**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы Жолдауын іске асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына**

**САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Құрылымдық элемент** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылған редакция** | **Негіздеме** |
| **1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім)** | | | | |
|  | 192-баптың 1, 2, 4 және 6-тармақтары | 192-бап. Мемлекеттiк меншiк құқығы       1. Мемлекеттiк меншiк республикалық және коммуналдық меншiк түрiнде көрiнедi.        2. Республикалық меншiк мемлекеттік қазынадан және заң құжаттарына сәйкес мемлекеттiк республикалық заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлген мүлiктен тұрады.        Республикалық бюджеттiң қаражаты, **мемлекеттiк меншiктiң осы Кодекстiң 193-бабында аталған объектiлерi** және мемлекеттiк заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлмеген өзге де мемлекеттiк мүлiк Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қазынасын құрайды. | 192-бап. Мемлекеттiк меншiк құқығы       1. Мемлекеттiк меншiк республикалық және коммуналдық меншiк түрiнде көрiнедi.        2. Республикалық меншiк мемлекеттік қазынадан және заң құжаттарына сәйкес мемлекеттiк республикалық заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлген мүлiктен тұрады.  Республикалық бюджет қаражаты және мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілмеген өзге де мемлекеттік мүлік Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қазынасын құрайды. | ҚР Конституциясының 6-бабының 3-тармағына сәйкес келтіріледі. |
|  | 193-бап | 193-бап. Жерге және басқа да табиғи ресурстарға меншiк  Жер, оның қойнауы, су, өсiмдiк және жануарлар дүниесi, басқа да табиғи ресурстар мемлекеттiк меншiкте болады. Жер заң актiлерiнде белгiленген негiздерде, шарттар мен шектерде жеке меншiкте болуы да мүмкiн. | 193-бап. Жерге және басқа да табиғи ресурстарға меншiк  **Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар Қазақстан халқына тиесілі. Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады.**  **Бұл ретте Қазақстан халқының мүддесі үшін мемлекеттің меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.**  Жер заң актiлерiнде белгiленген негiздерде, шарттар мен шектерде жеке меншiкте де болуы мүмкiн. | ҚР Конституциясының 6-бабының 3-тармағына сәйкес келтіріледі |
| **2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексі** | | | | |
|  | 3-бап. | 3-бап. Жерге меншiк  **Қазақстан Республикасында жер мемлекеттiк меншiкте болады**. Жер учаскелерi осы Кодексте белгiленген негiздерде, шарттар мен шектерде жеке меншiкте де болуы мүмкiн. | 3 бап. Жерге меншік  **Қазақстан Республикасындағы жер Қазақстан халқына тиесілі. Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан халқының мүддесі үшін мемлекеттің меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік** **режимі арқылы іске асырылады.** Жер учаскелері осы Кодексте белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде де жеке меншікте болуы мүмкін. | ҚР Конституциясының 6-бабының 3-тармағына сәйкес келтіріледі |
|  | 122-баптың 2-тармағының бірінші абзацы | 122 бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері  ..  2. Epeкшe қорғалатын табиғи аумақтардың жерi **мемлекет меншiгiнде** болады және иеліктен шығаруға жатпайды.  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерiн өзге қажеттерге алып қоюға жол берiлмейдi.  ... | 122 бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері  ...  2. Epeкшe қорғалатын табиғи аумақтардың жерi **Қазақстан халқының меншiгiнде** болады және иеліктен шығаруға жатпайды.  **Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан халқының мүддесі үшін мемлекеттің меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.**  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерiн өзге қажеттерге алып қоюға жол берiлмейдi.  ... | ҚР Конституциясының 6-бабының 3-тармағына сәйкес келтіріледі |
|  | 133-баптың 1-тармағы | 133-бап. Су қорының жерiне меншiк құқығы  1. Су қорының жерi **мемлекет меншiгiнде** болады.  ... | 133-бап. Су қорының жеріне меншік құқығы  1. Су қорының жерi **Қазақстан** **халқының меншігінде** болады.  **Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан халқының мүддесі үшін мемлекеттің меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.**  ... | ҚР Конституциясының 6-бабының 3-тармағына сәйкес келтіріледі |
| **2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман Кодексі** | | | | |
|  | 7-баптың 1-тармағы | 7-бап. Орман қорына меншiк құқығы  1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк орман қоры мемлекеттiк меншiк объектiлерiне жатады және республикалық меншiкте болады. | 7-бап. Орман қорына меншік құқығы  **1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк орман қоры Қазақстан халқына тиесілі. Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан халқының мүддесі үшін мемлекеттің меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.** | ҚР Конституциясының 6-бабына сәйкес келтіріледі |
| **2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексі** | | | | |
|  | 7-бап | 7-бап. Су қорының жерлерi  1. Су қорының жерi **мемлекет меншігінде** болады. | 7-бап. Су қорының жерлері  **1. Су қорының жері Қазақстан халқына тиесілі. Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан халқының мүддесі үшін мемлекеттің меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.** | ҚР Конституциясының 6-бабына сәйкес келтіріледі |
|  | 8-бап | 8-бап. Қазақстан Республикасының су қорына меншiк құқығы  1. Қазақстан Республикасының су қоры айрықша **мемлекеттiк меншiкте** болады.  2. Су қорын иелену, пайдалану және оған билiк ету құқығын Қазақстан Республикасының Yкiметi жүзеге асырады. | 8-бап. Қазақстан Республикасының су қорына меншік құқығы  1. Қазақстан Республикасының су қорына **меншік құқығын мемлекет тек қана Қазақстан халқының мүддесі үшін жүзеге асырады.**  2. **Қазақстан халқының мүддесі үшін су қорын иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын Қазақстан Республикасының Үкіметі жүзеге асырады.** | ҚР Конституциясының 6-бабына сәйкес келтіріледі |
| **2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | |
|  | пункт 1 статьи 11 | 11-бап. Жер қойнауына меншік  1. Жер қойнауы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес мемлекет меншігінде болады. | 11 бап. Жер қойнауына меншік  1. Жер қойнауы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес **Қазақстан халқына тиесілі. Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан халқының мүддесі үшін мемлекеттің меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.** | ҚР Конституциясының 6-бабына сәйкес келтіріледі |
| **2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі** | | | | |
|  | 46-бап | 46-бап. Нысаналы трансферттер  …  17. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы бағалау жүргізу және мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау жөнінде бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары есеп жасалғаннан кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сәйкес, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есептерді **Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiне** жібереді. | 46-бап. Нысаналы трансферттер  …  17. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы бағалау жүргізу және мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау жөнінде бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары есеп жасалғаннан кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) сәйкес, бөлінген нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есептерді **Жоғары аудиторлық палатасына** жібереді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 53-бап | 53-бап. Республикалық бюджеттің шығыстары  1. Республикалық бюджеттің шығыстары мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:  1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар:  ...  Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің** жұмыс істеуі;  .... | 53-бап. Республикалық бюджеттің шығыстары  1. Республикалық бюджеттің шығыстары мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:  1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар:  ...  Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** жұмыс істеуі;  .... | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 54-бап | 54-бап. Облыстық бюджеттің шығыстары  1. Облыстық бюджеттің шығыстары мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:  1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар:  ...  аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу; | 54-бап. Облыстық бюджеттің шығыстары  1. Облыстық бюджеттің шығыстары мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады:  1) жалпы сипаттағы мемлекеттік функциялар:  ...  **әкімдер сайлауын қамтамасыз ету және өткізу;** | Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 79-тармағын орындау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің тікелей сайлауын, оның ішінде пилоттық сайлауды өткізу үшін қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туралы режимі. |
|  | 62-бап | 62-бап. Мемлекеттік органның даму жоспары және мемлекеттік органның меморандумы  …  3. Мемлекеттiк органның даму жоспарын мемлекеттік органның басшысы мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша бекiтедi.  …  Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесi,** Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Aппараты, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі, Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы, Қазақстан Рeспубликасының Aдам құқықтары жөніндегі ұлттық орталығы, **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті**, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ревизиялық комиссиялары, мәслихаттардың аппараттары және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар мемлекеттік органдардың даму жоспарларын әзірлемейді.  … | 62-бап. Мемлекеттік органның даму жоспары және мемлекеттік органның меморандумы  …  3. Мемлекеттiк органның даму жоспарын мемлекеттік органның басшысы мемлекеттік жоспарлау және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдармен келісу бойынша бекiтедi.  …  Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты**, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Aппараты, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі, Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы, Қазақстан Рeспубликасының Aдам құқықтары жөніндегі ұлттық орталығы, **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы**, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы, Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ревизиялық комиссиялары, мәслихаттардың аппараттары және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар мемлекеттік органдардың даму жоспарларын әзірлемейді.  … | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты  Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 68-бап | 68-бап. Мемлекеттік органдардың даму жоспарларының жобаларын немесе мемлекеттік органдардың даму жоспарларына өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді қарау  …  2-1. **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** бюджеттік өтінімі бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға қарау үшін жіберіледі, ол оған қорытынды дайындайды және өзгерістер енгізбей республикалық бюджеттің жобасына енгізеді. | 68-бап. Мемлекеттік органдардың даму жоспарларының жобаларын немесе мемлекеттік органдардың даму жоспарларына өзгерістер мен толықтырулардың жобаларын, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік өтінімдерді қарау  …  2-1. **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасының** бюджеттік өтінімі бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға қарау үшін жіберіледі, ол оған қорытынды дайындайды және өзгерістер енгізбей республикалық бюджеттің жобасына енгізеді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 74-бап | 74-бап. Республикалық бюджеттің жобасын қарау және бекіту туралы жалпы ережелер  1. Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет туралы заң жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне ағымдағы қаржы жылының 1 қыркүйегінен кешіктірмей енгізеді.  Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет туралы заң жобасымен бір мезгілде мынадай құжаттар мен материалдарды:  …  4) елдің жалпыұлттық басымдықтарына қол жеткізу жөніндегі шараларды қамтамасыз ету үшін басым бюджеттік қаржыландырудың бағыттарын көрсететін, республикалық бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазбаны ұсынады.  Түсіндірме жазбаға **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалау шеңберінде енгізілген ұсынымдарын ескеру туралы ақпарат та енгізіледі.  ... | 74-бап. Республикалық бюджет жобасын қарау және бекіту туралы жалпы ережелер  1. Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет туралы заңның жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне ағымдағы қаржы жылының 1 қыркүйегінен кешіктірмей енгізеді.  Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет туралы заң жобасымен бір мезгілде мынадай құжаттар мен материалдарды ұсынады:  …  4) елдің жалпыұлттық басымдықтарына қол жеткізу жөніндегі шараларды қамтамасыз ету үшін басым бюджеттік қаржыландырудың бағыттарын көрсететін, республикалық бюджет жобасына енгізілген шешімдерді ашып көрсететін түсіндірме жазбаны ұсынады.  Түсіндірме жазбаға **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының** республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалау шеңберінде енгізілген ұсынымдарын ескеру туралы ақпарат та енгізіледі.  ... | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 85-бап | 85-бап. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  …  11. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы бағалау жүргізу және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөнінде бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін бекітілгеннен (өзгерістер енгізілгеннен) кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар тиісінше – **республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетіне** міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарларын, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерді осындай өзгерістердің негіздемелерімен бірге жібереді. | 85-бап. Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  …  11. Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына ағымдағы бағалау жүргізу және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөнінде бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін бекітілгеннен (өзгерістер енгізілгеннен) кейiн бес жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар тиісінше – **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына** міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарларын, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері мен төлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспарларын, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерді осындай өзгерістердің негіздемелерімен бірге жібереді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 112-бап | 112 бап. Бюджеттік мониторинг  …  5. Бюджеттік мониторинг нәтижелері бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар тоқсан сайын және жыл қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне, **республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне**, жергілікті атқарушы органдарға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы талдамалық есепті, сондай-ақ ай сайын бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданбаған міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмауы туралы ескертпе-ақпарат жібереді. | 112 бап. Бюджеттік мониторинг  …  5. Бюджеттік мониторинг нәтижелері бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар тоқсан сайын және жыл қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне, **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасына**, жергілікті атқарушы органдарға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы талдамалық есепті, сондай-ақ ай сайын бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданбаған міндеттемелер және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмауы туралы ескертпе-ақпарат жібереді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 125-бап | 125-бап. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсыну  …  2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік, шоғырландырылған, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептерді ай сайын – Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға, тоқсан сайын – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті **республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне** ұсынады. | 125-бап. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсыну  …  2. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік, шоғырландырылған, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептерді ай сайын – Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға, тоқсан сайын – Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасына** ұсынады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 127-бап | 127-бап. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну  …  4. Есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасының Үкіметі жыл сайын ағымдағы жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Парламентіне және **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне** ұсынады. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасының Парламентінде қарау кезінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді.  4-1**. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** ағымдағы жылғы 15 мамырдан кешіктірмей өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылатын есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті Қазақстан Республикасының Парламентіне талқылау мен бекіту және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат үшін ұсынады. | 127-бап. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті ұсыну  …  4. Есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасының Үкіметі жыл сайын ағымдағы жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Парламентіне және **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасына** ұсынады. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті Қазақстан Республикасының Парламентінде қарау кезінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді.  4-1. **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасы** ағымдағы жылғы 15 мамырдан кешіктірмей өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылатын есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті Қазақстан Республикасының Парламентіне талқылау мен бекіту және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат үшін ұсынады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 128-бап | 128-бап. Қазақстан Республикасының Парламентінде республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылау және бекіту  1. Қазақстан Республикасының Парламенті **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебін алғаннан кейін есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылдық есебін өз кезегімен қарау арқылы Палаталардың бөлек отырысында - алдымен Мәжілісте, содан кейін Сенатта талқылайды.  2. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылаған кезде Қазақстан Республикасының Парламенті:  Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген адамдардың республикалық бюджеттің атқарылуы және тиісті кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамында қабылданған елдегі салық-бюджет саясатының негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы баяндамасын;  **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** төрағасының республикалық бюджеттің атқарылуы туралы баяндамасын;  Қазақстан Республикасы Парламентінің Палаталары уәкілеттік берген адамдардың республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп бойынша қорытынды жасалған қосымша баяндамаларын тыңдайды.  ….  3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің және **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есептері Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мен Сенатында талқыланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысында бекітіледі. | 128-бап. Қазақстан Республикасының Парламентінде республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылау және бекіту  1. Қазақстан Республикасының Парламенті **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының** республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебін алғаннан кейін есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылдық есебін өз кезегімен қарау арқылы Палаталардың бөлек отырысында - алдымен Мәжілісте, содан кейін Сенатта талқылайды.  2. Республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есепті талқылаған кезде Қазақстан Республикасының Парламенті:  Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген адамдардың республикалық бюджеттің атқарылуы және тиісті кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамында қабылданған елдегі салық-бюджет саясатының негізгі бағыттарының іске асырылуы туралы баяндамасын;  **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасы** төрағасының республикалық бюджеттің атқарылуы туралы баяндамасын;  Қазақстан Республикасы Парламентінің Палаталары уәкілеттік берген адамдардың республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп бойынша қорытынды жасалған қосымша баяндамаларын тыңдайды.  ….  3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің және **Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының** есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есептері Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі мен Сенатында талқыланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысында бекітіледі. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін Жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
| **2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі** | | | | |
|  | 1-бап | 1-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы  …  2. Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына негiзделедi. Қазақстан Республикасы Конституциясының жоғары заңдық күші бар және Республиканың барлық аумағында тікелей қолданылады. Осы Кодекс пен Қазақстан Республикасы Конституциясының нормалары арасында қайшылықтар болған жағдайда Конституцияның ережелері қолданылады. Осы Кодекстің конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайтын нормалары заңдық күшін жояды және қолданылуға жатпайды. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесі** мен Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасының құрамдас бөлігі болып табылады. | 1-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы  …  2. Осы Кодекс Қазақстан Республикасының Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпыға бірдей танылған қағидаттары мен нормаларына негiзделедi. Қазақстан Республикасы Конституциясының жоғары заңдық күші бар және Республиканың барлық аумағында тікелей қолданылады. Осы Кодекс пен Қазақстан Республикасы Конституциясының нормалары арасында қайшылықтар болған жағдайда Конституцияның ережелері қолданылады. Осы Кодекстің конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайтын нормалары заңдық күшін жояды және қолданылуға жатпайды. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Соты** мен Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасының құрамдас бөлігі болып табылады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 377-бап | 377-бап. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесiнiң** қызметіне кедергi жасау  1. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесiнiң** қызметіне оның өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына кедергi жасау мақсатында қандай да болмасын түрде араласу –  екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | 377-бап. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** қызметіне кедергi жасау  1. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** қызметіне оның өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына кедергi жасау мақсатында қандай да болмасын түрде араласу –  екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  |  | 17-тарау. СОТ ТӨРЕЛIГIНЕ ЖӘНЕ ЖАЗАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ ТӘРТIБIНЕ  ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР | 17-тарау. СОТ ТӨРЕЛIГIНЕ ЖӘНЕ ЖАЗАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ ТӘРТIБIНЕ**, КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ СОТ ІСІН** ЖҮРГІЗУГЕ ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 408-бап | 408-бап. **Сот төрелiгiн** немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның өмiрiне қол сұғу  Судьяның, алқабидің, прокурордың, сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның, қорғаушының, сарапшының, сот приставының, сот орындаушысының, сол сияқты олардың жақындарының өміріне iстердiң немесе материалдардың сотта қаралуына, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жүргiзілуіне не сот үкiмінің, шешiмiнің немесе өзге де сот актiсiнің орындалуына байланысты аталған адамдардың заңды қызметiне кедергi жасау не осындай қызметi үшiн кек алу мақсатында жасалған қол сұғу –  он бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға не өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады. | 408-бап. **Конституциялық Сот** судьясының, сот төрелігін немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның өміріне қол сұғу  **Конституциялық Сот** судьясының, судьяның, алқабидің, прокурордың, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның, қорғаушының, сарапшының, сот приставының, сот орындаушысының, сол сияқты олардың жақындарының өміріне сотта **өтініштерді**, істерді немесе материалдарды қарауға, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуге не сот үкімін, шешімін немесе өзге де сот актісін орындауға байланысты қол сұғу, аталған адамдардың заңды қызметіне кедергі жасау не осындай қызметі үшін кек алу мақсатында жасалған, –  он бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға не өмір бойы бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 409-бап | 409-бап. **Сот төрелiгiн** немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыруға байланысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттерi  1. Iстердiң немесе материалдардың сотта қаралуына байланысты судьяға, алқабиге, сол сияқты олардың жақындарына қатысты өлтiрумен, денсаулыққа зиян келтiрумен, мүлкiн бүлдiрумен немесе жоюмен қорқыту –  үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | 409-бап. **Конституциялық сот ісін** **жүргізуді**, сот төрелігін немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға байланысты қорқыту немесе күш қолдану әрекеттері  1. Iстердiң немесе материалдардың сотта қаралуына байланысты **Конституциялық сот судьясына,** судьяға, алқабиге, сол сияқты олардың жақындарына қатысты өлтiрумен, денсаулыққа зиян келтiрумен, мүлкiн бүлдiрумен немесе жоюмен қорқыту –  үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 410-бап | 410-бап. Сотты құрметтемеу  1. Сот талқылауына қатысушыларды қорлаудан көрiнген, сотты құрметтемеу  – бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.  2. **Судьяны** және (немесе) алқабидi қорлаудан көрiнген дәл сол іс-әрекет –  екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 410-бап. Конституциялық сотты, сотты құрметтемеу  1. **Конституциялық сот ісін жүргізуге,** сот талқылауына қатысушыларды қорлаудан көрiнген, **Конституциялық сотты**, сотты құрметтемеу  - бір жүз алпыс айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз алпыс сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.  2. **Конституциялық сот судьясын**, судьяны және (немесе) алқабиді қорлаудан көрінген дәл сол әрекет, –  екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 411-бап | 411-бап. Судьяға, алқабиге, прокурорға, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына қатысты жала жабу  1. Iстердiң немесе материалдардың сотта қаралуына байланысты судьяға немесе алқабиге қатысты жала жабу –  екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | 411-бап. **Конституциялық сот судьясына,** судьяға, алқабиге, прокурорға, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына қатысты жала жабу  1. **Өтініштердің,** істердiң немесе материалдардың сотта қаралуына байланысты **Конституциялық сот судьясына,** судьяға немесе алқабиге қатысты жала жабу –  екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
| **2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi** | | | | |
|  | 1-бап | 1-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңнама  2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де мiндеттемелерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесiнің** және Жоғарғы Сотының қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн реттейтiн нормативтiк қаулылары қылмыстық-процестік құқықтың құрамдас бөлiгi болып табылады. | 1-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңнама  2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де мiндеттемелерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** және Жоғарғы Сотының қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн реттейтiн нормативтiк қаулылары қылмыстық-процестік құқықтың құрамдас бөлiгi болып табылады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 10-бап | 10-бап. Заңдылық  2. Соттар адамның және азаматтың Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсететін заңдарды және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi қолдануға құқылы емес. Егер сот қолданылуға жататын заң немесе өзге де нормативтiк құқықтық акт адамның және азаматтың Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсетедi деп тапса, ол iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұруға және осы актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесіне** өтініш жасауға мiндеттi. | 10-бап. Заңдылық  2. Соттар адамның және азаматтың Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсететін заңдарды және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi қолдануға құқылы емес. Егер сот қолданылуға жататын заң немесе өзге де нормативтiк құқықтық акт адамның және азаматтың Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсетедi деп тапса, ол iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұруға және осы актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының Конституциялық **Сотына** өтініш жасауға мiндеттi. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты  Толықтыру соттың КЖ-ға жүгіну туралы шешімі соттың өзінің бастамасы бойынша да, Тараптың (тараптардың) өтініштері бойынша да қабылдануы мүмкін екенін нақтылайды. |
|  | 35-бап | 35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар  1. Қылмыстық iс:  …  6) егер жасаған іс-әрекеті үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын заң қолданысқа енгізілген болса не Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесі** осы қылмыстық іс бойынша қолданылуға жататын, іс-әрекеттің қылмыстық құқық бұзушылық ретінде саралануы оған байланысты болатын заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні конституциялық емес деп таныған жағдайда; | 35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар  1. Қылмыстық iс:  …  6) егер жасаған іс-әрекеті үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын заң қолданысқа енгізілген болса не Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты** осы қылмыстық іс бойынша қолданылуға жататын, іс-әрекеттің қылмыстық құқық бұзушылық ретінде саралануы оған байланысты болатын заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні конституциялық емес деп таныған жағдайда; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 45-бап | 45-бап. Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу  …  2. Сот осы қылмыстық iсте қолданылуға жататын, Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсететін заңды немесе өзге де нормативтiк құқықтық актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесiне** өтініш жасаған жағдайда, сот іс бойынша іс жүргізуді толықтай немесе тиісті бөлігінде тоқтата тұруға міндетті.  Егер Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесі** осы қылмыстық іс бойынша қолданылуға жататын заңды немесе өзге де нормативтiк құқықтық актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсынуды басқа соттың бастамасымен іс жүргізуге қабылдаса, сот іс бойынша іс жүргізуді тараптардың өтінішхаты бойынша толықтай немесе тиісті бөлігінде тоқтата тұруға міндетті. | 45-бап. Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу  …  2. Сот осы қылмыстық iсте қолданылуға жататын, Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсететін заңды немесе өзге де нормативтiк құқықтық актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының Конституциялық **Сотына** өтініш жасаған жағдайда, сот іс бойынша іс жүргізуді толықтай немесе тиісті бөлігінде тоқтата тұруға міндетті.  Егер Қазақстан Республикасының Конституциялық **Соты** осы қылмыстық іс бойынша қолданылуға жататын заңды немесе өзге де нормативтiк құқықтық актiнi конституциялық емес деп тану туралы ұсынуды басқа соттың бастамасымен іс жүргізуге қабылдаса, сот іс бойынша іс жүргізуді тараптардың өтінішхаты бойынша толықтай немесе тиісті бөлігінде тоқтата тұруға міндетті. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты  Толықтыру соттың іс бойынша іс жүргізуді толық немесе тиісті бөлігінде тоқтата тұру шешімі соттың өзінің бастамасы бойынша да, Тараптың (тараптардың) өтініші бойынша да қабылдануы мүмкін екенін нақтылайды. |
|  | 187-бап | 187-бап. Тергеулік  4. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 149 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 362 (бірінші, үшінші бөліктерінде және төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында), 371, 413, 414 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 415, 416 (екiншi, үшінші, төртіншi және бесінші бөлiктерiнде), 418-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң **146,** 412, 412-1, 433-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi осы органның қызметкерi болып табылмайтын адамға қатысты сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi. | 187-бап. Тергеулік  4. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 149 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 362 (бірінші, үшінші бөліктерінде және төртінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында), 371, 413, 414 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 415, 416 (екiншi, үшінші, төртіншi және бесінші бөлiктерiнде), 418-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 412, 412-1, 433-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi осы органның қызметкерi болып табылмайтын адамға қатысты сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер органдары немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жүргiзедi. | Мемлекет басшысының Азаптауларға байланысты қылмыстарды тергеу функцияларын прокуратура органдарына бекіту жөніндегі тапсырмасын іске асыру.  Мемлекет басшысы биылғы 16 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауында прокуратура органдарына азаптауларға қатысты тергеуді айқындауды ұсынды.  Осылайша, осы санаттағы істердің прокуратура органдарына ерекше тергелуі белгіленеді.  Осыған байланысты ҚК-нің 146-бабы (азаптаулар) ҚІЖК-нің 187-бабынан алып тасталады. |
|  | 193-бап | 193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкiлеттiктерi  1. Прокурор, сотқа дейiнгi тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық қудалауды жүзеге асыра отырып:…  12-1) азаптаулар, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 17-тарауында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға құқылы.  Бас Прокурор ерекше жағдайларда өз бастамасы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуді осы Кодексте белгіленген тергеулігіне қарамастан прокурорға тапсыруға құқылы; | 193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкілеттіктері  1. Прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық қудалауды жүзеге асыра отырып:  …  12-1) Бас Прокурор ерекше жағдайларда өз бастамасы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуді осы Кодексте белгіленген тергеулігіне қарамастан прокурорға тапсыруға құқылы; | Бас Прокурордың тергеп-тексеруді осы Кодексте белгіленген тергеулілігіне қарамастан, өз бастамасы бойынша тапсыру туралы оның орынбасарына беру құқығын дұрыс деп санаймыз.  Бұл Бас Прокурордың жүктемесін азайтады және осындай мәселелерді тезірек шешуге мүмкіндік береді. |
|  | 193-бап | 193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкілеттіктері  **1-1 Жоқ** | 193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкілеттіктері  **1-1. Прокурор азаптаулар туралы істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырады.** | Сотқа дейінгі тергеп-тексеру Прокурор өкілеттігінің бірі болып табылатындығына байланысты, осы Кодекстің 187-бабына емес, заңның осы нормасына өзгерістер енгізу дұрыс деп санаймыз. Ал сотқа дейінгі тергеп-тексеру қадағалау өкілеттіктері болып табылмайтындықтан, оларды 1-1-жеке бөлімге шығару қажет. бұл норма. |
