**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»**

**Қазақстан Республикасының Заңына**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құрылымдық элемент** | | | **Қолданыстағы редакция** | | | | **Ұсынылатын редакция** | **Негіздеме** |
| **1** | **2** | | | **3** | | | | **4** | **5** |
| 1. **«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | | | | | | |
| 1 | 207 – бап | | | **207-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын бұзу**  1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) қойылатын не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта әлеуетті өнім берушілерге сандық жағынан өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін кез келген талаптар белгілеу не сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң жекелеген әлеуеттi өнiм берушiлерге тиесiлiлігiн айқындайтын сипаттамаларын көрсету арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу –  лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  2. Конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау шеңберінде келіп түскен, конкурстық құжаттаманың (аукиондық құжаттаманың) жобасына ескертулерді уақтылы қарамау, сол сияқты мемлекеттік сатып алу веб-порталында конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың (аукиондық құжаттаманың) мәтінін уақтылы орналастырмау –  лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  3. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  4. Конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдi жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсті түрде ресiмделмеген құжаттарды сәйкес келтiруге байланысты конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) сұрау салуды жіберуі және өзге де әрекеттері –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  5. Әлеуеттi өнiм берушiлерге және (немесе) олар тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлеріне (бiрлесiп орындаушыларына) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген бiлiктiлiк талаптарын белгiлеу –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  **6.Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттарды конкурстық құжаттамаға енгiзбеу бөлiгiнде бұзу –**  **лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.**  7. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттардың салыстырмалы мәнiн конкурстық баға ұсыныстарына қолданбау бөлiгiнде бұзу –  лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  8. Әлеуеттi өнiм берушiнi және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлерін (бiрлесiп орындаушыларын) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына және (немесе) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тану –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  9. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада бiртектi тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрін олардың біртекті түрлеріне қарай және (немесе) оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлмеу –  лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.  10. Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) заңсыз шешiм қабылдауына негiз болған, сараптама комиссиясының не сарапшының көрiнеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауы –  елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  11. Мынадай:  1) тапсырыс беруші өнім берушімен мемлекеттік сатып алу туралы шартты біржақты тәртіппен бұзған, оны орындау барысында өнім берушінің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтіні немесе нәтижесінде осындай шарт жасалып, оның конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік берген осындай талаптарға сәйкестігі туралы анық емес ақпарат бергені анықталған;  2) өнiм берушi өзiмен жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамаған не тиiсiнше орындамаған жағдайларда, тапсырыс берушiнiң әлеуеттi өнiм берушiлердi, өнiм берушiлердi мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгiнбеуi немесе уақтылы жүгiнбеуi –  лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  12. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  13. Конкурсқа (аукционға) қатысуға алдын ала жіберу хаттамаларында конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін қабылдамау себептерін егжей-тегжейлі сипатталуын, оның ішінде оның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсетпеу –  лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  14. Осы баптың бiрiншi, алтыншы және жетінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  15. Осы баптың екiншi, оныншы және он үшінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –  лауазымды адамдарға алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  16. Осы баптың тоғызыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  17. Осы баптың үшiншi және он бірінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –  лауазымды адамдарға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  Ескертпелер.  1. Осы бапта лауазымды адамдар деп:  1) бiрiншi бөлiкте – мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бiрiншi басшыларын немесе олардың мiндеттерiн атқаратын, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты адамдарды және (немесе) конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) әзiрлеуге тiкелей қатысатын адамдарды;  2) екінші бөлікте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқаратын, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;  3) үшiншi бөлiкте – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамын не оның мiндетiн атқаратын адамды;  4) төртінші бөлікте – конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелері мен хатшысын;  5) бесінші бөлiкте – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамын не оның мiндетiн атқаратын адамды;  6) алтыншы бөлiкте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінінің бірінші басшыларын немесе олардың мiндеттерiн атқаратын, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты адамдарды;  7) жетінші бөлiкте – конкурстық комиссияның төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелерін;  8) сегізінші бөлікте – конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелерін;  9) тоғызыншы, он бірінші және он екінші бөліктерде – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың мiндеттерiн атқаратын, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты адамдарды;  10) он үшінші бөлікте – конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелерін түсінген жөн.  2. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тексерілетін тұлғаға тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар дербес жойылған жағдайда, лауазымды адам осы бапта көзделген әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды. | | | | 207-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу  1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) қойылатын не баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта әлеуетті өнім берушілерге сандық жағынан өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін кез келген талаптар белгілеу не сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң жекелеген әлеуеттi өнiм берушiлерге тиесiлiлігiн айқындайтын сипаттамаларын көрсету арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын бұзу – лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  2. Конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау шеңберінде келіп түскен, конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына ескертулерді, конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қарамау не уақтылы қарамау, сол сияқты оларға ескертулер мен түсіндіру туралы сұрау салулар болған кезде конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) мәтінін мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмау не уақтылы орналастырмау –  лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  3. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  4. Конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмдi жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа (аукционға) қатысуға арналған өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсті түрде ресiмделмеген құжаттарды сәйкес келтiруге байланысты конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) сұрау салуды жіберуі және өзге де әрекеттері –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  5. Әлеуеттi өнiм берушiлерге және (немесе) олар тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлеріне (бiрлесiп орындаушыларына) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген бiлiктiлiк талаптарын белгiлеу –  лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  6. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының талаптарын конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн өлшемшарттарды конкурстық өтінімдерге қолданбау бөлiгiнде бұзу –  лауазымды адамдарға елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  7. Әлеуеттi өнiм берушiнi және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлерін (бiрлесiп орындаушыларын) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына және (немесе) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тану –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  8. Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алу заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері бойынша және оларды жеткізетін (орындайтын, көрсететін) орны бойынша лоттарға бөлмеу –  лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  9. Сараптау комиссиясының не сарапшының, оның негізінде конкурстық комиссия (аукциондық комиссия) заңсыз шешім қабылдаған көрінеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауы, –лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.  