энергиясын өндіретін тұлғалар» деген сөздермен толықтырылсын;

7) 34-бап мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:

«4. Мыналар:

1) Осы Заңның 20-бабының 1 және 5-тармақтары 2022 жылғы 2 наурыздан бастап 2022 жылғы 1 шілдеге дейін мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

«1. Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауарлық газды көтерме саудада өткізудің 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.»;

«5. Тауар биржаларынан тыс өнім беру жоспары шеңберінде өткізілетін сұйытылған мұнай газының шекті бағасы тоқсан сайын белгіленеді және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.»;

2) Осы Заңның 27-1-бабының 11-тармағы 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

«11. Беру жоспары шеңберінде өткізілетін сұйытылған мұнай газын сатып алу құқығына:

1) газ толтыру станцияларының иелері;

2) топтық резервуарлық қондырғылардың иелері;

3) газ толтыру пункттерінің иелері;

4) автогаз құю станцияларының иелері;

5) сұйытылған мұнай газын мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланатын өнеркәсіптік тұтынушылар ие болады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасында көрсетілген өнеркәсіптік тұтынушылардың тізбесін Қазақстан Республикасының ішкі нарығына сұйытылған мұнай газын беру жоспарын қалыптастыру қағидаларына сәйкес уәкілетті орган бекітеді.».

12. «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы 1 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 8-бапта:

1-тармақта «осы Заңда белгіленген тәртіппен сайланатын» деген сөздер «Қордың жалғыз акционері сайлайтын» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақ алып тасталсын;

2) 10-баптың 4-тармағы 4) тармақшадағы «қабылдау жатады.» деген сөздер «қабылдау;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4-1) және
4-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«4-1) Қордың интернет-ресурсында орналастырылатын Қор қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы жария есепті дайындау;

4-2) Қор қызметінің мәселелері бойынша бизнес-қоғамдастықпен және шетелдік инвесторлармен тұрақты негізде кездесулер өткізу жатады.»;

3) 13-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары заңнамада белгіленген тәртіппен Қордың қызметі туралы кез келген ақпаратты сұратуға және алуға құқылы.».

13. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы
15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

4-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) көрсетілетін қызметті беруші сұратқан «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінен алынуы мүмкін құжаттар мен ақпаратты бермеуге;».

14. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 18-бапта:

1-тармақ «тәртібі» деген сөзден кейін «осы Заңның 37-бабына сәйкес тауарлардың жекелеген түрлерінің экспортына немесе импортына рұқсат беру тәртібін енгізуді қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;

4-тармақтағы «Рұқсат» деген сөз «Осы баптың 4-1-тармақшасында көзделген нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, рұқсат» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Тауарлардың жекелеген түрлерінің экспорты мен импортына рұқсат беру құжаттарын алу тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер, егер актілердің өзінде өзге мерзімдер көрсетілмесе, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.»;

2) 37-бапта:

1-тармақтың бірінші бөлігі «шарттарда» деген сөзден кейін
«, Еуразиялық экономикалық одақтың актілерінде немесе егер» деген сөздермен толықтырылсын;

1-тармақтың үшінші бөлігі «шарттарға» деген сөзден кейін «, Еуразиялық экономикалық одақ органдарының актілеріне, Үкіметтің қаулыларына және мемлекеттік органдардың бұйрықтарына» деген сөздермен толықтырылсын;

5-тармақтың екінші бөлігіндегі «сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

9-тармақтың бірінші бөлігіндегі «рұқсат беру құжаттарын беруді жүзеге асыратын» деген сөздер алып тасталсын;

15. «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» 2015 жылғы
31 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) жариялылық және ашықтық қағидаты – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын оның барлық сатыларында жоспарлау және іске асыру процестері туралы ақпаратқа ашық қол жеткізу;»;

2) 7-бапта:

3-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

«Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шартын жеке жасасу түріндегі келісімшарттық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру инвестициялық шығындар өтелмей, сондай-ақ бюджеттік тиімділік шартымен (ақшалай мәнде) жүзеге асырылады.»;