|  | 390-бап | 390-бап. Соттың үкiм шығару кезiнде шешетiн мәселелерi  …  6. Егер Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесі** осы қылмыстық іс бойынша қолданылуға жататын заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні басқа соттың бастамасы бойынша конституциялық емес деп тану туралы ұсынуды іс жүргізуге қабылдаса, сот үкім шығаруды кейінге қалдыруға міндетті. | 390-бап. Соттың үкiм шығару кезiнде шешетiн мәселелерi  …  6. Егер Қазақстан Республикасының Конституциялық **Соты** осы қылмыстық іс бойынша қолданылуға жататын заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні басқа соттың бастамасы бойынша конституциялық емес деп тану туралы ұсынуды іс жүргізуге қабылдаса, сот үкім шығаруды кейінге қалдыруға міндетті. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 476-бап | 476-бап. Үкiмдi орындау кезiнде соттың қарауына жататын мәселелер  Соттың құзырына үкiмдi орындауға байланысты:  …  15) керi күшi бар не жасалған іс-әрекет үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын қылмыстық заңның шығуы, Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** сот үкім шығарған кезде қолданған заңды немесе өзге нормативтік құқықтық актіні конституциялық емес деп тануы, сондай-ақ рақымшылық жасау актiсiнiң шығуы салдарынан жазадан босату немесе жазаны жеңiлдету, сотталған адам жасаған іс-әрекеттің саралануын өзгерту, жазалау мерзімін қысқарту, қылмыстың қайталануы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 6-бабы) туралы; | 476-бап. Үкiмдi орындау кезiнде соттың қарауына жататын мәселелер  Соттың құзырына үкiмдi орындауға байланысты:  …  15) керi күшi бар не жасалған іс-әрекет үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын қылмыстық заңның шығуы, Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** сот үкім шығарған кезде қолданған заңды немесе өзге нормативтік құқықтық актіні конституциялық емес деп тануы, сондай-ақ рақымшылық жасау актiсiнiң шығуы салдарынан жазадан босату немесе жазаны жеңiлдету, сотталған адам жасаған іс-әрекеттің саралануын өзгерту, жазалау мерзімін қысқарту, қылмыстың қайталануы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 6-бабы) туралы; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 499-бап | 499-бап. Қылмыстық іс бойынша iс жүргiзудi қайта бастаудың негiздерi  …  2. Іс жүргiзудi жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастаудың негiздерi мыналар болып табылады:  …  5) сот актісін шығару кезінде сот қолданған заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** конституциялық емес деп тануы; | 499-бап. Қылмыстық іс бойынша iс жүргiзудi қайта бастаудың негiздерi  …  2. Іс жүргiзудi жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастаудың негiздерi мыналар болып табылады:  …  5) сот актісін шығару кезінде сот қолданған заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** конституциялық емес деп тануы; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 501-бап | 501-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау мерзiмдерi  …  4. Жаңа мән-жайлардың ашылған күнi болып:  ....  2) осы Кодекстің 499-бабы екінші бөлігінің 5) тармағында көзделген жағдайда – Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесі** заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні конституциялық емес деп тану туралы қорытынды шешім қабылдаған күн; | 501-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау мерзiмдерi  …  4. Жаңа мән-жайлардың ашылған күнi болып:  ....  2) осы Кодекстің 499-бабы екінші бөлігінің 5) тармағында көзделген жағдайда – Қазақстан Республикасының Конституциялық **Соты** заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні конституциялық емес деп тану туралы қорытынды шешім қабылдаған күн; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 549-бап | 549-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесiнiң** Төрағасына немесе мүшесiне қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзу  1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себебі Бірыңғай тізілімге тіркелгеннен кейін Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына** **немесе мүшесiне** қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының келісуімен ғана жалғастырылуы мүмкін.  **Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасы** немесе мүшесi қылмыс орнында ұстап алынған не оның ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауға дайындалу немесе оқталу фактісі анықталған не ол ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаған жағдайларда, оған қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының келісімін алғанға дейін, бірақ оған бір тәулік ішінде міндетті түрде хабарлай отырып жалғасуы мүмкін.  Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшесiне** қатысты істер бойынша алдын ала тергеу жүргізу міндетті.  Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры жүргізілген процестік әрекеттердің заңдылығын хабарламаны алғаннан кейін екі тәулік ішінде зерделейді және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жалғастыру туралы қаулы шығара отырып, бұған келісім береді не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтата отырып, бұдан бас тартады. Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының келісімін алғанға дейін заңсыз жалғасқан болса, оның нәтижелерін қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер ретінде жіберуге болмайды.  2. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры күдік келтірілетін Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесi Төрағасының немесе мүшесiнің** іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарады.  3. **Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасы мен мүшесi** өз өкiлеттiктерiнiң мерзiмi iшiнде қылмыс орнында ұстап алынған не ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасаған жағдайларды қоспағанда, оларды Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қолсұғылмаушылықтан айыруға берген келiсiмiнсiз ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге, қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды.  4. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасын немесе мүшесiн** қылмыстық жауаптылыққа тартуға, ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге келiсiм алу үшiн Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Қазақстан Республикасының Парламентiне ұсыну енгiзедi. Ұсыну Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшесiне** күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулыны ұсынудың, сотқа күзетпен ұстау, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтінішхат енгізудің, оны ұстап алу, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына мәжбүрлеп әкелу қажеттігі туралы мәселені шешудің алдында енгізіледі.  5. Қылмыс жасады деп күдік келтірілетін Қазақстан Республикасы **Конституциялық** **Кеңесінің Төрағасын немесе мүшесін** күзетпен ұстау, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселені Нұр-Сұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының тергеу судьясы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры қолдаған қаулысының негізінде шешеді. Көрсетілген адамдарға қатысты күзетпен ұстау немесе үйқамақ мерзімін осы Кодексте көзделген тәртіппен ұзарту туралы өтінішхат оны Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры қолдаған кезде ғана сотқа жіберілуі мүмкін.  6. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Қазақстан Республикасы Парламентiнiң шешiмiн алғаннан кейін iс бойынша одан әрі iс жүргiзу осы Кодекстiң 547-бабының алтыншы, жетiншi, сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы және он бірінші бөлiктерiнде белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.  … | 549-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** Төрағасына немесе мүшесiне қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзу  1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себебі Бірыңғай тізілімге тіркелгеннен кейін Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының Төрағасына, Төрағасының орынбасарына, судьясына** қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының келісуімен ғана жалғастырылуы мүмкін.  Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының Төрағасы, Төрағасының орынбасары, судьясы** қылмыс орнында ұстап алынған не оның ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауға дайындалу немесе оқталу фактісі анықталған не ол ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаған жағдайларда, оған қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының келісімін алғанға дейін, бірақ оған бір тәулік ішінде міндетті түрде хабарлай отырып жалғасуы мүмкін.  Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының Төрағасына, Төрағасының орынбасарына, судьясына** қатысты істер бойынша алдын ала тергеу жүргізу міндетті.  Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры жүргізілген процестік әрекеттердің заңдылығын хабарламаны алғаннан кейін екі тәулік ішінде зерделейді және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жалғастыру туралы қаулы шығара отырып, бұған келісім береді не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтата отырып, бұдан бас тартады. Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының келісімін алғанға дейін заңсыз жалғасқан болса, оның нәтижелерін қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер ретінде жіберуге болмайды.  2. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры күдік келтірілетін Қазақстан Республикасы **Конституциялық Соты Төрағасының, Төрағасы орынбасарының, судьясының** іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарады.  3. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сот Төрағасы, Төрағасының орынбасары, судьясы** өз өкiлеттiктерiнiң мерзiмi iшiнде қылмыс орнында ұстап алынған не ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасаған жағдайларды қоспағанда, оларды Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қолсұғылмаушылықтан айыруға берген келiсiмiнсiз ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге, қылмыстық жауаптылыққа тартуға болмайды.  4. Қазақстан Республикасы **Конституциялық Соттың Төрағасын, Төрағасы орынбасарын, судьясын** қылмыстық жауаптылыққа тартуға, ұстап алуға, күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге келiсiм алу үшiн Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Қазақстан Республикасының Парламентiне ұсыну енгiзедi. Ұсыну Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының Төрағасына, Төрағасының орынбасарына, судьясына** күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулыны ұсынудың, сотқа күзетпен ұстау, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтінішхат енгізудің, оны ұстап алу, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына мәжбүрлеп әкелу қажеттігі туралы мәселені шешудің алдында енгізіледі.  5. Қылмыс жасады деп күдік келтірілетін Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының Төрағасын, Төрағасының орынбасарын, судьясын** күзетпен ұстау, үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселені Нұр-Сұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының тергеу судьясы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры қолдаған қаулысының негізінде шешеді. Көрсетілген адамдарға қатысты күзетпен ұстау немесе үйқамақ мерзімін осы Кодексте көзделген тәртіппен ұзарту туралы өтінішхат оны Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры қолдаған кезде ғана сотқа жіберілуі мүмкін.  6. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Қазақстан Республикасы Парламентiнiң шешiмiн алғаннан кейін iс бойынша одан әрі iс жүргiзу осы Кодекстiң 547-бабының алтыншы, жетiншi, сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы және он бірінші бөлiктерiнде белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.  ... | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 552-бап | 552-бап. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидатқа, Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидатқа, Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** Төрағасына немесе мүшесіне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілге қатысты қылмыстық істі соттың талқылауы  …  2. Сот сотталушыға – Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидатқа, Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидатқа, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің Төрағасына немесе мүшесіне**, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілге бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстауды, үйқамаққа алуды, ал процестік мәжбүрлеу шарасы ретінде – күштеп әкелуді, егер Қазақстан Республикасы Конституциясы 52-бабының 4-тармағында, 71-бабының 5-тармағында, 79-бабының 2-тармағында және 83-бабының 3-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдар сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге келісім беруден бас тартса немесе олардан ондай келісім сұратылмаған болса, бұған тиісінше осы Кодекстің 547-бабының төртінші бөлігінде, 548-бабының екінші бөлігінде, 549-бабының төртінші бөлігінде, 550-бабыныңтөртінші бөлігінде, 551-бабының төртінші бөлігінде, 551-1-бабында көзделген тәртіппен келісім беру туралы ұсынумен өтініш жасай отырып қолдануға құқылы. | 552-бап. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидатқа, Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидатқа, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының Төрағасына, Төрағасының орынбасарына, судьясына**, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілге қатысты қылмыстық істі соттың талқылауы  …  2. Сот сотталушыға – Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидатқа, Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидатқа, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Соттың Төрағасына, Төрағасының орынбасарына, судьясына**, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілге бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстауды, үйқамаққа алуды, ал процестік мәжбүрлеу шарасы ретінде – күштеп әкелуді, егер Қазақстан Республикасы Конституциясы 52-бабының 4-тармағында, 71-бабының 5-тармағында, 79-бабының 2-тармағында және 83-бабының 3-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдар сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күзетпен ұстауға, үйқамаққа алуға, күштеп әкелуге келісім беруден бас тартса немесе олардан ондай келісім сұратылмаған болса, бұған тиісінше осы Кодекстің 547-бабының төртінші бөлігінде, 548-бабының екінші бөлігінде, 549-бабының төртінші бөлігінде, 550-бабыныңтөртінші бөлігінде, 551-бабының төртінші бөлігінде, 551-1-бабында көзделген тәртіппен келісім беру туралы ұсынумен өтініш жасай отырып қолдануға құқылы. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
| **2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі** | | | | |
|  | 47-бап | 47-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. Үйлестіру кеңесі ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасын олардың алдын ала бару нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  2. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасына:  1) уәкілетті мемлекеттік органдарға алдын ала баруға жататын, жазаны орындайтын мекемелер мен органдарда ұсталатын сотталғандармен қарым-қатынас жағдайларын жақсартудың және азаптау мен қатыгездік, адамшылыққа жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын басқа да қарекеттер мен жазалау түрлерінің алдын алу жөнінде ұсынымдар; | 47-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. **Уәкіл** ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасының жобасын олардың алдын ала бару нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  **1-1. Жыл сайынғы шоғырландырылған баяндаманы Үйлестіру кеңесі бекітеді.**  2. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасына:  1) уәкілетті мемлекеттік органдарға алдын ала баруға жататын, жазаны орындайтын мекемелер мен органдарда ұсталатын сотталғандармен қарым-қатынас жағдайларын жақсартудың және азаптау мен қатыгездік, адамшылыққа жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын басқа да қарекеттер мен жазалау түрлерінің алдын алу жөнінде ұсынымдар; | "Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы"Конституциялық заң жобасына сәйкес келтіріледі.  Сонымен қатар, Чехияның "омбудсмен туралы" Заңына сәйкес, қорғаушы мекемеге барғаннан кейін, басқа мекемелерге барғаннан кейін немесе депортацияны бақылағаннан кейін өз қорытындылары туралы есеп дайындауы керек. Бұл есепте түзету бойынша ұсыныстар немесе ұсыныстар болуы мүмкін. |
| **2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі** | | | | |
|  | 82-бап | 82-бап. Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құралдарды және (немесе) талаптарды енгізуді, реттеуді қатаңдатуды көздейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері  …  3. Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттеушілік құралдарды және (немесе) талаптарды енгізуді немесе реттеуді қатаңдатуды көздейтін Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобалары, **Қазақстан Республикасының заңдары жобаларының тұжырымдамалары**, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жобалары, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің жобалары реттеушілік әсерін талдауға жатады.  ...  4. Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты жаңа реттегіш құралды және (немесе) талапты енгізу, реттеуді қатаңдату кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге асырылады.  …  Осы тармақтың талаптары, Қазақстан **Республикасының заңдары жобаларының тұжырымдамаларында және** Қазақстан Республикасы заңдарының жобаларында кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құралды және (немесе) талапты енгізу, реттеуді қатаңдату жағдайларын қоспағанда, өңірлік маңызы бар актілердің жобаларына, сондай-ақ осы баптың 3-тармағы екінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларға қолданылмайды.  ... | 82-бап. Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құралдарды және (немесе) талаптарды енгізуді, реттеуді қатаңдатуды көздейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері  …  3. Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттеушілік құралдарды және (немесе) талаптарды енгізуді немесе реттеуді қатаңдатуды көздейтін Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобалары, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің жобалары, Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің жобалары реттеушілік әсерін талдауға жатады.  ...  4. Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты жаңа реттегіш құралды және (немесе) талапты енгізу, реттеуді қатаңдату кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге асырылады.  …  Осы тармақтың талаптары, Қазақстан Республикасы заңдарының жобаларында кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құралды және (немесе) талапты енгізу, реттеуді қатаңдату жағдайларын қоспағанда, өңірлік маңызы бар актілердің жобаларына, сондай-ақ осы баптың 3-тармағы екінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларға қолданылмайды. | "Мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиясыздандыру жөніндегі шаралар туралы" Президенттің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын, сондай – ақ Жарлықты іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 3-тармағын іске асыру мақсатында (2022 жылғы 29 сәуірдегі № 274 ҚР ПП-мен бекітілген) заң шығару процесінің кезеңін-заң жобасы тұжырымдамасының жобасын әзірлеуді және тиісінше барлық кезеңдерді алып тастау ұсынылады заң жобасының тұжырымдамасына байланысты. Бұл жағдайда заң жобаларының тұжырымдамаларына қатысты реттеушілік әсерге талдау жүргізу міндеттілігін алып тастау ұсынылады. |
|  | 83-бап | 83 бап. Реттеушілік әсерді талдау  …  6. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган:  …  3) кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімін қалыптастыру және жүргізу кезінде нормативтік құқықтық актінің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті талаптар қамтылатын өзге де құжаттың, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісі жобасының, **Қазақстан Республикасының заңы жобасы тұжырымдамасының**, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаты жобасының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті талаптар қамтылатын өзге де құжат жобасының осы Кодекстің 9, 11, 80, 81-1 және 82-баптарының талаптарына сәйкестігін растауды қамтамасыз етеді.  ,.. | 83 бап. Реттеушілік әсерді талдау  …  6. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган:  …  3) кәсіпкерлік саласындағы міндетті талаптар тізілімін қалыптастыру және жүргізу кезінде нормативтік құқықтық актінің немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті талаптар қамтылатын өзге де құжаттың, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісі жобасының, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаты жобасының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті талаптар қамтылатын өзге де құжат жобасының осы Кодекстің 9, 11, 80, 81-1 және 82-баптарының талаптарына сәйкестігін растауды қамтамасыз етеді.  ,.. | "Мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиясыздандыру жөніндегі шаралар туралы" Президенттің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын, сондай – ақ Жарлықты іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 3-тармағын іске асыру мақсатында (2022 жылғы 29 сәуірдегі № 274 ҚР ПП-мен бекітілген) заң шығару процесінің кезеңін-заң жобасы тұжырымдамасының жобасын әзірлеуді және тиісінше барлық кезеңдерді алып тастау ұсынылады заң жобасының тұжырымдамасына байланысты. Бұл жағдайда заң жобаларының тұжырымдамаларына қатысты реттеушілік әсерге талдау жүргізу міндеттілігін алып тастау ұсынылады. |
|  | 96-бап | 96 бап. Жеке кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау  …  4. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган жеке кәсіпкерлікті ақпараттық қолдауды жүзеге асыру мақсатында өз интернет-ресурсында мынадай ақпаратты:  …  6) жеке кәсіпкерліктің дамуын қолдауды қамтамасыз етуге бағытталған заң жобаларының және нормативтік құқықтық актілер жобаларының тұжырымдамалары туралы;  … | 96 бап. Жеке кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау  …  4. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган Жеке кәсіпкерлікті ақпараттық қолдауды жүзеге асыру мақсатында өзінің интернет-ресурсында мынадай ақпаратты орналастырады:  …  6) жеке кәсіпкерліктің дамуын қолдауды қамтамасыз етуге бағытталған **реттеушілік саясаттың консультациялық құжаттары** және нормативтік құқықтық актілер жобалары туралы;  … | "Мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиясыздандыру жөніндегі шаралар туралы" Президенттің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын, сондай – ақ Жарлықты іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 3-тармағын іске асыру мақсатында (2022 жылғы 29 сәуірдегі № 274 ҚР ПП-мен бекітілген) заң шығару процесінің кезеңін-заң жобасы тұжырымдамасының жобасын әзірлеуді және тиісінше барлық кезеңдерді алып тастау ұсынылады заң жобасының тұжырымдамасына байланысты.  Бұл ретте кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган заң жобаларының тұжырымдамалары туралы ақпараттың орнына жеке кәсіпкерлікті дамытуды қолдауды қамтамасыз етуге бағытталған реттеушілік саясаттың консультациялық құжаттары туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыратынын белгілеу ұсынылады. |
|  | 135-баптың 3-тармағының 1-тармақшасы | 135-бап. Мемлекеттік қадағалау  3. Қадағалау:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының **Заңына** және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес мемлекет атынан прокуратура жүзеге асыратын жоғары қадағалау;  ... | 135-бап. Мемлекеттік қадағалау  3. Қадағалау:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының **Конституциялық заңына** және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес мемлекет атынан прокуратура жүзеге асыратын жоғары қадағалау;  ... |  |
| **2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі** | | | | |
|  | 1-бап | 1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы  ...  2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің** және Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары азаматтық процестік құқықтың құрамдас бөлігі болып табылады. | 1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы  ...  2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** және Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары азаматтық процестік құқықтың құрамдас бөлігі болып табылады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 6-бап | 6 бап. Заңдылық  …  2. Соттар адамның және азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсететін заңдарды және өзге де нормативтік құқықтық актілерді қолдануға құқылы емес. Егер сот қолданылуға жататын заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адамның және азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсетеді деп тапса, ол іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға және бұл актіні конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесіне** өтініш жасауға міндетті. Сот **Конституциялық Кеңестің** қорытынды шешімін алған соң іс бойынша іс жүргізу қайта басталады. | 6 бап. Заңдылық  …  2. Соттар адамның және азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсететін заңдарды және өзге де нормативтік құқықтық актілерді қолдануға құқылы емес. Егер сот қолданылуға жататын заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адамның және азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым көрсетеді деп тапса, ол іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға және бұл актіні конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының **Конституциялық Сотына** өтініш жасауға міндетті. Сот **Конституциялық Соттың** қорытынды шешімін алған соң іс бойынша іс жүргізу қайта басталады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты  Толықтыру соттың КЖ-ға жүгіну туралы шешімі соттың өзінің бастамасы бойынша да, іске қатысатын адамдардың өтініштері бойынша да қабылдануы мүмкін екенін нақтылайды. |
|  | 21-бап | 21 бап. Сот актілерінің міндеттілігі  …  2. Заңды күшіне енген сот актілері, сондай-ақ сот төрелігін жүргізу кезінде соттар мен судьялардың өкімдері, талаптары, тапсырмалары, шақырулары, сұрау салулары және басқа да өтініштері барлық мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, лауазымды адамдар, азаматтар үшін міндетті және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында орындалуға жатады.  Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесі** конституциялық емес деп таныған заңға немесе өзге де нормативтік құқықтық актіге негізделген сот актілері орындалуға жатпайды. | 21 бап. Сот актілерінің міндеттілігі  …  2. Заңды күшіне енген сот актілері, сондай-ақ сот төрелігін жүргізу кезінде соттар мен судьялардың өкімдері, талаптары, тапсырмалары, шақырулары, сұрау салулары және басқа да өтініштері барлық мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, лауазымды адамдар, азаматтар үшін міндетті және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында орындалуға жатады.  Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты** конституциялық емес деп таныған заңға немесе өзге де нормативтік құқықтық актіге негізделген сот актілері орындалуға жатпайды. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 148-бап | 148-бап. Талап қоюдың нысаны мен мазмұны  …  3. Прокурор мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделер үшін берген талап қоюда мемлекеттік немесе қоғамдық мүдденің мәні неден көрінетіндігіне негіздеме, қандай заңды мүдделердің бұзылғаны, сондай-ақ қолдануға жататын заңға сілтеме болуға тиіс. Прокурор жеке не заңды тұлғаның мүдделері үшін өтініш жасаған жағдайда, талап қоюда жеке не заңды тұлғаның өзінің талап қоюды беруі мүмкін еместігінің себептеріне негіздеме болуға тиіс. Талап қоюға, әрекетке қабілетсіз тұлғаның мүдделері үшін талап қоюды беру жағдайларынан басқа кезде, прокурордың талап қоюмен сотқа жүгінуіне жеке не заңды тұлғаның немесе оның заңды өкілінің келісімін растайтын құжат қоса берілуге тиіс. | 148 бап. Талаптың нысаны мен мазмұны  …  3. Прокурор мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделер үшін берген талап қоюда мемлекеттік немесе қоғамдық мүдденің мәні неден көрінетіндігіне негіздеме, қандай заңды мүдделердің бұзылғаны, сондай-ақ қолдануға жататын заңға сілтеме болуға тиіс. Прокурор жеке не заңды тұлғаның мүдделері үшін өтініш жасаған жағдайда, талап қоюда жеке не заңды тұлғаның өзінің талап қоюды беруі мүмкін еместігінің себептеріне негіздеме болуға тиіс. Талап қоюға, **кәмелетке толмаған немесе** әрекетке қабілетсіз тұлғаның мүдделері үшін талап қоюды беру жағдайларынан басқа кезде, прокурордың талап қоюмен сотқа жүгінуіне жеке не заңды тұлғаның немесе оның заңды өкілінің келісімін растайтын құжат қоса берілуге тиіс. | "Прокуратура туралы"ҚР Конституциялық Заңының \*\*\*\* баптарына сәйкес келтіру. |
|  | 219-бап | 219-бап. Прокурордың қорытындысы  Іс бойынша тарап болып табылмайтын және осы Кодекстiң 54-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген тәртіппен процеске қатысқан прокурор сот жарыссөздері аяқталғаннан кейін тұтастай алғанда, даудың мәні бойынша қорытынды береді, **ол азаматтық істің материалдарына қоса тіркеледі.** | 219-бап. Прокурордың қорытындысы  Іс бойынша тарап болып табылмайтын және осы Кодекстiң 54-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген тәртіппен процеске қатысқан прокурор сот жарыссөздері аяқталғаннан кейін тұтастай алғанда, даудың мәні бойынша қорытынды береді. | "Прокуратура туралы" ҚР Конституциялық заңы қорытындыны жазбаша түрде ұсыну міндетін көздемейді.  Бұған дейін осы баптың редакциясы азаматтық іс материалдарына тіркелген жазбаша қорытынды беруді көздеген болатын.  02.04.2019 жылдан бастап жазбаша қорытынды беру қажеттілігі жойылды, "жазбаша" сөзі алынып тасталды, Жоғарғы Сот бұған келісті. Алайда, "азаматтық іс материалдарына қосылған" деген сөздер қалды, бұл іс жүзінде жазбаша қорытынды берудің міндеттілігіне қатысты екіұштылық тудырады. |
|  | 272-бап | 272-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті  1. Сот:  …  5) егер ол осы іс бойынша қолданылуға тиіс заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адамның және азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайтындығын байқаған және осы актінің конституцияға сәйкес еместігін тану туралы Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесіне** өтініш жасаған, сондай-ақ **Конституциялық Кеңестің** басқа соттың бастамашылығымен осы іс бойынша қолданылуға тиісті нормативтік құқықтық актінің конституцияға сәйкес келетіндігін тексеріп жатқандығы белгілі болған; | 272-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті  1. Сот:  …  5) егер ол осы іс бойынша қолданылуға тиіс заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адамның және азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына қысым жасайтындығын байқаған және осы актінің конституцияға сәйкес еместігін тану туралы Қазақстан Республикасының **Конституциялық Сотына** өтініш жасаған, сондай-ақ **Конституциялық Соттың** басқа соттың бастамашылығымен осы іс бойынша қолданылуға тиісті нормативтік құқықтық актінің конституцияға сәйкес келетіндігін тексеріп жатқандығы белгілі болған; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 274-бап | 274-бап. Іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімдері  Іс бойынша іс жүргізу:…  4) осы Кодекстің 272-бабының 5) тармақшасында көзделген жағдайларда – Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің** шешімі күшіне енгенге дейін; | 274-бап. Іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімдері  Іс бойынша іс жүргізу:…  4) осы Кодекстің 272-бабының 5) тармақшасында көзделген жағдайларда – Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** шешімі күшіне енгенге дейін; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 455-бап | 455-бап. Қайта қарау негіздері  …  3. Жаңа мән-жайларға:  …  3) Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесiнiң** сот актiсi шығарылған кезде қолданылған заңдарды және өзге де нормативтік құқықтық актілерді конституциялық емес деп тануы; | 455-бап. Қайта қарау негіздері  …  3. Жаңа мән-жайларға:  …  3) Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** сот актiсi шығарылған кезде қолданылған заңдарды және өзге де нормативтік құқықтық актілерді конституциялық емес деп тануы; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 459-бап | 459-бап. Арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі  Арыз беруге арналған мерзім:  …  5) осы Кодекстің 455-бабы үшінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген жағдайларда – Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің** нормативтік қаулысы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен бастап есептеледі. | 459-бап. Арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі  Арыз беруге арналған мерзім:  …  5) осы Кодекстің 455-бабы үшінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген жағдайларда – Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** нормативтік қаулысы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен бастап есептеледі. | В связи с созданием Конституционного Суда Республики Казахстан |
| **2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі** | | | | |
|  | 7-бап | 7-бап. Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу  Мәжбүрлі еңбекке тыйым салынған.  Мәжбүрлі еңбек қандай да бір адамнан қандай да бір жаза қолдану қатерімен талап етілетін, оны орындау үшін бұл адам ерікті түрде өз қызметтерін ұсынбаған кез келген жұмысты немесе қызметті білдіреді.  Мәжбүрлі еңбекке:  жұмыс мемлекеттік органдардың қадағалауымен және бақылауымен жүргізілетін және оны орындайтын адам жеке және (немесе) заңды тұлғалардың билігіне берілмейтін немесе тапсырылмайтын жағдайда соттың заңды күшіне енген **үкіміне байланысты;**  төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол беріледі. | 7-бап. Мәжбүрлі еңбекке тыйым салу  Мәжбүрлі еңбекке тыйым салынған.  Мәжбүрлі еңбек қандай да бір адамнан қандай да бір жаза қолдану қатерімен талап етілетін, оны орындау үшін бұл адам ерікті түрде өз қызметтерін ұсынбаған кез келген жұмысты немесе қызметті білдіреді.  Мәжбүрлі еңбекке:  жұмыс мемлекеттік органдардың қадағалауымен және бақылауымен жүргізілетін және оны орындайтын адам жеке және (немесе) заңды тұлғалардың билігіне берілмейтін немесе тапсырылмайтын жағдайда соттың заңды күшіне енген **қылмыстық немесе əкімшілік құқық бұзушылық жасауға кінəлі деп тану туралы актісінің негізінде;**  төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол беріледі. | ҚР Конституциясының 24-бабының 1-тармағындағы өзгерістерге сәйкес келтіру мақсатында |
| **2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | |
|  | 406-бап | 406-бап. Кеден органдарының кедендік бақылаудың белгілі бір нысандарын қолдануынан босатуы  …  2. Кедендік жете тексеруге мынадай адамдардың:  …  7) егер Қазақстан Республикасының **Мемлекеттік хатшысы,** Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы, Қазақстан Республикасы **Конституциялық** **Кеңесінің** Төрағасы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқарушысы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы және Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары қызметтік міндеттерін немесе депутаттық өкілеттіктерін орындауға байланысты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасын кесіп өтсе, аталған адамдардың; | 406-бап. Кеден органдарының кедендік бақылаудың белгілі бір нысандарын қолдануынан босатуы  …  2. Кедендік жете тексеруге мынадай адамдардың:  …  7) егер Қазақстан Республикасының **Мемлекеттік Кеңесшісі,** Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** Төрағасы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқарушысы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы**,** **Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл** және Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары қызметтік міндеттерін немесе депутаттық өкілеттіктерін орындауға байланысты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасын кесіп өтсе, аталған адамдардың; | Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабына сәйкес келтіріледі |
| **2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі** | | | | |
|  | 1-бап | 1-бап. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасы және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасы  …  4. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** және Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары әкімшілік және әкімшілік-процестік құқықтың құрамдас бөлігі болып табылады. | 1 бап. Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасы және Қазақстан Республикасының Әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасы  …  4. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** және Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары әкімшілік және әкімшілік-процестік құқықтың құрамдас бөлігі болып табылады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 3-бап | 3-бап. Осы Кодексте реттелетін қатынастар  …  3. Мемлекеттік органдардың осы Кодексте көзделген ішкі әкімшілік рәсімдерін жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде реттелмеген бөлігінде:  …  4) Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесі**, Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты аппараттарының және соттары кеңселерінің;  …  4. Осы Кодексте белгіленген әкімшілік рәсімдердің тәртібі:  1) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында;  2) Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесі** туралы, Жоғары Сот Кеңесі туралы, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында;  …  **Жоқ**  **...**  7. Мыналар:  1) тексерілуі Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің** айрықша құзыретіне жатқызылған құқықтық актілер;  .... | 3-бап. Осы Кодексте реттелетін қатынастар  …  3. Мемлекеттік органдардың осы Кодексте көзделген ішкі әкімшілік рәсімдерін жүзеге асыру тәртібі Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде реттелмеген бөлігінде:  …  4) Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты**, Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі, Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты аппараттарының және соттары кеңселерінің;  …  4. Осы Кодексте белгіленген әкімшілік рәсімдердің тәртібі:  1) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында;  2) Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты** туралы, Жоғары Сот Кеңесі туралы, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында;  ...  **Осы Кодекспен белгіленген әкімшілік рәсімдердің тәртібі Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық өкілеттіктеріне және мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ететін органның қызметіне қолданылмайды.**  7. Мыналар:  1) тексерілуі Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** айрықша құзыретіне жатқызылған құқықтық актілер;  .... | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 7-бап | 7-бап. Заңдылық қағидаты… 3. Соттар адам мен азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді қолдануға құқылы емес. Егер сот қолдануға жататын заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адам мен азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп есептесе, ол әкімшілік іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға және осы актіні конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесіне** жүгінуге міндетті. Сот Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің** шешімін алған соң іс бойынша іс жүргізу қайта басталады. | 7-бап. Заңдылық қағидаты… 3. Соттар адам мен азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді қолдануға құқылы емес. Егер сот қолдануға жататын заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт адам мен азаматтың Конституцияда бекітілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп есептесе, ол әкімшілік іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға және осы актіні конституциялық емес деп тану туралы ұсынумен Қазақстан Республикасының **Конституциялық Сотына** жүгінуге міндетті. Сот Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** шешімін алған соң іс бойынша іс жүргізу қайта басталады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 18-бап | 18 бап. Сот актілерінің міндеттілігі… 2. Заңды күшіне енген сот актілері, сондай-ақ соттар мен судьялардың сот төрелігін іске асыру кезіндегі өкімдері, талаптары, тапсырмалары, шақырулары, сұрау салулары мен басқа да жолданымдары барлық мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, лауазымды адамдар, жеке тұлғалар үшін міндетті және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында орындалуға жатады.  Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесі** конституциялық емес деп таныған заңға немесе өзге де нормативтік құқықтық актіге негізделген сот актілері орындалуға жатпайды.  .... | 18 бап. Сот актілерінің міндеттілігі… 2. Заңды күшіне енген сот актілері, сондай-ақ соттар мен судьялардың сот төрелігін іске асыру кезіндегі өкімдері, талаптары, тапсырмалары, шақырулары, сұрау салулары мен басқа да жолданымдары барлық мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, заңды тұлғалар, лауазымды адамдар, жеке тұлғалар үшін міндетті және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында орындалуға жатады.  Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты** конституциялық емес деп таныған заңға немесе өзге де нормативтік құқықтық актіге негізделген сот актілері орындалуға жатпайды.  .... | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  |  | 90-бап. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау1. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары және олардың орынбасарлары тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін қабылдау кестесіне сәйкес айына кемінде бір рет азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде осы органдардың қызметкерлерін жеке қабылдауды жүргізуге міндетті.2. Қабылдау белгіленген және жеке және заңды тұлғалардың назарына жеткізілген күндер мен сағаттарда жұмыс орны бойынша өткізілуге тиіс.3. Егер жолданымды лауазымды адам қабылдау кезінде шеше алмаса, ол жазбаша нысанда баяндалады және онымен жазбаша жолданым ретінде жұмыс жүргізіледі. | 90-бап. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау1. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары және олардың орынбасарлары тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін қабылдау кестесіне сәйкес айына кемінде бір рет азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде осы органдардың қызметкерлерін жеке қабылдауды жүргізуге міндетті. **Аталған норма Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ететін, онда жеке тұлғалар және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау тәртібін сол органның басшысы айқандайтын органның лауазымды тұлғаларына қолданылмайды.** 2. Қабылдау белгіленген және жеке және заңды тұлғалардың назарына жеткізілген күндер мен сағаттарда жұмыс орны бойынша өткізілуге тиіс.3. Егер жолданымды лауазымды адам қабылдау кезінде шеше алмаса, ол жазбаша нысанда баяндалады және онымен жазбаша жолданым ретінде жұмыс жүргізіледі. |  |
|  | 91-бап | 91-бап. Шағым жасау тәртібі  7. Шағымдарды прокуратура органдарының қарауы «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген негіздерде және шектерде жүзеге асырылады. | 91-бап. Шағым жасау тәртібі  7. Шағымдарды прокуратура органдарының қарауы «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының **Конституциялық заңында** белгіленген **негіздерде, шектерде және тәртіпте** жүзеге асырылады. | Прокуратура туралы Конституциялық заң жобасына сәйкес келтіру мақсатында |
| **2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодекс** | | | | |
|  | 192-бап | 192-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. Үйлестіру кеңесі ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасын олардың алдын ала бару нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  2. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасында:  1) уәкілетті мемлекеттік органдарға алдын ала баруға жататын ұйымдарда ұсталатын адамдармен қарым-қатынас жағдайларын жақсарту және азаптаудың және қатыгездік, адамшылыққа жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын басқа да қарекеттер мен жазалау түрлерінің алдын алу бойынша ұсынымдар; | 192-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. **Уәкіл** ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған **баяндамасының** **жобасын** олардың алдын ала бару нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  **1-1. Жыл сайынғы шоғырландырылған баяндаманы Үйлестіру кеңесі бекітеді.**  2. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасында:  1) уәкілетті мемлекеттік органдарға алдын ала баруға жататын ұйымдарда ұсталатын адамдармен қарым-қатынас жағдайларын жақсарту және азаптаудың және қатыгездік, адамшылыққа жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын басқа да қарекеттер мен жазалау түрлерінің алдын алу бойынша ұсынымдар; | "Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы"Конституциялық заң жобасына сәйкес келтіріледі.  Сонымен қатар, Чехияның "омбудсмен туралы" Заңына сәйкес, қорғаушы мекемеге барғаннан кейін, басқа мекемелерге барғаннан кейін немесе депортацияны бақылағаннан кейін өз қорытындылары туралы есеп дайындауы керек. Бұл есепте түзету бойынша ұсыныстар немесе ұсыныстар болуы мүмкін. |