10. Мынадай:  1) **әлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша дәйексіз ақпарат беруі;**  2) өнім берушінің онымен жасалған мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамауы;  3) өнім беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеген және шарттық міндеттемелерін толығымен орындаған жағдайларды қоспағанда, өнім берушінің шарттық міндеттемелерін тиiсiнше орындамауы жағдайларында тапсырыс берушінің өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талаппен сотқа жүгінбеуі немесе уақтылы жүгінбеуі, –  лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  11. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделмеген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  12. Конкурсқа (аукционға) қатысуға алдын ала жіберу хаттамаларында конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін қабылдамау себептерін егжей-тегжейлі сипатталуын, оның ішінде оның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсетпеу –  лауазымды адамдарға он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  13. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың жылдық алдын ала жоспарын) мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмау немесе уақтылы орналастырмау, сол сияқты мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарынбюджетке (даму жоспарына) сәйкес емес көлемде орналастыру –  **13. Жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарын (мемлекеттік сатып алу веб-порталында алдын ала жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарын, тиісті бюджетке (даму жоспарына) сәйкес келмейтін көлемде жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарын бекіту (нақтылау) орналастырмау немесе уақтылы орналастырмау –**  лауазымды адамдарға он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  14. Осы баптың бiрiншi, алтыншы және жетінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –  лауазымды адамдарға бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  15. Осы баптың екiншi, оныншы және он үшінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –  лауазымды адамдарға алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  16. Осы баптың тоғызыншы бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекет –  лауазымды адамдарға жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  17. Осы баптың үшiншi және он бірінші бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк) –  лауазымды адамдарға екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға алып келеді.  Ескертпелер.  1. Осы бапта лауазымды адамдар деп:  1) бiрiншi бөлiкте – мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бiрiншi басшыларын немесе олардың мiндеттерiн атқаратын, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты адамдарды және (немесе) конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) әзiрлеуге тiкелей қатысатын адамдарды;  2) екінші бөлікте – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндеттерін атқаратын, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;  3) үшiншi бөлiкте – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамын не оның мiндетiн атқаратын адамды;  4) төртінші бөлікте – конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелері мен хатшысын;  5) бесінші бөлiкте – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамын не оның мiндетiн атқаратын адамды, мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының басшысын не оның мiндетiн атқаратын адамды;  6) алтыншы бөлiкте – конкурстық комиссияның төрағасын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелерін;  7) жетінші, он екінші бөлiкте – конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын, сондай-ақ конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелерін;  8) сегізінші, тоғызыншы, он бірінші, он үшінші бөліктерде – тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысын не жауапты хатшысын немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамын не оның мiндетiн атқаратын адамды;  2. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тексерілетін тұлғаға тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар дербес жойылған жағдайда, лауазымды адам осы бапта көзделген әкімшілік жауапкершілікке тартылуға жатпайды. | *Екінші бөлікке қатысты*  Сатып алуды ұйымдастырушылар ескертулер мен түсіндіру туралы сұрау салуларды қараусыз қалдыру фактілері орын алған, сондай-ақ конкурстық (аукциондық) құжаттамалардың жобасын алдын ала талқылау хаттамаларын орналастырмайды.  *Қолданыстағы редакцияның алтыншы бөлігіне қатысты*  Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар көзделген конкурстық құжаттаманың үлгі нысаны бекітілген.  Бүгінгі таңда конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттарды конкурстық құжаттамаға енгізбеу үшін тапсырыс берушілерде техникалық мүмкіндік жоқ, өйткені веб-порталда конкурстық құжаттаманың шаблоны бекітіп берілген.  *Ұсынылатын редакцияның алтыншы бөлігіне қатысты*  Конкурстық комиссия шартты жеңілдіктерді конкурстық баға ұсыныстарына емес, конкурстық өтінімдерге есептеуді жүргізеді.  *Сегізінші бөлігіне қатысты*  Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 37-бабына сәйкес лоттарға бөлу туралы талап тек конкурсты жүзеге асыру кезінде ғана емес, сол сияқты баға ұсыныстарын сұрату кезінде де белгіленген.  *Оныншы бөлігіне қатысты*  Кәсіпкерлерге түсетін әкімшілік жүктемені азайту мақсатында.  Бүгінгі таңда тауарды жеткізудің мерзімін 1 күн өткізу шарттық міндеттемелерін тиісінше орындамау деп танылады.  Мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарда тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыптары (айыппұл, өсімпұл) болуына қарамастан, Заңның 12-бабының 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес тапсырыс берушілер мұндай өнім берушілерді мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талаппен сотқа жүгінуге міндетті.  Олай болмаған жағдайда, ӘҚБК-нің 207-бабы 11-бөлігінде 50 АЕК мөлшерінде айыппұл түрінде лауазымды адамдардың әкімшілік жауапкершілігі көзделген.  Сонымен қатар, соттар көбінше мұндай талаптарды қанағаттандырудан бас тартады.  Мәселен, «Соттардың мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы қолдануы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 5 Нормативтік қаулысының 5-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы өздерімен жасалған шарттар бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған өнім берушілерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы талаптарды қарау кезінде соттар өнім берушінің кінәсін және тапсырыс беруші үшін туындаған жағымсыз салдар ретінде назарға алулары қажет. Шарт тарабына шарт жасасу кезiнде үмiт артуға құқылы болғанынан едәуiр дәрежеде айрылып қалатын шығын келтіруді жағымсыз салдар ретiнде түсіну керек (АК-нің [401-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_#z450) 2-бөлігі).  Осыған байланысты тапсырыс берушілерді шарттық міндеттемелерін орындамаған өнім берушілерге қатысты ғана сотқа жүгінуге міндеттеуді ұсынамыз.  Шарттық міндеттемелерін тиісінше орындамаған жағдайларда сотқа жүгіну мәселесі міндет емес, құқық болуға тиіс.  *Жаңа он үшінші бөлігіне қатысты*  Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын орналастырмау немесе уақтылы орналастырмау, ал оны толық көлемде орналастырмау жалпы сатып алудың барлық процесіне теріс әсер етеді.  «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 5-бабының 4-тармағында жылдық жоспарларды жасау сапасын арттыру мақсатында жылдық жоспарға өзгерістерді айына бір реттен асырмай енгізуді көздейтін норма көзделген болатын.  Алайда, осы норма жылдық жоспарларды жасау толықтығының проблемасын толық шешкен жоқ.  Мысалы, жылдың басында веб-порталда орналастырылған барлық тапсырыс берушілердің мемлекеттік сатып алу жоспары тармақтарының жалпы сомасы жылдың басында шамамен 1 трлн. теңгені құрайды, ал жылдың соңында осы сома 3 есеге көбейеді және 3 трлн. теңгеден астам болады.  Көрсетілген деректер тапсырыс берушілер толық көлемде сатып алудың жылдық жоспарын орналастыратынын және оған қажет болуына қарай өзгерістер енгізетінін куәландырады. Сонымен қатар, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары бірінші кезекте тапсырыс берушілер үшін емес, ал тапсырыс берушілердің жалпы талаптарына сүйене отырып, өз жұмысын алдын ала жоспарлауы қажет әлеуетті өнім берушілер үшін қызмет көрсетеді.  *Он алтыншы бөлігіне қатысты*  Осы баптың санкциясын ізгілендіру ұсынылады, өйткені тапсырыс берушілердің көпшілігі бөлінбеген ТЖҚ кодтары қамтылған қолданыстағы Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығын (ТЖҚ БНА) қате қолдану себебінен мұндай бұзушылыққа жол береді.  Ескертпедегі түзетулерге қатысты  Заң жобасына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушылар біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір лотқа біріктіру жолымен тізбе бойынша орталықтандырылған сатып алу жүргізетін болады.  Мұндай жағдайларда конкурстық комиссияның төрағасы болып мемлекеттiк сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы анықталады.  Осыған байланысты сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға да мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы үшін белгіленгендей әкімшілік жауапкершілік белгіленеді. |