4-тармақта «мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларда» және «Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар» деген сөздер тиісінше
«салаларды (аяны) дамыту тұжырымдамаларында, ұлттық жобаларда» және «Салаларды (аяны) дамыту тұжырымдамалары, ұлттық жобалар» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 18-бапта:

2-тармақтағы «қатысатын» деген сөзден кейін «, оның ішінде МЖӘ жобаларын қолдап отыру жөніндегі консультациялық қызметтерді жүзеге асыратын» деген сөздермен толықтырылсын;

3-тармақтағы «қатысатын» деген сөзден кейін «, оның ішінде МЖӘ жобаларын қолдап отыру жөніндегі консультациялық көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын» деген сөздермен толықтырылсын;

4) 23-бапта:

2-1) тармақшадағы «мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар» деген сөздер «Салаларды (аяны) дамыту тұжырымдамалары, ұлттық жобалар» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

«9-1) республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына бизнес-жоспарды, республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын, оның ішінде оларға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітетін қағидаларға сәйкес бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласына қатысты бөлігінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органмен келіседі;»;

5) 31-баптың 2-тармағында:

«мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар» деген сөздер
«салаларды (аяны) дамыту тұжырымдамалары, ұлттық жобалар» деген сөздермен ауыстырылсын;

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының базалық өлшемдері, оның ішінде мақсаттары мен міндеттері, бюджет қаражаты есебінен болжанатын төлемдер, мемлекеттік қолдау шаралары;»;

6) 44-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «немесе ұзақ мерзімді жалға алынған» деген сөздер алып тасталсын;

7) 46-баптың 1-тармағында:

19) тармақшадағы «айыбын» деген сөзден кейін «(құндық мәнді міндетті түрде көрсете отырып)» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:

«23-1) жекеше әріптестің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының іске асырылуына мониторинг жүргізу үшін ақпарат беруі жөніндегі талаптары;».

16. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»
2015 жылғы 23 қарашада Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 15-бап мынадай мазмұндағы 5, 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:

«5. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында уәкілетті орган белгілеген мәннен төмен емес оқу нәтижесімен оқуын бітірген адамдар жергілікті атқарушы органдарда, мәслихаттар аппараттарында, тексеру комиссияларында, орталық мемлекеттік органдардың және олардың ведомстволарының аумақтық бөлімшелерінде (астана мен оның аудандарындағы жергілікті атқарушы органдардан, мәслихат аппаратынан, тексеру комиссиясынан, мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарының аумақтық бөлімшелерінен басқа) оқуды бітіргеннен кейін бір жыл ішінде «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына уәкілетті органмен немесе оның аумақтық бөлімшесімен келісу бойынша конкурс өткізілместен орналаса алады.

6. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде білім беру ұйымдарында уәкілетті орган белгілеген мәннен төмен емес оқу нәтижесімен оқуын бітірген адамдар аталған оқуды бітіргеннен кейін бір жыл ішінде конкурс өткізбестен «Б» корпусының мына мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына:

1) облыс ауданының немесе облыстық маңызы бар қаланың әкімі және мәслихаты аппараттарының (облыстың әкімшілік орталығы болып табылатын қаладан басқа) төменгі лауазымына;

2) облыс ауданының және облыстық маңызы бар қаланың жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы органның (облыстың әкімшілік орталығы болып табылатын қаладан басқа) басшылық емес лауазымына;

3) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының басшылық емес лауазымына;

4) орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының облыс ауданындағы немесе облыстық маңызы бар қаладағы (облыстың әкімшілік орталығы болып табылатын қаладан басқа) аумақтық бөлімшесінің басшылық емес лауазымына орналаса алады.