| **«Жедел-іздестіру қызметі туралы» 1994 жылғы 15 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 25-бап | 25-бап. Жедел-iздестiру қызметiн қадағалау  2. Жедел-iздестiру қызметiн қадағалауды жүзеге асыру кезiнде прокурор:  1) құпия көмекшілердің және штаттағы жасырын қызметкерлердің жеке басы туралы мәліметтерден басқа, жедел есепке алу істерін, жедел-іздестіру қызметінің барысы туралы материалдарды, құжаттарды және басқа да қажетті мәліметтерді алады;  **…**  **1-1) жоқ**  **1-2) жоқ**  **…**  **2-1) жоқ**  …  **3-1) отсутствует** | 25-бап. Жедел-iздестiру қызметiн қадағалау  2. Жедел-iздестiру қызметiн қадағалауды жүзеге асыру кезiнде прокурор:  1) құпия көмекшілердің және штаттағы жасырын қызметкерлердің жеке басы туралы мәліметтерден басқа, **жедел-іздестіру іс-шараларын ұйымдастыруды және жүргізу тактикасын регламенттейтін ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді,** жедел есепке алу істерін, жедел-іздестіру қызметінің барысы туралы материалдарды, құжаттарды және басқа да қажетті мәліметтерді алады;  **…**  **1-1) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы қаулы шығарады;**  **…**  **1-2) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу туралы жазбаша нұсқаулар береді;**  **…**  **2-1) прокурордың санкциясынсыз жүргізілген арнайы жедел-іздестіру іс-шарасының заңдылығы туралы қаулы шығарады;…**  **3-1) жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдардың лауазымды адамдарының заңсыз шешімдерінің күшін жояды;** | ЖІҚ заңдылығын қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурордың өкілеттіктерін нақтылау мақсатында, |
| **«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 3-бап | 3-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдары қызметiнiң құқықтық негiзi… 5) Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесi** мен Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулылары;  ... | 3-бап. Ұлттық қауiпсiздiк органдары қызметiнiң құқықтық негiзi… 5) Қазақстан Республикасы **Конституциялық Соты** мен Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулылары;  ... | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
| **«Қазақстан Республикасының Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңы** | | | | |
|  | 7-бап | 7-бап. Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң төрағалары, егер осы Заңда өзгеше белгіленбесе, Сенат, Мәжiлiс отырысында депутаттар арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы Палата депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусымен сайланады.  Парламенттік оппозиция өз депутаттарының арасынан Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің төрағалары лауазымына кандидатуралар ұсынуға құқылы.  Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің бірінің төрағасы осы баптың бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен парламенттік оппозициядан (ол бар болса) ұсынылған депутаттар арасынан сайланады. | 7-бап. Палаталардың тұрақты комитеттерiнiң төрағалары Сенат, Мәжiлiс отырысында депутаттар арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы Палата депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусымен сайланады.  Парламенттік оппозиция өз депутаттарының арасынан Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің төрағалары лауазымына кандидатуралар ұсынуға құқылы.  Парламент Мәжілісі тұрақты комитеттерінің бірінің төрағасы осы баптың бірінші бөлігінде көзделген тәртіппен парламенттік оппозициядан (ол бар болса) ұсынылған депутаттар арасынан сайланады. | Конституцияның 62-бабының 5-тармағындағы түзетулерге сәйкес, егер Конституцияда өзгеше көзделмесе, Парламент пен оның Палаталарының қаулылары Палаталар депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады;   1. 1) "Қазақстан Республикасы Парламентінің комитеттері мен миссиялары туралы" заңда осы Заңның 7-бабының бірінші бөлігінде белгіленген жалпы ережелерден қандай да бір ерекшеліктер белгіленбеген-комитет төрағасы депутаттар санынан (оның ішінде парламенттік оппозициядан)көпшілік дауыспен ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы сайланады.; |
|  | 45-бап | 45-бап. Президент, Премьер-Министр мен Үкiмет мүшелерi, Ұлттық Банктiң Төрағасы, Бас Прокурор, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы, **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ Мемлекеттiк **хатшы,** Президент Әкiмшiлiгiнiң және Премьер-Министр Кеңсесiнiң басшылары, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң Парламенттегi өкiлдерi тұрақты комитеттердiң кез келген ашық, сол сияқты жабық отырыстарына қатысуға құқылы және өз сөздерiн тыңдатуға құқығы бар. | 45-бап. Президент, Премьер-Министр мен Үкiмет мүшелерi, Ұлттық Банктiң Төрағасы, Бас Прокурор, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы, **Жоғары аудиторлық палатаның** төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ Мемлекеттiк **Кеңесші,** Президент Әкiмшiлiгiнiң және Премьер-Министр Кеңсесiнiң басшылары, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң Парламенттегi өкiлдерi тұрақты комитеттердiң кез келген ашық, сол сияқты жабық отырыстарына қатысуға құқылы және өз сөздерiн тыңдатуға құқығы бар. | Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабына сәйкес келтіріледі |
| **«Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 18-3-бап | 18-3-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу ерекшеліктері  1. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды беру тәртібін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** айқындайды. | 18-3-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу ерекшеліктері  1. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды беру тәртібін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы** айқындайды. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 21-бап | 21-бап. Аудиторлық ұйымдардың құқықтары мен мiндеттерi…2. Аудиторлық ұйымдар:… 9-2) **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне** ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** айқындайтын тәртіппен квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды ұсынуға;  ... | 21-бап. Аудиторлық ұйымдардың құқықтары мен мiндеттерi…2. Аудиторлық ұйымдар:… 9-2) **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына** ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы** айқындайтын тәртіппен квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит бойынша аудиторлық қорытынды ұсынуға;  ... | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
| **«Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының**  **Заңы** | | | | |
|  | 5-бап | 5-бап. Ұлттық архив қорын қалыптастыру негіздері және оның жинақтау көздері…2. Ұлттық архив қорының жинақтау көздері:1) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Парламент пен жергілікті өкілді органдардың, Конституциялық Кеңестің, Үкіметтің, орталық және жергілікті атқарушы органдардың, соттардың, прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік заңды тұлғаларының, оның ішінде шет елдегілердің де ведомстволық архивтері; ... | 5-бап. Ұлттық архив қорын қалыптастыру негіздері және оның жинақтау көздері…2. Ұлттық архив қорының жинақтау көздері:1) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Парламент пен жергілікті өкілді органдардың, Конституциялық Соттың, Үкіметтің, орталық және жергілікті атқарушы органдардың, соттардың, прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік заңды тұлғаларының, оның ішінде шет елдегілердің де ведомстволық архивтері;... | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
| **«Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тәртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 46-18-бап | 46-18-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы1. Үйлестіру кеңесі ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасын олардың алдын ала болу нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.2. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасына:уәкілетті мемлекеттік органдарға алдын ала болуға жататын мекемелер мен ұйымдарда ұсталатын адамдармен қарым-қатынас жағдайларын жақсарту және азаптаудың және басқа да қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен жазалау түрлерінің алдын алу бойынша ұсынымдар; | 46-18-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы1. Уәкіл ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасының жобасын олардың алдын ала болу нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды. **1-1. Жыл сайынғы шоғырландырылған баяндаманы Үйлестіру кеңесі бекітеді.** 2. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасына:уәкілетті мемлекеттік органдарға алдын ала болуға жататын мекемелер мен ұйымдарда ұсталатын адамдармен қарым-қатынас жағдайларын жақсарту және азаптаудың және басқа да қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын немесе ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен жазалау түрлерінің алдын алу бойынша ұсынымдар; |  |
| **«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының**  **Заңы** | | | | |
|  | 4-бап | 4-бап. Мәслихаттар мен әкiмдіктер үшiн белгiленетiн негiзгi талаптар мен шектеулер  …  4. Жоқ | 4-бап. Мәслихаттар**, әкімдер** мен әкiмдіктер үшiн белгiленетiн негiзгi талаптар мен шектеулер  …  **4. Әкімдер мен олардың орынбасарларының саяси партиялардың филиалдарында қызмет атқаруға құқығы жоқ.**  **Тағайындау немесе сайлау кезінде әкімдер мен олардың орынбасарлары саяси партиялардың филиалдарында лауазымдарды атқарған жағдайда, олар тағайындалған немесе сайланған күннен бастап он күн ішінде аталған лауазымдарды босатуға тиіс.** | Мемлекет басшысы 2022 жылғы 16 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауында әкімдер мен олардың орынбасарлары саяси партиялардың филиалдарында лауазымдарға орналасуға заңнамалық тыйым салу қажеттігі туралы атап өтті. |
|  | 5-бап | 5-бап. Мәслихаттарды құру тәртiбi…  3. Тиiстi мәслихат депутаттарының санын Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы мынадай шектерде: облыстық мәслихатта, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттарында - елуге дейiн; қалалық мәслихатта - отызға дейiн; аудандық мәслихатта - жиырма беске дейiн белгiлейдi.  …  7. Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс қайта ұйымдастырылған (бiрiккен, қосылған, қайта құрылған, бөлiп шығарылған немесе бөлiнген) жағдайда жаңадан сайланған мәслихат сессиясының жұмысы басталғанға дейiн мәслихат депутаттары өз өкiлеттiгiн сақтайды және **құрамына өз сайлаушыларының басым бөлiгi кiрген,** қайта ұйымдастырылған мәслихаттардың депутаттары болып табылады.  Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс таратылған жағдайда тиiстi мәслихат таратылады. | 5 бап. Мәслихаттарды құру тәртібі  …  3. **Мәслихат депутаттарының кезекті сайлауын өткізу үшін т**иiстi мәслихат депутаттарының санын Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы мынадай шектерде: облыстық мәслихатта, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттарында - елуге дейiн; қалалық мәслихатта - отызға дейiн; аудандық мәслихатта - жиырма беске дейiн белгiлейдi.  …  7. Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс қайта ұйымдастырылған (бiрiккен, қосылған, қайта құрылған, бөлiп шығарылған немесе бөлiнген) жағдайда жаңадан сайланған мәслихат сессиясының жұмысы басталғанға дейiн мәслихат депутаттары өз өкiлеттiгiн сақтайды және қайта ұйымдастырылған мәслихаттардың депутаттары болып табылады.  **Бұл ретте әкімшілік-аумақтық бірлік бөлiп шығарылған немесе бөлiнген жағдайда:**  **1) аумақтық сайлау округтері бойынша сайланған мәслихат депутаттары олардың сайлау округтеріне тиесілігіне қарай бөлінеді;**  **2) саяси партиялардан партиялық тізімдер бойынша сайланған мәслихат депутаттары тиісті партияның пікірі ескеріле отырып, мәслихаттың шешімі бойынша жаңадан құрылған әкімшілік-аумақтық бөліністегі халық санына пропорционалды түрде бөлінеді.**  Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс таратылған жағдайда тиiстi мәслихат таратылады. | Аралас сайлау жүйесіне көшуге байланысты, сондай-ақ әкімшілік-аумақтық бірліктерді қайта ұйымдастыру кезінде мәслихаттар құру тәртібін көздеу қажеттілігіне байланысты. |
|  | 6-бап | 6 бап. Мәслихаттардың құзыреті  …  **2-11. Жоқ.** | 6 бап. Мәслихаттардың құзыреті  …  **2-11. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты мемлекеттік саяси қызметші болып табылатын сайланған әкімнің отставкасын қабылдау немесе одан дәлелді бас тарту туралы шешім қабылдайды.**  **Отставканы қабылдау немесе одан бас тарту туралы шешім мемлекеттік саяси қызметші болып табылатын сайланған әкімнің жеке жазбаша өтініші берілген күннен бастап бір ай мерзімде қабылданады.**  **Отставканы қабылдаған жағдайда мәслихаттың тиісті шешімінің көшірмесі аумақтық сайлау комиссиясына жіберіледі.**  … | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)әкімдерін сайлау институтын енгізуді ескере отырып, мәслихаттардың өкілеттіктерін кеңейту мақсатында |
|  | 8-бап | 8-бап. Мәслихат жұмысын ұйымдастыру  1. Мәслихат өз өкiлеттiгiн сессияларда мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдары, депутаттары мен **хатшысы** арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырады.  …  3. Мәслихат:  1) мәслихат **хатшысын** сайлайды және лауазымынан босатады және оның есептерiн тыңдайды; | 8-бап. Мәслихат жұмысын ұйымдастыру  1. Мәслихат өз өкiлеттiгiн сессияларда мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдары, депутаттары мен **төрағасы** арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырады.  …  3. Мәслихат:  1) мәслихат **төрағасын** сайлайды және лауазымынан босатады және оның есептерiн тыңдайды; | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 10-бап | 10 бап. Мәслихат сессиясын шақыру тәртібі  …  2. Мәслихаттың кезектi сессиясы жылына төрт реттен сиретпей шақырылады және оны мәслихат **хатшысы** жүргiзедi. Мәслихаттың кезектен тыс сессиясын осы мәслихатқа сайланған депутаттар санының кемiнде үштен бiрiнiң, сондай-ақ әкiмнiң ұсынысы бойынша мәслихат **хатшысы** шақырады және жүргiзедi. Кезектен тыс сессия кезектен тыс сессияны өткiзу туралы шешiм қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешiктiрiлмей шақырылады. Кезектен тыс сессияда оны шақыруға негiз болған ерекше мәселелер қаралуы мүмкiн.  3. Мәслихат **хатшысы** мәслихат сессиясын шақыру уақыты мен өткiзiлетiн орны туралы, сондай-ақ сессияның қарауына енгiзiлетiн мәселелер туралы депутаттарға, халыққа және әкiмге - сессияға кемiнде он күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемiнде үш күн бұрын хабарлайды. Мәслихат **хатшысы** сессияның қарауына енгiзiлетiн мәселелер бойынша қажеттi материалдарды депутаттарға және әкiмге - сессияға кемiнде бес күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемiнде үш күн қалғанда табыс етедi.  … | 10 бап. Мәслихат сессиясын шақыру тәртібі  …  2. Мәслихаттың кезектi сессиясы жылына төрт реттен сиретпей шақырылады және оны мәслихат **төрағасы** жүргiзедi. Мәслихаттың кезектен тыс сессиясын осы мәслихатқа сайланған депутаттар санының кемiнде үштен бiрiнiң, сондай-ақ әкiмнiң ұсынысы бойынша мәслихат **төрағасы** шақырады және жүргiзедi. Кезектен тыс сессия кезектен тыс сессияны өткiзу туралы шешiм қабылданған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешiктiрiлмей шақырылады. Кезектен тыс сессияда оны шақыруға негiз болған ерекше мәселелер қаралуы мүмкiн.  3. Мәслихат **төрағасы** мәслихат сессиясын шақыру уақыты мен өткiзiлетiн орны туралы, сондай-ақ сессияның қарауына енгiзiлетiн мәселелер туралы депутаттарға, халыққа және әкiмге - сессияға кемiнде он күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемiнде үш күн бұрын хабарлайды. Мәслихат **төрағасы** сессияның қарауына енгiзiлетiн мәселелер бойынша қажеттi материалдарды депутаттарға және әкiмге - сессияға кемiнде бес күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемiнде үш күн қалғанда табыс етедi.  … | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 11-бап | 11 бап. Мәслихат сессияларын өткізу тәртібі  …  2. Мәслихаттың бiрiншi сессиясын тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы ашады және мәслихат **хатшысы** сайланғанға дейiн жүргiзедi. Одан әрi мәслихат сессиясын мәслихат **хатшысы** жүргiзедi.  …  6. Мәслихат сессиялары, әдетте, ашық сипатта болады. Жабық сессиялар өткiзуге, егер қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшiлiгi осы үшiн дауыс берсе, мәслихат **хатшысының** немесе мәслихат сессиясына қатысып отырған депутаттар санының үштен бiрiнiң ұсынысы бойынша қабылданатын мәслихат шешiмiмен жол беріледi.  …  7. Мәслихат **хатшысының** шақыруы бойынша жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бірлік аумағында орналасқан ұйымдардың басшылары мен өзге де лауазымды адамдары мәслихаттың қарауына жататын мәселелер бойынша ақпарат беру үшiн мәслихат сессиясына келуге мiндеттi. | 11 бап. Мәслихат сессияларын өткізу тәртібі  …  2. Мәслихаттың бiрiншi сессиясын тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы ашады және мәслихат **төрағасы** сайланғанға дейiн жүргiзедi. Одан әрi мәслихат сессиясын мәслихат **төрағасы** жүргiзедi.  …  6. Мәслихат сессиялары, әдетте, ашық сипатта болады. Жабық сессиялар өткiзуге, егер қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшiлiгi осы үшiн дауыс берсе, мәслихат **төрағасының** немесе мәслихат сессиясына қатысып отырған депутаттар санының үштен бiрiнiң ұсынысы бойынша қабылданатын мәслихат шешiмiмен жол беріледi.  …  7. Мәслихат **төрағасының** шақыруы бойынша жергiлiктi атқарушы органдардың басшылары, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бірлік аумағында орналасқан ұйымдардың басшылары мен өзге де лауазымды адамдары мәслихаттың қарауына жататын мәселелер бойынша ақпарат беру үшiн мәслихат сессиясына келуге мiндеттi. | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 14-бап | 14-бап. Мәслихат тұрақты комиссияларының қызметi мен өкiлеттiгi  1. Тұрақты комиссиялар:  1) осы мәслихат сессиясының күн тәртiбi бойынша, сондай-ақ мәслихат сессиясында қаралатын кез келген мәселе бойынша мәслихатқа, мәслихат **хатшысына** ұсыныстар енгiзуге;  … | 14-бап. Мәслихат тұрақты комиссияларының қызметi мен өкiлеттiгi  1. Тұрақты комиссиялар:  1) осы мәслихат сессиясының күн тәртiбi бойынша, сондай-ақ мәслихат сессиясында қаралатын кез келген мәселе бойынша мәслихатқа, мәслихат **төрағасына** ұсыныстар енгiзуге;  … | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 17-бап | 17-бап. Мәслихаттың уақытша комиссиялары  1. Мәслихаттың құзырына жатқызылған мәселелердi сессияларда қарауға әзiрлеу мақсатында мәслихат не мәслихат **хатшысы** уақытша комиссиялар құруға құқылы. Уақытша комиссиялардың құрамын, мiндеттерiн, өкiлеттiк мерзiмдерiн және құқықтарын мәслихат оларды құру кезiнде белгiлейдi. | 17-бап. Мәслихаттың уақытша комиссиялары  1. Мәслихаттың құзырына жатқызылған мәселелердi сессияларда қарауға әзiрлеу мақсатында мәслихат не мәслихат **төрағасы** уақытша комиссиялар құруға құқылы. Уақытша комиссиялардың құрамын, мiндеттерiн, өкiлеттiк мерзiмдерiн және құқықтарын мәслихат оларды құру кезiнде белгiлейдi. | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 19-бап | 19-бап. Мәслихаттың **хатшысы**  1. Мәслихаттың **хатшысы** тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн лауазымды адам болып табылады. Оны мәслихат сессиясында депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы депутаттар жалпы санының көпшiлiк даусымен мәслихат сайлайды және қызметтен босатады. Мәслихаттың **хатшысы** мәслихат өкiлеттiгi мерзiмiне сайланады.  2. Мәслихат **хатшысы** лауазымына кандидатураларды мәслихат депутаттары мәслихат сессиясында ұсынады.  …  3. Мәслихат **төрағасы**:  1) мәслихат сессиясын және оның қарауына енгiзiлетiн мәселелердi дайындауды ұйымдастырады, сессияның күн тәртiбiн қалыптастырады, хаттаманың жасалуын қамтамасыз етедi, мәслихат сессиясында қабылданған немесе бекiтiлген шешiмдерге, өзге де құжаттарға қол қояды;  1-1) мәслихат сессиясын шақыру туралы шешiм қабылдайды;  1-2) мәслихат сессиясының отырысын жүргiзедi, мәслихат регламентiнiң сақталуын қамтамасыз етедi;  2) мәслихат депутаттарының өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына жәрдемдеседi, оларды қажеттi ақпаратпен қамтамасыз етедi, депутаттарды мәслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының жұмысына және сайлау округтерiндегі жұмысқа қатысуы үшiн қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босатуға байланысты мәселелердi қарайды;  3) депутаттар сауалдарының және депутаттық өтiнiштердiң қаралуын бақылайды;  4) мәслихат аппаратының қызметiне басшылық жасайды, оның қызметшiлерiн қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;  5) сайлаушылар өтiнiштерi туралы және олар бойынша қабылданған шаралар туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат берiп отырады;  6) мәслихаттың өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара iс-қимылын ұйымдастырады;  6-1) осы Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселеге бастамашылық еткен мәслихат депутаттарының жиналған қолдарының төлнұсқалығын тексеруді ұйымдастырады;  7) өз құзыретiндегi мәселелер бойынша өкiмдер шығарады;  8) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының және депутаттық топтардың қызметін үйлестiреді;  9) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен және қоғамдық бiрлестiктермен қарым-қатынастарда мәслихат атынан өкiл болады;  10) мәслихат шешiмдерiнiң жариялануын қамтамасыз етедi, олардың орындалуына бақылау жасау жөнiндегi iс-шараларды белгiлейдi;  11) осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, мәслихат регламенті мен шешімінде көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайды.  3-1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының **хатшысы** тиісті мәслихаттың қарауына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы қызметіне тағайындауға кандидатураларды, сондай-ақ оны қызметтен босату туралы ұсыныс енгізеді.  4. Мәслихат хатшысының мәслихаттың тұрақты комиссияларында болуға құқығы жоқ.  …   5. Облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының **хатшысы** болмаған кезде оның өкілеттігін мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің тұрақты негізде жұмыс істейтін төрағасы уақытша жүзеге асырады.        Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының **хатшысы** болмаған кезде оның өкілеттігін мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің төрағасы немесе мәслихат депутаты уақытша жүзеге асырады.        6. Егер мәслихат сессиясында дауыс беру кезiнде мәслихат депутаттарының дауысы тең бөлiнген жағдайда, мәслихат **хатшысы** шешушi дауыс құқығын пайдаланады. | 19-бап. Мәслихаттың **төрағасы**  1. Мәслихаттың **төрағасы** тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн лауазымды адам болып табылады. Оны мәслихат сессиясында депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы депутаттар жалпы санының көпшiлiк даусымен мәслихат сайлайды және қызметтен босатады. Мәслихаттың **хатшысы** мәслихат өкiлеттiгi мерзiмiне сайланады.  2. Мәслихат **төрағасы** лауазымына кандидатураларды мәслихат депутаттары мәслихат сессиясында ұсынады.  …  3. Мәслихат **төрағасы**:  1) мәслихат сессиясын және оның қарауына енгiзiлетiн мәселелердi дайындауды ұйымдастырады, сессияның күн тәртiбiн қалыптастырады, хаттаманың жасалуын қамтамасыз етедi, мәслихат сессиясында қабылданған немесе бекiтiлген шешiмдерге, өзге де құжаттарға қол қояды;  1-1) мәслихат сессиясын шақыру туралы шешiм қабылдайды;  1-2) мәслихат сессиясының отырысын жүргiзедi, мәслихат регламентiнiң сақталуын қамтамасыз етедi;  2) мәслихат депутаттарының өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына жәрдемдеседi, оларды қажеттi ақпаратпен қамтамасыз етедi, депутаттарды мәслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының жұмысына және сайлау округтерiндегі жұмысқа қатысуы үшiн қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босатуға байланысты мәселелердi қарайды;  3) депутаттар сауалдарының және депутаттық өтiнiштердiң қаралуын бақылайды;  4) мәслихат аппаратының қызметiне басшылық жасайды, оның қызметшiлерiн қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;  5) сайлаушылар өтiнiштерi туралы және олар бойынша қабылданған шаралар туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат берiп отырады;  6) мәслихаттың өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара iс-қимылын ұйымдастырады;  6-1) осы Заңның 24-бабының 1-тармағына сәйкес әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселеге бастамашылық еткен мәслихат депутаттарының жиналған қолдарының төлнұсқалығын тексеруді ұйымдастырады;  7) өз құзыретiндегi мәселелер бойынша өкiмдер шығарады;  8) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының және депутаттық топтардың қызметін үйлестiреді;  9) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен және қоғамдық бiрлестiктермен қарым-қатынастарда мәслихат атынан өкiл болады;  10) мәслихат шешiмдерiнiң жариялануын қамтамасыз етедi, олардың орындалуына бақылау жасау жөнiндегi iс-шараларды белгiлейдi;  11) осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңнамасында, мәслихат регламенті мен шешімінде көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайды.  3-1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының **төрағасы** тиісті мәслихаттың қарауына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы қызметіне тағайындауға кандидатураларды, сондай-ақ оны қызметтен босату туралы ұсыныс енгізеді.  4. Мәслихат **төрағасының** мәслихаттың тұрақты комиссияларында болуға құқығы жоқ.  …   5. Облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының **төрағасы** болмаған кезде оның өкілеттігін мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің тұрақты негізде жұмыс істейтін төрағасы уақытша жүзеге асырады.        Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының **төрағасы** болмаған кезде оның өкілеттігін мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің төрағасы немесе мәслихат депутаты уақытша жүзеге асырады.        6. Егер мәслихат сессиясында дауыс беру кезiнде мәслихат депутаттарының дауысы тең бөлiнген жағдайда, мәслихат **төрағасы** шешушi дауыс құқығын пайдаланады. | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 19-1-бап | 19-1-бап. Мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы  …  3. Егер осы баптың 5-тармағында өзгеше көзделмесе, мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің төрағасы болмаған кезде мәслихат **хатшысының** шешімі бойынша оның өкілеттігін мәслихаттың басқа тұрақты комиссиясының төрағасы немесе мәслихаттың осы тұрақты комиссиясының мүшесі болып табылатын депутат уақытша жүзеге асырады.  5. Облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының тұрақты комиссияларының бірінің тұрақты негізде жұмыс істейтін төрағасы болмаған кезде оның өкілеттігін облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының тұрақты комиссиясының тұрақты негізде жұмыс істейтін басқа төрағасы немесе мәслихат **хатшысының** шешімі бойынша мәслихаттың осы тұрақты комиссиясының мүшесі болып табылатын депутат уақытша жүзеге асырады. | 19-1-бап. Мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы  …  3. Егер осы баптың 5-тармағында өзгеше көзделмесе, мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірінің төрағасы болмаған кезде мәслихат **төрағасының** шешімі бойынша оның өкілеттігін мәслихаттың басқа тұрақты комиссиясының төрағасы немесе мәслихаттың осы тұрақты комиссиясының мүшесі болып табылатын депутат уақытша жүзеге асырады.  5. Облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының тұрақты комиссияларының бірінің тұрақты негізде жұмыс істейтін төрағасы болмаған кезде оның өкілеттігін облыс, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихатының тұрақты комиссиясының тұрақты негізде жұмыс істейтін басқа төрағасы немесе мәслихат **төрағасының** шешімі бойынша мәслихаттың осы тұрақты комиссиясының мүшесі болып табылатын депутат уақытша жүзеге асырады. | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 20-бап | 20 бап. Мәслихат депутаты  …  3. Мәслихат депутатының өкiлеттiгi мынадай жағдайларда:  1) депутат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес депутаттық мiндеттердi орындаумен сыйымсыз лауазымға сайланса немесе тағайындалса;…  **3-3) жоқ;** | 20 бап. Мәслихат депутаты  …  3. Мәслихат депутатының өкiлеттiгi мынадай жағдайларда:  1) депутат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес депутаттық мiндеттердi орындаумен сыйымсыз лауазымға сайланса немесе тағайындалса;  …  **3-3) партиялық тізім бойынша сайланған мәслихат депутатын саяси партияның басшылық жасайтын органының шешімі бойынша кері шақырып алу;** | 2018 жылы "Саяси партиялар туралы" Заңға саяси партиядан сайланған депутаттарды кері қайтарып алу және ротациялау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.  Алайда, ротация және кері қайтарып алу тетігі аяғына дейін іске асырылмаған, өйткені кері қайтарып алу және ротация іс жүзінде депутаттардың өкілеттігін тоқтатуға негіз болып табылмайды.  Осыған байланысты, мәслихаттар депутаттарын кері шақырып алу және ротациялау туралы заңдармен толықтыруды ұсынамыз, бұл құқыққа партияның Саяси Кеңесінің тиісті Бюросы мен филиал ие болады деп үміттенеміз. |
|  | 21-бап | 21-бап. Мәслихат депутатының өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы кезіндегі құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі       1. Депутат:        1) сайлауға және мәслихат **хатшысы,** тұрақты комиссияның төрағасы немесе мүшесi болып сайлануға, мәслихаттың өзге де органдарына сайлануға;  …  2. Депутат міндетті:  6) мәслихат **хатшысына** не өзі мүшесі болып табылатын тұрақты комиссияның төрағасына отырысқа келе алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.  ...  2-1. Мәслихат депутаты мәслихат сессиясының жалпы отырыстарында немесе мәслихат органдарының отырыстарында қатарынан екі және одан көп рет дәлелсіз себептермен болмаған жағдайда, мәслихат хатшысы саяси партияның тиісті филиалының (өкілдігінің) басшы органына хабарлама хат жібереді. | 21-бап. Мәслихат депутатының өз өкілеттіктерін жүзеге асыруы кезіндегі құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі       1. Депутат:        1) сайлауға және мәслихат **төрағасы,** тұрақты комиссияның төрағасы немесе мүшесi болып сайлануға, мәслихаттың өзге де органдарына сайлануға;  …  2. Депутат міндетті:  6) мәслихат **төрағасына** не өзі мүшесі болып табылатын тұрақты комиссияның төрағасына отырысқа келе алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.  ...  …  **Алып тасталсын.** | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 21-2-бап | 21-2-бап. Мәслихаттардағы депутаттық бірлестіктер  1. Мәслихат депутаттары саяси партиялардың фракциялары және өзге де қоғамдық бірлестіктер, депутаттық топтар түрінде депутаттық бірлестіктер құруға құқылы. Мәслихат **хатшысы** депутаттық бірлестіктерге кіре алмайды. | 21-2-бап. Мәслихаттардағы депутаттық бірлестіктер  1. Мәслихат депутаттары саяси партиялардың фракциялары және өзге де қоғамдық бірлестіктер, депутаттық топтар түрінде депутаттық бірлестіктер құруға құқылы. Мәслихат **төрағасы** депутаттық бірлестіктерге кіре алмайды. | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 23-1-бап | **23-1-бап. Мәслихаттың облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімдерін қызметке тағайындауға, сондай-ақ тағайындауға мәслихаттардың келісімі талап етілетін әкімдер қызметіне кандидатураларды тағайындауға келісім беру тәртібі**  ...  4. Әкімді тағайындайтын тұлға не оған уәкілеттік берілген тұлға әкім лауазымына кандидатураны қатарынан үш реттен артық енгізе алмайды.  Егер мәслихат:  1) облыс, республикалық маңызы бар қала не астана әкiмдерi қызметіне кандидатураларды тағайындауға үшінші рет келісім бермеген жағдайда, тиісті мәслихаттың өкілеттігін мерзiмiнен бұрын Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Премьер-Министрімен және Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының төрағаларымен консультациялардан кейін тоқтатуға құқылы;  2) аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі лауазымдарына кандидатураларды тағайындауға үшінші рет келісім бермеген жағдайда, облыс әкімі Қазақстан Республикасының Президентіне жазбаша хабарлайды және тиісті мәслихаттың өкілеттігін мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы мәселе қояды.  Бұл жағдайда **Қазақстан Республикасының Президенті не** жоғары тұрған әкім белгіленген тәртіппен жаңадан құрылған мәслихаттың келісуімен тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің әкімі тағайындалғанға дейін әкімнің міндетін уақытша атқарушыны тағайындайды. | **23-1-бап. Мәслихат депутаттарының әкімдер лауазымына тағайындауға келісім беру тәртібі**  ...  4. Әкімді тағайындайтын тұлға не оған уәкілеттік берілген тұлға әкім лауазымына кандидатураны қатарынан үш реттен артық енгізе алмайды.  Егер мәслихат:  1) **алып тасталсын**  2) аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі лауазымдарына кандидатураларды тағайындауға үшінші рет келісім бермеген жағдайда, облыс әкімі Қазақстан Республикасының Президентіне жазбаша хабарлайды және тиісті мәслихаттың өкілеттігін мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы мәселе қояды.  Бұл жағдайда жоғары тұрған әкім белгіленген тәртіппен жаңадан құрылған мәслихаттың келісуімен тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің әкімі тағайындалғанға дейін әкімнің міндетін уақытша атқарушыны тағайындайды. | ҚР Конституциясының 87-бабының 4-тармағына сәйкес келтіру. |
|  | 24-бап | 24-бап. Мәслихаттың әкімге сенімсіздік білдіру өкілеттігі  1. Мәслихат депутаттарының жалпы санының кемiнде бестен бiрiнiң бастамасы бойынша әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселе қойылуы мүмкiн. Бұл жағдайда мәслихат өз депутаттарының жалпы санының көпшiлiк дауысымен әкiмге сенiмсiздiк бiлдiруге және тиiсiнше Қазақстан Республикасы Президентiнiң **не жоғары тұрған әкiмнiң алдына** оны қызметiнен босату жөнiнде мәселе қоюға құқылы.  …  4. Қол қою парақтарын жинау мәслихаттың бастамашы депутаттары жазбаша өтініш берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Толтырылған қол қою парақтары мәслихат **хатшысына** тапсырылады, ол бес жұмыс күні ішінде жиналған қолдардың төлнұсқалығын тексеруді ұйымдастырады. Тексеру нәтижелері бойынша мәслихаттың бастамашы депутаттары қолдарының төлнұсқалығы туралы хаттама жасалады.  .… | 24 бап. Мәслихаттың әкімге сенімсіздік білдіру өкілеттігі  1. Мәслихат депутаттарының жалпы санының кемiнде бестен бiрiнiң бастамасы бойынша әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселе қойылуы мүмкiн.Бұл жағдайда мәслихат өз депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен әкімге сенімсіздік білдіруге және тиісінше Республика Президентінің **алдына облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдеріне қатысты не жоғары тұрған әкімнің алдына өзге әкімшілік-аумақтық бөліністердің әкімдеріне қатысты** оны қызметiнен босату жөнiнде мәселе қоюға құқылы.  …  4. Қол қою парақтарын жинау мәслихаттың бастамашы депутаттары жазбаша өтініш берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Толтырылған қол қою парақтары мәслихат **төрағасына** тапсырылады, ол бес жұмыс күні ішінде жиналған қолдардың төлнұсқалығын тексеруді ұйымдастырады. Тексеру нәтижелері бойынша мәслихаттың бастамашы депутаттары қолдарының төлнұсқалығы туралы хаттама жасалады.  .… | Конституцияның 87-бабына сәйкес келтіру.  Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 24-1-бап | 24-1-бап. Таңдаушылардың шешімі бойынша Парламент Сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату  …  7. Облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттың **хатшысы** облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы өкілеттігін тоқтату туралы мәселе қозғалған депутатқа мәселені дауыс беруге шығару туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес күннен кешіктірмей жазбаша хабарлауға тиіс.  …  8. Егер бірлескен отырысқа облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың барлық мәслихаттарының атынан өкілдік ететін сайланған депутаттар санының кемінде үштен екісі қатысса, бірлескен отырыс заңды деп есептеледі.  …  Бірлескен отырыста төрағалық етуші облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттың **хатшысы** болып табылады.  …  Тиісті мәслихаттың **хатшысы** облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясына ұсынатын бірлескен отырыстың хаттамасы Парламент Сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату бойынша таңдаушылардың бірлескен отырыс өткізуін куәландыратын құжат болып табылады.  … | 24-1-бап. Таңдаушылардың шешімі бойынша Парламент Сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату  …  7. Облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттың **төрағасы** облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы өкілеттігін тоқтату туралы мәселе қозғалған депутатқа мәселені дауыс беруге шығару туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес күннен кешіктірмей жазбаша хабарлауға тиіс.  …  8. Егер бірлескен отырысқа облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың барлық мәслихаттарының атынан өкілдік ететін сайланған депутаттар санының кемінде үштен екісі қатысса, бірлескен отырыс заңды деп есептеледі.  …  Бірлескен отырыста төрағалық етуші облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттың **төрағасы** болып табылады.  …  Тиісті мәслихаттың **төрағасы** облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясына ұсынатын бірлескен отырыстың хаттамасы Парламент Сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату бойынша таңдаушылардың бірлескен отырыс өткізуін куәландыратын құжат болып табылады.  … | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 28-бап | 28-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiн қызметке тағайындау және қызметiнен босату тәртiбi  1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiн облыс, республикалық маңызы бар қала, астана **мәслихатының** келісуімен Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды. **Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмi лауазымына тағайындауды мәслихатпен келісу тәртібі осы Заңда айқындалады.**  … | 28-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiн қызметке тағайындау және қызметiнен босату тәртiбi  1. Облыс, республикалық маңызы бар қала және астана әкімін облыс **аумағында орналасқан мәслихаттар депутаттарының немесе республикалық маңызы бар қалалар және астана мәслихаттары депутаттарының келісімімен тиісінше** Президент айқындайтын тәртіппен Республика Президенті қызметке тағайындайды.  … | ҚР Конституциясының 87-бабының 4-тармағына сәйкес келтіру. |
|  | 32-бап | 32-бап. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы, облыстық маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қаладағы аудан және астана ауданы әкімін қызметке тағайындау, қызметтен босату және оның өкілеттігін тоқтату тәртібі  **1. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы әкімін:**  **осы Заңда белгіленген тәртіппен тиісінше облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы мәслихатының келісімімен облыс әкімі қызметке тағайындайды;**  **облыс әкімі оның өкілеттігін тоқтатады және қызметтен босатады.**  ....  **4. Облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы, облыстық маңызы бар қаладағы аудан, республикалық маңызы бар қаладағы аудан және астана ауданы әкiмiн Қазақстан Республикасының Президенті өзінің ұйғаруы бойынша қызметтен босатуы мүмкін.** | **32-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), облыстық маңызы бар қаладағы ауданның, Республикалық маңызы бар қаладағы ауданның және астананың әкімін қызметке тағайындау немесе сайлау, оларды қызметтен босату және өкілеттіктерін тоқтату тәртібі**  **1. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі:**  **осы Заңда белгіленген тәртіппен тиісінше аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының келісімімен облыс әкімі лауазымға тағайындайды;**  **облыс әкімі өкілеттігін тоқтатады және қызметтен босатады.**  **1-1. Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімі конституциялық заңға сәйкес қызметке сайланады.**  **Бір адам қатарынан екі реттен артық аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі болып сайлана алмайды.**  **Сайланған облыстық маңызы бар қала және облыс ауданы әкімінің өкілеттігі оны тиісті аумақтық сайлау комиссиясы тіркеген кезден басталады.**  **Сайланған аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің өкілеттігі өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін, сондай-ақ:**  **әкім қайтыс болған, әкімді әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі, хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген;**  **өзі ұсынған саяси партияны қайта ұйымдастыру және тарату жағдайларын қоспағанда, саяси партияға мүшелігі тоқтатылған;;**  **жоғары тұрған әкімнің аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының депутаттары әкімге қатысты білдірген сенімсіздік вотумын қабылдауы;**  **Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтату туралы;**  **тиісті аумақтық сайлау комиссиясының жаңадан сайланған әкімді тіркеуіне;**  **осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады.**  **Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі сайлаған оның өкілеттігі кезеңінде зейнеткерлік жасқа жетуі оның өкілеттігін тоқтату үшін негіз болып табылмайды.**  **1-2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің өкілеттігі осы баптың 1-1-тармағында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған кезде тиісті аумақтық сайлау комиссиясы шешім қабылдайды, онда әкімнің өкілеттігін тоқтатуға әкеп соғатын негіздердің басталу фактісі көрсетіледі және облыс әкіміне аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныс енгізу туралы шешім қабылданады.**  **Тиісті аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы негізінде облыс әкімі тиісті аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің өкілеттігін тоқтатады.**  **…**  **4. алынып тасталсын** | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдерін сайлау институтының енгізілуіне байланысты.  Конституцияға сәйкес келтіру. |