| 2 | Жаңа 207-1-бап | | | **207-1 бап – жоқ** | | | | «207-1-бап. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуын жүзеге асыру қағидаларын бұзу  1. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, әлеуетті өнім берушілерге сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген біліктілік талаптарын тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) белгілеу не тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) не сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген әлеуетті өнім берушілерге тиесілігін айқындайтын сипаттамаға баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпаратта көрсету,  – лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  2. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген жағдайларда сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту, –  лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  3. Әлеуетті өнім берушіні және (немесе) олар тартатын, жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердiгерлеріне (бiрлесiп орындаушыларына) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына және (немесе) тендерлік құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейді деп тану, –  лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  4. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді  – олардың бір тектес түрлері бойынша лоттарға және оларды жеткізу (орындау, көрсету) орны бойынша бөлмеу  лауазымды адамдарға он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  5. Тендерлік комиссия (аукциондық комиссия) оның негізінде заңсыз шешім қабылдаған сараптамалық комиссияның не сарапшының көрінеу жалған сараптамалық қорытынды жасауы, –  елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  6. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген жағдайларда сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру, –  лауазымды адамдарға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындамау немесе тиісінше орындамау, –  лауазымды адамдарға он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.  Ескерту.  1. Осы бапта лауазымды адамдар деп:  1) бірінші бөлігінде – сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндетін атқарушы адамдарды және (немесе) тендерлік құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) әзірлеуге тікелей қатысатын адамдарды;  2) екінші, төртінші, алтыншы және жетінші бөліктерінде – сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің бірінші басшыларын немесе олардың міндетін атқаратын, сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін жүзеге асыруға жауапты адамдарды;  3) үшінші бөлігінде – тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын және оның орынбасарын, сондай-ақ тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның) мүшелерін ұғыну керек.  2. Лауазымды тұлға сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) жүргізген бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өздігімен жойған жағдайда, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) жүргізген бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тексерілетін тұлғаға тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы бапта көзделген әкімшілік жауапкершілікке тартылуға жатпайды.» | Әкімшілік ҚБК жаңа 207-1-бабы ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуы туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік белгілеу мақсатында енгізіледі. |
| 3 | 722-баптың 1-бөлігі | | **722-бап. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары**  1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары осы Кодекстiң [207](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z207), [209](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z209), [230](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z230) (екінші бөлігінде) (бұл бұзушылықтарды аудиторлық ұйымдар жасаған кезде), [233](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z233) (екінші бөлігінде), [234](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z234), [238](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z238), [239](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z239) (бірінші және екінші бөліктерінде), [240](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z240), [241](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z241), [247](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z247) (бірінші, екінші, үшінші, бесінші, жетінші және оныншы бөліктерінде), [248](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z248), [249](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z249), [250](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z250), [267](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z267), [464](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z464) (бiрiншi бөлiгiнде (бұл бұзушылықтарды аудиторлық ұйымдар жасаған кезде)-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды. | | | | | **722-бап. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары**  1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары осы Кодекстiң [207](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z207), **207-1,**[209](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z209), [230](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z230) (екінші бөлігінде) (бұл бұзушылықтарды аудиторлық ұйымдар жасаған кезде), [233](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z233) (екінші бөлігінде), [234](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z234), [238](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z238), [239](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z239) (бірінші және екінші бөліктерінде), [240](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z240), [241](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z241), [247](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z247) (бірінші, екінші, үшінші, бесінші, жетінші және оныншы бөліктерінде), [248](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z248), [249](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z249), [250](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z250), [267](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z267), [464](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000235#z464) (бiрiншi бөлiгiнде (бұл бұзушылықтарды аудиторлық ұйымдар жасаған кезде)-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды. | ӘҚБтК жаңа 207-1-бабын енгізу және квазимемлекеттік сектордың сатып алуын бақылау бойынша уәкілетті органды айқындау ескеріле отырып (ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті). |
| 1. **2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі** | | | | | | | | | |
| 4 | 98-бап  1-тармағының 6) тармақшасы | | 98-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту саласындағы құзыреті   1. Қазақстан Республикасының Үкiметi:  ................  6) **Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) номенклатурасын және олардың көлемін (пайыздық мәнде) бекітеді;** | | | | | 98-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және дамыту саласындағы құзыреті   1. Қазақстан Республикасының Үкiметi:  ................  6) **алып тасталсын** | Электрондық сатып алу жүйесін енгізу бірінші кезекте процестің ашықтығын қамтамасыз етті, әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер және бәсекелесу мүмкіндігі ұсынылды.  Веб-порталдың деректеріне сәйкес тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 91 % астамын құрайды, ал сатып алу көлемдерінің үлесі 72 % асады.  Осыған байланысты, мемлекеттік сатып алуда шағын және орташа кәсіпкерлік субъектілеріне сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) номенклатурасы мен көлемін бекіту өзекті емес болып табылады. |
| 5 | Кодекстің 138-бабы 69) тармақшасы | | **138-бап. Бақылау жүзеге асырылатын кәсіпкерлік субъектілері қызметінің салалары**  Бақылау:  …..  69) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасының сақталуына; | | | | | **138-бап. Бақылау жүзеге асырылатын кәсіпкерлік субъектілері қызметінің салалары**  Бақылау:  …..  69) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу **және квазиемелкеттік сектордың сатып алу** туралы заңнамасының сақталуына; | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуына бақылауға байланысты. |
| 6 | 232-баптың сегізінші және тоғызыншы абзацтары | | 232-бап. Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттiк қолдау түрлері   Шағын және орта кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау осы Кодекстің 93-бабында көзделген шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау түрлері бойынша мыналарды:  ..............  **Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатып алудың кепiлдендiрiлген көлемiн қамтамасыз етудi;**  **шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне ағымдағы жылы осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген жиынтық мәндегі жалпы көлемнің кемінде елу пайызы мөлшерінде белгіленетін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне сатып алуды жүргізу туралы ақпарат беруді;** | | | | | 232-бап. Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттiк қолдау түрлері   Шағын және орта кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау осы Кодекстің 93-бабында көзделген шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау түрлері бойынша мыналарды:  **...............**  **алып тасталсын** | Электрондық сатып алу жүйесін енгізу бірінші кезекте процестің ашықтығын қамтамасыз етті, әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер және бәсекелесу мүмкіндігі ұсынылды.  Веб-порталдың деректеріне сәйкес тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 91 % астамын құрайды, ал сатып алу көлемдерінің үлесі 72 % асады.  Осыған байланысты, мемлекеттік сатып алуда шағын және орташа кәсіпкерлік субъектілеріне сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) номенклатурасы мен көлемін бекіту өзекті емес болып табылады. |