7. «Б» корпусының:

1) орталық мемлекеттік органның дербес құрылымдық бөлімшесінің басшысы;

2) орталық мемлекеттік органның және оның ведомствосының облыстағы, республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы аумақтық бөлімшесінің басшысы;

3) облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен қаржыландырылатын облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органының басшысы;

4) орталық мемлекеттік органның ведомствосы басшысының орынбасары;

5) Жоғарғы Соттың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган басшысының орынбасары;

6) Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты басшысының орынбасары мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына уәкілетті органмен келісу бойынша конкурс өткізілместен орналасуға жол беріледі.»;

2) 17-баптың 4-тармағындағы «(орган)» деген сөзден кейін «уәкілетті органмен немесе оның аумақтық бөлімшесімен келісу бойынша» деген сөздермен толықтырылып, «жергілікті бюджеттерден» деген сөздер «облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«26-бап. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына мемлекеттік қызметке алғаш рет кіретін немесе қайтадан кіретін азаматтарды іріктеу «Б» корпусының мемлекеттік лауазымдарына алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін оған қайтадан кіретін азаматтар Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын іріктеу кезеңдерінен өтеді.»;

4) 27-бапта:

1-1-тармақтағы «іріктеуді мемлекеттік лауазымдарға тағайындауға құқығы бар лауазымды адамның (органның) шешімімен құрылатын мемлекеттік органның конкурстық комиссиясы жүзеге асырады» деген сөздер «іріктеу уәкілетті орган айқындайтын конкурс өткізу тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған конкурстың кезеңдерін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.»;

4) 33-баптың 6-тармағында:

«қатарынан екі жыл бойы» деген сөздер алып тасталсын;

«кезде» деген сөзден кейін «, Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын мемлекеттік қызметшілердің қызметіне бағалау жүргізу тәртібі мен мерзімдеріне сәйкес» деген сөздермен толықтырылсын.

17. «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:

33-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

«3-1. Мемлекеттік органдарға және өзге де тұлғаларға мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде ақпарат «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінде болған жағдайда, оны жеке және заңды тұлғалардан жинауға тыйым салынады.».

18. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 39-баптың 3-тармағында:

6) тармақша алып тасталсын;

9) тармақшаның үшінші абзацы алып тасталсын;

53) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«53) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес актімен айқындалған тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайды жалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу, тұрғын емес мақсаттағы жалданатын ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайды техникалық күтіп-ұстау, күзету және оған қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу, егер тапсырыс берушіге өтеусіз пайдалануға және (немесе) жедел басқаруға берілген тұрғын емес үй-жайлар орналасқан ғимараттағы тұрғын емес үй-жайларды пайдаланатын басқа тұлғаға немесе тұлғаларға осы қызметтер көрсетілетін болса, тапсырыс берушіге өтеусіз пайдалануға және (немесе) жедел басқаруға берілген тұрғын емес бір немесе бірнеше үй-жайды техникалық күтіп-ұстау (оның ішінде аса маңызды мемлекеттік объектілерге жататын ғимараттарда орналасқан мемлекеттік органдардың), күзету және оларға қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу;»;

2) 41-баптың 1-тармағындағы «және 5» деген сөздер «, 5) және 6)» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 43-бапта:

11-тармақ мынадай мазмұндағы тоғызыншы бөлікпен толықтырылсын:

«Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу бойынша шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және авансты қамтамасыз етуді (егер шартта аванс көзделген жағдайда) енгізу туралы талапты тапсырыс беруші Заңның 4-бабының 1) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатын сақтай отырып айқындайды.»;

19-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің осы Заңда белгіленген шекті көлемдері асып кеткен жағдайда;».