|  | 36-бап | 36 бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін лауазымға сайлау, оның өкілеттігін тоқтату тәртібі  1. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі жалпыға бірдей, тең, төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің халқы жиырма бес жастан төмен емес Қазақстан Республикасы азаматтарының қатарынан төрт жыл мерзімге қызметке сайлайды.  ...  **3. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің сайлауын өткізу тәртібі "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында регламенттеледі.**  …  5. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттігі мынадай жағдайларда тоқтатылады:  1) әкім қайтыс болған, әкімді әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі, хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда тоқтатылады;  2) өзі ұсынған саяси партия қайта ұйымдастырылған және таратылған жағдайларды қоспағанда, саяси партияға мүшелік тоқтатылған; ;  3)жоғары тұрған әкімнің аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының депутаттары әкімге қатысты білдірген сенімсіздік вотумын қабылдауы;  4) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған жағдайларда тоқтатылады;  5) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясы жаңадан сайланған әкімді тіркеген жағдайларда жүзеге асырылады;  6) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.  Жоқ  6. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері осы баптың 5-тармағында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған кезде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясы шешім қабылдайды, онда аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктерін тоқтатуға әкеп соғатын негіздердің басталу фактісі көрсетіледі және шешім қабылданады ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті әкіміне аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент әкімінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныс енгізу туралы, ауылдық округ.  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы негізінде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің тиісті әкімінің өкілеттігін тоқтатады.  **Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері тоқтатылған кезде Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі негізінде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясы тиісті адамның аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктерін жоғалту фактісін белгілейтін шешім қабылдайды.** | 36 бап. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімін лауазымға сайлау, оның өкілеттігін тоқтату тәртібі  **1. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі қызметке Конституциялық заңға сәйкес сайланады.**  …  **Алып тасталсын.**  ...  5. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттігі мынадай жағдайларда тоқтатылады:  1) әкім қайтыс болған, әкімді әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі, хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы сот шешімі не оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда тоқтатылады;  2) өзі ұсынған саяси партия қайта ұйымдастырылған және таратылған жағдайларды қоспағанда, саяси партияға мүшелік тоқтатылған; ;  3)жоғары тұрған әкімнің аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының депутаттары әкімге қатысты білдірген сенімсіздік вотумын қабылдауы;  4) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған жағдайларда тоқтатылады;  5) ауданның (қаланың) аумақтық сайлау комиссиясы тіркегенде областного значения) вновь избранного акима;  6) в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом и законами Республики Казахстан.  **Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің сайланған әкімінің өкілеттігі кезеңінде олардың зейнеткерлік жасқа жетуі олардың өкілеттіктерін тоқтатуға негіз болып табылмайды.**  6. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктері осы баптың 5-тармағында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған кезде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясы аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктерін тоқтатуға алып келетін негіздердің басталу фактісі көрсетілетін шешім қабылдайды және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті әкіміне аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыну енгізу туралы шешім қабылданады.  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы негізінде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің тиісті әкімінің өкілеттігін тоқтатады. | Осы Заңның 36-2-бабының жаңа енгізілуіне байланысты  Нақтылау нормасы.  Конституцияның 87-бабына сәйкес келтіру |
|  | 36-2-бап | **36-2 бап. Жоқ** | **36-2-бап. Сайланатын әкімдердің кандидаттарына қойылатын талаптар**  **Әкімді тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің халқы жалпыға бірдей, тең, төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жиырма бес жасқа толған Қазақстан Республикасы азаматтарының арасынан төрт жыл мерзімге лауазымға сайлайды.** | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар)әкімдерін сайлау институтының енгізілуіне байланысты |
|  | 37-бап | 37 бап. Әкімдіктің, әкімнің актілері  …  8. Қазақстан Республикасының **Президентi,** Үкiметi, жоғары тұрған әкiмдік және (немесе) әкiм, әкiмдіктің және (немесе) әкiмнiң өзi, сондай-ақ соттың шешiмi әкiмдік және (немесе) әкiм актiлерi қолданылуын жоюы не толық немесе iшiнара тоқтата тұруы мүмкiн. | 37 бап. Әкімдіктің, әкімнің актілері  …  8. Қазақстан Республикасының Үкiметi, жоғары тұрған әкiмдік және (немесе) әкiм, әкiмдіктің және (немесе) әкiмнiң өзi, сондай-ақ соттың шешiмi әкiмдік және (немесе) әкiм актiлерi қолданылуын жоюы не толық немесе iшiнара тоқтата тұруы мүмкiн. | Конституцияның 44-бабының 3) тармақшасына сәйкес келтіруге байланысты. |
| **«Саяси партиялар туралы» 2002 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 6-бап | 6-бап. Саяси партияны құру  1. Саяси партия саны **бір мың** адамнан кем емес, саяси партияның құрылтай съезін (конференциясын) шақыратын және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың үштен екісінің атынан өкілдік ететін Қазақстан Республикасы азаматтары тобының бастамасы бойынша құрылады. Азаматтар саяси партияның құрылтай съезіне (конференциясына) жеке өзі қатысады. Азаматтардың саяси партияның құрылтай съезінде (конференциясында) сенімхат бойынша өкілдік етуіне жол берілмейді. Саяси партияның құрылуын, оның ішінде құрылтай съезінің (конференциясының) өткізілуін ұйымдастыруды қаржыландыру осы Заңның 18-бабының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады....  6. Ұйымдастыру комитеті растама берілген күннен бастап **екі** айдың ішінде саяси партияның құрылтай съезін (конференциясын) өткізуге тиіс.  ...  9. Ұйымдастыру комитеті өзінің қызметін мынадай жағдайлардың бірі туындаған:  1) тіркеуші орган растама берген күннен бастап **алты** ай өткен; | 6 бап. Саяси партия құру  1. Саяси партия саны **жеті жүз** адамнан кем емес, саяси партияның құрылтай съезін (конференциясын) шақыратын және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың үштен екісінің атынан өкілдік ететін Қазақстан Республикасы азаматтары тобының бастамасы бойынша құрылады. Азаматтар саяси партияның құрылтай съезіне (конференциясына) жеке өзі қатысады. Азаматтардың саяси партияның құрылтай съезінде (конференциясында) сенімхат бойынша өкілдік етуіне жол берілмейді. Саяси партияның құрылуын, оның ішінде құрылтай съезінің (конференциясының) өткізілуін ұйымдастыруды қаржыландыру осы Заңның 18-бабының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады....  6. Ұйымдастыру комитеті растама берілген күннен бастап **үш** айдың ішінде саяси партияның құрылтай съезін (конференциясын) өткізуге тиіс.  ...  9. Ұйымдастыру комитеті өзінің қызметін мынадай жағдайлардың бірі туындаған:  1) тіркеуші орган растама берген күннен бастап **жеті** ай өткен; | Мемлекет басшысы айтқан басты реформалардың бірі  Қ.Тоқаев 2022 жылғы 16 наурызда Парламент палаталарының бірлескен отырысында елдегі саяси ландшафттың дамуына жаңа серпін беруге бағытталған бастама болды. Осыған байланысты Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес "Саяси партиялар туралы"Заңға өзгерістер енгізілуде.  Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2022 жылғы 16 наурыздағы Парламент палаталарының бірлескен отырысында айтқан басты реформаларының бірі елдегі саяси ландшафттың дамуына жаңа серпін беруге бағытталған бастама болды. Осыған байланысты Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес "Саяси партиялар туралы"Заңға өзгерістер енгізілуде. |
|  | 8-бап | 8-бап. Саяси партияға мүше болу  ...  3. Әскери қызметшiлер, ұлттық қауiпсiздiк органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлерi және судьялар саяси партияда болмауға, қандай да болсын саяси партияға қолдау көрсетпеуге тиiс.  **3-1. жоқ** | 8 бап. Саяси партияға мүшелік  …  **3. Конституциялық соттың, Жоғарғы Соттың және өзге де соттардың төрағалары мен судьялары, Орталық сайлау комиссиясының, Республиканың Жоғары аудиторлық палатасының төрағалары мен мүшелері, қызметкерлер, әскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлері және жұмыскерлері саяси партияларда болмауға, қандай да бір саяси партияны қолдап сөйлемеуге тиіс.**  **Әскери қызметшiлерді қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдар тағайындалған, сайланған, қызметке кірген күннен бастап он күн ішінде саяси партиялардан шығуға тиіс.**  **3-1. Қазақстан Республикасының Президенті өз өкілеттігін жүзеге асыру кезеңінде саяси партияда болмауға тиіс.**  **Халыққа ант беру кезінде Қазақстан Республикасының Президенті саяси партияда тұрған жағдайда, ол ант берген күннен бастап он күн ішінде саяси партиядан шығуға тиіс.**  **…** | Конституцияның 23-бабына сәйкес келтіру |
|  | 9-бап | 9-бап. Саяси партияның жарғысы  1. Саяси партияның жарғысында мыналар болуға тиiс:  …  8) осы Заңның талаптары ескеріле отырып, депутаттыққа, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкіміне және мемлекеттiк билiк органдары мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарындағы өзге де сайланбалы қызметтерге саяси партиядан кандидаттар (кандидаттар тiзiмiн) ұсыну тәртiбi;  9) саяси партиядан сайланған депутаттарды керi шақырып алу **немесе ротациялау** негiздерi; | 9-бап. Саяси партияның жарғысы  1. Саяси партияның жарғысында мыналар болуға тиiс:  …  8) осы Заңның талаптары ескеріле отырып, депутаттыққа және мемлекеттiк билiк органдары мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарындағы өзге де сайланбалы қызметтерге саяси партиядан кандидаттар (кандидаттар тiзiмiн) ұсыну тәртiбi;  9) саяси партиядан сайланған депутаттарды керi шақырып алу негiздерi; | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдерінің тікелей сайлауы саяси партиялардан кандидаттар ұсынуды көздейтіндіктен, қолданыстағы заңға тиісті өзгерістер енгізу қажет. |
|  | 10-бап | 10 бап. Саяси партияны мемлекеттік тіркеу  …  3. Саяси партия мемлекеттiк тiркелген күнiнен бастап **алты** айдың iшiнде өзiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн (филиалдары мен өкiлдiктерiн) аумақтық әдiлет органдарында есептiк тiркеуден өткiзуге мiндеттi.  ...  6. Саяси партияны мемлекеттiк тiркеу үшiн оның құрамында партияның барлық облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы әрқайсысында кемiнде **алты жүз** партия мүшесi бар құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) атынан өкiлдiк ететiн кем дегенде **жиырма** мың партия мүшесi болуға тиiс. | 10 бап. Саяси партияны мемлекеттік тіркеу  …  3. Саяси партия мемлекеттiк тiркелген күнiнен бастап **он екі** айдың iшiнде өзiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн (филиалдары мен өкiлдiктерiн) аумақтық әдiлет органдарында есептiк тiркеуден өткiзуге мiндеттi.  ...  6. Саяси партияны мемлекеттiк тiркеу үшiн оның құрамында партияның барлық облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы әрқайсысында кемiнде **екі** жүз партия мүшесi бар құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) атынан өкiлдiк ететiн кем дегенде **бес** мың партия мүшесi болуға тиiс. | Мемлекет басшысы айтқан басты реформалардың бірі  Қ.Тоқаев 2022 жылғы 16 наурызда Парламент палаталарының бірлескен отырысында елдегі саяси ландшафттың дамуына жаңа серпін беруге бағытталған бастама болды. Осыған байланысты Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес "Саяси партиялар туралы"Заңға өзгерістер енгізілуде. |
|  | 15-бап | 15-бап. Саяси партияның құқықтары мен мiндеттерi  1. Саяси партия жарғысы мен бағдарламасында анықталған мақсаттар мен мiндеттердi жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен:  ...  3) Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң және мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкіміне кандидаттар ұсынуға; мәслихаттардағы өз өкiлдерi арқылы Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының депутаттығына кандидатуралар жөнiнде ұсыныс жасауға;  ... | 15-бап. Саяси партияның құқықтары мен мiндеттерi  1. Саяси партия жарғысы мен бағдарламасында анықталған мақсаттар мен мiндеттердi жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен:  ...  3) Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң және мәслихаттарының депутаттығына, **аудан (облыстық маңызы бар қала),** аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкіміне кандидаттар ұсынуға; мәслихаттардағы өз өкiлдерi арқылы Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының депутаттығына кандидатуралар жөнiнде ұсыныс жасауға;  **Әкімшілік-аумақтық бірлік қайта ұйымдастырылған (бөлініп шыққан немесе бөлінген) жағдайда саяси партия**  **мәслихат бөлген мандаттарды ескере отырып, қайта ұйымдастырылған мәслихат депутаттарының дербес құрамын;**  **тіркелген партиялық тізімге енгізілген кандидаттарын бөледі**.  … | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдерінің тікелей сайлауы саяси партиялардан кандидаттар ұсынуды көздейтіндіктен, қолданыстағы заңға тиісті өзгерістер енгізу қажет. |
|  | 16-бап | 16-бап. Саяси партияның және оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) органдары  …  4. Саяси партияның филиалы мен өкiлдiгiнiң конференциясында (жалпы жиналысында):  ...  2) тиісті мəслихаттардың депутаттығына кандидаттардың, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкіміне кандидаттардың партиялық тізімдері ұсынылады.  … | 16-бап. Саяси партияның және оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдары мен өкiлдiктерiнiң) органдары  …  4. Саяси партияның филиалы мен өкiлдiгiнiң конференциясында (жалпы жиналысында):  ...  2) тиісті мәслихаттар депутаттығына кандидаттардың, **аудан (облыстық маңызы бар қала),** аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкіміне кандидаттардың, **сондай-ақ мажоритарлық жүйе бойынша аудандық және қалалық мәслихаттар депутаттығына кандидаттардың** партиялық тізімдерін ұсынады.  … | Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдерінің тікелей сайлауы саяси партиялардан кандидаттар ұсынуды көздейтіндіктен, қолданыстағы заңға тиісті өзгерістер енгізу қажет. |
| **«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 47-9-бап | 47-9-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. Үйлестіру кеңесі ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасын олардың алдын ала болу нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды. | 47-9-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. **Уәкіл** ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған **баяндамасының жобасын** олардың алдын ала болу нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  **1-1. Жыл сайынғы шоғырландырылған баяндаманы Үйлестіру кеңесі бекітеді.** | Тұтастай алғанда, азаптаумен байланысты фактілер әрқашан құқық қорғау ұйымдарының, жұртшылық пен мемлекеттің ерекше назарында болады.  Ұлттық және жергілікті деңгейде күзетпен ұстау орындарына тұрақты барудың, мемлекеттік органдармен күнделікті байланыстың арқасында ҰАТ азаптаудың алдын алуда басты рөл атқарады.  ҰАТ өз функцияларын орындау үшін қаржы ресурстарынан басқа, мемлекеттік органдар тарапынан қолдау алуға тиіс, сондай-ақ Адами ресурстармен қамтамасыз ету қажет.  Сонымен қатар, "ҚР Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы"Конституциялық заң жобасына сәйкес келтіріледі. |
| **«Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | Мазмұны | Осы Заң мемлекеттік құқықтық статистиканы жүзеге асырудың және арнайы есепке алуды жүргiзудiң құқықтық негiздерi мен принциптерiн, құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргiзу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асырушы уәкiлеттi органның және өзге де мемлекеттiк органдардың өкiлеттiктерi мен функцияларын айқындайды. | Осы Заң мемлекеттік құқықтық статистиканы жүзеге асырудың және арнайы есепке алуды жүргiзудiң құқықтық негiздерi мен қағидаттарын, **уәкiлеттi органның және құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерінің өкiлеттiктерi мен функцияларын айқындайды.** | "Құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілері" деген жаңа ұғымға сәйкес келтіру, өйткені Құқықтық статистика және арнайы есепке алу өзге мемлекеттік органдардың мәліметтері негізінде ғана емес, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілері мен тұлғалардың (ЖСО)мәліметтері негізінде де қалыптастырылады. |
|  | 1-бап | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:  1) мемлекеттiк құқықтық статистика - қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салалардағы ведомстволық есепкe алудың орталықтандырылған жүйесiне негiзделген мемлекеттiк статистика саласы;  2) мемлекеттiк құқықтық ақпараттық статистика жүйесi - уәкiлеттi органның және құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнiң бiрiккен статистикалық **ақпараттық дерекқоры**;  3) құқықтық статистикалық ақпарат - құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi **статистикалық мақсатта пайдалану үшiн** уәкiлеттi органға беретiн **мәлiметтер;**  4) құжатталған ақпарат - **ұсынылған нысанына қарамастан, ақпараттық есепке алу құжатында жазылған** қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салалардағы тұлғалар, заттар, фактiлер, оқиғалар, мән-жайлар және басқа да құқықтық құбылыстар мен процестер туралы мәлiметтер;  5) ақпараттық есепке алу құжаты - өз негiзiнде мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу деректерi құралатын, белгiленген үлгiдегi құқықтық статистикалық ақпараттың материалдық (қағаз, магниттiк, оптикалық) жеткiзушiсi;  6) құқықтық статистикалық байқау - заңдылықтың, құқықтық тәртiптің, адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуының жалпы жай-күйiне әсер ететiн құбылыстар мен процестер туралы статистикалық байқау;  7) азаматтық-құқықтық статистика - азаматтық-құқықтық саладағы азаматтық құқықтық қатынастардың, **азаматтық сот iсiн жүргiзудiң және атқарушылық iс жүргiзудiң** жай-күйi туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;  7-1) «Қылмыстық құқық бұзушылықтар картасы" интернет-порталы – қылмыстық құқық бұзушылықтар мәселелері бойынша электрондық ақпараттық ресурстарға бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын мемлекеттік ақпараттық жүйе;  8) қылмыстық-құқықтық статистика – қылмыстық-құқықтық саладағы қылмыстылықтың, **қылмыстық сот iсiн жүргiзудiң,** атқарушылық іс жүргізудің жай-күйі, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасалғаны үшiн жазалау және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының қолданылуы туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;  9) әкiмшiлiк-құқықтық статистика - әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жай-күйi туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;  10) ведомстволық есепке алу - жедел және арнайы есепке алумен байланысты емес, мемлекеттiк органның iшкi ведомстволық қызметiн қамтамасыз ету үшiн тұлғалар, заттар және оқиғалар туралы мәлiметтер жинау, тiркеу, жүйелеу, сыныптау және сақтау;  11) арнайы есепке алу - мемлекеттiк құқықтық статистика саласындағы құжатталған ақпаратты мемлекеттiк органдарды, жеке және заңды тұлғаларды ақпараттық қамтамасыз ету үшiн жинау, тiркеу, өңдеу, жинақтау, жүйелеу, сыныптау, сақтау;  12) жедел есепке алу - құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнiң жедел iздестiру қызметiн қамтамасыз ету үшiн тұлғалар туралы мәлiметтердi жинау, тiркеу, жүйелеу, сыныптау, сақтау;  13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi - **мемлекеттiк құқықтық статистика, арнайы есепке алу iсiн жүргiзу, қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салаларда қолданылатын құжатталған ақпаратты зерделеу және талдау мақсаттары үшiн** уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық статистикалық ақпарат беретiн құқық қорғау, сот органдары және өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдар, сондай-ақ адамдар;  14) уәкiлеттi орган - **өз құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.**  **15) жоқ** | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:  1) мемлекеттiк құқықтық статистика - қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салалардағы ведомстволық есепкe алудың орталықтандырылған жүйесiне негiзделген мемлекеттiк статистика саласы;  2) мемлекеттiк құқықтық ақпараттық статистика жүйесi - уәкiлеттi органның және құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнiң бiрiккен статистикалық **электронды ақпараттық ресурстары**;  3) құқықтық статистикалық ақпарат - құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi уәкiлеттi органға беретiн **құжатталған ақпарат;**  4) құжатталған ақпарат - қылмыстық-құқықтық, азаматтық-құқықтық, әкiмшiлiк-құқықтық салалардағы тұлғалар, заттар, фактiлер, оқиғалар, мән-жайлар және басқа да құқықтық құбылыстар мен процестер туралы мәлiметтер;  5) ақпараттық есепке алу құжаты - өз негiзiнде мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу деректерi құралатын, белгiленген үлгiдегi құқықтық статистикалық ақпараттың материалдық (қағаз, магниттiк, оптикалық, **электронды**) жеткiзушiсi;  6) құқықтық статистикалық байқау - заңдылықтың, құқықтық тәртiптің, адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуының жалпы жай-күйiне әсер ететiн құбылыстар мен процестер туралы статистикалық байқау;  7) азаматтық-құқықтық статистика - азаматтық-құқықтық саладағы азаматтық құқықтық қатынастардың, азаматтық **және әкімшілік** сот iсiн жүргiзудiң**, сондай-ақ** атқарушылық iс жүргiзудiң жай-күйi туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;  **7-1) мемлекеттік құқықтық ақпараттық статистикалық жүйенің географиялық ақпараттық карталары – елдің елді мекендерінің географиялық координаттарында құқықтық статистикалық ақпаратты нақты уақыт режимінде визуализациялауды қамтамасыз ететін мемлекеттік құқықтық ақпараттық статистикалық жүйенің компоненті;**  8) қылмыстық-құқықтық статистика – қылмыстық-құқықтық саладағы қылмыстылықтың, **сотқа дейінгі іс жүргізуді тергеп-тексерудің,** қылмыстық сот ісін жүргізудің, **сондай-ақ** атқарушылық іс жүргізудің жай-күйі, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасалғаны үшiн жазалау және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының қолданылуы туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;  9) әкiмшiлiк-құқықтық статистика - әкiмшiлiк құқық бұзушылықтың және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жай-күйi туралы мемлекеттiк құқықтық статистика саласы;  10) ведомстволық есепке алу - жедел және арнайы есепке алумен байланысты емес, мемлекеттiк органның iшкi ведомстволық қызметiн қамтамасыз ету үшiн тұлғалар, заттар және оқиғалар туралы мәлiметтер жинау, тiркеу, жүйелеу, сыныптау және сақтау;  11) арнайы есепке алу - мемлекеттiк құқықтық статистика саласындағы құжатталған ақпаратты мемлекеттiк органдарды, жеке және заңды тұлғаларды ақпараттық қамтамасыз ету үшiн жинау, тiркеу, өңдеу, жинақтау, жүйелеу, сыныптау, сақтау;  12) жедел есепке алу - құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнiң жедел iздестiру қызметiн қамтамасыз ету үшiн тұлғалар туралы мәлiметтердi жинау, тiркеу, жүйелеу, сыныптау, сақтау;  13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi - уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық статистикалық ақпарат беретiн құқық қорғау, **арнайы,** сот органдары және өзге де мемлекеттiк органдар**, ұйымдар,** сондай-ақ адамдар;  14) **уәкiлеттi орган – Бас прокуратураның құзыреті шегінде құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргізу жөніндегі мемлекеттік органның функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыратын Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті;**  **15) есепке алу-тіркеу тәртібі – құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерінің уәкілетті орган белгілеген өлшемшарттарға, шектерге, параметрлерге, көлемдерге және мерзімдерге сәйкес құқықтық статистикалық ақпаратты ұсынуы.** | Ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 57) тармақшасына сәйкес келтірілген  Құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілері қандай деректерді ұсынатынын нақтылау.  Құқықтық статистикалық ақпаратты пайдалануға шектеулерді алып тастау.  "Құқықтық статистикалық ақпарат" және "ақпараттық есепке алу құжаты"ұғымдарына сәйкес келтіру үшін  Қылмыстық істерді тергеу, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу, тексерулер тағайындау туралы актілерді есепке алу және тіркеу процестеріне ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың енгізілуіне байланысты  АПБК енгізу арқылы  Бүгінгі таңда қылмыс, апат, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар, кәсіпкерлерді тексеру, кәмелетке толмағандарға жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы қылмыс жасаған адамдар туралы басқа карталар жұмыс істейді.  Теріс қылықтарды есепке алу үшін "қылмыстық құқық бұзушылықтар"ұғымы енгізілді  Географиялық ақпараттық карталардың жалпы түсінігін нормативті түрде бекіту, өйткені бүгінгі таңда қылмыс, апат, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар, кәсіпкерлерді тексеру, кәмелетке толмағандардың жыныстық тұтастығына қарсы қылмыс жасаған адамдар туралы басқа географиялық ақпараттық карталар жұмыс істейді.  "Қылмыстық-құқықтық статистика", "азаматтық-құқықтық статистика"ұғымдарымен бірізділікке келтірілген    Уәкілетті органға құқықтық статистикалық ақпаратты ұсынуға байланысты квазимемлекеттік сектор субъектілері "ұйымдарды" енгізді.  Жобаға " Прокуратура туралы "Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, Мемлекет басшысының 2003 жылғы 28 наурыздағы № 1050 Жарлығымен бекітілген Ереженің 1-тармағына сәйкес келтіру |
|  | 2-бап | 2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдары  1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.  2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта, осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады. | 2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдары  1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына, **«Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына** негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.  2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта, осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады. | Жобаға "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес келтіру |
|  | 6-бап | 6-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi  Мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргiзу саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру мақсатында уәкiлеттi орган:  1) мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастырады;  2) жедел, ведомстволық есепке алуды және жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметiн жүзеге асыратын органдармен құпия негiзде ынтымақтасып жұмыс істейтін адамдарды есепке алуды қоспағанда, арнайы есепке алуды жүргiзедi;  3) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi беретiн мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәлiметтерiнiң тұтастығына, объективтiлiгiне, анықтығына, жеткiлiктiлiгiне қадағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ осы саладағы ақпаратты жинау, тiркеу, өңдеу, жинақтау, жиынтықтау және сақтау әдiстемесiн белгiлейдi;  4) құқықтық статистикалық байқаулар өткiзедi;  5) құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргiзу саласында ақпараттық-талдау қызметiн жүзеге асырады;  6) бақылау мен қадағалау органдары жүргiзетiн тексерулерді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды есепке алуды жүргiзедi;  8) **құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасайды;**  9) құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;  11) мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық принциптер және стандарттар, әдiстеме әзiрлейдi;  12) құқықтық статистиканың және арнайы есепке алудың барлық субъектiлерi үшiн мiндеттi құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер әзiрлейдi;  12-1) бақылау және қадағалау органдарының тексерулерін үйлестіреді;  12-2) кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдар туралы мәліметтерді жариялайды;  12-3) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі операторының:  ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;  құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесін пайдалануды, қолдап отыруды, дамытуды, оның мониторингін жүзеге асыру;  құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің іркіліссіз және тиісінше жұмыс істеуін, сондай-ақ оны қорғауды қамтамасыз ету;  құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінде электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің анықталған кемшіліктеріне жедел ден қоюды қамтамасыз ету бойынша функцияларын жүзеге асырады;  12-4) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің жұмыс істеуі, оған әкімшілік ету, пайдалану үшін жауапты лауазымды адамдарды айқындайды;  12-5) «**Қылмыстық құқық бұзушылықтар картасы» интернет-порталының** жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;  12-6) тоқтатылған қылмыстық істерді қабылдауды, сақтауды және беруді жүзеге асырады;  12-7) тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актінің, тексеруді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы қосымша актінің, тексерудің және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалаудың нәтижелері туралы актінің, анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың нысандарын әзірлейді және бекітеді;  12-8) реттеуші мемлекеттік органдарға мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүргізу тәртібін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;  13) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады. | 6 бап. Уәкілетті органның құзыреті  Мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргізу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында уәкілетті орган:  1) мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастырады;  2) жедел, ведомстволық есепке алуды және жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын органдармен құпия негізде ынтымақтасатын адамдарды есепке алуды қоспағанда, арнайы есепке алуды жүргізеді;  3) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілері беретін мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәліметтерінің тұтастығына, объективтілігіне, анықтығына, жеткіліктілігіне қадағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ осы саладағы ақпаратты жинау, тіркеу, өңдеу, жинақтау, жинақтау және сақтау әдістемесін айқындайды;  4) құқықтық статистикалық байқаулар жүргізеді;  5) құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргізу саласында ақпараттық-талдамалық қызметті жүзеге асырады;  6) бақылау мен қадағалау органдары жүргiзетiн тексерулерді және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды есепке алуды жүргiзедi;  **8) уәкілетті органның тапсырмаларын іске асыру шеңберінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерімен өзара іс-қимыл жасайды;**  9) құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;  11) мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қағидаттар мен стандарттарды, әдістемені әзірлейді;  12) Құқықтық статистика және арнайы есепке алудың барлық субъектілері үшін міндетті құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді; ;  12-1) бақылау және қадағалау органдарының тексерулерін үйлестіреді;  12-2) кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы құқық бұзушылықтар жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдар туралы мәліметтерді жариялайды;  12-3) мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргізу жөніндегі ақпараттық жүйелер, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі опреторының:  ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;  пайдалануды, сүйемелдеуді, дамытуды, мониторингті жүзеге асыру;  үздіксіз және тиісінше жұмыс істеуін, сондай-ақ қорғауды қамтамасыз ету;  электрондық ақпараттық ресурстарды сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  анықталған кемшіліктерге жедел ден қоюды және оларды жою жөнінде шаралар қабылдауды қамтамасыз ету бойынша функцияларды жүзеге асырады;  12-4) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің жұмыс істеуіне, оларды әкімшілендіруге, пайдалануға жауапты лауазымды адамдарды айқындайды;  **12-5) мемлекеттік құқықтық ақпараттық статистикалық жүйенің географиялық ақпараттық карталарының** жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;  12-6) тоқтатылған қылмыстық істерді қабылдауды, беруді, сақтауды және жоюды жүзеге асырады;  12-7) бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді және профилактикалық бақылау мен қадағалауды тағайындау туралы актінің, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне)бару арқылы тексеруді және профилактикалық бақылау мен қадағалауды ұзарту туралы қосымша актінің, субъектіге (объектіге) бару арқылы тексеру және профилактикалық бақылау мен қадағалау нәтижелері туралы актінің нысандарын әзірлейді және бекітеді бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру, анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар;    12-8) реттеуші мемлекеттік органдарға мемлекеттік бақылау және қадағалау жүргізу тәртібін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;  **12-9) қылмыстық істерді тергеп-тексеру, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу, тексерулер тағайындау туралы актілерді есепке алу және тіркеу процестеріне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізеді;**  **12-10) өтініштерді қарау бойынша операциялық бағалау жүргізеді;**  **12-11) жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсетеді;**  **12-12) жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтер көрсетеді;**  13) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады. | Для реализации задач  Приведено в соответствие со статей 11 проекта Конституционного закона «О прокуратуре»  Дублирующая норма, поскольку содержится в перечне видов специальных учетов (пункт 3 статьи 12 настоящего закона)  В связи с расширением субъектов правовой статистики и специальных учетов  Приведено в соответствие со статей 11 проекта Конституционного закона «О прокуратуре»  Приведено в соответствие со статей 11 проекта Конституционного закона «О прокуратуре»  Географиялық ақпараттық карталардың жалпы түсінігін нормативті түрде бекіту, өйткені бүгінгі таңда қылмыс, апат, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар, кәсіпкерлерді тексеру, кәмелетке толмағандардың жыныстық тұтастығына қарсы қылмыс жасаған адамдар туралы басқа географиялық ақпараттық карталар жұмыс істейді.  На сегодняшний день функционируют другие карты о преступности, аварийности, преступлений против несовершеннолетних, проверок предпринимателей, о лицах, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.  Для закрепления за КПСиСУ компетенции уничтожения прекращенных уголовных дел, сроки хранения которых истекли  "Прокуратура туралы" Конституциялық заң жобасының 11-бабына сәйкес келтірілді  Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығымен бекітілген орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесінің 34-тармағына сәйкес ҚСжАЕК құзыретін бекіту үшін.  "Ақпаратқа қол жеткізу туралы"2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ҚСжАЕК құзыретін бекіту үшін "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес ҚСжАЕК құзыретін бекіту үшін |
|  | 7-бап | 7-бап. Уәкілеттi орган мен оның аумақтық органдарының құқықтары мен мiндеттерi  1. Уәкiлеттi орган мен оның аумақтық органдары өз өкілеттiктерi шегiнде:  1) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiнен мемлекеттiк құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргiзу мәселелерi жөнiнде құқықтық статистикалық ақпаратты, ведомстволық есептілікті, бастапқы есепке алу құжаттары мен нысандарын, сондай-ақ статистикалық ақпаратты және арнайы есепке алуды жүргiзу үшiн басқа да ақпаратты тегiн алуға;  2) **сот және қылмыстық iзге түсу органдарының** iс жүргiзу қызметiне араласпай, құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi беретiн құқықтық статистикалық ақпараттың тұтастығына, объективтiлiгiне, анықтығына және жеткiлiктілігiне **бақылау мен** қадағалауды жүзеге асыруға;  3) Қазақстан Республикасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдарын бұзушылықтарды анықтауға және жоюға бағытталған **бақылау және** қадағалау шаралары кешенiн жүзеге асыруға;  4) құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәселелерi бойынша заңдылықтың бұзылуын жою мақсатында ұсынулар енгiзуге;  5) бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын тексерулерді тағайындау кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылғандығы анықталған жағдайларда, оларды тағайындау туралы актілерді тіркеуден бас тартуға;  6) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.  2. Уәкiлеттi орган мен оның аумақтық органдары өз өкiлеттiктерi шегiнде:  1) мемлекеттiк құқықтық cтaтистика және арнайы есепке алу саласында ақпарат жинауды, өңдеудi, жинақтауды, жиынтықтауды және жаңартып отыруды;  2) жүргiзiлетiн құқықтық статистикалық байқаулардың бағдарламасын мемлекеттiк статистикаға басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келiсудi және бекiтудi;  3) мемлекеттiк органдарды құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудi;  4) Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген шекте, көлемде және мерзiмде құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерiн құқықтық статистикалық ақпаратпен, арнайы есепке алу мәлiметтерiмен өтеусiз негiзде қамтамасыз етудi;  5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес республикалық бюджетке түсетiн өз қаражаттары есебiнен, Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген шекте, көлемде және мерзiмде жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсетудi;  6) мемлекеттiк құпиялары және заңмен қорғалатын құпиялары бар, алынған мәлiметтердiң сақталуын;  7) ақпарат жүйелерiн заңсыз қол сұғудан, құқықтық статистика және арнайы есепке алу объектілерi туралы деректердiң бүлiнуiнен немесе жойылуынан қорғауды;  8) мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргiзу кезiнде адам мен азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын;  9) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес өздерінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтер табыс етуді жүзеге асыруға міндетті. | 7 бап. Уәкілетті органның және оның аумақтық органының құқықтары мен міндеттері  1. Уәкілетті органның және оның аумақтық органының өз өкілеттіктері шегінде:  1) құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерінен құқықтық статистикалық ақпаратты, мәліметтерді, ақпаратты, материалдар мен құжаттарды, оның ішінде коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істерді, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді, атқарушылық іс жүргізуді өтеусіз алуға және ұсынуды талап етуге;  2) **iс жүргiзу және өзге** қызметiне араласпай, құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектiлерi беретiн құқықтық статистикалық ақпараттың тұтастығына, объективтiлiгiне, анықтығына және жеткiлiктілігiн қадағалауды жүзеге асыруға;  3) Қазақстан Республикасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдарын бұзушылықтарды анықтауға және жоюға бағытталған қадағалау шаралары кешенiн жүзеге асыруға;    4) Алып тасталды  5) бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын тексерулерді тағайындау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайларда, оларды тағайындау туралы актілерді тіркеуден бас тартуға құқылы;  5-1) құқықтық статистикалық ақпаратқа қол жеткізуді Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған тәсілдермен беруге міндетті;  6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.  2. Уәкілетті орган және оның аумақтық органы өз құзыреті шегінде::  1) Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алуды жүргізу саласындағы ақпаратты жинауды, өңдеуді, жинақтауды, жинақтауды және өзектілендіруді қамтиды;    2) жүргізілетін құқықтық статистикалық байқаулардың бағдарламасын мемлекеттік статистикаға басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келісу және бекіту;  3) мемлекеттік органдарды құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету;  4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шекте, көлемде және мерзімде құқықтық статистика және арнайы есепке алу субъектілерін құқықтық статистикалық ақпаратпен, арнайы есепке алу мәліметтерімен өтеусіз негізде қамтамасыз ету;    5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық бюджетке түсетін олардың қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген шекте, көлемде және мерзімде жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету;    6) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, алынатын мәліметтердің сақталуы;  7) Ақпараттық жүйелерді заңсыз қол жеткізуден, құқықтық статистика және арнайы есепке алу объектілері туралы деректердің бүлінуінен немесе жойылуынан қорғауды қамтамасыз етуге міндетті;    8) мемлекеттік құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргізу кезінде адамның және азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуы;  9) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес өзінің ақпараттық жүйелерінен мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етеді;    10) заңдарда көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті. | "Прокуратура туралы" Конституциялық заң жобасын "прокурордың өкілеттігі" 10-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру  "Прокуратура туралы" Конституциялық заң жобасының 11-бабына сәйкес келтіру  Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу мәліметтерінің тұтастығын, дұрыстығын қамтамасыз ету үшін  "Прокуратура туралы" Конституциялық заң жобасын "прокурордың өкілеттігі" 10-бабының 1-тармағына сәйкес келтіру  "Прокуратура туралы" Конституциялық заң жобасының 11-бабының 2-тармағына сәйкес  "Прокуратура туралы" Конституциялық заң жобасы 10-бабының 2-тармағына сәйкес келтірілді |