| 7 | 263-баптың  3-тармағы | | **263-бап. Кепiлдік берiлген тапсырыс**  3. Кепiлдік берілген тапсырыс «Акционерлiк қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының [Заңына](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000415_#z0) сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен үлгiлiк қағидалар негiзiнде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң және оларды берушiлердiң дерекқорына енгiзiлген тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi барлық әлеуеттi берушілер арасында сатып алу рәсiмдерiн ұйымдастыру арқылы орналастырылады.  Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң және оларды берушiлердiң дерекқоры отандық тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң және олардыберушiлердiңтiзбесiнбілдіреді. | | | | | **263-бап. Кепiлдік берiлген тапсырыс**  3. Кепiлдік берілген тапсырыс **«Акционерлiк қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының** [**Заңына**](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000415_#z0) **сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен сатып алуды жүзеге асыру қағидалары** негiзiнде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң және оларды берушiлердiң дерекқорына енгiзiлген тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi барлық әлеуеттi берушілер арасында сатып алу рәсiмдерiн ұйымдастыру арқылы орналастырылады.  Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң және оларды берушiлердiң дерекқоры отандық тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң және олардыберушiлердiңтiзбесiнбілдіреді. | «Акционерлiк қоғамдар туралы» Заңына түзетулерге сәйкес келтіру |
| **3. «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы** | | | | | | | | | |
| 8 | 34-1-баптың 1-тармағы | **34-1-бап. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу ерекшеліктері**  1. Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы, [Ұлттық әл-ауқат қорын](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z1200000550#z36) қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы, оның ішінде кепілдендірілген тапсырысты орналастыруы **Қазақстан Республикасының Үкіметі** [**бекітетін**](http://10.61.43.123/kaz/docs/P090000787_#z5) **тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың үлгі қағидалары негізінде** жүзеге асырылады. | | | | | **34-1-бап. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу ерекшеліктері**  Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы, [Ұлттық әл-ауқат қорын](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z1200000550#z36) қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы, оның ішінде кепілдендірілген тапсырысты орналастыруы **Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес** жүзеге асырылады. | | «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңға түзетулерге сәйкес келтіру. |
| **4. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңы** | | | | | | | | | |
| 9 | 3-баптың жаңа 2-5-тармағы | **3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы ……**  **2-5. Жоқ.** | | | | | **3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы ……**  **2-5. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.** | | «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алулары бойынша әлеуетті өнім берушілердің шағымдарын қараудың бөлек тәртібі белгіленеді. |
| **5. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 24 маусымдағы Заңы** | | | | | | | | | |
| 10 | Заңның 19-бабының жаңа 25-3) тармағы | **19-бап. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның құзыреті**  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:  ...  **25-3) жоқ** | | | | | **19-бап. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның құзыреті**  Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:  ....  **25-3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізілетін сатып алуға қолжетімділіктің бірыңғай көзін қалыптастыру мақсатында «Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі» мемлекеттік ақпараттық жүйесін Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграциялауды қамтамасыз ету;** | | Бірыңғай дерекқор қалыптастыру үшін жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алу салаысндағы ақпараттық жүйелерін Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграциялауды бекіту мақсатында. |
| **6. «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңы** | | | | | | | | | |
| 11 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-1) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **…..**  **13-1) сатып алу саласындағы уәкілетті орган - ұлттық басқарушы холдингтердің, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;** | | Квазимемлекеттік секторсубъектілерінің сатып алуы саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру бойынша уәкілетті орган ұғымын айқындау мақсатында. |
| 12 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-2) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **…..**  **13-2) сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) – осы Заңда анықталған тәртіпте сатып алу заңнамасын сақтауды ішкі бақылауды жүргізетін ұлттық басқарушы холдингтердің, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың директорлар Кеңесімен құрылған;** | | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуы саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру бойынша уәкілетті орган ұғымын айқындау мақсатында. |
| 13 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-3) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **.....**  **13-3) ұлттық басқарушы холдингтердің, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуын ұйымдастырушы (бұдан әрі – ұйымдастырушы) – сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша жауапты болып айқындалған лауазымды тұлға немесе тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесі, немесе заңды тұлға;** | | Сатып алуды ұйымдастырушы ұғымын айқындау мақсатында. |
| 14 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-4) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **....**  **13-4) тендерлік комиссия (аукциондық комиссия) - тендер (аукцион) тәсілімен сатып алуды өткізу рәсімін орындау үшін сатып алуды ұйымдастырушы құратын алқалы орган;** | | Тендерлік (аукциондық) комиссия ұғымын айқындау мақсатында. |
| 15 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-5) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **....**  **13-5) сатып алу бойынша сараптама комиссиясы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындауға қатысу үшін сарапшыларды тарта отырып, сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші құратын алқалы орган;** | | Сатып алу бойынша сараптама комиссия ұғымын айқындау мақсатында. |
| 16 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-6) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **....**  **13-6) сатып алу бойынша сарапшы – сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық өзіндік ерекшелігін әзірлеуге және (немесе) әлеуетті өнім берушілер ұсыныстарының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық өзіндік ерекшелігіне сәйкестігіне қатысты сараптамалық қорытындыны дайындауға қатысу үшін сатып алуды ұйымдастырушы не тапсырыс беруші тартатын, өткізілетін сатып алу саласында тиісті құжаттармен (дипломдармен, сертификаттармен, куәліктермен және басқа да құжаттармен) расталатын арнайы және (немесе) техникалық білімі, тәжірибесі мен біліктілігі бар жеке тұлға;** | | Сатып алу бойынша сарапшы ұғымын айқындау мақсатында. |
| 17 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-7) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **....**  **13-7) әлеуетті өнім беруші – сатып алу туралы шарт жасасуға үмiткер, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшiн өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум);** | | Әлеуетті өнім беруші ұғымын айқындау мақсатында. |
| 18 | 1-баптың жаңа тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **13-8) жоқ;** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **....**  **13-8) электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы – сатып алу саласындағы уәкілетті орган айқындаған заңды тұлға;** | | Электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы ұғымын айқындау мақсатында. |
| 19 | 166-баптың 4-тармағы | **166-бап. Акционерлік қоғамдардың акцияларына және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне мемлекеттің өзіне тиесілі құқықтарын жүзеге асыруын құқықтық реттеу**  …  **4. Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы, оның ішінде кепілдендірілген тапсырысты орналастыруы Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудың** [**үлгі қағидалары**](http://10.61.43.123/kaz/docs/P090000787_#z5) **негізінде жүзеге асырылады.** | | | | | **166-бап. Акционерлік қоғамдардың акцияларына және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне мемлекеттің өзіне тиесілі құқықтарын жүзеге асыруын құқықтық реттеу**  …  **4. алып тасталсын** | | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуын реттеу мәселелерін көздейтін бөлек тараудың енгізілуіне байланысты. |
| 20 | 181-баптың  5-тармағы | **181-бап. Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді басқару**  .........  5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасында көрсетілген мәселені қоспағанда, осы Заңның 53-бабының 2-тармағында көрсетілген мәселелерден басқа ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер:  ...........  10) жоқ | | | | | **181-бап. Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді басқару**  .........  5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 15-1) тармақшасында көрсетілген мәселені қоспағанда, осы Заңның 53-бабының 2-тармағында көрсетілген мәселелерден басқа ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер:  ...........  10) сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшысын тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметінің жұмыс тәртібін, сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және сыйлықақы мөлшері мен шарттарын анықтау; | | Сатып алуды бақылау бөлімшелерінің мәртебесін күшейту, атқарушы органдардан оларға тәуелсіздік беру, мүдделер қақтығысын азайту мақсатында Директорлар кеңесіне тікелей бағына отырып мұндай бақылау қызметтерін құру қажет болып отыр. |