19. «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 19-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген сараптама қорытындысын алу жөніндегі талап орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы, карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына, сондай-ақ ішкі нарықтағы дағдарысты жетіспеушіліктің алдын алу не оны азайту, елдің қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамның өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны, жануарлар мен өсімдіктерді қорғау, қоғамдық мораль мен құқықтық тәртіпті қорғау, мәдени құндылықтарды қорғау мақсатында жекелеген тауар түрлерінің экспортына немесе импортына рұқсат беру тәртібін енгізу үшін орталық мемлекеттік органдар әзірлеген кедендік-тарифтік және тарифтік емес шараларды енгізу кезіндегі нормативтік құқықтық актілердің жобаларына қолданылмайды.»;

2) 42-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Ішкі нарықтағы дағдарысты жетіспеушіліктің алдын алу не оны азайту, елдің қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адамның өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны, жануарлар мен өсімдіктерді қорғау, қоғамдық мораль мен құқықтық тәртіпті қорғау, мәдени құндылықтарды қорғау мақсатында жекелеген тауар түрлерінің экспортына немесе импортына рұқсат беру тәртібін енгізу үшін орталық мемлекеттік органдар әзірлеген нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, жекелеген қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) қойылатын біліктілік немесе рұқсат беру талаптарын және біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекітетін нормативтік құқықтық актілер алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткенге дейін қолданысқа енгізілмейді.».

20. «Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 8-бапта:

мынадай мазмұндағы 24-3) тармақшамен толықтырылсын:

«24-3) мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға, жергілікті атқарушы органға, осы Заңның 5-бабының 1-тармағының 10), 12) және 13) тармақшаларында көзделген реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын табиғи монополиялар субъектілерін қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілері реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету кезінде технологиялық циклде пайдаланылатын және Мүлікті балансқа және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарына сәйкес жергілікті атқарушы органдардан берілетін мүлікті беру шартын келіседі;»;

25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«25) табиғи монополиялар субъектілері жергілікті атқарушы органдардан оны өтеусіз пайдалануға, оның ішінде басқа электр беру ұйымдарынан тиісті жылға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы деңгейінен аспайтын электр желілерін беру кезінде технологиялық циклде пайдаланылатын мүлікті балансқа және (немесе) сенімгерлік басқаруға алған жағдайда, бекітілген тарифтік сметаға өзгеріс енгізеді;»;

мынадай мазмұндағы 35-1) тармақшамен толықтырылсын:

«35-1) жергілікті атқарушы органдарға осы Заңның 5-бабы 1-тармағының 10), 12) және 13) тармақшаларында көзделген реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын табиғи монополиялар субъектілерін қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілері реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну кезінде Технологиялық циклде пайдаланылатын мүлікті балансқа және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарын келіседі;»;

2) 10-бап мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:

«3-1) уәкілетті органмен келісу бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну кезінде Технологиялық циклде пайдаланылатын мүлікті балансқа және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарын бекітеді;»;

3) 15-бапта:

7-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) инвестициялық бағдарламалар шеңберінде нысаналы көрсеткіштері бар субъектілерді жөндеу картасы;»;

21-тармақ «туралы» деген сөзден кейін «электрондық нысандағы» деген сөздермен толықтырылсын;

4) 21-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Инвестициялық бағдарламаны бекітуден бас тарту уәкілетті органның және тиісті салада басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның не жергілікті атқарушы органның бірлескен шешімімен қабылданады.»;

5) 22-бапта:

1-тармақ:

мынадай мазмұндағы 9-1) тармақшамен толықтырылсын:

«9-1) оны өтеусіз пайдалануға алу кезінде Мүлікті балансқа және (немесе) сенімгерлік басқаруға беру жоспарына сәйкес жергілікті атқарушы органдардан осы Заңның 5-бабы 1-тармағының 10), 12) және 13) тармақшаларында көзделген реттеліп көрсетілетін қызметтерді беретін табиғи монополиялар субъектілерін қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілері реттеліп көрсетілетін қызметтерді беру кезінде технологиялық циклде пайдаланылатын мүлікті балансқа және (немесе) сенімгерлік басқаруға алу;»;

2-тармақ «9)» деген цифрдан кейін «, 9-1)» деген сөздермен толықтырылсын;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) осы баптың 1-тармағының 4), 6) және 9-1) тармақшаларында көзделген жағдайларда, ұсынылған күнінен бастап отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімді;»;

6) 25-баптың 12-тармағы мынадай мазмұндағы екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөліктермен толықтырылсын:

«Жария тыңдаулар, табиғи монополиялар субъектілерінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есептері, оның ішінде жария тыңдауларға қатысушылардың кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ете отырып, онлайн-трансляция ұйымдастырумен өткізіледі.