|  | 12 бап | 12 бап. Арнайы есепке алуды тағайындау және жүргізу  1. Арнайы есепке алу ақпараттық қамтамасыз етуге арналған:  1) Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөніндегі қызметі;  2) мемлекеттік органдардың құқық қолдану қызметі арқылы жүзеге асырылады;  3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды.  2. Уәкілетті орган арнайы есепке алуды жинауды, тіркеуді, өңдеуді, жинақтауды, жүйелеуді, жіктеуді, сақтауды және пайдалануды қамтамасыз етеді.  3. Уәкiлеттi орган арнайы есепке алудың мынадай түрлерiн:  1) қылмыстық жауаптылыққа тартылатын, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған адамдарды;  2) ұстап алынған, күзетпен ұсталатын және сотталған адамдарды дактилоскопиялық есепке алуды;  3) анықтаудан, тергеуден, соттан жасырынған адамдарды, сондай-ақ жазасын өтеуден немесе пробациялық бақылауды жүзеге асырудан жалтарып жүрген адамдарды;  4) хабар-ошарсыз жоғалып кеткен адамдарды;  5) жеке басы анықталмаған мәйiттердi;  6) әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған адамдарды;  **6-1) қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдарды;**  Жоқ.  ...  10) бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді;  4. Жедел және ведомстволық есепке алуды қоспағанда, арнайы есепке алуды **құру, қалыптастыру, сақтау, жүргізу және пайдалану** қағидаларын уәкілетті орган белгілейді. | 12 бап. Арнайы есепке алуды тағайындау және жүргізу  1. Арнайы есепке алу ақпараттық қамтамасыз етуге арналған:  1) Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөніндегі қызметі;  2) мемлекеттік органдардың құқық қолдану қызметі арқылы жүзеге асырылады;  3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарайды.  2. Уәкілетті орган арнайы есепке алуды жинауды, тіркеуді, өңдеуді, жинақтауды, жүйелеуді, жіктеуді, сақтауды және пайдалануды қамтамасыз етеді.  3. Уәкiлеттi орган арнайы есепке алудың мынадай түрлерiн:  1) қылмыстық жауаптылыққа **тартылған және** тартылатын, қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған адамдарды;  2) ұстап алынған, күзетпен ұсталатын және сотталған адамдарды дактилоскопиялық есепке алуды;  3) анықтаудан, тергеуден, соттан жасырынған адамдарды, сондай-ақ жазасын өтеуден немесе пробациялық бақылауды жүзеге асырудан жалтарып жүрген адамдарды;  4) хабар-ошарсыз жоғалып кеткен адамдарды;  5) жеке басы анықталмаған мәйiттердi;  6) әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылған адамдарды;  **алып тасталсын**  **6-2) қылмыстық жауаптылыққа тартылған, сотталған және жазасын шетелде өтеп жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары туралы;**  **...**  10) бақылау және қадағалау органдары **жүргізетін** және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді **және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды**;  4. Жедел және ведомстволық есепке алуды қоспағанда, арнайы есепке алуды **жүргізу, пайдалану және сақтау** қағидаларын уәкілетті орган белгілейді. | 6-1 және 6-2) тармақшалар біріктірілген, өйткені олар арнайы есепке алудың ұқсас нысанасын қамтиды  Қазақстан Республикасының азаматтарына қатысты құқықтық ақпараттың толықтығы үшін  Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңды іске асыру шеңберінде  Себебі ол арнайы есепке алу тұжырымдамасына қайшы келеді, өйткені олар тек сандық мәліметтерде көрінеді |
|  | 16-1 бап | 16-1-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі  1. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың **қызметкерлеріне** мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен электрондық ақпараттық ресурстарды беруге арналған, электрондық ақпараттық ресурстарды тек қана олардың осы Заңға сәйкес өз қызметін жүзеге асыру шеңберіндегі сұрау салулары бойынша алуына мүмкіндік беретін құпия ақпараттық жүйе құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі болып табылады.  Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. | 16-1-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі  Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың қызметкерлеріне **және (немесе) жұмыскерлеріне** мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен электрондық ақпараттық ресурстарды беруге арналған, электрондық ақпараттық ресурстарды тек қана олардың осы Заңға сәйкес өз қызметін жүзеге асыру шеңберіндегі сұрау салулары бойынша алуына мүмкіндік беретін құпия ақпараттық жүйе құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесі болып табылады.  Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.  **Өзге органдардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен өздеріне жүктелген міндеттерді шешу үшін қажетті ақпаратты алу тәртібі мен негіздері Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының және өзге де органдардың бірінші басшыларының бірлескен нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.** | Толықтыру ҚАО ААЖ-ға Мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлеріне және қаржы мониторингі бойынша қол жеткізуге рұқсат береді |
|  |  | 16-2-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық ақпараттық ресурстарды алу тәртібі мен негіздері  5. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу тәртібі мен негіздері Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады. | 16-2-бап. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен электрондық ақпараттық ресурстарды алу тәртібі мен негіздері  5. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу тәртібі мен негіздері Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының және қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның бірлескен нормативтік құқықтық **актісінде** айқындалады. |  |
| **«Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы»**  **2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 4 бап | 4-бап. Жануарлар дүниесiне және жануарлар дүниесi объектiлерiне меншiк  1. Жануарлар дүниесi мемлекеттiк меншiкте болады.  2. Мекендейтiн ортадан осы Заңда белгiленген тәртiппен алынған, сондай-ақ ерiксiз және (немесе) жартылай ерiктi жағдайларда өсiрiлiп, ұсталатын жануарлар дүниесiнiң объектiлерi оларды аулаған, өсiретiн және ұстайтын жеке және заңды тұлғалардың меншiгi болып табылады. | 4-бап. Жануарлар дүниесiне және жануарлар дүниесi объектiлерiне меншiк  **1. Жануарлар дүниесі Қазақстан халқына тиесілі. Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте мемлекеттің Қазақстан халқының мүддесі үшін меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.**  2. Мекендейтiн ортадан осы Заңда белгiленген тәртiппен алынған, сондай-ақ ерiксiз және (немесе) жартылай ерiктi жағдайларда өсiрiлiп, ұсталатын жануарлар дүниесiнiң объектiлерi оларды аулаған, өсiретiн және ұстайтын жеке және заңды тұлғалардың меншiгi болып табылады. | Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады. |
|  | 15 бап | 15-бап. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн қорғау  1. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерi "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына енгiзiледi.  2. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн қорғауды мемлекет жүзеге асырады. Жеке және заңды тұлғалар жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн қорғау жөнiнде шаралар қолдануға мiндеттi.  3. Жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi төнген түрлерiн, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қоюға айрықша жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша:  1) ғылыми, өсімін молайту, коммерциялық мақсаттарда арнайы жасалған жағдайларда өсіру, сондай-ақ кейіннен мекендеу ортасына жіберу;  **2) аңшылықтың ұлттық түрлерін дамыту;**  3) ғылыми зерттеулер;  4) селекциялау үшін жол беріледі. | 15-бап. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн қорғау  1. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерi "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына енгiзiледi.  2. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн қорғауды мемлекет жүзеге асырады. Жеке және заңды тұлғалар жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн қорғау жөнiнде шаралар қолдануға мiндеттi.  3. Жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi төнген түрлерiн, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қоюға айрықша жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша:  1) ғылыми, өсімін молайту, коммерциялық мақсаттарда арнайы жасалған жағдайларда өсіру, сондай-ақ кейіннен мекендеу ортасына жіберу;  **2) алып тасталсын.**  3) ғылыми зерттеулер;  4) селекциялау үшін жол беріледі. | "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Заңның (бұдан әрі - заң) 15-бабында жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғауды мемлекет жүзеге асырады деп белгіленген. Жеке және заңды тұлғалар жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғау жөнінде шаралар қолдануға міндетті.  Алайда Заңның 15-бабының 3-тармағымен аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту үшін жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою мүмкіндігі беріледі.  Көрсетілгеннен мемлекет, жеке және заңды тұлғалар жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғауды жүзеге асырады, бұл ретте жекелеген адамдар үшін, оның ішінде аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту мақсатында оларды алып қоюға мүмкіндік береді.  Яғни, мемлекет сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін алып қою арқылы аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту саясатын жүргізеді, бұл гоммандық айналымға сәйкес келмейді.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Үкіметтің рұқсат беру туралы шешімі қабылданатын ерекше жағдайлардың ішінен аң аулаудың ұлттық түрлерін дамытуды алып тастау керек деп санаймыз.  Бұдан басқа, жыл сайын көрсетілген нормаға сәйкес Үкіметтің ерекше жағдайлар түріндегі шешімімен Біріккен Араб Әмірліктерінен жеке адамдарға аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту құқығын беретін Үкімет қаулылары қабылданғанын атап өткен жөн. |
| **«Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 34-бап | 34-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. Үйлестіру кеңесі ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасын олардың алдын ала болу нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  Жоқ. | 34-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. **Уәкіл** ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған **баяндамасының жобасын** олардың алдын ала болу нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  **1-1. Жыл сайынғы шоғырландырылған баяндаманы Үйлестіру кеңесі бекітеді.** | "Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы"Конституциялық заң жобасына сәйкес келтіріледі.  Сонымен қатар, Чехияның "омбудсмен туралы" Заңына сәйкес, қорғаушы мекемеге барғаннан кейін, басқа мекемелерге барғаннан кейін немесе депортацияны бақылағаннан кейін өз қорытындылары туралы есеп дайындауы керек. Бұл есепте түзету бойынша ұсыныстар немесе ұсыныстар болуы мүмкін. |
| **«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы Заңы** | | | | |
|  | 12 бап | 12-бап. Халықаралық шарттарды ратификациялағанға дейiн олардың Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін қарау  1. Конституциялық **Кеңес** Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Сенат Төрағасының, Мәжілiс Төрағасының, Парламент депутаттарының жалпы санының кем дегенде бестен бiр бөлiгінiң, Премьер-Министрдің өтініштерi бойынша халықаралық шарттарды ратификациялағанға дейiн олардың Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігiн қарайды.  2. Конституциялық **Кеңеске** өтiнiш жасалған жағдайда халықаралық шарттарды ратификациялау мерзiмiнің өту уақыты тоқтатыла тұрады. | 12-бап. Халықаралық шарттарды ратификациялағанға дейiн олардың Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігін қарау  1. Конституциялық **Суд** Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Сенат Төрағасының, Мәжілiс Төрағасының, Парламент депутаттарының жалпы санының кем дегенде бестен бiр бөлiгінiң, Премьер-Министрдің өтініштерi бойынша халықаралық шарттарды ратификациялағанға дейiн олардың Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестігiн қарайды.  2. Конституциялық **Сотқа** өтiнiш жасалған жағдайда халықаралық шарттарды ратификациялау мерзiмiнің өту уақыты тоқтатыла тұрады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты  Конституцияға сәйкес келмейді! |
| **«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі**  **Заңы** | | | | |
|  | 23-баптың 1-тармағы | 23-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерiнiң құқықтық режимi  1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерi, сондай-ақ мемлекеттiк табиғи-қорық қорының объектiлерi орналасқан өзге де санаттардағы жерлердiң жер учаскелерi мемлекеттiк меншiкте болады және иеліктен шығаруға жатпайды. | 23 бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінің құқықтық режимі  **1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері, сондай-ақ мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектілері алып жатқан өзге де санаттағы жер учаскелері Қазақстан халқына тиесілі және иеліктен шығаруға жатпайды. Қазақстан халқының атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Бұл ретте мемлекеттің Қазақстан халқының мүддесі үшін меншік құқығын жүзеге асыруы мемлекеттік меншік режимі арқылы іске асырылады.** | ҚР Конституциясының 6-бабына сәйкес келтіріледі |
|  | 78 бап | 78-бап. Өсiмдiктер мен жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi бар түрлерi  4. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қоюға:  1) ғылыми, өсімін молайту, коммерциялық мақсаттарда арнайы жасалған жағдайларда өсіру, сондай-ақ кейіннен мекендеу ортасына жіберу үшін;  2) аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту;  3) ғылыми зерттеулер;  4) селекция үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша айрықша жағдайларда жол беріледі. | 78-бап. Өсiмдiктер мен жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып кету қаупi бар түрлерi  4. Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қоюға:  1) ғылыми, өсімін молайту, коммерциялық мақсаттарда арнайы жасалған жағдайларда өсіру, сондай-ақ кейіннен мекендеу ортасына жіберу үшін;  **2) алып тасталсын**  3) ғылыми зерттеулер;  4) селекция үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша айрықша жағдайларда жол беріледі. | "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Заңның (бұдан әрі - заң) 78-бабында өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғауды мемлекет жүзеге асырады деп белгіленген. Жеке және заңды тұлғалар оларды қорғау жөнінде шаралар қолдануға міндетті.  Алайда Заңның 78-бабының 4-тармағымен аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту үшін жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін, олардың бөліктерін немесе дериваттарын алып қою мүмкіндігі беріледі.  Көрсетілгеннен мемлекет, жеке және заңды тұлғалар жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін қорғауды жүзеге асырады, бұл ретте жекелеген адамдар үшін, оның ішінде аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту мақсатында оларды алып қоюға мүмкіндік береді.  Яғни, мемлекет сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерін алып қою арқылы аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту саясатын жүргізеді, бұл гоммандық айналымға сәйкес келмейді.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Үкіметтің рұқсат беру туралы шешімі қабылданатын ерекше жағдайлардың ішінен аң аулаудың ұлттық түрлерін дамытуды алып тастау керек деп санаймыз.  Бұдан басқа, жыл сайын көрсетілген нормаға сәйкес Үкіметтің ерекше жағдайлар түріндегі шешімімен Біріккен Араб Әмірліктерінен жеке адамдарға аң аулаудың ұлттық түрлерін дамыту құқығын беретін Үкімет қаулылары қабылданғанын атап өткен жөн. |
| **«Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 20 қазандағы**  **Заңы** | | | | |
|  | 7-баптың 1-тармағының жаңа 3-1) тармақшасы | 7-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің Ассамблеяға қатысты құзыреті  1. Қазақстан Республикасының Президенті:  1) Ассамблеяны құрады және қайта ұйымдастырады;  ...  3) Ассамблея басшылығының лауазымды адамдарын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;  …  **3-1) жоқ**  … | 7 бап. Қазақстан Республикасы Президентінің Ассамблеяға қатысты құзыреті  1. Қазақстан Республикасының Президенті:  1) Ассамблеяны құрады және қайта ұйымдастырады;  …  **3-1) Ассамблея Кеңесінің ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының бес депутатын тағайындайды;** | Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабына сәйкес келтіру мақсатында |
|  | 9-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы және 8-тармағы | 9 бап. Ассамблея Сессиясы  …  4. Сессияның ерекше құқығы:  1) Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің тоғыз депутатын сайлау;  …  8. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің тоғыз депутатын Ассамблеяның сайлауы "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы"Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен реттеледі | 9 бап. Ассамблея Сессиясы  …  4. Сессияның ерекше құқығы:  1) Алып тасталсын  …  8. Алынып тасталсын | Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабына сәйкес келтіру мақсатында |
|  | 10-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы | 10 бап. Ассамблея Кеңесі  …  4. Кеңестің өкілеттіктеріне:  1) Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттығына Ассамблея сайлайтын кандидаттарды ұсыну;  …  6. Кеңестің шешімі, егер отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелерінің кемінде үштен екісі оны жақтап дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. | 10 бап. Ассамблея Кеңесі  …  4. Кеңестің өкілеттіктеріне:  1) **Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына бес кандидат бойынша ұсыныс беру;**  …  6. Кеңестің шешімі **хаттамамен ресімделеді және** **ол** егер отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелерінің кемінде үштен екісі оны жақтап дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.  ... | Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабына сәйкес келтіру мақсатында  ... |
|  | 14-баптың 7-тармағының 2) тармақшасы | 14-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары  …  7. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары:  1) Ассамблеяның және оның Кеңесінің шешімдерін, Ассамблея Төрағасының өз шешімдері мен тапсырмаларын орындайды;  2) Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне депутаттыққа Ассамблея сайлайтын кандидаттарды ұсыну жөнінде ұсыныстар әзірлейді, олар Ассамблея Кеңесіне жіберіледі; | 14-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары  …  7. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ассамблеялары:  1) Ассамблеяның және оның Кеңесінің шешімдерін, Ассамблея Төрағасының өз шешімдері мен тапсырмаларын орындайды;  **2) Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттар бойынша ұсыныстар әзірлейді, олар Ассамблея Кеңесіне жіберіледі;** | Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабына сәйкес келтіру мақсатында  ... |
|  | 18 бап | 18-бап. Парламент Мәжілісінің Ассамблея сайлаған депутаты өкілеттігінің тоқтатылуы  1. Парламент Мәжілісінің Ассамблея сайлаған депутатының өкілеттігі Ассамблеяның шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.  2. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Ассамблея сайлаған депутатын кері шақырып алу туралы шешім Ассамблея Сессиясында қабылданады.  3. Парламент Мәжілісінің Ассамблея сайлаған депутатының өкілеттігін тоқтату туралы Ассамблеяның шешімі қабылданған күннен бастап бес күн мерзімнен кешіктірілмей Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясына беріледі. | 18 бап. **Ассамблея Кеңесінің ұсынысы бойынша тағайындалатын Парламент Сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату**  **1. Ассамблея Кеңесінің ұсынысы бойынша тағайындалатын Парламент Сенаты депутатының өкілеттігі Президенттің шешімі бойынша, оның ішінде Ассамблея кеңесінің ұсыныстары негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.**  **2. Ассамблеяның ұсынысы бойынша тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын кері шақырып алу туралы ұсыныс Ассамблея кеңесінде қабылданады.**  **3. Ассамблея Кеңесінің Ассамблея ұсынысы бойынша тағайындалған Парламент Сенаты депутатының өкілеттігін тоқтату туралы ұсынысы Ассамблея Кеңесінің шешімі қабылданған күннен бастап бес күн мерзімнен кешіктірілмей Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына беріледі.** | Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабына сәйкес келтіру мақсатында  Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабына сәйкес келтіру мақсатында |
| **«Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  |  | 11-9-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. Үйлестіру кеңесі ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасын олардың алдын ала бару нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды. | 11-9-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы  1. **Уәкіл** ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған **баяндамасының жобасын** олардың алдын ала бару нәтижелері бойынша есептерін ескере отырып дайындайды.  **1-1. Жыл сайынғы шоғырландырылған баяндаманы Үйлестіру кеңесі бекітеді.** | "Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы"Конституциялық заң жобасына сәйкес келтіріледі.  Сонымен қатар, Чехияның "омбудсмен туралы" Заңына сәйкес, қорғаушы мекемеге барғаннан кейін, басқа мекемелерге барғаннан кейін немесе депортацияны бақылағаннан кейін өз қорытындылары туралы есеп дайындауы керек. Бұл есепте түзету бойынша ұсыныстар немесе ұсыныстар болуы мүмкін. |
| **«Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы»**  **2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 25-баптың 1-тармағы | 25-бап. Атқарушылық іс жүргізудегі прокурор  1. Прокуратура мемлекет атынан атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады, кез келген заң бұзушылықты анықтау мен жою жөнінде шаралар қабылдайды.  ...  5. Прокурор атқарушылық құжатты беру туралы қаулы шығарады.  6. Жоқ | 25-бап. Атқарушылық іс жүргізудегі прокурор  1. Прокуратура мемлекет атынан атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын **жоғары** қадағалауды жүзеге асырады, кез келген заң бұзушылықты анықтау мен жою жөнінде шаралар қабылдайды.  5. Атқарушылық құжатты беру туралы прокурор қаулы шығарады, **ол міндетті түрде орындалуға жатады.**  **6. Жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау мақсатында прокурор өз қаулысымен сот орындаушыларының заңға сәйкес келмейтін актілерінің күшін жоюға құқылы.** | Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабының 1-бөлігіне сәйкес келтіру, оған сәйкес прокуратура жоғары қадағалауды жүзеге асырады. |
| **«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 1 ақпандағы**  **Заңы** | | | | |
|  | 14-баптың 2,3, 4 және 6-тармақтары | 14 бап. Қордың тобына кіретін ұйымдар қызметінің экономиканы немесе экономиканың жеке алынған саласын дамытуға әсерін талдау тәртібі  …  2. **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** өкілі Қордың директорлар кеңесінің жанындағы мамандандырылған комитеттің тұрақты мүшесі – дауыс беру құқығы бар сарапшы болып табылады, ол Қордың бюджетіне салынған қаражат шегінде Қордың тобына кіретін ұйымдардың сыртқы аудитінің, сондай-ақ **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** белгілеген мәселелер қойылатын талдаудың міндетті түрде жүргізілуіне бастамашылық жасайды.  Қордың тобына кіретін ұйымдарға жүргізілген сыртқы аудиттің нәтижелері **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне** ұсынылады.  3. Директорлар кеңесі басқарма төрағасына құрамына **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** өкілі кіретін талдау жүргізу жөніндегі тексеру тобын құруға не Қордың тобына кіретін ұйымдардың сыртқы аудитін жүргізу туралы тапсырма беруге құқылы.  4. Қордың тобына кіретін ұйымды талдаудың нәтижелері Қордың директорлар кеңесіне және **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне** ұсынылатын актімен ресімделеді.  ...  6. **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** құпиялылық режимінің, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, Қордың директорлар кеңесінің жанындағы мамандандырылған комитеттің жұмысы барысында алынған ақпаратты өз қызметінде пайдалануға құқылы. | 14 бап. Қордың тобына кіретін ұйымдар қызметінің экономиканы немесе экономиканың жеке алынған саласын дамытуға әсерін талдау тәртібі  …  2. **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасының** өкілі Қордың директорлар кеңесінің жанындағы мамандандырылған комитеттің тұрақты мүшесі – дауыс беру құқығы бар сарапшы болып табылады, ол Қордың бюджетіне салынған қаражат шегінде Қордың тобына кіретін ұйымдардың сыртқы аудитінің, сондай-ақ **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы** белгілеген мәселелер қойылатын талдаудың міндетті түрде жүргізілуіне бастамашылық жасайды.  Қордың тобына кіретін ұйымдарға жүргізілген сыртқы аудиттің нәтижелері **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына** ұсынылады.  3. Директорлар кеңесі басқарма төрағасына құрамына **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасының** өкілі кіретін талдау жүргізу жөніндегі тексеру тобын құруға не Қордың тобына кіретін ұйымдардың сыртқы аудитін жүргізу туралы тапсырма беруге құқылы.  4. Қордың тобына кіретін ұйымды талдаудың нәтижелері Қордың директорлар кеңесіне және **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасына** ұсынылатын актімен ресімделеді.  ...  6. **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы** құпиялылық режимінің, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, Қордың директорлар кеңесінің жанындағы мамандандырылған комитеттің жұмысы барысында алынған ақпаратты өз қызметінде пайдалануға құқылы. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
| **«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының**  **Заңы** | | | | |
|  | 28-бап | 28-бап. Осы Заңның қолданылуын қадағалау  1. Прокуратура органдары дербес деректер және оларды қорғау саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады.  2. "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген негізде және тәртіппен шығарылған прокурорлық қадағалау актілері барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтар үшін міндетті. | 28-бап. Осы Заңның қолданылуын қадағалау  1. Прокуратура органдары дербес деректер және оларды қорғау саласындағы заңдылықтың сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асырады.  2. «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының **Конституциялық заңында** белгіленген негізде және тәртіппен шығарылған прокурорлық қадағалау актілері барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтар үшін міндетті. |  |
| **«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  |  | 4-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру жөнiндегi мемлекеттiк кепiлдiктер  ...  2. Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемi:  1) жасына байланысты зейнетақы төлемдері 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған және еңбек сіңірген жылдары үшін төленетін зейнетақы төлемдері 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған;  2) өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы судьяларды, әскери қызметшiлерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлерiн, сондай-ақ еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алатын, арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды және Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл және алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай адамдарды қоспағанда, осы Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнеткерлiк жасқа толған жеке тұлғаларға беріледі. | 4-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру жөнiндегi мемлекеттiк кепiлдiктер  ...  2. Мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемi:  1) жасына байланысты зейнетақы төлемдері 2018 жылғы 1 шілдеге дейін тағайындалған және еңбек сіңірген жылдары үшін төленетін зейнетақы төлемдері 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған;  2) өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы **Қазақстан Республикасы** **Конституциялық Сотының судьяларын,** судьяларды, әскери қызметшiлерді, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлерiн, сондай-ақ еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алатын, арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды және Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарындағы медициналық лауазымдары 2022 жылғы 1 шілдеден және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қысқартылған, лауазымы қысқартылған кезде еңбек сіңірген жылдары үзіліссіз әскери қызметте, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы қызметте, мемлекеттік фельдъегерлік қызметте кемінде он екі жыл және алты ай болған адамдар қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде орналасқан медициналық ұйымдарда жұмысын жалғастырған жағдайда, осындай адамдарды қоспағанда, осы Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнеткерлiк жасқа толған жеке тұлғаларға беріледі. |  |
|  | 11 баптың 7 тармағы | 11-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау  7. Өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы судьяларға жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалмайды. | 11-бап. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау  7. Өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы **Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының отставкадағы судьяларына**, судьяларға жасына байланысты зейнетақы төлемдері немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдері тағайындалмайды. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 4-тармақтың 5) тармақшасы  24 бап | 24-бап. Мiндеттi зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу  4. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден агент:  5) өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы судьялар үшін босатылады. | 24 бап. Міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу  4. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы Қорына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден агент::  5) өмір бойғы ай сайынғы қамтылымды алатын отставкадағы **Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьялары**, судьялар үшін босатылады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
| **«Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының**  **Заңы** | | | | |
|  | 1-бап | 1-бап. Қоғамдық кеңестердің құқықтық мәртебесі  1. Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген мемлекеттік органдарды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп, министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, жергілікті мемлекеттік басқару органдары, квазимемлекеттік сектор субъектілері өздерінің құзыретіндегі мәселелер бойынша құратын консультативтік-кеңесші, байқаушы органдар қоғамдық кеңестер болып табылады.  Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің,** прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің, Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының, Қазақстан Республикасы Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталығының, **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің,** Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қатысуымен қоғамдық кеңестер құрылмайды. | 1-бап. Қоғамдық кеңестердің құқықтық мәртебесі  1. Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген мемлекеттік органдарды қоспағанда, коммерциялық емес ұйымдармен, азаматтармен бірлесіп, министрліктер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін органдар, жергілікті мемлекеттік басқару органдары, квазимемлекеттік сектор субъектілері өздерінің құзыретіндегі мәселелер бойынша құратын консультативтік-кеңесші, байқаушы органдар қоғамдық кеңестер болып табылады.  Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының**, прокуратура органдарының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің, Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының, Қазақстан Республикасы Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталығының, **Қазақстан Республикасының** **Жоғары аудиторлық палатасының,** Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қатысуымен қоғамдық кеңестер құрылмайды. |  |
|  | 8-баптың 4-тармағы | 8-бап. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобын құру тәртібі …  4. Жұмыс тобының құрамын республикалық деңгейде – тиісті мемлекеттік органның басшысы, квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы, жергілікті деңгейде тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының **хатшысы** бекітеді.  … | 8-бап. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобын құру тәртібі …  4. Жұмыс тобының құрамын республикалық деңгейде – тиісті мемлекеттік органның басшысы, квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы, жергілікті деңгейде тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының **төрағасы** бекітеді.  … | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 13-баптың 6-тармағының үшінші бөлігі | 13 бап. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастыру  …  6. Республикалық деңгейде Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді өзінің қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған тиісті мемлекеттік орган немесе квазимемлекеттік сектор субъектісі жүзеге асырады.  ....  Өзінің қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған тиісті мемлекеттік органның басшысы, тиісті квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы, сондай-ақ тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының хатшысы Қоғамдық кеңес төрағасымен келісу бойынша Қоғамдық кеңес **хатшысының** міндеттерін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарты бойынша тартылатын жұмыскерге жүктейді. | 13 бап. Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастыру  …  6. Республикалық деңгейде Қоғамдық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді өзінің қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған тиісті мемлекеттік орган немесе квазимемлекеттік сектор субъектісі жүзеге асырады.  ....  Өзінің қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылған тиісті мемлекеттік органның басшысы, тиісті квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органының басшысы, сондай-ақ тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының хатшысы Қоғамдық кеңес төрағасымен келісу бойынша Қоғамдық кеңес **төрағасының** міндеттерін Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарты бойынша тартылатын жұмыскерге жүктейді. | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
| 158. | 23-баптың 1-тармағы | 23-бап. Жұмыс нәтижелері туралы есептерді тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі        1. Осы Заңның 18-бабы 4-тармағының ережелеріне сәйкес жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау республикалық деңгейдегі мемлекеттік органның бірінші басшысының, квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органы басшысының баяндамасын және Қоғамдық кеңес төрағасының қосымша баяндамасын, ал аумақтарда – әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің баяндамасын және мәслихат **хатшысының**, Қоғамдық кеңес төрағасының қосымша баяндамаларын қамтиды. | 23-бап. Жұмыс нәтижелері туралы есептерді тыңдауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі        1. Осы Заңның 18-бабы 4-тармағының ережелеріне сәйкес жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау республикалық деңгейдегі мемлекеттік органның бірінші басшысының, квазимемлекеттік сектор субъектісінің атқарушы органы басшысының баяндамасын және Қоғамдық кеңес төрағасының қосымша баяндамасын, ал аумақтарда – әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің баяндамасын және мәслихат **төрағасының**, Қоғамдық кеңес төрағасының қосымша баяндамаларын қамтиды. | Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
| **«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңы** | | | | |
|  | 1-бап | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  9) мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидалары (бұдан әрі – Кәсіби әдеп қағидалары) – **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп әзірлейтін және бекітетін мемлекеттік аудиторлардың мінез-құлқының әдеп қағидаларының бірыңғай жиынтығы; | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  9) мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидалары (бұдан әрі – Кәсіби әдеп қағидалары) – **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы** және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп әзірлейтін және бекітетін мемлекеттік аудиторлардың мінез-құлқының әдеп қағидаларының бірыңғай жиынтығы; |  |