| 21 | Жаңа  12-1-тарау | **Жоқ** | | | | | **12-1-тарау. Ұлттық басқарушы холдингтердің, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу ерекшеліктері** | | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуын реттейтін нормаларды Заңның бөлек тарауымен бекіту ұсынылады. |
| 22 | Жаңа  186-1- бап | **186-1-бап. Жоқ** | | | | | **186-1-бап. Сатып алу саласындағы уәкілетті органның құзыреті**  **Уәкілетті орган:**  **1) ұлттық басқарушы холдингтердің, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуын жүзеге асыру қағидаларын (бұдан әрі – сатып алуды жүзеге асыру қағидалары) әзірлейді және бекітеді;**  **2) Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істі қарайды және Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының кодексінде белгіленген тәртіппен әкімшілік жаза қолданады.** | | Заң жобасында көзделген сатып алу саласындағы уәкілетті органның құзыретін бекіту мақсатында |
| 23 | Жаңа  186-2- бап | **186-2-бап. Жоқ** | | | | | **186-2-бап. Ұлттық басқарушы холдингтердің, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаттары мен негізгі ережелері**  **1. Ұлттық басқарушы холдингтердің, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуы (бұдан әрі – сатып алу):**  **1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау;**  **2) сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындығы;**  **3) әлеуетті өнім берушілерге сатып алу процесіне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;**  **4) әлеуетті өнім берушілер арасында адал бәсекелестік;**  **5) сатып алуға қатысушылардың жауаптылығы;**  **6) сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу қағидаттарына негізделеді.**  **2. Сатып алу сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.**  **3. Ұлттық басқарушы холдингтер, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар сатып алуды электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі арқылы электрондық форматта жүзеге асырады.**  **4. Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы, тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар сатып алуды жүзеге асырған кезде** [**Ұлттық әл-ауқат қорын**](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z1200000550#z36) **қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға мыналарға жол берілмейді:**  **1) тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен көзделмеген әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеу не тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) не сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен көзделген жағдайларды қоспағанда әлеуетті өнім берушілердің сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге тиестілігін анықтайтын сипаттамаларда баға ұсынысын сұрау салу әдісімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпараттарды көрсету;**  **2) сатып алу қағидаларында көзделмеген жағдайларда сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту;**  **3) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) олар тартқан қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) жұмыстарды не қызметтерді сатып алу қағидаларында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына және (немесе) тендерлік құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына сәйкес келмейді деп тануы;**  **4) тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде олардың бір тектес түрлері бойынша және оларды жеткізу (орындау, көрсету) орны бойынша бөлмеу;**  **5) сараптамалық комиссияның не сарапшының оның негізінде тендерлік комиссия (аукциондық комиссия) заңсыз шешім қабылдаған көрінеу жалған сараптамалық қорытынды дайындауы;**  **6) сатып алу қағидаларында көзделмеген жағдайларда тікелей сатып алу туралы шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру;**  **7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаларды орындамау немесе тиісінше орындамау.**  **5. Сатып алу туралы заңнаманы бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.** | | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуын заңнамалық реттеу мақсатында квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алу жүргізуі бойынша негізгі қағидаттар мен ережелер бекіту ұсынылады. |
| 24 | Жаңа  186-3- бап | **186-3- бап. Жоқ** | | | | | **186-3- бап. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі**  **1. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінде қалыптастырылады.**  **2. Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:**  **1) сатып алу шартын жасасудан жалтарған, жеңімпаздар ретінде айқындалған әлеуетті өнім берушілердің;**  **2) біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына ықпал ететін құжаттар бойынша дұрыс емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің;**  **3) өздерімен жасалған сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісті дәрежеде орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.**  **Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің шарт жасасудан жалтарған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде осындай әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызметке) жіберуге міндетті.**  **Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда тапсырыс беруші, ұйымдастырушы бұзушылық фактісі туралы мәлім болған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей осындай әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы сотқа қуыныммен жүгінуге міндетті.**  **Өнім беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеген және шарттық міндеттемелерді толық орындаған жағдайларды қоспағанда, осы баптың 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда тапсырыс беруші өнім берушінің сатып алу туралы заңнаманы бұзу фактісі туралы өзіне белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей сотқа мұндай өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап қоюмен жүгінуге міндетті.**  **3. Осы баптың 1) тармақшасында көзделген Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызметтің) шешімі негізінде қалыптастырылады.**  **Осы баптың 2) тармақшасында көзделген Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі заңды күшіне енген сот шешімі негізінде қалыптастырылады.**  **4. Осы баптың 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер тапсырыс берушінің оларды сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы шешімі қабылданған күннен бастап жиырма төрт ай бойы сатып алуға қатысуға жіберілмейді.**  **Осы баптың 2) және 3) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер мұндай өнім берушілерді сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап жиырма төрт ай бойы сатып алуға қатысуға жіберілмейді.**  **5. Әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы шешімге ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шағым жасай алады.**  **6. Әлеуетті өнім беруші егер ол не оның қосалқы мердігері (бірлесіп орындаушысы) Сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінде және (немесе) Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімінде болса, өткізілетін сатып алуға қатысуға құқығы жоқ.** | | Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімін жүргізу ережелерін бекіту, сондай-ақ өнім берушілерді сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы шешім қабылдау құзыретін белгілеу мақсатында. |
| 25 | Жаңа 186-4-бап | **186-4-бап. Жоқ** | | | | | **186-4-бап. Сатып алу туралы заңнаманың сақталуын бақылау**  **1. Сатып алу туралы заңнаманың сақталуын бақылауды сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) жүзеге асырады.**  **2. Бақылау объектілері:**  **1) тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, тендерлік комиссия (аукциондық комиссия), сараптама комиссиясы, сарапшы;**  **2) әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, сондай-ақ өткізілетін сатып алу нысанасы шегінде жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер не қызмет көрсету бойынша бірлесіп орындаушылар ретінде олар тартатын тұлғалар;**  **3) электрондық сатып алу ақпараттық жүйесінің операторы болып табылады.**  **3. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызметтің) сатып алу туралы заңнаманың сақталуын бақылау жүргізуі үшін негіз мыналар:**  **1) тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының не тендерлік комиссияның (аукциондық комиссияның), сараптама комиссиясының, сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағыммен тендерге не аукционға қатысатын (қатысқан) әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің), не олардың уәкілетті өкілінің жазбаша өтініші негіз болып табылады. Мұндай шағымды қарау осы Заңның 186-5-бабында көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады;**  **2) құқық қорғау органдарының қаулылары түскен кезде негіз болып табылады.**  **4. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) бақылау нәтижелері бойынша сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтар анықталған кезде мынадай шараларды қолданады:**  **1) бұзушылықтар анықталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бақылау объектісіне орындау үшін міндетті бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны жібереді.**  **Бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны бақылау объектісі ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындауға тиіс;**  **2) міндеттемелері тиісінше орындалған сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, сатып алу туралы заңнама бұзыла отырып жасалған күшіне енген сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талаппен сотқа жүгінеді.**  **5. Бақылау жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілері бар әрекетті (әрекетсіздік) жасауының фактісі анықталған кезде сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде көрсетілген әрекеттің (әрекетсіздіктің) жасалуы туралы ақпаратты және осындай фактіні растайтын құжаттарды құқық қорғау органдарына беруге міндетті.**  **6. Бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама тексерілетін тұлғаға ұсынылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар дербес жойылған жағдайда лауазымды адам әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жатпайды.**  **7.Бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама осы баптың 6-тармағында көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде - сатып алуды бақылау қызметі) материалдарды әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілетті органға береді.** | | Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алу туралы заңнаманы бұзуы фактілері бойынша тергеу жүргізу құзыретін белгілеу мақсатында. |