Елде төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшелері, табиғи монополиялар субъектілері тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында жария тыңдауларды, есептерді онлайн-трансляциялар арқылы өткізеді.

Жария тыңдаулар онлайн-трансляциялар арқылы өткізілген кезде уәкілетті органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі жария тыңдаулар өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдарында және интернет-ресурсында жария тыңдаулардың күнін, уақытын және онлайн-трансляцияға сілтемені көрсете отырып, алдағы жария тыңдау туралы хабарландыруды орналастырады.

Егер табиғи монополия субъектісінің қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті аудитке жататын болса, оны осы баптың 2-тармағында көзделген бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру аудит аяқталғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде жүзеге асырылады.»;

7) 26-бапта:

2-тармақта:

17) тармақша «есепті» деген сөзден кейін «электрондық нысанда» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 24-2) және 24-3) тармақшалармен толықтырылсын:

«24-2) табиғи монополиялар субъектісінің меншігіндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерді беру кезінде технологиялық циклде пайдаланылатын мүлікті сенімгерлік басқару шартын уәкілетті органмен келісуге;

24-3) халықаралық қаржы ұйымдарынан, мамандандырылған салалық банктерден, Қазақстанның Даму Банкінен және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінен қарыздар тарту үшін кредиттік келісімдерді уәкілетті органмен келісуге;»;

34) тармақшадағы «тұтынушы жылжымалы құрамның жүріп өтуі үшін пайдаланатын кірме жолдың» деген сөздер «тұтынушыға (контрагентке) дейін» деген сөздермен ауыстырылсын.

21. «Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы» 2021 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 2-баптың 15) тармақшасының үшінші абзацы «сатып алу саласындағы уәкілетті органмен» деген сөздерден кейін «және бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы уәкілетті органмен» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 10-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы «конкурстық» деген сөз «тендерлік» деген сөзбен ауыстырылсын;

3) 11-бапта:

1-тармақтың 6) тармақшасындағы «арқылы;» деген сөз «арқылы жүзеге асырылады.» деген сөздермен ауыстырылып, 7) тармақша алып тасталсын;

6-тармақ алып тасталсын;

8-тармақтың 1) тармақшасының төртінші абзацы алып тасталсын;

4) 15-баптың 4-тармағында:

1) тармақшада «тендерге не аукционға» деген сөздер «сатып алуға» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

«4) тапсырыс беруші ұсынған бұзушылықтар туралы мәліметтер.».

22. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестікті дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2022 жылғы 3 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1-баптың 4-тармағының 16) тармақшасында:

жетінші абзацтағы «мемлекеттік кәсіпорын, акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік» деген сөздер «акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлға ғана» деген сөздермен ауыстырылсын;

сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Нарық субъектілеріне осы баптың талаптарын бұза отырып, бәсекелес нарықта қандай да бір тауарды өндіруге, өткізуге және (немесе) сатып алуға өзге де айрықша немесе басым құқықтар беруге тыйым салынады.».

2-бап.

Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін айрықша немесе басым құқық берілген нарық субъектілерінің қызметі осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай ішінде осы Заңға сәйкес келтірілуге тиіс.

3-бап. Осы Заң:

1) алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 7-тармағының 9), 10) және
11) тармақтарын;

2) 2023 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның
1-бабы 20-тармағының 1), 2) және 5)-тармақшаларын қоспағанда,

алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Қазақстан Республикасының
 Президенті**