|  | 2-баптың 3-тармағы | 2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасы  ...  3. Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарындағы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау **республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен** және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша осы органдардың бірінші басшылары айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады. | 2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасы  ...  3. Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарындағы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасымен** және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша осы органдардың бірінші басшылары айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 7-баптың 1-тармағы | 7-бап. Бұзушылықтар сыныптауышы  1. Анықталған бұзушылықтарды сыныптау, сондай-ақ оларды жою нәтижелері туралы есептілікті қалыптастыру кезінде бірыңғай көзқарасты қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары бұзушылықтар сыныптауышын қолданады.  Бұзушылықтар сыныптауышын **республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті** **(бұдан әрі – Есеп комитеті)** ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді. | 7-бап. Бұзушылықтар сыныптауышы  1. Анықталған бұзушылықтарды сыныптау, сондай-ақ оларды жою нәтижелері туралы есептілікті қалыптастыру кезінде бірыңғай көзқарасты қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары бұзушылықтар сыныптауышын қолданады.  Бұзушылықтар сыныптауышын **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы** **(бұдан әрі –** **Жоғары аудиторлық палата**) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 8-баптың 2-тармағы | 8-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары  …  2. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары мыналарға бөлінеді:  1) халықаралық стандарттардың негізінде әзірленетін және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын негіз қалайтын талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары.  Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарын **Есеп комитеті** әзірлейді және Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді;  2) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуге (рәсіміне, тетігіне және әдістеріне) және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын рәсімдік талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары, олар:  **Есеп комитеті** мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп әзірлейтін және бекітетін мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары;  **Есеп комитеті** әзірлейтін және бекітетін сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары болып бөлінеді. Сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын әзірлеу мен бекіту тәртібін **Есеп комитеті** айқындайды;  **Есеп комитетімен** келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін ішкі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары болып бөлінеді. | 8-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары  …  2. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттары мыналарға бөлінеді:  1) халықаралық стандарттардың негізінде әзірленетін және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын негіз қалайтын талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары.  Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарын **Жоғары аудиторлық палата** әзірлейді және Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді;  2) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуге (рәсіміне, тетігіне және әдістеріне) және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын рәсімдік талаптарды қамтитын мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары, олар:  **Жоғары аудиторлық палата** мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп әзірлейтін және бекітетін мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары;  **Жоғары аудиторлық палата** әзірлейтін және бекітетін сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары болып бөлінеді. Сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын әзірлеу мен бекіту тәртібін **Жоғары аудиторлық палатасы** айқындайды;  **Жоғары аудиторлық палатсымен** келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін ішкі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары болып бөлінеді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 9 бап | 9-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы мемлекеттік реттеу  Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы мемлекеттік реттеуді Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі, **Есеп комитеті** және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады. | 9-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы мемлекеттік реттеу  Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы мемлекеттік реттеуді Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі, **Жоғары аудиторлық палатасы** және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 10-баптың 1-1-тармағы | 10-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жүйесі  1. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жүйесін:  1) мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жоғары органы болып табылатын **Есеп комитеті;**  …  1-1. Ішкі аудит қызметтері Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінде, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесінде, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесінде**, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің аппаратында, **Есеп комитетінде,** Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінде құрылмайды.  2. **Есеп комитеті** және тексеру комиссиялары сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың уәкілетті органдары болып табылады.  Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган және ішкі аудит қызметтері ішкі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың уәкілетті органдары болып табылады. | 10-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жүйесі  1. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жүйесін:  1) мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жоғары органы болып табылатын **Жоғары аудиторлық палатасы**;  …  1-1. Ішкі аудит қызметтері Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінде, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесінде, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Сотында,** Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің аппаратында, **Жоғары аудиторлық палатасында**, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметінде құрылмайды.  2. **Жоғары аудиторлық палатасы** және тексеру комиссиялары сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың уәкілетті органдары болып табылады.  Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган және ішкі аудит қызметтері ішкі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың уәкілетті органдары болып табылады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  | 12-баптың 1 және 2-тармақтары | 12 бап**. Есеп комитетінің** құзыреті  1. **Есеп комитеті** мыналардың:  ….  2. **Есеп комитеті** мыналарға:  …  3. **Есеп комитеті** республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне аудит жүргізеді.  …  4. Есеп комитеті:  …  9) сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді, оның ішінде онда мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша қабылданатын құжаттардың, **Есеп комитеті** мен тексеру комиссияларының тиісті құжаттарда қолданылатын логотиптерінің нысандары қамтылады;  ….  14) **Есеп комитеті** туралы ережені әзірлейді және Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге енгізеді;  ... | 12 бап. **Жоғары аудиторлық палатасының** құзыреті  1. **Жоғары аудиторлық палатасы** мыналардың:  ….  2. **Жоғары аудиторлық палатасы** мыналарға:  …  3. **Жоғары аудиторлық палатасы** республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне аудит жүргізеді.  …  4. **Жоғары аудиторлық палатасы**:  …  9) сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді, оның ішінде онда мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша қабылданатын құжаттардың, **Жоғары аудиторлық палатасы** мен тексеру комиссияларының тиісті құжаттарда қолданылатын логотиптерінің нысандары қамтылады;  ….  14) **Жоғары аудиторлық палатасы** туралы ережені әзірлейді және Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге енгізеді;  ... | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 14-баптың 8) 10-1) тармақшалары | 14-бап. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның құзыреті  Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган:  …  8) **Есеп комитетімен** келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;  …  10-1) **Есеп комитетімен** келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі уәкілетті органдардың жұмысын үйлестіру үшін, оның ішінде басқа мемлекеттік органдармен немесе ұйымдармен өзара іс-қимыл жөнінде құқықтық актілер қабылдайды; | 14-бап. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның құзыреті  Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган:  …  8) **Жоғары аудиторлық палатасымен** келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;  …  10-1) **Жоғары аудиторлық палатасымен** келісу бойынша ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі уәкілетті органдардың жұмысын үйлестіру үшін, оның ішінде басқа мемлекеттік органдармен немесе ұйымдармен өзара іс-қимыл жөнінде құқықтық актілер қабылдайды; | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 15-баптың 12) тармақшасы | 15-бап. Ішкі аудит қызметінің құзыреті  Ішкі аудит қызметі:  …  12) орталық мемлекеттік органның басшысы немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі, сондай-ақ ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның алдында атқарылған жұмыс туралы жыл сайын есеп береді.  Егер тиісті объектілер **Есеп комитетінің, т**ексеру комиссияларының және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне енгізілмесе, ішкі аудит қызметтері орталық мемлекеттік органның бірінші басшысының, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің тапсырмасы бойынша жоспардан тыс мемлекеттік аудит жүргізеді. | 15-бап. Ішкі аудит қызметінің құзыреті  Ішкі аудит қызметі:  …  12) орталық мемлекеттік органның басшысы немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі, сондай-ақ ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның алдында атқарылған жұмыс туралы жыл сайын есеп береді.  Егер тиісті объектілер **Жоғары аудиторлық палатасының**, тексеру комиссияларының және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне енгізілмесе, ішкі аудит қызметтері орталық мемлекеттік органның бірінші басшысының, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің тапсырмасы бойынша жоспардан тыс мемлекеттік аудит жүргізеді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  |  | 18-бап. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру  1. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру тәуекелдерді басқару жүйелері – мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін бағалаудың сандық және сапалық көрсеткіштері негізінде жүзеге асырылады, бұлардың негізінде оларды мемлекеттік аудитпен барынша қамту мақсатында мемлекеттік аудит объектісін белгілі бір тәуекел тобына жатқызу туралы шешім қабылданады.  Тәуекелдерді басқару жүйесі **Есеп комитеті** мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп белгілейтін бірыңғай қағидаттар мен тәсілдерге негізделеді.  2. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметі оларға жүктелген міндеттер мен өкілеттіктердің іске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында өздерінің бірінші басшылары бекітетін мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.  ...  Мыналардың:  1) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын және **Есеп комитеті** Төрағасының бастамаларын қоспағанда, **Есеп комитетінің;**  2) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген **Есеп комитетінің** сұрау салуларын, тиісті мәслихаттардың шешімдерін және тексеру комиссиясы төрағасының бастамаларын қоспағанда, тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбелеріне өзгерістер енгізуге жол берілмейді.  3. **Есеп комитетінің** мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің уәкілеттік берілген адамдарының тапсырмалары міндетті түрде қаралуға және есепке алынуға жатады.  Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің уәкілеттік берілген адамдарының тапсырмалары, **Есеп комитетінің** сұрау салулары міндетті түрде қаралуға және есепке алынуға жатады.  4. **Есеп комитетінің** және тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбелерін қалыптастыру кезінде құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың ұсыныстарына талдау жасалады, олардың орындылығы мен өзектілігін қарау үшін **Есеп комитетінің** немесе тиісті тексеру комиссиясының отырысына талқылауға шығарылады.  ...  8. **Есеп комитеті,** тексеру комиссиясы, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудитті жүргізу үшін мемлекеттік органдардың тиісті мамандарын (олардың келісімі бойынша), сондай-ақ қажет болған кезде аудиторлық ұйымдарды, сарапшыларды олар көрсететін қызметтеріне тиісті бюджеттен бөлінген қаражат шегінде ақы төлей отырып, тартуға құқылы.  9. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру үшін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын қоспағанда, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын, есептілікті орналастыруға, сондай-ақ келісілген мерзімдерде мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбелері туралы олар бекітілгенге дейін ақпарат алмасуды жүзеге асыруға міндетті.  ...  **Есеп комитеті** бекіткен мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне енгізілген мемлекеттік аудит объектілерінде осы Заңның 15-бабының және осы баптың 5-тармағының ережелерін қоспағанда, жоспардан тыс мемлекеттік аудит жүргізуге жол берілмейді. | 18-бап. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру  1. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру тәуекелдерді басқару жүйелері – мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін бағалаудың сандық және сапалық көрсеткіштері негізінде жүзеге асырылады, бұлардың негізінде оларды мемлекеттік аудитпен барынша қамту мақсатында мемлекеттік аудит объектісін белгілі бір тәуекел тобына жатқызу туралы шешім қабылданады.  Тәуекелдерді басқару **Жоғары аудиторлық палатасы** мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп белгілейтін бірыңғай қағидаттар мен тәсілдерге негізделеді.  2. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметі оларға жүктелген міндеттер мен өкілеттіктердің іске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында өздерінің бірінші басшылары бекітетін мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.  ...  Мыналардың:  1) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын және **Жоғары аудиторлық палатасы** Төрағасының бастамаларын қоспағанда, **Жоғары аудиторлық палатасының**;  2) Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген **Жоғары аудиторлық палатасының** сұрау салуларын, тиісті мәслихаттардың шешімдерін және тексеру комиссиясы төрағасының бастамаларын қоспағанда, тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбелеріне өзгерістер енгізуге жол берілмейді.  3. **Жоғары аудиторлық палатасының** мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің уәкілеттік берілген адамдарының тапсырмалары міндетті түрде қаралуға және есепке алынуға жатады.  Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің уәкілеттік берілген адамдарының тапсырмалары, **Жоғары аудиторлық палатасының** сұрау салулары міндетті түрде қаралуға және есепке алынуға жатады.  4. **Жоғары аудиторлық палатасының** және тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбелерін қалыптастыру кезінде құқық қорғау органдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың ұсыныстарына талдау жасалады, олардың орындылығы мен өзектілігін қарау үшін **Жоғары аудиторлық палатасы** немесе тиісті тексеру комиссиясының отырысына талқылауға шығарылады.  ...  8. **Жоғары аудиторлық палатасы**, тексеру комиссиясы, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудитті жүргізу үшін мемлекеттік органдардың тиісті мамандарын (олардың келісімі бойынша), сондай-ақ қажет болған кезде аудиторлық ұйымдарды, сарапшыларды олар көрсететін қызметтеріне тиісті бюджеттен бөлінген қаражат шегінде ақы төлей отырып, тартуға құқылы.  9. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру үшін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорда, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын қоспағанда, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын, есептілікті орналастыруға, сондай-ақ келісілген мерзімдерде мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбелері туралы олар бекітілгенге дейін ақпарат алмасуды жүзеге асыруға міндетті.  ...  **Жоғары аудиторлық палатасы** бекіткен мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне енгізілген мемлекеттік аудит объектілерінде осы Заңның 15-бабының және осы баптың 5-тармағының ережелерін қоспағанда, жоспардан тыс мемлекеттік аудит жүргізуге жол берілмейді. |  |
|  | 19-бап | 19 бап. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану  …  2. **Есеп комитеті** тексеру комссиялары, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудитінің нәтижелерін тану үшін олардың мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтауына бақылау жүргізеді.  3. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган, егер **Есеп комитеті** мен ревизиялық комиссиялар жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін **Есеп комитеті** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп танымаса, оларды таниды.  4. Ревизиялық комиссия, егер **Есеп комитеті** жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін **Есеп комитеті** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп танымаса, оларды таниды.  5. Ревизиялық комиссия, егер ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін **Есеп комитеті** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп танымаса, оларды таниды. | 19 бап. Мемлекеттік аудит нәтижелерін тану  …  2. **Жоғары аудиторлық палатасы** тексеру комссиялары, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік аудитінің нәтижелерін тану үшін олардың мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтауына бақылау жүргізеді.  3. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган, егер **Жоғары аудиторлық палатасы** мен ревизиялық комиссиялар жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін **Жоғары аудиторлық палатасы** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп танымаса, оларды таниды.  4. Ревизиялық комиссия, егер **Жоғары аудиторлық палатасы** жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін **Жоғары аудиторлық палатасы** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп танымаса, оларды таниды.  5. Ревизиялық комиссия, егер ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін **Жоғары аудиторлық палатасы** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сай емес деп танымаса, оларды таниды. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 22-бап | 22-бап. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданатын құжаттарМемлекеттік аудит нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мынадай құжаттарды қабылдайды:… 3) аудиторлық қорытынды – аудиторлық есептер және (немесе) қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептер негізінде жасалатын, тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтитын және өз өкілеттіктері шегінде **Есеп комитетінің,** тексеру комиссиясының қаулысымен, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган басшысының бұйрығымен бекітілетін құжат; | 22-бап. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданатын құжаттарМемлекеттік аудит нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мынадай құжаттарды қабылдайды:… 3) аудиторлық қорытынды – аудиторлық есептер және (немесе) қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептер негізінде жасалатын, тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтитын және өз өкілеттіктері шегінде **Жоғары аудиторлық палатасының,** тексеру комиссиясының қаулысымен, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган басшысының бұйрығымен бекітілетін құжат; | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 26-бап | 26-бап. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдарының сараптамалық-талдау қызметі…2. Есеп комитеті республикалық бюджетке қатысты, сондай-ақ республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асырады, жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы ақпаратты жинақтап қорытады.…4. Сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізу үшін Есеп комитеті бюджеттен бөлінген қаражат шегінде зерттеулер жүргізу үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.5. Есеп комитеті, ревизиялық комиссиялар тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген, бюджетті жоспарлау мен атқарудың, бюджет қаражатын, мемлекеттің (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің активтерін қоспағанда) және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін басқару мен пайдаланудың, Қазақстан Республикасында Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асырудың тиімділігін талдау, бағалау,сондай-ақ олардың экономиканың (немесе экономиканың жекелеген саласының), әлеуметтік саланың дамуына әсерін зерттеу нысанында сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізеді. Сараптамалық-талдау іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу тәртібі Есеп комитеті бекіткен, сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалады.Есеп комитеті, ревизиялық комиссиялар мемлекеттік аудит объектісін сараптамалық-талдау іс-шарасының жүргізілетіні туралы хабардар етеді және шешімі ұсынымдық сипатта болатын оның нәтижелерін мемлекеттік аудит объектісімен талқылайды. Бұл тәртіп бюджетті ағымдағы және кейіннен бағалауларға қолданылмайды. | 26-бап. Сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдарының сараптамалық-талдау қызметі…2. Жоғары аудиторлық палатасы республикалық бюджетке қатысты, сондай-ақ республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асырады, жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы ақпаратты жинақтап қорытады.…4. Сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізу үшін Жоғары аудиторлық палатасы бюджеттен бөлінген қаражат шегінде зерттеулер жүргізу үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.5. Жоғары аудиторлық палатасы, ревизиялық комиссиялар тәуекелдерді басқару жүйесіне негізделген, бюджетті жоспарлау мен атқарудың, бюджет қаражатын, мемлекеттің (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің активтерін қоспағанда) және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін басқару мен пайдаланудың, Қазақстан Республикасында Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асырудың тиімділігін талдау, бағалау,сондай-ақ олардың экономиканың (немесе экономиканың жекелеген саласының), әлеуметтік саланың дамуына әсерін зерттеу нысанында сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізеді. Сараптамалық-талдау іс-шараларын ұйымдастыру және жүргізу тәртібі Жоғары аудиторлық палатасы бекіткен, сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалады.Жоғары аудиторлық палатасы, ревизиялық комиссиялар мемлекеттік аудит объектісін сараптамалық-талдау іс-шарасының жүргізілетіні туралы хабардар етеді және шешімі ұсынымдық сипатта болатын оның нәтижелерін мемлекеттік аудит объектісімен талқылайды. Бұл тәртіп бюджетті ағымдағы және кейіннен бағалауларға қолданылмайды. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 27-бап | 27-бап. Алдын ала бағалау1. Есеп комитеті Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалауды оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша жүзеге асырады.2. Республикалық бюджет жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау республикалық бюджет жобасы шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына, республикалық бюджет шығыстарының басым бағыттарына, мемлекеттік бағдарламалар мен орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бағалау нәтижелеріне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебіне Есеп комитеті берген тұжырымдар мен ұсынымдарға сәйкестігі нысанына жүзеге асырылады. 4. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган **Есеп комитетіне** республикалық бюджет жобасын бағалау жөніндегі қорытындыда көрсетілген ұсынымдарды орындау бойынша қолданылған шаралар туралы ақпаратты тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң бекітілгеннен кейін үш ай ішінде жібереді. | 27-бап. Алдын ала бағалау1. Жоғары аудиторлық палатасы Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын тәртіппен республикалық бюджет жобасын алдын ала бағалауды оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша жүзеге асырады.2. Республикалық бюджет жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау республикалық бюджет жобасы шығыстарының елдің әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына, республикалық бюджет шығыстарының басым бағыттарына, мемлекеттік бағдарламалар мен орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын бағалау нәтижелеріне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің есепті қаржы жылындағы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебіне Жоғары аудиторлық палатасы берген тұжырымдар мен ұсынымдарға сәйкестігі нысанына жүзеге асырылады. 4. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган **Жоғары аудиторлық палатасына** республикалық бюджет жобасын бағалау жөніндегі қорытындыда көрсетілген ұсынымдарды орындау бойынша қолданылған шаралар туралы ақпаратты тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң бекітілгеннен кейін үш ай ішінде жібереді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 28-бап | 28-бап. Ағымдағы бағалау1. Ағымдағы бағалау Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі, мәслихаттар мен әкімдер үшін тиісті бюджеттің атқарылуы туралы жедел ақпаратты қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылады.Есеп комитеті мен тексеру комиссиялары бюджеттердің атқарылу процесінде тиісті бюджет кірісіне салықтық және салықтық емес түсімдердің толықтығын және уақтылығын, тиісті бюджет туралы заңның (мәслихат шешімінің) бекітілген көрсеткіштерімен салыстыра отырып, бюджет қаражатының нақты жұмсалуын талдайды, ауытқу себептерін және олармен байланысты бұзушылықтарды, Қазақстан Республикасы заңнамасының жетілмегендігін анықтайды, оларды жою жөнінде ұсыныстар енгізеді. 2. Ағымдағы бағалауды жүргізу кезінде жүргізілген мемлекеттік аудит материалдары, сондай-ақ жедел есептілікті және тиісті мемлекеттік органдар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және квазимемлекеттік сектор субъектілері электрондық нысанда **Есеп комитеті** мен тексеру комиссияларына ұсынатын ақпаратты өңдеуге және талдауға негізделген талдамалық ақпарат, оның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор арқылы: | 28-бап. Ағымдағы бағалау1. Ағымдағы бағалау Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі, мәслихаттар мен әкімдер үшін тиісті бюджеттің атқарылуы туралы жедел ақпаратты қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылады.Жоғары аудиторлық палатасы мен тексеру комиссиялары бюджеттердің атқарылу процесінде тиісті бюджет кірісіне салықтық және салықтық емес түсімдердің толықтығын және уақтылығын, тиісті бюджет туралы заңның (мәслихат шешімінің) бекітілген көрсеткіштерімен салыстыра отырып, бюджет қаражатының нақты жұмсалуын талдайды, ауытқу себептерін және олармен байланысты бұзушылықтарды, Қазақстан Республикасы заңнамасының жетілмегендігін анықтайды, оларды жою жөнінде ұсыныстар енгізеді. 2. Ағымдағы бағалауды жүргізу кезінде жүргізілген мемлекеттік аудит материалдары, сондай-ақ жедел есептілікті және тиісті мемлекеттік органдар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және квазимемлекеттік сектор субъектілері электрондық нысанда **Жоғары аудиторлық палатасы** мен тексеру комиссияларына ұсынатын ақпаратты өңдеуге және талдауға негізделген талдамалық ақпарат, оның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор арқылы: | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 29-бап | 29-бап. Кейіннен бағалау 1. **Есеп комитеті** мен тексеру комиссиялары мемлекеттік аудит барысында бюджеттердің атқарылуының нақты көрсеткіштерінің бюджет туралы тиісті заңмен (мәслихаттардың шешімдерімен) бекітілген көрсеткіштерге сәйкестігін, бюджет көрсеткіштерінің орындалуының толықтығы мен уақтылығын айқындау үшін есепті қаржы жылындағы бюджет туралы заңның (мәслихаттар шешімдерінің) орындалуына, бюджеттердің атқарылу заңдылығын, есеп пен есептіліктің анықтығын, бюджет қаражатын, мемлекет активтерін пайдаланудың тиімділігін айқындау мақсатында бюджеттердің атқарылуы туралы жылдық есептерге, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік есептілігіне кейіннен бағалауды жүзеге асырады. | 29-бап. Кейіннен бағалау 1. **Жоғары аудиторлық палатасы** мен тексеру комиссиялары мемлекеттік аудит барысында бюджеттердің атқарылуының нақты көрсеткіштерінің бюджет туралы тиісті заңмен (мәслихаттардың шешімдерімен) бекітілген көрсеткіштерге сәйкестігін, бюджет көрсеткіштерінің орындалуының толықтығы мен уақтылығын айқындау үшін есепті қаржы жылындағы бюджет туралы заңның (мәслихаттар шешімдерінің) орындалуына, бюджеттердің атқарылу заңдылығын, есеп пен есептіліктің анықтығын, бюджет қаражатын, мемлекет активтерін пайдаланудың тиімділігін айқындау мақсатында бюджеттердің атқарылуы туралы жылдық есептерге, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік есептілігіне кейіннен бағалауды жүзеге асырады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 34-бап | 34-бап. Халықаралық ынтымақтастық **Есеп комитеті,** сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған өкілеттіктер шегінде ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган басқа мемлекеттердің тиісті органдарымен және олардың халықаралық бірлестіктерімен өзара іс-қимылды жүзеге асырады, ынтымақтастық туралы келісімдер жасасады, бірлескен, қатарлас тексерулер және сараптамалық-талдау іс-шараларын өткізуге қатысады, көрсетілген халықаралық бірлестіктердің құрамына кіреді. | 34-бап. Халықаралық ынтымақтастық **Жоғары аудиторлық палатасы**, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған өкілеттіктер шегінде ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган басқа мемлекеттердің тиісті органдарымен және олардың халықаралық бірлестіктерімен өзара іс-қимылды жүзеге асырады, ынтымақтастық туралы келісімдер жасасады, бірлескен, қатарлас тексерулер және сараптамалық-талдау іс-шараларын өткізуге қатысады, көрсетілген халықаралық бірлестіктердің құрамына кіреді. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 35-бап | 35-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор1. Мемлекеттік аудит жүргізген кезде басқару процестерін оңтайландыру, қайталануды болғызбау және мемлекеттік аудит нәтижелерін тануды қамтамасыз ету үшін "электрондық үкімет" жүйесімен және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор (бұдан әрі – бірыңғай дерекқор) жұмыс істейді.Бірыңғай дерекқорды мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциялау тәртібін Есеп комитеті мен тиісті мемлекеттік органдар бірлесіп айқындайды.…3. Тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру үшін мемлекеттік аудит объектілері, оның қаржылық және өзге де көрсеткіштері жөніндегі ақпарат бірыңғай дерекқорға шоғырландырылады.Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары бірыңғай дерекқорға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын қоспағанда, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде орналастыруға міндетті.Мемлекеттік аудит объектілері бірыңғай дерекқорды толықтыру үшін қажетті сұратылатын ақпаратты ұсынуға міндетті. Бірыңғай дерекқорды **Есеп комитеті** әкімшілендіреді, оның тиімді жұмыс істеуі, ондағы орналастырылған ақпараттың сақталуы мен қауіпсіздігі үшін жауапты болады.  ... | 35-бап. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор1. Мемлекеттік аудит жүргізген кезде басқару процестерін оңтайландыру, қайталануды болғызбау және мемлекеттік аудит нәтижелерін тануды қамтамасыз ету үшін "электрондық үкімет" жүйесімен және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор (бұдан әрі – бірыңғай дерекқор) жұмыс істейді.Бірыңғай дерекқорды мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциялау тәртібін Жоғары аудиторлық палатасы мен тиісті мемлекеттік органдар бірлесіп айқындайды.…3. Тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру үшін мемлекеттік аудит объектілері, оның қаржылық және өзге де көрсеткіштері жөніндегі ақпарат бірыңғай дерекқорға шоғырландырылады.Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары бірыңғай дерекқорға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын қоспағанда, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде орналастыруға міндетті.Мемлекеттік аудит объектілері бірыңғай дерекқорды толықтыру үшін қажетті сұратылатын ақпаратты ұсынуға міндетті. Бірыңғай дерекқорды **Жоғары аудиторлық палатасы** әкімшілендіреді, оның тиімді жұмыс істеуі, ондағы орналастырылған ақпараттың сақталуы мен қауіпсіздігі үшін жауапты болады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | 39-бап | 39-бап. Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру…2. Сертификаттауды Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық комиссия (бұдан әрі – Ұлттық комиссия) жүргізеді, оның құрамына Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен бір өкіл, Қазақстан Республикасының Үкіметінен бір өкіл, Есеп комитетінен бес өкіл, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органнан бес өкіл, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары (келісу бойынша) кіреді.Есеп комитеті Ұлттық комиссияның жұмыс органы болып табылады, ол берілген ұсыныстар негізінде саны кемінде он төрт адам болатын комиссияның дербес құрамын бекітеді. …5. Сертификаттау деңгейлік жүйе бойынша жүргізіледі. Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларын, Ұлттық комиссия туралы ережені ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Есеп комитеті бекітеді.6. Ұлттық комиссияның жұмыс органы Есеп комитеті айқындайтын тәртіппен мемлекеттік аудитор сертификаты бар адамдардың тізілімін жүргізеді.7. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру Есеп комитеті ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп әзірлейтін және бекітетін Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.8. Ұлттық комиссия мынадай негіздер бойынша:4) осы Заңның 19-бабының 2-тармағына сәйкес Есеп комитеті жүргізген бақылау барысында мемлекеттік аудитордың материалдары танылмауына себеп болған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын бірнеше рет (бір жылда үш реттен көп) бұзғаны үшін мемлекеттік аудитор сертификатын қайтарып алуды жүзеге асырады. Осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген бұзушылықтарға алғаш рет жол берген мемлекеттік аудиторларға ескерту шығарылады. | 39-бап. Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру…2. Сертификаттауды Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық комиссия (бұдан әрі – Ұлттық комиссия) жүргізеді, оның құрамына Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен бір өкіл, Қазақстан Республикасының Үкіметінен бір өкіл, Жоғары аудиторлық палатасынан ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органнан бес өкіл, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары (келісу бойынша) кіреді.Жоғары аудиторлық палатасы Ұлттық комиссияның жұмыс органы болып табылады, ол берілген ұсыныстар негізінде саны кемінде он төрт адам болатын комиссияның дербес құрамын бекітеді. …5. Сертификаттау деңгейлік жүйе бойынша жүргізіледі. Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларын, Ұлттық комиссия туралы ережені ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Жоғары аудиторлық палатасы бекітеді.6. Ұлттық комиссияның жұмыс органы Жоғары аудиторлық палатасы айқындайтын тәртіппен мемлекеттік аудитор сертификаты бар адамдардың тізілімін жүргізеді.7. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру Жоғары аудиторлық палатасы ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп әзірлейтін және бекітетін Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.8. Ұлттық комиссия мынадай негіздер бойынша:4) осы Заңның 19-бабының 2-тармағына сәйкес Жоғары аудиторлық палатасы жүргізген бақылау барысында мемлекеттік аудитордың материалдары танылмауына себеп болған мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын бірнеше рет (бір жылда үш реттен көп) бұзғаны үшін мемлекеттік аудитор сертификатын қайтарып алуды жүзеге асырады. Осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген бұзушылықтарға алғаш рет жол берген мемлекеттік аудиторларға ескерту шығарылады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  |  | 6-тарау. ЕСЕП КОМИТЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ | 6-тарау. ЖОҒАРЫ АУДИТОРЛЫҚ ПАЛАТАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ |  |
|  | 40-бап | 40-бап. Есеп комитетінің құрамы1. Есеп комитеті басшылығының құрамы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес лауазымдарға тағайындалатын Есеп комитетінің Төрағасы мен оның сегіз мүшесінен тұрады. 2. Отставкаға шығу туралы өтініш беру түрінде **Есеп комитеті** мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, **Есеп комитетінің** мүшесі **Есеп комитетінің** Төрағасын отставкаға шығу туралы тиісті өтініш беруінен кемінде бір ай бұрын жазбаша хабардар етуге міндетті. | 40-бап. Жоғары аудиторлық палатасының құрамы1. Жоғары аудиторлық палатасы басшылығының құрамы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес лауазымдарға тағайындалатын Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы мен оның сегіз мүшесінен тұрады. 2. Отставкаға шығу туралы өтініш беру түрінде **Жоғары аудиторлық палатасы** мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, **Жоғары аудиторлық палатасының** мүшесі **Жоғары аудиторлық палатасының** Төрағасын отставкаға шығу туралы тиісті өтініш беруінен кемінде бір ай бұрын жазбаша хабардар етуге міндетті. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Статья 41 | 41-бап. Есеп комитетіне мемлекеттік қызметке кіру1. Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен штат санының лимиті шегінде Есеп комитетінің үздiксiз қызметін ұйымдастыру үшін Есеп комитетінің Төрағасы тағайындайтын, аппарат басшысы басқаратын Есеп комитетінің аппараты құрылады. 2. **Есеп комитетінің** аппаратына мемлекеттік қызметке кіру Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. | 41-бап. Жоғары аудиторлық палатасына мемлекеттік қызметке кіру1. Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен штат санының лимиті шегінде Жоғары аудиторлық палатасының үздiксiз қызметін ұйымдастыру үшін Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы тағайындайтын, аппарат басшысы басқаратын Жоғары аудиторлық палатасының аппараты құрылады. 2. **Жоғары аудиторлық палатасының** аппаратына мемлекеттік қызметке кіру Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Статья 43 | 42-бап. Есеп комитеті мен оның лауазымды адамдары тәуелсіздігінің кепілдігі1. Есеп комитетінің лауазымды адамдары өз қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік аудит объектісінен тәуелсіз болады.2. Есеп комитетінің қызметіне мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың құқыққа сыйымсыз араласуына жол берілмейді.3. Мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша Есеп комитетінің мемлекеттік аудиторларын және өзге де лауазымды адамдарын мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінде көзделмеген тексерулерді жүргізу үшін тартуға жол берілмейді. 4. **Есеп комитетінің** қаржылық қызметін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды Қазақстан Республикасы Президентінің келісімімен немесе оның тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдар жүзеге асырады. | 42-бап. Жоғары аудиторлық палатасы мен оның лауазымды адамдары тәуелсіздігінің кепілдігі1. Жоғары аудиторлық палатасының лауазымды адамдары өз қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік аудит объектісінен тәуелсіз болады.2. Жоғары аудиторлық палатасының қызметіне мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың құқыққа сыйымсыз араласуына жол берілмейді.3. Мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша Жоғары аудиторлық палатасының мемлекеттік аудиторларын және өзге де лауазымды адамдарын мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінде көзделмеген тексерулерді жүргізу үшін тартуға жол берілмейді. 4. **Жоғары аудиторлық палатасының** қаржылық қызметін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды Қазақстан Республикасы Президентінің келісімімен немесе оның тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдар жүзеге асырады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  |  | 7-тарау. ЕСЕП КОМИТЕТІНІҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРМЕН, МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҰЙЫМДАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУ НЕГІЗДЕРІ | 7-тарау. ЖОҒАРЫ АУДИТОРЛЫҚ ПАЛАТАСЫНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРМЕН, МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҰЙЫМДАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУ НЕГІЗДЕРІ | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Пункты 1 и 2 статьи 43 | 43-бап. Есеп комитетінің Қазақстан Республикасының Президентімен өзара іс-қимылы1. Есеп комитетінің Төрағасы тоқсанына бір реттен сиретпей Қазақстан Республикасының Президентіне Есеп комитетінің жұмысы туралы ақпарат береді. 2. **Есеп комитеті** жыл қорытындылары бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетілген ақпараттан басқа, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жұмысының көрсеткіштері туралы ақпаратты ұсынады. | 43-бап. Жоғары аудиторлық палатасының Қазақстан Республикасының Президентімен өзара іс-қимылы1. Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы тоқсанына бір реттен сиретпей Қазақстан Республикасының Президентіне Жоғары аудиторлық палатасының жұмысы туралы ақпарат береді. 2. **Жоғары аудиторлық палатасы** жыл қорытындылары бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетілген ақпараттан басқа, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жұмысының көрсеткіштері туралы ақпаратты ұсынады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Пункты 1 и 2 статьи 44 | 44-бап. Есеп комитетінің Қазақстан Республикасының Парламентімен өзара іс-қимылы1. Есеп комитеті есепті жылдан кейінгі жылдың 15 мамырынан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Парламентіне есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті талқылау және бекіту үшін енгізеді, ол өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылады. 2. **Есеп комитетінің** Төрағасы тоқсанына бір реттен сиретпей Қазақстан Республикасының Парламентіне **Есеп комитетінің** жұмысы туралы ақпарат береді.  **3. жоқ** | 44-бап. Жоғары аудиторлық палатасының Қазақстан Республикасының Парламентімен өзара іс-қимылы1. Жоғары аудиторлық палатасы есепті жылдан кейінгі жылдың 15 мамырынан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Парламентіне есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті талқылау және бекіту үшін енгізеді, ол өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылады. 2. **Жоғары аудиторлық палатасының** Төрағасы тоқсанына бір реттен сиретпей Қазақстан Республикасының Парламентіне **Жоғары аудиторлық палатасының** жұмысы туралы ақпарат береді.  **3. Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі жылына екі рет Жоғары аудиторлық палата Төрағасының есебін тыңдайды.** | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Пункт 1 статьи 45 | 45-бап. Есеп комитетінің Қазақстан Республикасының Үкіметімен өзара іс-қимылы 1. **Есеп комитеті** бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынғаннан кейін екі ай ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынылған ақпараттың объективтілігі бойынша қорытындыны белгіленген мерзімде ұсынады. | 45-бап. Жоғары аудиторлық палатасының Қазақстан Республикасының Үкіметімен өзара іс-қимылы 1. **Жоғары аудиторлық палатасы** бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсынғаннан кейін екі ай ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынылған ақпараттың объективтілігі бойынша қорытындыны белгіленген мерзімде ұсынады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Пункты 1 и 3 статьи 46 | 46-бап. Есеп комитетінің мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен өзара іс-қимылы1. Өз қызметін үйлестіру мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласында құқық қолдану практикасын, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтау мәселелерін қарау үшін Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесін құрады.Үйлестіру кеңесін қалыптастыру және оның қызметін ұйымдастыру Есеп комитеті бекітетін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесі туралы ережеде айқындалады. 3. **Есеп комитетінің** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен өзара іс-қимылы осы Заңға және **Есеп комитеті** мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп бекітетін нормативтік құқықтық актіге сәйкес жүзеге асырылады. | 46-бап. Жоғары аудиторлық палатасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен өзара іс-қимылы1. Өз қызметін үйлестіру мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласында құқық қолдану практикасын, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтау мәселелерін қарау үшін Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесін құрады.Үйлестіру кеңесін қалыптастыру және оның қызметін ұйымдастыру Жоғары аудиторлық палатасы бекітетін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесі туралы ережеде айқындалады. 3. **Жоғары аудиторлық палатасының** мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен өзара іс-қимылы осы Заңға және **Жоғары аудиторлық палатасы** мен ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган бірлесіп бекітетін нормативтік құқықтық актіге сәйкес жүзеге асырылады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Пункт 2 статьи 47 | 47-бап. Тексеру комиссиясының құрамы және оны қалыптастыру тәртібі 2. Тексеру комиссиясының төрағасын тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихаты **Есеп комитетінің** ұсынуы және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша бес жыл мерзімге лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады. | 47-бап. Тексеру комиссиясының құрамы және оны қалыптастыру тәртібі 2. Тексеру комиссиясының төрағасын тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихаты **Жоғары аудиторлық палатасының** ұсынуы және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша бес жыл мерзімге лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