| 26 | Жаңа  186-5-бап | **186-5-бап. Жоқ** | | | | | **186-5-бап. Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, комиссияның, сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағымдану**  **1. Егер тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекеті (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, әлеуетті өнім беруші олардың әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағымдануға құқылы.**  **2. Тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне сатып алуды бақылау орталықтандырылған жөніндегі қызметке (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызметке) шағымданған жағдайда тендер (аукцион) тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі шағымды қарау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.**  **3. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткен соң тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметке (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызметке) шағымдану Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.**  **4. Әлеуетті өнім берушінің шағымы электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі арқылы берілуі мүмкін.**  **5. Тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, электрондық сатып алу ақпараттық жүйесі операторының әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметіне (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызметке) осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімде шағымдалған жағдайда, шағым келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.**  **Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) шағым келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей тапсырыс берушіге сатып алу туралы шартты жасасуды тоқтата тұру туралы хабарлама жібереді.**  **6. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімде келіп түскен шағымды қарау нәтижелері бойынша сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызмет (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызмет) сатып алу қорытындыларының күшін жою не сатып алу қорытындыларының күшін жоюдан бас тарту туралы шешім қабылдайды.**  **7. Сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің (болмаған кезде – сатып алуды бақылау жөніндегі қызметтің) осы баптың  6-тармағына сәйкес қабылданған шешімімен келіспеген жағдайда, әлеуетті өнім беруші (тендердің, аукционның қатысушысы) оған сот тәртібінде шағымдануға құқылы.** | | Тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, комиссияның, сарапшының, сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағымдарды қарау тәртібін бекіту, сондай-ақ сотқа дейінгі тәртіпте дауларды реттеу мақсатында. |
| 27 | Жаңа  186-6 бап | **186-6-бап. Жоқ** | | | | | **186-6-бап. Сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметі (сатып алуды бақылау қызметі)**  **1. Ұлттық басқарушы холдингтерде, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдарда директорлар кеңесі осы Заңда анықталған тәртіппен сатып алу туралы заңнаманың сақталуын ішкі бақылауды жүзеге асыратын сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметін (сатып алуды бақылау қызметі) құрады;**  **2. Сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметі (сатып алуды бақылау қызметі) тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы туралы оның алдында есеп береді.** | | Сатып алуды бақылау бөлімшелерінің мәртебесін күшейту, атқарушы органдардан оларға тәуелсіздік беру, мүдделер қақтығысын азайту мақсатында Директорлар кеңесіне тікелей бағына отырып мұндай бақылау қызметтерін құру қажет болып отыр. |
| 1. **«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 1 ақпандағы Заңы** | | | | | | | | | |
| 28 | 10-бап  2-тармағының 18)-1 тармақшасы | **10-бап. Қор басқармасы**  .......  2. Қор басқармасының айрықша құзыретіне мынадай:  ...........  **18-1) жоқ.** | | | | | **10-бап. Қор басқармасы**  .......  2. Қор басқармасының айрықша құзыретіне мынадай:  ...........  **18-1) сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшысын тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметінің жұмыс тәртібін, сатып алуды орталықтандырылған бақылау қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және сыйлықақы мөлшері мен шарттарын анықтау;** | | Сатып алуды бақылау бөлімшелерінің мәртебесін күшейту, атқарушы органдардан оларға тәуелсіздік беру, мүдделер қақтығысын азайту мақсатында Директорлар кеңесіне тікелей бағына отырып мұндай бақылау қызметтерін құру қажет болып отыр. |
| 29 | 10-бап 2-тармағының 18)-2 тармақшасы | **10-бап. Қор басқармасы**  .......  2. Қор басқармасының айрықша құзыретіне мынадай:  ........... | | | | | **10-бап. Қор басқармасы**  **.......**  2. Қор басқармасының айрықша құзыретіне мынадай:  **...**  **18-2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын сатып алуға қолжетімділіктің бірыңғай көзін қалыптастыру мақсатында сатып алу саласындағы ақпараттық жүйенің Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграциялауды қамтамасыз ету;** | |  |
| 30 | 19-бап | **19-бап. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу**  1. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың Қазақстан Республикасының өзге [заңнамалық](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z1500000434#z50) [актілерінде](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z1100000413#z1130) көзделген арнаулы тәртібі Қор және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қолданылмайды.   2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуы Қордың директорлар кеңесі бекітетін қағидалар негізінде жүргізіледі.   3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың Қордың директорлар кеңесі бекітетін қағидаларға сәйкес сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі болуға тиіс.   4. Қор осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуы мәселелері бойынша бақылауды, әдіснамалық басшылықты, мониторингті және талдауды жүзеге асырады.   Бақылау осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың  тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларында белгіленген талаптарды сақтауын тексеру және қадағалау жөніндегі Қордың қызметін білдіреді. Қордың осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларға қатысты бақылауы Қордың директорлар кеңесі белгілейтін тәртіппен олардың корпоративтік басқару деңгейі ескеріле отырып жүзеге асырылады.   5. Алып тасталды - ҚР 27.10.2015 [№ 365-V](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z1500000365#z112) (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.   6. Жергілікті қамту Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің [бірыңғай әдістемесі](http://10.61.43.123/kaz/docs/V1500010711#z0) бойынша айқындалады.   7. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту жөніндегі ақпарат индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға ол белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде ұлттық басқарушы холдинг атынан шоғырландырылған түрде ұсынылады.   8. 1-тармақты қоспағанда, осы баптың ережелері екінші деңгейдегі банктерге ([Қазақстанның Даму банкі](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z010000178_#z3) мен [Қазақстан тұрғын үй](http://10.61.43.123/kaz/docs/P030000164_#z1) құрылыс жинақ банкінен басқа) және олардың еншілес ұйымдарына қолданылмайды. | | | | | **19-бап. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу**  1. **Қор және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде Қор иеленетін ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.**  **2.** Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуы Қордың директорлар кеңесі бекітетін қағидалар негізінде **мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша** жүргізіледі.  **3.Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруы кезінде мыналарға жол берілмейді:**  **1) тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен көзделмеген әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеу не тендерлік құжаттамада (аукциондық құжаттамада) не сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен көзделген жағдайларды қоспағанда әлеуетті өнім берушілердің сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге тиестілігін анықтайтын сипаттамаларда баға ұсынысын сұрау салу әдісімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде орналастырылатын ақпараттарды көрсету;**  **2) сатып алу қағидаларында көзделмеген жағдайларда сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту;**  **3) әлеуетті өнім берушіні және (немесе) ол тартатын жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларды) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген негіздер бойынша біліктілік талаптарына және (немесе) тендерлік құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына сәйкес келмейді деп тану;**  **4) сатып алуды жүзеге асыру кезінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді оларды біртекті түрлері бойынша және оларды жеткізу (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлмеу;**  **5) негізінде тендерлік комиссия (аукциондық комиссия) заңсыз шешім қабылдаған сараптау комиссиясының не сарапшының көрінеу жалған сараптау қорытындысын дайындауы;**  **6) сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделмеген жағдайларда сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру;**  **7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламалардың орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы.**  **4.** Осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың Қордың директорлар кеңесі бекітетін қағидаларға сәйкес сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі болуға тиіс.  **5.** Қор осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алуы мәселелері бойынша бақылауды, әдіснамалық басшылықты, мониторингті және талдауды жүзеге асырады.  Бақылау осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларында белгіленген талаптарды сақтауын тексеру және қадағалау жөніндегі Қордың қызметін білдіреді. Қордың осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларға қатысты бақылауы Қордың директорлар кеңесі белгілейтін тәртіппен олардың корпоративтік басқару деңгейі ескеріле отырып жүзеге асырылады.  **6. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.**  **7.** Жергілікті қамту Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен, ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің [бірыңғай әдістемесі](http://10.61.43.123/kaz/docs/V1500010711#z0) бойынша айқындалады.   **8.** Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту жөніндегі ақпарат индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға ол белгілеген нысан бойынша және мерзімдерде ұлттық басқарушы холдинг атынан шоғырландырылған түрде ұсынылады.   **9.** 1-тармақты қоспағанда, осы баптың ережелері екінші деңгейдегі банктерге ([Қазақстанның Даму банкі](http://10.61.43.123/kaz/docs/Z010000178_#z3) мен [Қазақстан тұрғын үй](http://10.61.43.123/kaz/docs/P030000164_#z1) құрылыс жинақ банкінен басқа) және олардың еншілес ұйымдарына қолданылмайды. | | Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Бірыңғай дерекқорды қалыптастыру үшін бар мемлекеттік сатып алу саласында ұлттық басқарушы холдингтердің ақпараттық жүйелерін ақпараттық жүйесімен интеграциялауды бекіту мақсатында. |
| 1. **«Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы»  Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 4 шілдедегі Заңы** | | | | | | | | | |
| 31 | 1-баптың 8) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **.....**  **8) жоқ** | | | | | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **8) сатып алуға қолжетімділіктің бірыңғай көзі – сатып алу дерекқорымен интеграцияланған ақпараттық жүйе.** | | Заңда пайдаланылатын «Бірыңғай дерекқор» ұғымы анықтамасын бекіту мақсатында.  ҰКП туралы Заңның 12-бабының 1-тармағының 2) тармақшасында уәкілетті ұйымдар ұсынатын, жыл сайынғы, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүргізілген, жүргізілетін және жоспарланып отырған сатып алу туралы мәліметтер мен ақпаратты талдау және мониторинг жүргізу үшін жинауды, өңдеуді және қорытуды жүзеге асыратыны туралы ҰКП функциялары көзделген. Сонымен қатар, осы функцияны іске асыру қиындыққа тап болып тұр, өйткені қазіргі таңда ақпаратіс жүзінде өткізілген сатып алу бойынша ұсынылады (өткен тоқсан үшін), ол өзекті емес және шектеулі болып табылады. |
| 32 | 12-баптың 1-тармағы | **12-бап. Ұлттық палатаның отандық өндірісті қолдау жәнежергілікті қамту үлесін арттыру саласындағы  функциялары**   1. Ұлттық палата нормативтік құқықтық актілерде көзделген тәртіппен отандық өндірісті қолдау және сатып алудағы жергілікті қамту үлесін арттыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруға қатысады, оның ішінде: **...........**   **5) ...........** | | | | | **12-бап. Ұлттық палатаның отандық өндірісті қолдау және жергілікті қамту үлесін арттыру саласындағы функциялары**   1. Ұлттық палата нормативтік құқықтық актілерде көзделген тәртіппен отандық өндірісті қолдау және сатып алудағы жергілікті қамту үлесін арттыру жөніндегі шараларды жүзеге асыруға қатысады, оның ішінде: **...........**   **5) сатып алуға қолжетімділіктің бірыңғай көзін құруды, дамытуды, қолдауды және жүйелік-техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырады және оның қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекітеді.** | | ҰКП туралы Заңның 1-бабына толықтыру енгізуге байланысты |
| 1. **«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | | | | |
| 33 | 18-баптың  5-тармағы | **18-бап. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру**  **….**  5. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның жоспардан тыс аудиті:    1) Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары бойынша;    2) бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнының ұлғаюына байланысты мәселелер бойынша;    3) бұзушылықтардың анықталған фактілері бойынша тексерулер бөлігінде тәуекелдерді басқару жүйесі пайдаланыла отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйелері деректерінің мониторингі нәтижелері бойынша;    4) жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша жүргізіледі. | | | | | **18-бап. Мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру**  **….**  5. Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның жоспардан тыс аудиті:    1) Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары бойынша;    2) бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнының ұлғаюына байланысты мәселелер бойынша;    3) бұзушылықтардың анықталған фактілері бойынша тексерулер бөлігінде тәуекелдерді басқару жүйесі пайдаланыла отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйелері деректерінің мониторингі нәтижелері бойынша;    4) **Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып,** жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша жүргізіледі. | | «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңның 18-бабының 5-тармағының 4) тармақшасын және «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 18-бабының 3-тармағының 1-тармақшасын корреспонденциялау мақсатында тапсырыс берушінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымы бар өнім берушінің не уәкілетті өкілдің, конкурсқа не аукционға қатысушының, әлеуетті өнім берушінің жазбаша өтініші кезінде уәкілетті орган оған сәйкес тексеруді жүзеге асырады.  «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 2-бабының 2-тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші – мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға **үмiткер**, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшiн өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум). |
| 1. **«Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | | | | |
| 34 | 1-баптың  6) тармақшасы | **1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы**    Осы Заң тапсырыс берушінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметін орындауына қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты қатынастарға қолданылады, оған мыналар:  **................**  6) ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы компаниялар, ұлттық компаниялар және олармен үлестес заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, оның ведомстволары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін ұйымдар және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар сатып алатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер; | | | | | **1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы**    Осы Заң тапсырыс берушінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметін орындауына қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты қатынастарға қолданылады, оған мыналар:  **................**  6) ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық басқарушы компаниялар, ұлттық компаниялар және олармен үлестес заңды тұлғалар, **екінші деңгейдегі банктердің кредиттік қоржындарының сапасын жақсартуға маманданған ұйымдар,** Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, оның ведомстволары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің құрылымына кіретін ұйымдар және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар сатып алатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер; | | Аталған түзету екінші деңгейдегі банктердің активтерін сатып алумен және сатумен және осындай активтерді басқарумен байланысты мәселелерді жедел шешу мақсатында енгізіледі.  Мәселен, іс жүзінде Қордың активті сатып алуы мен оны одан әрі сату, жалға беру арасында елеулі уақыт кезеңі өтеді, ал активті сақтау, жөндеу, пайдалану және активті тиісті жай-күйде ұстауға байланысты басқа да іс-шараны орындау қажет.  Бұл ретте аталған және басқа мәселелерді Қор қабылдап алу-беру актісіне қол қойылғаннан кейін дереу шешу қажет және егер мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілсе, онда Қор активтің сақталуын қамтамасыз ете алмайды және тиісінше бұл оның жойылуына әкеп соғуы мүмкін. Сатып алудың өткізілмеуіне немесе жеңімпаздың өз міндеттемелерін орындаудан бас тартуына байланысты көбіне сатып алуды 2-3 рет өткізуге тура келеді.  Қор сатып алатын активтер қалалық, сол сияқты ауылдық жерлерде орналасқан, бұл Алматы қаласынан тыс мемлекеттік сатып алуды өткізуге қиындық тудырады. Оның үстіне сатып алуға 1500 объектіден астам тек жылжымайтын мүлік болжамданып отыр.  Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды Қор ҚР ҚМ бекіткен Қағидалар негізінде жүзеге асыратын болады. |