|  | Статья 52 | 52-бап. Тексеру комиссиясының Есеп комитетімен өзара іс-қимылы1. Тексеру комиссиясы Есеп комитетіне есепті кезеңдегі өз жұмысы туралы ақпаратты тоқсан сайын ұсынады. Ұсынылатын ақпараттың нысаны мен құрылымы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тиісті рәсімдік стандартымен регламенттеледі. 2. Тексеру комиссиясы **Есеп комитетімен** келісу бойынша **Есеп комитетімен** қатарлас (бірлескен) тексеру жүргізуге қатысуға құқылы. | 52-бап. Тексеру комиссиясының Жоғары аудиторлық палатасымен өзара іс-қимылы1. Тексеру комиссиясы Жоғары аудиторлық палатасына есепті кезеңдегі өз жұмысы туралы ақпаратты тоқсан сайын ұсынады. Ұсынылатын ақпараттың нысаны мен құрылымы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тиісті рәсімдік стандартымен регламенттеледі. 2. Тексеру комиссиясы **Жоғары аудиторлық палатасымен** келісу бойынша **Жоғары аудиторлық палатасымен** қатарлас (бірлескен) тексеру жүргізуге қатысуға құқылы. | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетін жоғары аудиторлық палатаға қайта құруға байланысты |
| **«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 13-бап | 13-бап. Мемлекеттiк қызметте болуға байланысты шектеулер  3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерін, Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** Төрағасы мен мүшелерін, осы баптың 6-тармағында аталған тұлғаларды қоспағанда, мемлекеттік қызметшілердің өздеріне тиесілі облигацияларды, ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын сенімгерлік басқаруға бермеуіне болады.  4. Мемлекеттік қызметшінің сенімгерлік басқаруға берілген мүліктен кіріс алуға құқығы бар.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерін, Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** Төрағасы мен мүшелерін қоспағанда, мемлекеттік қызметшілер тұрғын-жайларын мүліктік жалдауға беруге құқылы. | 13-бап. Мемлекеттiк қызметте болуға байланысты шектеулер  3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерін, Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** Төрағасы мен мүшелерін, осы баптың 6-тармағында аталған тұлғаларды қоспағанда, мемлекеттік қызметшілердің өздеріне тиесілі облигацияларды, ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын сенімгерлік басқаруға бермеуіне болады.  4. Мемлекеттік қызметшінің сенімгерлік басқаруға берілген мүліктен кіріс алуға құқығы бар.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелерін, Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** Төрағасы мен мүшелерін қоспағанда, мемлекеттік қызметшілер тұрғын-жайларын мүліктік жалдауға беруге құқылы. | Конституциялық Сотты құрумен байланысты түзтулер енгізіледі |
|  | 19-бап | 19-бап. Арнайы тексеру  1. Мемлекеттiк қызметке алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметке оны тоқтатқаннан кейiн қайтадан кіретін азаматтар осы Заңға және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметке кіру шарттарына сәйкестігі тұрғысынан ұлттық қауіпсіздік органдары жүргізетін арнаулы тексерудің оң нәтижелерін алуы қажет.  **Төте сайлау құқығы арқылы сайланатын** әкімге кандидаттарды арнаулы тексеруді қоспағанда, арнаулы тексеру жүргізу мерзімі үш айға дейінгі мерзімді құрайды.  **Төте сайлау құқығы арқылы сайланатын** әкімге кандидаттарды арнаулы тексеру ұлттық қауіпсіздік органдарына қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүргізіледі.  2. Осы Заңға сәйкес мемлекеттік әкімшілік қызметке кіретін азаматтар арнайы тексерудің нәтижелері алынған күнге дейiн мемлекеттік әкiмшiлiк лауазым бойынша көзделген мiндеттердi уақытша атқарады.  ...  Осы тармақтың ережелері төте сайлау құқығы арқылы сайланатын әкімнің мемлекеттік әкімшілік лауазымына кіретін азаматтарға қолданылмайды. | 19-бап. Арнайы тексеру  1. Мемлекеттiк қызметке алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметке оны тоқтатқаннан кейiн қайтадан кіретін азаматтар осы Заңға және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметке кіру шарттарына сәйкестігі тұрғысынан ұлттық қауіпсіздік органдары жүргізетін арнаулы тексерудің оң нәтижелерін алуы қажет.  **Сайланатын** әкімге кандидаттарды арнаулы тексеруді қоспағанда, арнаулы тексеру жүргізу мерзімі үш айға дейінгі мерзімді құрайды.  **Сайланатын** әкімге кандидаттарды арнаулы тексеру ұлттық қауіпсіздік органдарына қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жүргізіледі.  …  2. Осы Заңға сәйкес мемлекеттік әкімшілік қызметке кіретін азаматтар арнайы тексерудің нәтижелерін алған күнге дейін мемлекеттік әкімшілік лауазымда көзделген міндеттерді уақытша атқарады.  …  **Осы тармақтың ережелері сайланған әкімге қолданылмайды**. | Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 79-тармағын орындау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің тікелей сайлауын, оның ішінде пилоттық сайлауды өткізу үшін қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туралы режимі. |
|  | 20-бап | 20-бап. Мемлекеттiк қызметке кiру кезiндегi сынақ мерзімі  1. Мемлекеттік әкімшілік қызметке алғаш рет кірген азаматтар үшін олардың атқаратын мемлекеттік лауазымдарға сәйкестігін тексеру мақсатында сынақ мерзімі белгіленеді. Сынақ мерзімінен өту туралы шарттар мемлекеттік органның жұмысқа қабылдау туралы актісінде көзделеді.  ...  Мемлекеттік саяси қызметке, "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне кірген мемлекеттік қызметшілер, **аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімдері** үшін сынақ мерзімі белгіленбейді.  **…** | 20-бап. Мемлекеттiк қызметке кiру кезiндегi сынақ мерзімі  1. Мемлекеттік әкімшілік қызметке алғаш рет кірген азаматтар үшін олардың атқаратын мемлекеттік лауазымдарға сәйкестігін тексеру мақсатында сынақ мерзімі белгіленеді. Сынақ мерзімінен өту туралы шарттар мемлекеттік органның жұмысқа қабылдау туралы актісінде көзделеді.  ...  Мемлекеттік саяси қызметке, «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне кірген мемлекеттік қызметшілер, **сайланған әкімдер** үшін сынақ мерзімі белгіленбейді.  … | Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 79-тармағын орындау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің тікелей сайлауын, оның ішінде пилоттық сайлауды өткізу үшін қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туралы режимі.  Сонымен қатар, ауылдық округ әкімдерімен сынақ мерзімінің жоқтығы туралы Ұқсас нормаларды белгілеу ұсынылады |
|  | 38-бап | 38 бап. Міндеттерді уақытша 38-бап. Міндеттерді уақытша жүктеу  1. Қызметтік қажеттілікке байланысты мемлекеттік қызметшіге атқаратын мемлекеттік лауазымынан босатпай, осы Заңда және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, басқа мемлекеттік лауазымның міндеттері уақытша жүктелуі мүмкін.  …  **Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ** әкімінің міндеттерін басқа мемлекеттік әкімшілік қызметшіге атқаратын мемлекеттік лауазымынан босатпай уақытша жүктеу **ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті** әкімінің өкімімен жүзеге асырылады. | 38 бап. Міндеттерді уақытша 38-бап. Міндеттерді уақытша жүктеу  1. Қызметтік қажеттілікке байланысты мемлекеттік қызметшіге атқаратын мемлекеттік лауазымынан босатпай, осы Заңда және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, басқа мемлекеттік лауазымның міндеттері уақытша жүктелуі мүмкін.  …  **Сайланған әкімнің** міндеттерін басқа мемлекеттік әкімшілік қызметшіге атқаратын мемлекеттік лауазымынан босатпай уақытша жүктеу **сайланған әкімнің** өкімімен жүзеге асырылады. | Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 79-тармағын орындау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің тікелей сайлауын, оның ішінде пилоттық сайлауды өткізу үшін қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туралы режимі. |
|  | 44-бап | **44 бап. Тәртіптік теріс қылықтар және жазалар**  **…**  3. Тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін мемлекеттік қызметшілерге мынадай жаза түрлері қолданылады:  1) ескерту;  4-1) өз қызметін сайлану негізінде жүзеге асыратын мемлекеттік **әкімшілік** қызметшілерді қоспағанда, мемлекеттік лауазымын төмендету; … | **44 бап. Тәртіптік теріс қылықтар және жазалар**  **…**  3. Тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін мемлекеттік қызметшілерге мынадай жаза түрлері қолданылады:  1) ескерту;  4-1) өз қызметін сайлану негізінде жүзеге асыратын мемлекеттік қызметшілерді қоспағанда, мемлекеттік лауазымын төмендету;  **…** | Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 79-тармағын орындау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің тікелей сайлауын, оның ішінде пилоттық сайлауды өткізу үшін қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туралы режимі. |
|  | 54-бап | **54 бап. Мемлекеттік қызметшілердің демалысы**  **...**  **1-1. Жоқ** | **54 бап. Мемлекеттік қызметшілердің демалысы**  **...**  **1-1. Сайланған әкім жоғары тұрған әкімнің келісімі бойынша өз актісін шығару арқылы демалысқа кетеді.** | Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 79-тармағын орындау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің тікелей сайлауын, оның ішінде пилоттық сайлауды өткізу үшін қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туралы режимі.  Сонымен қатар, әкімдерге демалыс беру нормаларын белгілеу. |
|  | 60-бап | 60-бап. Мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң отставкаға шығуы және қызметтен шығарылуы  ...  3-1. Осы тармақтың 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік саяси қызметшілер, егер олар тағайындалған күннен бастап үш ай өткен соң сыбайлас жемқорлық қылмыс жасалған жағдайда:  1) өзінің орынбасары, өзіне тікелей бағынысты мемлекеттік саяси қызметші, аппарат басшысы не орталық мемлекеттік органның облыстық, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың аумақтық бөлімшесінің басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – орталық мемлекеттік органның басшысы;  2) өзінің орынбасары, өзіне тікелей бағынысты мемлекеттік саяси қызметші, аппарат басшысы не аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан әкімі сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың әкімі;  3) өзі жетекшілік ететін ведомствоның, дербес құрылымдық бөлімшенің басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – орталық мемлекеттік орган басшысының орынбасары;  4) өзі жетекшілік ететін, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – облыс, республикалық маңызы бар қала немесе астана әкімінің орынбасары;  5) өзінің орынбасары, әкім аппаратының басшысы, өзі жетекшілік ететін, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның басшысы, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген адамдарды қоспағанда, әкім отставкаға өтініш береді.  Мемлекеттік саяси қызметшілер осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген негіздер бойынша және тәртіппен соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеннен не Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10), 11) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде қылмыстық қудалау органы немесе сот қылмыстық істі тоқтатқаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде отставкаға өтініш береді. | 60-бап. Мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң отставкаға шығуы және қызметтен шығарылуы  ...  3-1. Осы тармақтың 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік саяси қызметшілер, егер олар тағайындалған күннен бастап үш ай өткен соң сыбайлас жемқорлық қылмыс жасалған жағдайда:  1) өзінің орынбасары, өзіне тікелей бағынысты мемлекеттік саяси қызметші, аппарат басшысы не орталық мемлекеттік органның облыстық, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың аумақтық бөлімшесінің басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – орталық мемлекеттік органның басшысы;  2) **сайланған әкімді қоспағанда,** өзінің орынбасары, өзіне тікелей бағынысты мемлекеттік саяси қызметші, аппарат басшысы не аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан әкімі сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың әкімі;  3) өзі жетекшілік ететін ведомствоның, дербес құрылымдық бөлімшенің басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – орталық мемлекеттік орган басшысының орынбасары;  4) өзі жетекшілік ететін, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде – облыс, республикалық маңызы бар қала немесе астана әкімінің орынбасары;  5) өзінің орынбасары, әкім аппаратының басшысы, өзі жетекшілік ететін, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның басшысы, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған кезде, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген адамдарды қоспағанда, әкім отставкаға өтініш береді.  Мемлекеттік саяси қызметшілер осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген негіздер бойынша және тәртіппен соттың айыптау үкімі заңды күшіне енгеннен не Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10), 11) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде қылмыстық қудалау органы немесе сот қылмыстық істі тоқтатқаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде отставкаға өтініш береді.  **Мемлекеттік саяси қызметшілер болып табылатын сайланған әкімдерді отставкаға жіберу ерекшеліктері «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңмен реттеледі.** | Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйектегі "Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 79-тармағын орындау үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына аудандар, облыстық маңызы бар қалалар әкімдерінің тікелей сайлауын, оның ішінде пилоттық сайлауды өткізу үшін қажетті өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туралы режимі.  Бұдан басқа, сайланатын әкімдердің орнынан түсуі және жұмыстан босатылуы туралы нормаларды белгілеу. |
| **«Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-бап | 1 бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  ...  73) жоқ | 1 бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  ...  73) онлайн-платформаның пайдаланушысы – өзінің дербес деректерін тіркеген және ұсынған, сондай-ақ интернеттің виртуалды кеңістігінде бар онлайн-платформаның бірінде сәйкестендіруден өткен жеке және(немесе) заңды тұлға. | Онлайн-платформалар мен жедел хабарламалармен алмасу сервистерінің меншік иелері сайланбалы қызметті жүзеге асыруға тыйым салынған шетелдік тұлғалар болып табылатындықтан, оларды кейіннен "ҚР сайлау туралы" ҚТ-ға енгізу үшін "Ақпараттандыру туралы" ҚРЗ-ға "онлайн-платформалар мен жедел хабарламалармен алмасу сервисін пайдаланушы" ұғымын енгізу орынды болып табылады. сайлау алдындағы үгіт субъектісінің атауы. |
| **«Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | пункт 1 статьи 4 | 1. Кеңес Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын Төрағадан және басқа адамдардан тұрады.  **Қазақстан Республикасының Президенті** Жоғарғы Соттың Төрағасын, Бас Прокурорды, Парламент Сенаты мен Мәжілісінің тиісінше тұрақты комитеттерінің **төрағаларын** лауазымы бойынша **Кеңес мүшелері етіп тағайындайды**.  Қазақстан Республикасының Президенті Кеңес құрамына басқа адамдарды да, оның ішінде ғалым заңгерлерді, адвокаттарды, шетелдік сарапшыларды, заңгерлер жұртшылығының өкілдерін де тағайындауы мүмкін.  6. Лауазымы бойынша Кеңес мүшелерін және шетелдік сарапшыларды қоспағанда, Кеңес мүшелері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде негізгі жұмыс орны бойынша міндеттерін орындаудан босатылады.  7. Судьялар, **мемлекеттік қызметшілер,** заңгер-ғалымдар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қаржыландырудың және жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес Кеңеске бюджеттен бөлінген қаражат есебінен жүргізіледі.  Судьялар, **мемлекеттік қызметшілер,** заңгер-ғалымдар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелері жалақы деңгейі бойынша Жоғарғы Сот судьяларына теңестіріледі.  Судьялар, **мемлекеттік қызметшілер,** заңгер-ғалымдар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелеріне екі лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлене отырып, ұзақтығы күнтізбелік отыз күн болатын жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы беріледі. | 4 бап. Кеңес Құрамы  1. Кеңес Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын Төрағадан және басқа адамдардан тұрады. **Төрағаны Парламент Сенатының келісімімен Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайды.**  Жоғарғы Соттың Төрағасы, Бас Прокурор, Парламент Сенаты мен Мәжілісінің тиісінше тұрақты комитеттерінің **төрағалары лауазымы бойынша Кеңестің мүшелері болып табылады.**  Қазақстан Республикасының Президенті Кеңес құрамына басқа адамдарды да, оның ішінде ғалым заңгерлерді, адвокаттарды, шетелдік сарапшыларды, заңгерлер жұртшылығының өкілдерін де тағайындауы мүмкін.  **...**  6. Лауазымы бойынша Кеңес мүшелерін және шетелдік сарапшыларды **және** **заңгерлер жұртшылығының өкілдерін** қоспағанда, Кеңес мүшелері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде негізгі жұмыс орны бойынша міндеттерін орындаудан босатылады.  7. Судьялар, заңгер-ғалымдар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қаржыландырудың және жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес Кеңеске бюджеттен бөлінген қаражат есебінен жүргізіледі.  Судьялар, заңгер-ғалымдар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелері жалақы деңгейі бойынша Жоғарғы Сот судьяларына теңестіріледі.  Судьялар, заңгер-ғалымдар мен адвокаттар қатарындағы Кеңес мүшелеріне екі лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлене отырып, ұзақтығы күнтізбелік отыз күн болатын жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы беріледі. | Түзету Мемлекет басшысының Парламент палаталарының бірлескен отырысында айтылған 2022 жылғы 16 наурыздағы тапсырмаларын іске асыру мақсатында әзірленді.  Түзетуде Парламент Сенаты БСО төрағасы лауазымына кандидатураны келісу институтын енгізу арқылы БСО төрағасын тағайындау тәртібін өзгертуді көздейді. Қазіргі уақытта ҚК Төрағасын Президент жеке өзі тағайындайды.  "Тағайындалады" деген сөзді "болып табылады" деген сөзбен ауыстыруға қатысты түзету заң нормаларын қалыптасқан практикаға сәйкес келтіруге бағытталған. Сонымен, ҚК Төрағасы лауазымына тағайындалған адамдар. Бас прокурор мен Парламент Сенаты мен Мәжілісінің тұрақты комитеттерінің төрағалары Кеңестің құрамына тағайындалмайды, олар тиісті лауазымға орналасу құқығы бойынша болып табылады. |
|  |  | 18-бап. Бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу тәртібі  **3. Кеңес мүшелерінің тікелей Кеңес отырысы барысында аудандық соттардың төрағалары мен судьяларының, облыстық соттардың сот алқалары төрағаларының және судьяларының, Жоғарғы Сот судьяларының бос лауазымдарына орналасу туралы мәселені қарауы мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:**  **1) судьяның бос лауазымы және оған орналасуға үміткер адамдардың саны туралы мәліметтерді жария ету;**  **2) Кеңес мүшелерінің судьяның бос лауазымына орналасуға үміткер кандидатураларды талқылауы;**  **3) Кеңес мүшелерінің дауыс беру үшін кандидатуралар ұсынуы;**  **4) Кеңес мүшелерінің ұсынылған кандидатура бойынша дауыс беруі.**  **Қажет болған кезде дауыс беру жасырын өткізілуі мүмкін;**  **5) Кеңес мүшелерінің бос лауазымға кандидатураларды қарау қорытындыларын шығару.**  Кеңестің отырысына қатысып отырған мүшелерінің кемінде үштен екі даусын жинаған кандидат бос лауазымға орналасуға арналған конкурстың жеңімпазы деп танылады. | 18-бап. Бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу тәртібі  **3 Судья лауазымына кандидаттарды зерделеуді, сондай-ақ іріктелген кандидаттарды кеңес отырысына шығаруды Кеңес жанындағы конкурстық іріктеу жөніндегі комиссия жүзеге асырады.**  **Конкурстық іріктеу жөніндегі комиссияны қалыптастыру, сондай-ақ отырыстарын өткізу тәртібі Кеңес Регламентінде айқындалады.**  Кеңестің отырысына қатысып отырған мүшелерінің кемінде үштен екі даусын жинаған кандидат бос лауазымға орналасуға арналған конкурстың жеңімпазы деп танылады.  **Конкурстық рәсімдерді онлайн-трансляциялау, сондай-ақ оларды өткізу қорытындылары бойынша түсіндірмелерді жариялау Кеңес регламентінде айқындалатын тәртіппен жүзеге асырылады.** |  |
| **«Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 39-бап | 39-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздері  3. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:  15) Қазақстан Республикасының сайлау және республикалық референдум туралы заңнамасында көзделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша сатып алу; | 39-бап. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру негіздері  3. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:  Алып тасталсын | Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес келтіру |
| **«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-бап | 1 бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  6) заң жобасының тұжырымдамасы – Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия мақұлдаған, Қазақстан Республикасы Үкіметінің бастамасы бойынша заң жобасын әзірлеу қажеттігінің негіздемесін, оны қабылдау мақсаттарын және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын өзге де ережелерді қамтитын құжат;  6-1) заң жобасы тұжырымдамасының жобасы – жария талқылау қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларына сәйкес пысықталған, мемлекеттік органның нақты саладағы мемлекеттік реттеу проблемаларын шешу жөніндегі пайымын қамтитын консультативтік құжат;  7) заңнамалық акт-Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заң, конституциялық заң, кодекс, шоғырландырылған заң, Заң, Қазақстан Республикасы Парламентінің қаулысы, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының және Мәжілісінің қаулылары;  …  32-5) реттеушілік саясаттың консультативтік құжаты (бұдан әрі – консультативтік құжат) – нақты саладағы мемлекеттік реттеуге жүргізілген құқықтық мониторингтің нәтижелері мен оның қазіргі проблемаларын жария талқылау тәсілдерін қамтитын, белгіленген нысандағы құжат;  ...  34) уәкiлеттi орган – Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, сондай-ақ осы мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың құқықтық мәртебесiн айқындайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өздерінің құзыретiне сәйкес құқықтық актiлерді қабылдауға құқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары мен лауазымды адамдары (Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан Республикасының Парламентi, Парламент Палаталары, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесi**, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, Қазақстан Республикасының **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті,** Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi, орталық атқарушы органдар, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар, әкімдер, өзге де мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдар);  ... | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  6) **алып тасталсын;**  6-1) **алып тасталсын;**  7) заңнамалық акт-Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заң, конституциялық заң, кодекс, шоғырландырылған заң, заң, **Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысы,** Қазақстан Республикасы Парламентінің қаулысы, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мәжілісінің қаулылары;  …  32-5) реттеушілік саясаттың консультативтік құжаты (бұдан әрі – консультативтік құжат) - нақты саладағы мемлекеттік реттеу проблемалары, оларды шешу жолдары, заң жобасын әзірлеу қажеттігінің негіздемесі және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын өзге де ережелер қамтылуға тиіс, белгіленген нысандағы құжат;  34) уәкiлеттi орган – Қазақстан Республикасының Конституциясында, осы Заңда, сондай-ақ осы мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың құқықтық мәртебесiн айқындайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өздерінің құзыретiне сәйкес құқықтық актiлерді қабылдауға құқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары мен лауазымды адамдары (Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан Республикасының Парламентi, Парламент Палаталары, Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты**, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы, Қазақстан Республикасының **Жоғары аудиторлық палатасы,** Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi, орталық атқарушы органдар, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар, әкімдер, өзге де мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдар); | "Мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиясыздандыру жөніндегі шаралар туралы" Президенттің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын, сондай – ақ Жарлықты іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 3-тармағын іске асыру мақсатында (2022 жылғы 29 сәуірдегі № 274 ҚР ҮҚ-мен бекітілген) заң шығару процесінің кезеңін-заң жобасы тұжырымдамасының жобасын әзірлеуді және тиісінше барлық кезеңдерді алып тастау ұсынылады заң жобасының тұжырымдамасына байланысты.  Үкіметтің дағдарыс жағдайларында заң күші бар уақытша нормативтік құқықтық актілерді қабылдау мүмкіндігі бөлігінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабына сәйкес келтіріледі.  Норма шығару процесінің реинжинирингіне байланысты РСКҚ ұғымын қайта қарау ұсынылады. |
|  |  | 2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы  2. Осы Заң:  2) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларын қабылдау, өзгерту, толықтыру және олардың қолданылуын тоқтату тәртібін; | 2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы  2. Осы Заң:  2) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларын қабылдау, өзгерту, толықтыру және олардың қолданылуын тоқтату тәртібін; | Конституциялық Сотты құрумен байланысты түзтулер енгізіледі |
|  |  | 4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесі, оның тұтастығын қамтамасыз ету  1. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесін Қазақстан Республикасының Конституциясы, оған сәйкес келетін заңнамалық актілер, өзге де нормативтiк құқықтық актiлер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесiнiң** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулылары құрайды. | 4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесі, оның тұтастығын қамтамасыз ету  1. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесін Қазақстан Республикасының Конституциясы, оған сәйкес келетін заңнамалық актілер, өзге де нормативтiк құқықтық актiлер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулылары құрайды. | Конституциялық Сотты құрумен байланысты түзтулер енгізіледі |
|  |  | 5-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары  1. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** нормативтік қаулылары Қазақстан Республикасының Конституциясына ғана негізделеді және барлық өзге де нормативтік құқықтық актілер оларға қайшы келе алмайды.  2. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** нормативтік қаулылары оларды қабылдауға негіз болған Қазақстан Республикасы Конституциясы нормаларының заңдық күшіне ие болады. | 5-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары  1. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** нормативтік қаулылары Қазақстан Республикасының Конституциясына ғана негізделеді және барлық өзге де нормативтік құқықтық актілер оларға қайшы келе алмайды.  2. Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** нормативтік қаулылары оларды қабылдауға негіз болған Қазақстан Республикасы Конституциясы нормаларының заңдық күшіне ие болады. | Конституциялық Сотты құрумен байланысты түзтулер енгізіледі |
|  | 7-бап | 7-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi және туынды түрлерi  1. Нормативтiк құқықтық актiлер негiзгi және туынды болып бөлiнедi.  2. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi түрлерiне мыналар жатады:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары, Қазақстан Республикасының кодекстері, Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңдары, Қазақстан Республикасының заңдары;  ...  5) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесiнiң,** Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары;  6) Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасының **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің**, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық қаулылары;  ...  6. Орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының басшылары құрылымына осы ведомство кіретін мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерінде нормативтік құқықтық бұйрықтарды бекіту жөнінде **тікелей** құзырет болған кезде нормативтік құқықтық бұйрықтарды қабылдайды және олар адам мен азаматтың құқықтарын және бостандықтарын қозғай алмайды. | 7-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi және туынды түрлерi  1. Нормативтiк құқықтық актiлер негiзгi және туынды болып бөлiнедi.  2. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi түрлерiне мыналар жатады:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары, Қазақстан Республикасының кодекстері, Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңдары, Қазақстан Республикасының заңдары, **Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулылары**;  ...  5) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының**, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары;  6) Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы **Жоғары аудиторлық палатасының**, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық қаулылары;  ...  6. Орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының басшылары құрылымына осы ведомство кіретін мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерінде нормативтік құқықтық бұйрықтарды бекіту жөнінде құзырет болған кезде нормативтік құқықтық бұйрықтарды қабылдайды және олар адам мен азаматтың құқықтарын және бостандықтарын қозғай алмайды. | Үкіметтің дағдарыс жағдайларында заң күші бар уақытша нормативтік құқықтық актілерді қабылдау мүмкіндігі бөлігінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабына сәйкес келтіріледі. |
|  | 10-бап | 10-бап. Нормативтік құқықтық актілер сатысы  …  2. Қазақстан Республикасының Конституциясын қоспағанда, өзге де нормативтік құқықтық актілердің заңдық күшінің арақатынасы мынадай төмендей беретін деңгейлерге сәйкес келеді:  1) Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдар;  …  4) Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңдары, заңдары;  …  8) Қазақстан Республикасы министрлерiнің және орталық мемлекеттiк органдардың өзге де басшыларының нормативтiк құқықтық бұйрықтары, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің**, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық қаулылары;  ...  5. Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының актілері, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Кеңесінің** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары нормативтiк құқықтық актiлердің осы бапта белгіленген сатысынан тыс тұрады. | 10-бап. Нормативтік құқықтық актілер сатысы  …  2. Қазақстан Республикасының Конституциясын қоспағанда, өзге де нормативтік құқықтық актілердің заңдық күшінің арақатынасы мынадай төмендей беретін деңгейлерге сәйкес келеді:  1) Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдар;  …  4) Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңдары, заңдары, **Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулылары**;  8) Қазақстан Республикасы министрлерiнің және орталық мемлекеттiк органдардың өзге де басшыларының нормативтiк құқықтық бұйрықтары, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы **Жоғары аудиторлық палатасының**, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық қаулылары;  …  5. Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының актілері, Қазақстан Республикасы **Конституциялық Сотының** және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары нормативтiк құқықтық актiлердің осы бапта белгіленген сатысынан тыс тұрады. | Конституцияның 61-бабына Үкіметке заң күші бар уақытша актілер қабылдау құқығын беру бөлігінде түзетулер енгізуге байланысты. |
|  | 15-бап | 15-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарлары  …  4. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарларын жасаған кезде мемлекеттік және өзге де органдардың, ұйымдардың, оның ішінде ғылыми ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және өзге де мүдделі тұлғалардың ұсыныстары, құқықтық және қоғамдық мониторинг нәтижелері, консультативтік құжаттарды, **заң жобалары тұжырымдамаларының жобаларын**, сондай-ақ «Е-заңнама» ақпараттық жүйесі арқылы алынған ұсынымдарды талқылау нәтижелері ескеріледі.  … | 15-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарлары  ...  4. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарларын жасаған кезде мемлекеттік және өзге де органдардың, ұйымдардың, оның ішінде ғылыми ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және өзге де мүдделі тұлғалардың ұсыныстары, құқықтық және қоғамдық мониторинг нәтижелері, консультативтік құжаттарды, сондай-ақ «Е-заңнама» ақпараттық жүйесі арқылы алынған ұсынымдарды талқылау нәтижелері ескеріледі.  ... |  |
|  | Абзацы 1 и 3 пункта 4 и 15 статьи 17-1 | **17-1 бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы құқығын іске асыру тәртібі**  **…**  4. Орталық мемлекеттік орган заң жобасын әзірлеу басталғанға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларына сәйкес консультативтік құжатты және **заң жобасы тұжырымдамасының жобасын** жариялау және талқылау рәсімдерін қамтамасыз етуге тиіс.  Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультациялық құжат Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес құрылған жеке кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптама кеңестерімен (бұдан әрі – сараптама кеңестері) міндетті түрде талқылануға жатады.  Консультациялық құжатты жұртшылықпен талқылау оны жария талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталына орналастыруды, сондай-ақ Жария тыңдаулар мен пікірсайыстарды қамтиды.  Реттеу жоспарланған қоғамдық қатынастардың ерекшеліктеріне байланысты талқылаулар жоғарыда аталған тәсілдердің біреуін немесе бірнешеуін пайдалана отырып жүргізілуі мүмкін.  Заң жобасы тұжырымдамасының жобасы мүдделі ұйымдармен, тұлғалармен және мемлекеттік органдармен талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылады.  Заң жобалары түсіндірме жазбаларымен және оларға салыстырма кестелерімен (заңдарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберілгенге дейін жария талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылады.  Консультативтік құжаттарды **және заң жобалары тұжырымдамаларының жобаларын**, сондай-ақ заң жобаларын ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталына орналастыру және жария талқылау тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында айқындалады.  …  7. Заң жобаларын әзірлеу ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылатын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша қайта қаралуға жататын олардың тұжырымдамаларының негізінде және қатаң сәйкестігінде ғана жүзеге асырылады.  8. Консультативтік құжатты **және заң жобасы тұжырымдамасының жобасын** әзірлеу жөніндегі талаптар республикалық бюджет туралы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт туралы, республикалық және облыстық бюджеттер, Республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы заңдардың жобаларына және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңдардың жобаларына қолданылмайды.  …  15. **жоқ** | **17-1 бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы құқығын іске асыру тәртібі**  **…**  4. Орталық мемлекеттік орган заң жобасын әзірлеу басталғанға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларына сәйкес консультациялық құжатты жариялау және талқылау рәсімдерін қамтамасыз етуге тиіс.  Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультациялық құжат Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес құрылған жеке кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптама кеңестерімен (бұдан әрі – сараптама кеңестері) міндетті түрде талқылануға жатады.  Консультациялық құжатты жұртшылықпен талқылау оны жария талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталына орналастыруды, сондай-ақ Жария тыңдаулар мен пікірсайыстарды қамтиды.  Реттеу жоспарланған қоғамдық қатынастардың ерекшеліктеріне байланысты талқылаулар жоғарыда аталған тәсілдердің біреуін немесе бірнешеуін пайдалана отырып жүргізілуі мүмкін.  Заң жобалары түсіндірме жазбаларымен және оларға салыстырма кестелерімен (заңдарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберілгенге дейін жария талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылады.  Консультативтік құжаттарды, сондай-ақ заң жобаларын ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталына орналастыру және жария талқылау тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында айқындалады.  …  **7. Заң жобаларын әзірлеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша қайта қарауға жататын консультациялық құжаттар негізінде және оларға сәйкес жүзеге асырылады.**  8. Консультациялық құжатты әзірлеу жөніндегі талаптар республикалық бюджет туралы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт туралы, республикалық және облыстық бюджеттер, Республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы заңдардың жобаларына және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңдардың жобаларына қолданылмайды.  …  15. **Халықтың өмірі мен денсаулығына, конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпті сақтауға, елдің экономикалық қауіпсіздігіне қатер төндіретін жағдайларға жедел ден қою мақсатында Үкімет Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 2-тармағының екінші бөлігіне сәйкес заңдардың жобаларын, сондай-ақ Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулыларының жобаларын әзірлеуге құқылы.**  **Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген актілерді әзірлеу Үкімет жедел заңнамалық шараларды қабылдамаған ахуалды туындауы мүмкін дағдарыстық жағдайды, өзекті сын-қатерлерді, форс-мажорлық мән-жайларды және нақты залалдың ауқымын және қолданылатын шаралардың мөлшерлестігін көрсететін растайтын деректермен сүйемелденуге тиіс.**  **Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық актілерге заңнамалық реттелуі кейінге қалдыруға болмайтын ережелер ғана енгізілуі мүмкін. Дағдарыстық ахуалдарға жедел ден қоюға байланысты мәселелерді шешуге қатысы жоқ өзге ережелерді енгізуге жол берілмейді.**  **Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысының жобасы дағдарыстық ахуалдарға жедел ден қою мақсатында әзірленген заң жобасының ажырамас бөлігі болып табылады.**  **Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысын дағдарыстық ахуалдарға жедел ден қою мақсатында әзірленген заң жобасынан бөлек әзірлеуге және қабылдауға жол берілмейді.**  **Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген заң жобасын Парламент Мәжілісіне енгізу Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысын қабылдаудың міндетті шарты болып табылады.**  **Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысы Парламент қабылдаған заңдар күшіне енгенге дейін немесе Парламент заңдарды қабылдамағанға дейін қолданылады.**  **Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген заңдар мен Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулыларының жобаларын әзірлеу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында айқындалады.** | Конституцияның 61-бабына Үкіметке заң күші бар уақытша актілер қабылдау құқығын беру бөлігінде түзетулер енгізуге байланысты.  Жеке тармақта заң күші бар уақытша сипаттағы Үкімет қаулыларын әзірлеу тәртібін айқындау ұсынылады.  Атап айтқанда:  1) Үкімет шараларды жедел тәртіппен қабылдамаған жағдайда, мұндай хабарлама растаушы деректермен және ықтимал әлеуетті залалды көрсететін болжамды есептермен сүйемелденуі тиіс деп белгіленсін;  2) тиісті заң жобасын Парламенттің қарауына енгізбей-ақ осындай қаулы жобасын әзірлеуге тікелей және бір мәнді тыйым салуды белгілеуге жол берілмейді.  Шұғыл заң жобалары бойынша дағдарыстық жағдайларда РСКҚ-ға қоғамдық консультациялар өткізу қажеттілігі туралы, жұмыс тобын құру және жұмыс тобымен заң жобасына енгізілген өзгерістерді талқылау туралы талапты алып тастау ұсынылады.  ВАК мүшелерінің заң жобалау қызметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы, сарапшылық кеңестер, Қоғамдық кеңестер, ғылыми сарапшылар мәселелері бойынша ұстанымдарын қарау және ұсыну мерзімдерін қысқарту ұсынылады. |
|  | 18-бап | **18-бап. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және келісу тәртібі**  1. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу кезінде осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 17-1-бабында көзделген тәртіп қолданылады.  **Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде тұжырымдама әзірленбейді.**  …  4. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өздерінің құзыретіне сәйкес өз бастамасы немесе жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың тапсырмалары бойынша әзірлейді.  Егер Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық Жарлығының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық қаулысының дайындалып жатқан жобасының құқық нормаларын іске асыру үшін бір деңгейдегі немесе төмен тұрған нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болса, онда нормативтік құқықтық актінің негізгі түрінің жобасымен бір мезгілде көрсетілген өзгерістері бар және (немесе)нормативтік құқықтық актілердің жобалары дайындалуға тиіс немесе тиісті органдарға осындай актілерді дайындау туралы тапсырмалар берілді.  Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі әзірлеген нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қоспағанда, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің әзірленген жобалары түсіндірме жазбаларымен және оларға салыстырма кестелерімен бірге (заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) **келісуге жіберілгенге дейін** **мүдделі мемлекеттік органдарға** ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін орналастырылады.  5. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, келісу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.  Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің дайындалған жобасы, ал қажет болған жағдайда оны іске асыру мақсатында қабылданатын заңға тәуелді басқа нормативтік құқықтық актінің жобасы мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келісуге жіберіледі.  … | **18-бап. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және келісу тәртібі**  1. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу кезінде осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның 17-1-бабында көзделген тәртіп қолданылады.  …  4. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өздерінің құзыретіне сәйкес өз бастамасы немесе жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың тапсырмалары бойынша әзірлейді.  Егер Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық Жарлығының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық қаулысының дайындалып жатқан жобасының құқық нормаларын іске асыру үшін бір деңгейдегі немесе төмен тұрған нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болса, онда нормативтік құқықтық актінің негізгі түрінің жобасымен бір мезгілде көрсетілген өзгерістері бар және (немесе)нормативтік құқықтық актілердің жобалары дайындалуға тиіс немесе тиісті органдарға осындай актілерді дайындау туралы тапсырмалар берілді.  Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің әзірленген жобалары түсіндірме жазбаларымен және оларға салыстырма кестелерімен бірге (заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына қоса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келісуге **мүдделі мемлекеттік органдарға жіберіледі және** ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін орналастырылады.  5. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, келісу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.  Осы Заңның 17-1-бабы 15-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген заңдардың жобалары бойынша заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, сондай-ақ Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулыларын әзірлеу, келісу тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында айқындалады.  Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің дайындалған жобасы, ал қажет болған жағдайда оны іске асыру мақсатында қабылданатын заңға тәуелді басқа нормативтік құқықтық актінің жобасы мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келісуге жіберіледі.  … | Жедел ден қою мақсатында әзірленген Үкіметтің шұғыл заң жобалары және Заң күші бар Үкіметтің уақытша қаулылары бойынша заңға тәуелді актілерді әзірлеу қағидалары Үкіметтің заң шығару жұмысының қағидаларында айқындалатынын белгілеу ұсынылады. |
|  | 19-бап | **19-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері**.  1. Әзірлеуші органдар Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және сараптама кеңестеріне кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжатты немесе нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын сараптама қорытындыларын алу үшін, оның ішінде оларды мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырғаны туралы хабарлама жібереді.  Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңестері консультативтік құжатқа немесе нормативтік құқықтық актінің жобасына өздерінің сараптама қорытындыларын ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырады.  Сараптама қорытындылары қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.  Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжатқа, нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптама қорытындысын ұсыну үшін әзірлеуші органдар белгілейтін мерзім – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және сараптама кеңесінің мүшелеріне хабарлама келіп түскен кезден бастап он жұмыс күнінен, ал заң жобалары бойынша он бес жұмыс күнінен кем болмайды.  Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңесінің мүшелері сараптама қорытындыларын белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, консультативтік құжат немесе нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз келісілді деп есептеледі.  Бұл ретте тиісті жобаларды келісу кезінде мемлекеттік органдардың әзірлеуші органдардан өзінің сараптама қорытындысын әзірлеуші орган айқындаған мерзімдерде ұсынбаған Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасынан және сараптама кеңесінің мүшелерінен сараптама қорытындыларын алуды талап етуіне тыйым салынады.  Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасына түсіндірме жазба нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енгізілуіне байланысты кәсіпкерлік субъектілері шығындарының азаюын және (немесе) ұлғаюын растайтын есеп-қисаптардың нәтижелерін қамтуға тиіс.… | **19-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері**.  1. Әзірлеуші органдар Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және сараптама кеңестеріне кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжатты немесе нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын сараптама қорытындыларын алу үшін, оның ішінде оларды мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырғаны туралы хабарлама жібереді.  Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңестері консультативтік құжатқа немесе нормативтік құқықтық актінің жобасына өздерінің сараптама қорытындыларын ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырады.  Сараптама қорытындылары қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.  **Сараптама қорытындысын ұсыну үшін мерзімі үш жұмыс күнін қамтитын осы Заңның 17-1-бабы 15-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген заңдарды, сондай-ақ Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулыларын қоспағанда, кәсіпкерлік субъектілерінің** мүдделерін қозғайтын консультативтік құжатқа, нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптама қорытындысын ұсыну үшін әзірлеуші органдар белгілейтін мерзім – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және сараптама кеңесінің мүшелеріне хабарлама келіп түскен кезден бастап он жұмыс күнінен, ал заң жобалары бойынша он бес жұмыс күнінен кем болмайды.  Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңесінің мүшелері сараптама қорытындыларын белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, консультативтік құжат немесе нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз келісілді деп есептеледі.  Бұл ретте тиісті жобаларды келісу кезінде мемлекеттік органдардың әзірлеуші органдардан өзінің сараптама қорытындысын әзірлеуші орган айқындаған мерзімдерде ұсынбаған Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасынан және сараптама кеңесінің мүшелерінен сараптама қорытындыларын алуды талап етуіне тыйым салынады.  Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасына түсіндірме жазба нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енгізілуіне байланысты кәсіпкерлік субъектілері шығындарының азаюын және (немесе) ұлғаюын растайтын есеп-қисаптардың нәтижелерін қамтуға тиіс. | Конституцияның 61-бабына Үкіметке заң күші бар уақытша актілер қабылдау құқығын беру бөлігінде түзетулер енгізуге байланысты. |
|  | 20-бап | **20-бап. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері**  …  2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, орталық мемлекеттік органдар, жергілікті өкілді және атқарушы органдар азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты ашық нормативтік құқықтық актілердің консультациялық құжатты немесе нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын интернет-порталда жария талқылау үшін орналастыру туралы Қоғамдық кеңестерді хабардар етеді, 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 өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.  Консультативтік құжат, азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдар беру үшін белгіленетін мерзім Қоғамдық кеңес оларды ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет – порталына орналастыру туралы хабарлама алған кезден бастап он жұмыс күнінен кем болмауға, ал заңдардың жобалары бойынша-он бес жұмыс күнінен кем болмауға тиіс.  Қоғамдық кеңес мемлекеттік орган белгілеген мерзімде ұсынымдар бермеген жағдайда, консультациялық құжат немесе нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертулерсіз келісілді деп есептеледі.  Ұсынымдар қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.… | **20-бап. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері**  …  2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, орталық мемлекеттік органдар, жергілікті өкілді және атқарушы органдар азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты ашық нормативтік құқықтық актілердің консультациялық құжатты немесе нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын интернет-порталда жария талқылау үшін орналастыру туралы Қоғамдық кеңестерді хабардар етеді, 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 өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.  Консультативтік құжат, азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдар беру үшін белгіленетін мерзім Қоғамдық кеңес оларды ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталына орналастыру туралы хабарлама алған кезден бастап он жұмыс күнінен кем болмауға, ал заңдардың жобалары бойынша – он бес жұмыс күнінен кем болмауға тиіс.  **Осы Заңның 17-1-бабы 15-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген заңдардың жобалары бойынша, сондай-ақ Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулыларының жобалары бойынша Қоғамдық кеңестің ұсынымдар беруі үшін мерзім үш жұмыс күнін құрайды.**  Қоғамдық кеңес мемлекеттік орган белгілеген мерзімде ұсынымдар бермеген жағдайда, консультациялық құжат немесе нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертулерсіз келісілді деп есептеледі.  Ұсынымдар қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.… | Конституцияның 61-бабына Үкіметке заң күші бар уақытша актілер қабылдау құқығын беру бөлігінде түзетулер енгізуге байланысты. |
|  |  | 21-1-бап. Нормативтік құқықтық актілерді дайындаудың оңайлатылған тәртібі  1. Конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілер нормаларының күші жойылады және қолдануға жатпайды.  Оңайлатылған тәртіппен әзірленетін нормативтік құқықтық актінің жобасы Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесінің** шешімін іске асыруға бағытталған нормаларды ғана қамтуға тиіс.  2. Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесі** күшін жойған норманы қамтитын нормативтік құқықтық актіні қабылдау (әзірлеу) құзыретіне кіретін мемлекеттік орган нормативтік құқықтық актінің жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын оңайлатылған тәртіппен әзірлеуі және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуі мүмкін. | 21-1-бап. Нормативтік құқықтық актілерді дайындаудың оңайлатылған тәртібі  1. Конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілер нормаларының күші жойылады және қолдануға жатпайды.  Оңайлатылған тәртіппен әзірленетін нормативтік құқықтық актінің жобасы Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** шешімін іске асыруға бағытталған нормаларды ғана қамтуға тиіс.  2. Қазақстан Республикасының Конституциялық **Соты** күшін жойған норманы қамтитын нормативтік құқықтық актіні қабылдау (әзірлеу) құзыретіне кіретін мемлекеттік орган нормативтік құқықтық актінің жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын оңайлатылған тәртіппен әзірлеуі және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуі мүмкін. | Конституциялық Сотты құрумен байланысты түзтулер енгізіледі |
|  | подпункт 2) статьи 22 | 22 бап. Нормативтік құқықтық актінің деректемелеріНормативтік құқықтық актілердің мынадай деректемелері болуға тиіс:… 2) акт нысанына нұсқау: Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; Қазақстан Республикасының кодексi; Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңы; Қазақстан Республикасының заңы; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы; Министрдiң бұйрығы; орталық мемлекеттiк орган басшысының бұйрығы; ведомство басшысының бұйрығы; орталық мемлекеттiк органның қаулысы; мәслихаттың шешiмi; әкiмдiктің қаулысы; әкiмнің шешiмi; тексеру комиссияның қаулысы және нормативтiк құқықтық актiнiң осы Заңда көзделген өзге де нысаны; | 22 бап. Нормативтік құқықтық актінің деректемелеріНормативтік құқықтық актілердің мынадай деректемелері болуға тиіс:… 2) акт нысанына нұсқау: Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; Қазақстан Республикасының кодексi; Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңы; Қазақстан Республикасының заңы; **Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысы;** Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы; Министрдiң бұйрығы; орталық мемлекеттiк орган басшысының бұйрығы; ведомство басшысының бұйрығы; орталық мемлекеттiк органның қаулысы; мәслихаттың шешiмi; әкiмдiктің қаулысы; әкiмнің шешiмi; тексеру комиссияның қаулысы және нормативтiк құқықтық актiнiң осы Заңда көзделген өзге де нысаны; | Конституцияның 57-бабының 1) тармақшасына және 58-бабы 3-тармағының 7) тармақшасына енгізілген түзетулерге сәйкес. |
|  | 24-бап | 24-бап. Қойылатын талаптар мәтінінің мазмұны мен жазылу стиліне нормативтік құқықтық актінің1. Мемлекеттік органдардың қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеу саласындағы құзыреті, функциялары мен міндеттері Нормативтік құқықтық актілерде Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік басқару деңгейі бойынша аражігі нақты ажыратылып белгіленуге тиіс.Мемлекеттік органдардың үлгілік функцияларын айқындау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды. | 24-бап. Қойылатын талаптар мәтінінің мазмұны мен жазылу стиліне нормативтік құқықтық актінің1. Заңдарда тиісті саланы (аяны) реттеудің негізгі мақсаттары, міндеттері, қағидаттары, құзыреттері мен өкілеттіктері белгіленеді.Заңның көрсетілген негізгі ережелерін іске асыру үшін заңға тәуелді актілерде тиісті нормалар нақтылануы мүмкін.Бұл ретте заңға тәуелді нормативтік құқықтық актіде заңдарда белгіленген нормалар шегінен шығатын нормаларды белгілеуге жол берілмейді.Мақсаттар, міндеттер мен қағидаттар шеңберінде заңдар мен заңға тәуелді актілер деңгейінде мемлекеттік органдардың құзыреті мен функциялары көзделуі мүмкін.Мемлекеттік органдардың қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеу саласындағы құзыреті мен функциялары нормативтік құқықтық актілерде Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік басқару деңгейі бойынша аражігі нақты ажыратылып белгіленуге тиіс.Құзыреттер мен функцияларды заңдар деңгейінде белгілеу Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.Мемлекеттік органдардың өзге де құзыреттері мен функциялары (іске асыру, ұйымдастырушылық және басқалар) заңға тәуелді деңгейде белгіленеді.Мемлекеттік органдардың үлгілік функцияларын айқындау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды. | "Мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиясыздандыру жөніндегі шаралар туралы" Президенттің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын, сондай-ақ Жарлықты жүзеге асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 2 тармағын іске асыру мақсатында (2022 жылғы 29 сәуірдегі № 274 ҚР ҮҚ-мен бекітілген). |
|  | 33-1-бап | 33-1-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама… 2. Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізілетін заңнамалық актілердің жобаларынан басқа, Қазақстан Республикасы Парламентінің және оның Палаталарының нормативтік қаулыларын, Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарын, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Кеңесі** мен Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, өзге нормативтік құқықтық актілердің жобалары да міндетті тәртіппен сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жасауға жатады. … | 33-1-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама… 2. Қазақстан Республикасы Парламентінің қарауына енгізілетін заңнамалық актілердің жобаларынан басқа, Қазақстан Республикасы Парламентінің және оның Палаталарының нормативтік қаулыларын, Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарын, Қазақстан Республикасының **Конституциялық Соты** мен Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларын, **Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының нормативтік құқықтық қаулыларын,** сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, өзге нормативтік құқықтық актілердің жобалары да міндетті тәртіппен сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптама жасауға жатады.  **…** | Орталық сайлау комиссиясының қаулыларына қатысты міндетті сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу туралы талапты алып тастау ұсынылады. |
|  | 33-2 бап | 33-2-бап. Заң жобаларына ғылыми құқықтық сараптама1. Заң жобасы ғылыми құқықтық сараптаманың объектісі болып табылады, оған осы Заңда көзделген жағдайларда оның тұжырымдамасы және оны іске асыру үшін қажетті заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобалары қоса берілуге тиіс.… | 33-2-бап. Заң жобаларына ғылыми құқықтық сараптама1. Заң жобасы ғылыми құқықтық сараптаманың объектісі болып табылады, оған осы Заңда көзделген жағдайларда консультативтік құжат және оны іске асыру үшін қажетті заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобалары қоса берілуге тиіс.… | Мемлекеттік аппарат қызметін бюрократиясыздандыру жөніндегі шаралар туралы" Президенттің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 872 Жарлығын, сондай – ақ Жарлықты іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының 3-тармағын іске асыру мақсатында (2022 жылғы 29 сәуірдегі № 274 ҚР ҮҚ-мен бекітілген) заң шығару процесінің кезеңін-заң жобасы тұжырымдамасының жобасын әзірлеуді және тиісінше барлық кезеңдерді алып тастау ұсынылады заң жобасының тұжырымдамасына байланысты |
|  | 33-4-бап. | 33-4-бап. Ғылыми құқықтық сарапшының қарсылық білдіруі 2. Ғылыми құқықтық сарапшы, егер:  1) өзіне ғылыми құқықтық сараптамаға жіберілген **заң жобасы тұжырымдамасының жобасын және** заң жобасын келісу процесіне бұрын қатысса; | 33-4-бап. Ғылыми құқықтық сарапшының қарсылық білдіруі2. Ғылыми құқықтық сарапшы, егер:1) өзіне ғылыми құқықтық сараптамаға жіберілген заң жобасын келісу процесіне бұрын қатысса; |  |
|  |  | 33-5-бап. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзу негіздері1. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзуға мыналар негіз болып табылады: .... 2) ғылыми құқықтық сарапшының Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі мүшесінің, мәслихат депутатының өкілеттіктерін атқаруы; | 33-5-бап. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзу негіздері1. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзуға мыналар негіз болып табылады: .... 2) ғылыми құқықтық сарапшының Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының, Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты мүшесінің, мәслихат депутатының өкілеттіктерін атқаруы; | Конституциялық Сотты құрумен байланысты түзтулер енгізіледі |
|  | 34-бап | 34 бап. Нормативтік құқықтық актілерді қабылдау тәртібін айқындау…2. Алуан түрлi нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау тәртiбiнiң ерекшелiктерi мыналарда да:… 2-1) жоқ  6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін, сондай-ақ кірмейтін орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдардың және орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның және **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің** нормативтік құқықтық актілері үшін – Қазақстан Республикасының Үкіметі және осындай органдар туралы заңнамалық актілерде, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің осындай органдардың қызметін реттейтін қаулыларында;  7) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесiнiң** нормативтiк қаулылары үшiн – Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесi** туралы заңнамалық актiде;  ...  3. Уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiнi қабылдау жөнiндегi құзыретi Қазақстан Республикасының заңнамасында тiкелей көзделген жағдайларда ғана уәкiлеттi органның осы актiнi қабылдауына жол берiледi. | 34 бап. Нормативтік құқықтық актілерді қабылдау тәртібін айқындау…2. Алуан түрлi нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау тәртiбiнiң ерекшелiктерi мыналарда да:… 2-1) Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысы үшін – Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы заңнамалық актілерде, өзге де заңнамалық актілерде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде;  **…**  6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін, сондай-ақ кірмейтін орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдардың және орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның және **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасының** нормативтік құқықтық актілері үшін – Қазақстан Республикасының Үкіметі және осындай органдар туралы заңнамалық актілерде, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің осындай органдардың қызметін реттейтін қаулыларында;  7) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** нормативтiк қаулылары үшiн – Қазақстан Республикасының Конституциялық **Соты** туралы заңнамалық актiде;  ...  3. Уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiнi қабылдау жөнiндегi құзыретi Қазақстан Республикасының заңнамасында тiкелей көзделген жағдайларда ғана уәкiлеттi органның осы актiнi қабылдауына жол берiледi.  **Бұл ретте жоғары тұрған нормативтік құқықтық актілерден туындайтын заңға тәуелді актілердің тізбесін Үкімет мемлекеттік органдардың ережелерінде айқындайды. Әзірлеушісі Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар болып табылатын жоғары тұрған нормативтік құқықтық актілерден туындайтын заңға тәуелді актілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.** | Заң шығару бастамасы тәртібімен Парламент Палаталарының бірлескен отырысында қаралатын заңдар қабылданады. Тиісінше, мұндай мәселелер Парламенттің регламентінде шешіледі. |
|  | 35-бап | 35-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге қол қоюға уәкiлеттік берілген адамдар1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң ресми мәтiндерiне мына лауазымды адамдар:1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдарына, конституциялық заңдарына, кодекстерiне, шоғырландырылған заңдарына, заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтарына – Қазақстан Республикасының Президентi;…4) мәслихат шешімдері-мәслихат хатшысымен; … | 35-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге қол қоюға уәкiлеттік берілген адамдар1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң ресми мәтiндерiне мына лауазымды адамдар:1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдарына, конституциялық заңдарына, кодекстерiне, шоғырландырылған заңдарына, заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтарына – Қазақстан Республикасының Президентi, Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулысына - Қазақстан Республикасының Премьер – Министрі;…4) мәслихат шешімдері – мәслихат төрағасымен; … | Конституцияның 61-бабының 3-тармағындағы түзетулерге сәйкес.  Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы "жаңа Қазақстан: жаңарту және жаңғырту жолы" атты Қазақстан халқына Жолдауында берілген мәслихат төрағасы лауазымын енгізу қажеттілігі туралы тапсырмасын орындау үшін. |
|  | 35-1-бап | 35-1-бап. Орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволарының, сондай-ақ мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық актілерін олардың күшіне енуінің шарты ретінде мемлекеттік тіркеу…3. Осы баптың 1-тармағының талаптары:…жоқ;… | 35-1-бап. Орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволарының, сондай-ақ мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық актілерін олардың күшіне енуінің шарты ретінде мемлекеттік тіркеу…3. Осы баптың 1-тармағының талаптары:…4-1) мәслихаттардың бюджеттерді бекіту немесе нақтылау туралы нормативтік құқықтық шешімдеріне;4-2) 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 актілеріне;4-3) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерін бекіту жөніндегі нормативтік құқықтық актілерге.… |  |
|  | 42-бап | 42 бап. Нормативтік құқықтық актілердің күшіне ену және қолданысқа енгізілу уақыты… 3. Нормативтiк құқықтық актiлер мынадай мерзiмдерде:  3) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Кеңесiнiң** қаулылары – қабылданған күнінен бастап;  4) Қазақстан Республикасы министрлерiнің және орталық мемлекеттiк органдар мен олардың ведомстволарының өзге де басшыларының нормативтiк құқықтық бұйрықтары, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы **Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің**, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтiк құқықтық қаулылары, мәслихаттардың нормативтiк құқықтық шешiмдерi, әкiмдiктердiң нормативтiк құқықтық қаулылары, тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық қаулылары және әкiмдердiң нормативтiк құқықтық шешiмдерi – егер актiлердiң өздерiнде өзге мерзiмдер көрсетiлмесе, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 4-1. Нормативтік құқықтық актіні қолданысқа енгізу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленетін талаптарға сәйкес қызметін жүзеге асыруға дайындалу үшін реттеу субъектілеріне қажетті мерзімдер негізге алына отырып белгіленуге тиіс.Мемлекеттік органдар мен ұйымдарды қоспағанда, реттеу субъектілерінің жаңа міндеттері белгіленетін заңдарды немесе олардың жекелеген нормаларын қолданысқа енгізу мерзімдері міндеттерді орындауға дайындалу үшін қажетті мерзімдер негізге алына отырып айқындалады және олар алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күннен кем болмауға тиіс.Реттегіш құралдардың, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу нысандары мен құралдарының енгізілуіне немесе пайдаланылуына байланысты кәсіпкерлік субъектілеріне қосымша талаптар, міндеттер немесе жүктемені өзге де ұлғайтуды белгілейтін жекелеген нормалар міндеттерді орындауға дайындалу үшін оларға қажетті алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күннен ерте қолданысқа енгізілмейді.Осы тармақтың үшінші бөлігінің талаптары орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің Қазақстан Республикасының тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы, Қазақстан Республикасының карантин саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды көздейтін нормативтік құқықтық актілеріне қолданылмайды ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерге, қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының және сақтандыру топтары мен банк конгломераттарының құрамына кіретін тұлғалардың қызметін реттейтін, сондай – ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органының нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау.Нормативтік құқықтық актілерді қолданысқа енгізу тәртібі мен мерзімдері реттеу субъектілеріне нұқсан келтірмеуге тиіс. | 42 бап. Нормативтік құқықтық актілердің күшіне ену және қолданысқа енгізілу уақыты… 3. Нормативтiк құқықтық актiлер мынадай мерзiмдерде:  3) Қазақстан Республикасы Конституциялық **Сотының** қаулылары – қабылданған күнінен бастап;  4) Қазақстан Республикасы министрлерiнің және орталық мемлекеттiк органдар мен олардың ведомстволарының өзге де басшыларының нормативтiк құқықтық бұйрықтары, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы **Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасының**, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтiк құқықтық қаулылары, мәслихаттардың нормативтiк құқықтық шешiмдерi, әкiмдiктердiң нормативтiк құқықтық қаулылары, тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық қаулылары және әкiмдердiң нормативтiк құқықтық шешiмдерi – егер актiлердiң өздерiнде өзге мерзiмдер көрсетiлмесе, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 4-1. Нормативтік құқықтық актіні қолданысқа енгізу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленетін талаптарға сәйкес қызметін жүзеге асыруға дайындалу үшін реттеу субъектілеріне қажетті мерзімдер негізге алына отырып белгіленуге тиіс.Мемлекеттік органдар мен ұйымдарды қоспағанда, реттеу субъектілерінің жаңа міндеттері белгіленетін заңдарды немесе олардың жекелеген нормаларын қолданысқа енгізу мерзімдері міндеттерді орындауға дайындалу үшін қажетті мерзімдер негізге алына отырып айқындалады және олар алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күннен кем болмауға тиіс.Реттегіш құралдардың, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу нысандары мен құралдарының енгізілуіне немесе пайдаланылуына байланысты кәсіпкерлік субъектілеріне қосымша талаптар, міндеттер немесе жүктемені өзге де ұлғайтуды белгілейтін жекелеген нормалар міндеттерді орындауға дайындалу үшін оларға қажетті алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күннен ерте қолданысқа енгізілмейді.Осы тармақтың үшінші бөлігінің талаптары орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің Қазақстан Республикасының тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы, Қазақстан Республикасының карантин саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды көздейтін нормативтік құқықтық актілеріне қолданылмайды ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерге, қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының және сақтандыру топтары мен банк конгломераттарының құрамына кіретін тұлғалардың қызметін реттейтін, сондай – ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органының нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау.Нормативтік құқықтық актілерді қолданысқа енгізу тәртібі мен мерзімдері реттеу субъектілеріне нұқсан келтірмеуге тиіс.Осы тармақта белгіленген талаптар осы Заңның 17-1-бабы 15-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес әзірленген заң жобалары мен Үкіметтің заң күші бар уақытша қаулыларына қолданылмайды. |  |
|  | 49-бап | 49-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылығын қамтамасыз ету шаралары 2. Қазақстан Республикасының [Конституциясында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z74) және басқа да заңнамалық актiлерде белгiленген құзыретке сәйкес мыналар:   1) Қазақстан Республикасының Конституциялық **Кеңесi;** | 49-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылығын қамтамасыз ету шаралары2. Қазақстан Республикасының Конституциясында және басқа да заңнамалық актiлерде белгiленген құзыретке сәйкес мыналар:1) Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты; | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
|  |  | 58-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме беру актілері туралы жалпы ережелер 6. Осы тарауда белгіленген, нормативтік құқықтық актілерге ресми түсіндірме беру тәртібі мен шарттары «Прокуратура туралы» **Қазақстан Республикасының Заңына** сәйкес жүзеге асырылатын заңға түсіндірме беруге қолданылмайды. | 58-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме беру актілері туралы жалпы ережелер 6. Осы тарауда белгіленген, нормативтік құқықтық актілерге ресми түсіндірме беру тәртібі мен шарттары «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының **Конституциялық заңына** сәйкес жүзеге асырылатын заңға түсіндірме беруге қолданылмайды. |  |
| **«Төрелік туралы» 2016 жылғы 8 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 51-бап | 51-бап. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша төрелік шешімді қайта қарау1. Төрелік шешiм төрелік келiсiм тараптарының бiрiнiң немесе құқықтары жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қозғалған өзге де тұлғаның арызы бойынша қайта қаралуы мүмкiн. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша төрелік шешiмдi қайта қарау негiздемелерi: …3) төреліктің төрелік шешім шығарған кезде қолданған заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің конституциялық емес деп тануы болып табылады. | 51-бап. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша төрелік шешімді қайта қарау1. Төрелік шешiм төрелік келiсiм тараптарының бiрiнiң немесе құқықтары жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қозғалған өзге де тұлғаның арызы бойынша қайта қаралуы мүмкiн. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша төрелік шешiмдi қайта қарау негiздемелерi: …3) төреліктің төрелік шешім шығарған кезде қолданған заңды немесе өзге де нормативтік құқықтық актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының конституциялық емес деп тануы болып табылады. | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының құрылуына байланысты |
| **«Мемлекеттік фельдъегерлік байланыс туралы» 2021 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 3-бап | **3 бап. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың міндеттері**  1. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың міндеттері мыналар болып табылады:  1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары төрағаларының, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы **Мемлекеттік хатшысының**, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Кеңсесі және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі басшыларының атынан жөнелтілетін (атына жіберілетін) хат-хабарды аталған лауазымды адамдардың тұрған орны бойынша табыстай отырып, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерге жеткізу; | **3 бап. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың міндеттері**  1. Мемлекеттік фельдъегерлік байланыстың міндеттері мыналар болып табылады:  1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары төрағаларының, Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы **Мемлекеттік кеңесшісінің**, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Кеңсесі, **Адам құқықтары жөніндегі уәкіл** және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі басшыларының атынан жөнелтілетін (атына жіберілетін) хат-хабарды аталған лауазымды адамдардың тұрған орны бойынша табыстай отырып, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерге жеткізу; | Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабына сәйкес келтіріледі |
|  | **Заң жобасының 2-бабы** | **Жоқ** | **2-бап. Өтпелі ережелер**  **Саяси партиялардың филиалдарында қызмет атқаратын әкімдер мен олардың орынбасарлары жоғарыда көрсетілген қызметтерді осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап он күн ішінде босатуға тиіс.**  **Саяси партияларда тұратын Республика Конституциялық Сотының, Жоғарғы Сотының және өзге де соттарының төрағалары мен судьялары, Орталық сайлау комиссиясының, Жоғары аудиторлық палатаның төрағалары мен мүшелері осы Заң қолданысқа енгізілген күннен бастап он күн ішінде саяси партиялардан шығуға тиіс.**  **«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 1-1 және 1-2-тармақтарының қолданысы 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.**  **Тоқтата тұру кезеңінде осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген нормалар облыс әкімінің ұсынысы бойынша қалыптастырылатын сайлауды пилоттық режимде өткізу үшін облыстың әкімшілік орталығын қоспағанда, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда, облыстық маңызы бар аудандар мен қалалардың тізбесін бекіту жөніндегі облыстар мәслихаттарының шешімі, сондай-ақ сайлауды өткізу күні негізінде қолданылады.** | Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында әкімдердің және олардың орынбасарларының саяси партиялардың филиалдарында лауазымдарға орналасуға заңнамалық тыйым салу қажеттігі туралы атап өтті. |
|  | **3-бап.** |  | **3-бап. Осы Заң, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 6-тармақтың 2) тармақшасын және 4) тармақшасының үшінші абзацын, 7-тармақты, 8-тармақтың 1), 2), 3), 4), 7) 8), 9), 10), 11), 12) және 13) тармақшаларын, 11-тармақтың 1), 2), 3), 6), 7), 8) және 9) тармақшаларын, 13-тармақтың төртінші абзацын, 14-тармақтың 1) тармақшасын, 2) тармақшаның екінші, төртінші және жетінші абзацтарын, 3) және 4) тармақшаларын, 17, 20 және 28-тармақтарды, 36-тармақтың 1) тармақшасының екінші абзацын, 37-тармақтың 6) тармақшасының төртінші абзацын, 42-тармақтың 1) тармақшасының үшінші және жетінші абзацтарын, 2), 3), 4) тармақшаларын, 5) тармақшасының үшінші және төртінші абзацын, 6)-тармақшасының бесінші және үшінші абзацтарын, 8)-тармақшасының тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші абзацтарын, 9) тармақшасының жетінші абзацын, 10), 11), 12) және 13) тармақшаларын, 15) тармақшасының екінші абзацын, 18) тармақшасын, 19) тармақшасының үшінші, төртінші, жетінші және сегізінші абзацтарын, 20) тармақшасының екінші абзацын, 22) тармақшасының үшінші, бесінші және алтыншы абзацтарын, 23) тармақшасын және 43 тармақты қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.** |  |

**Қазақстан Республикасының**

**Әділет министрі Қ. Мусин**