| 35 | 2-баптың  5) тармақшасы | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  5) бiртектi тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер – бiрдей болмаса да, сол бiр функцияларды орындауына **және өзара алмастырушы болуына** мүмкiндiк беретiн ұқсас сипаттамалары бар және ұқсас құрауыштардан тұратын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер; | | | | | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  5) бiртектi тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер – бiрдей болмаса да, сол бiр функцияларды орындауына мүмкiндiк беретiн ұқсас сипаттамалары бар және ұқсас құрауыштардан тұратын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер; | | Осы ұғымның әртүрлі талқылануына жол бермеу мақсатында.  Кейбір бақылаушы органдар іс-тәжірибеде мөлшері бойынша лоттарға қалыптық киімді сатып алу кезінде лоттарға бөлмеу бөлігінде бұзушылықты қолданады.  Мысалы, 215 000 теңге сомаға мөлшері 34 саны 10 дана ерлер етігі мен 215 000 теңге сомаға мөлшері 36 саны 10 дана ерлер етігі жекелеген лоттарға бөлінеді, бұл оларға сомасы 100 АЕК аспайтын бір көзден сатып алуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. .  Бұл ретте заттай мүліктің (балалар киімі, нысандық киім және т.с.с.) сомасы 30 млн. теңгеден асып түседі, оларды лоттарға бөлу жолымен жалғыз өнім берушіден сатып алынады.  Мұндай практика сатып алуда қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру, адал бәсекелестік, мемлекеттік сатып алу процесінің ашықтығы мен айқындылығы қағидатының бұзылуына әкеп соқтырады. |
| 36 | 2-баптың  7) тармақшасы | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  7) демпингтiк баға – конкурсқа қатысушы жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге ұсынған, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада, техникалық-экономикалық негіздемеде көрсетiлген бағалармен салыстырғанда төмен болып табылатын баға. Техникалық-экономикалық негіздемені және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарға баға, егер баға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептелген бағалармен салыстырғанда төмен болып табылған жағдайда демпингтік деп танылады; | | | | | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **…..**  7) демпингтiк баға – конкурсқа қатысушы ұсынған, **мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін сатып алуға бөлінген** бағалармен салыстырғанда төмен болып табылатын баға; | | Заңның қолданыстағы редакциясына сәйкес демпингтiк баға тек мемлекеттік сараптамадан өткен ТЭН, ЖСҚ бар жұмыстар бойынша қолданылуы мүмкін.  Сонымен қатар, демпингтiк баға ұғымын белгілеу ТЭН мен ЖСҚ көзделмеген өзге жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер (ағымдағы жөндеу, қар тазалау бойынша жұмыстар, өзге көрсетілетін қызмет түрлері) бойынша да талап етіледі. |
| 37 | 2-баптың  14) тармақшасы | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  14) мемлекеттік сатып алу – осы Заңда және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тапсырыс берушілердің ақылы негізде сатып алуы; | | | | | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  14) **мемлекеттік сатып алу – Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қызметтер көрсетуге байланысты кірістерді қоспағанда, тапсырыс берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толығымен немесе ішінара бюджет қаражаты және (немесе) жеке кірістері есебінен сатып алуы;** | | «Мемлекеттік сатып алу» ұғымын нақтылау мақсатында мемлекеттік сатып алу қандай қаражат есебінен жүзеге асырылатынын нақты анықтау ұсынылады.  Бүгінгі таңда квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік органдарға және олармен байланысты ұйымдарға ғана емес, бөгде ұйымдарға (нарыққа) да қызмет көрсетеді. Бөгде ұйымдарға міндеттемелерді орындау Заңның сатып алу рәсімдерін (ЭЦҚ пайдалана отырып веб-порталда шарт жасасу және т.б.) жүргізу туралы талаптарына байланысты қиын болып отыр.  Экспортты ынталандыру мақсатында Заңның қолданысынан ҚР бейрезиденттеріне оларды көрсетуге байланысты немесе шетелде көрсетілетін сатып алуды алып тастау орынды. |
| 38 | 2-баптың  16) тармақшасы | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  16) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасының Үкіметі, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі немесе аудан, қала, қаладағы аудан әкімдігі айқындаған, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауды жүзеге асыратын заңды тұлға; | | | | | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **…..**  **16) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы – Қазақстан Республикасының Үкіметі, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі немесе аудан, қала, қаладағы аудан әкімдігі айқындаған, орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауды жүзеге асыратын заңды тұлға;** | | Мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысының қызметін реформалауға байланысты. |
| 39 | 2-баптың жаңа тармақшасы | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **жоқ** | | | | | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  **Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:**  **23-1) орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу – мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын мемлекеттік сатып алу;** | | Мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысының қызметін реформалауға байланысты. |
| 40 | 2-баптың 30) тармақшасы | 30) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің анықтамалығы (бұдан әрі – анықтамалық) – өзінің бірегей коды бар, мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жүйеленген тізбесі; | | | | | 30) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер анықтамасы (бұдан әрі – анықтама) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті орган анықтайтын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер кодтарының жүйеленген тізбесі; | | Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу Самұрық-Қазына Қоры қалыптастыратын Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы (бұдан әрі – ТЖҚ БН) негізінде жүргізіледі.  Осыған орай заң жобасымен Самұрық-Қазына Қорының меншігіндегі ТЖҚ БН мемлекеттік сатып алуда ықтимал пайдалану үшін заңнамалық негіздерді бекіту ұсынылады. |
| 41 | 2-баптың жаңа тармақшасы | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **...) жоқ** | | | | | **2-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …..  **...) біліктілік органы – уәкілетті орган айқындаған әлеуетті өнім берушілерді алдын ала біліктілік іріктеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;** | | Сатып алуды оңайлату үшін барлық сатып алу түрлері бойынша *(мемлекеттік сатып алу, квазимемлекеттік сектордың, жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуы)* жалпы Білікті өнім берушілер тізбесін қалыптастыру бойынша бірыңғай білікті орган құру ұсынылады.  Мұндай білікті органды қазірдің өзінде Қордың компаниялар тобының сатып алуы үшін алдын ала білікті іріктеуді (бұдан әрі – АБІ) қалыптастырып отырған Самұрық-Қазына қорының базасында құру ұсынылады.  Осылайша, Самұрық-Қазына қорының Білікті өнім берушілер тізбесіне енгізілген әлеуетті өнім берушілер мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде тиісті біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылатын болады. |
| 42 | 5-бап  1-тармағының екінші бөлігі | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  1. Мемлекеттік сатып алу процесі:  1) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) әзірлеуді және бекітуді;  2) өнім берушіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды;  3) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтиды.  **Осы тармақтың ережелері – жүзеге асырылуы осы Заңның** [**50-бабында**](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z50) **көзделген мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.** | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  1. Мемлекеттік сатып алу процесі:  1) мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) әзірлеуді және бекітуді;  2) өнім берушіні таңдауды және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды;  3) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтиды.  **Алып тастау.** | | «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 50-бабында ерекше тәртіппен мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдай мен тәртіп айқындалған.  Сонымен қатар ерекше тәртіппен мемлекеттік сатып алу процесі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 5-бабының 1-тармағында айқындалған сатып алу процесіне ұқсас. |
| 43 | 5-бабының  2-тармағы | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  2. Тапсырыс беруші тиісті бюджеттің (даму жоспарының) негізінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.  Тапсырыс беруші тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы негізінде мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын әзірлеуге және бекітуге құқылы.  Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары бекітілгенге дейін қолданылады.  Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына ауысады.   Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын тапсырыс беруші тиісті бюджет (даму жоспары) бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді (нақтылайды). | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  2. Тапсырыс беруші тиісті бюджеттің (даму жоспарының) негізінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған тәртіппен және нысанда мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.  Тапсырыс беруші тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы негізінде мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын **тиісті бюджет бекітілгенге (нақтыланғанға) дейін** әзірлеуге және бекітуге құқылы.  **Дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар, мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер даму жоспары бекітілгенге дейін мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын әзірлеуге және бекітуге құқылы.**  Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары бекітілгенге **(нақтыланғанға)** дейін қолданылады.  Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына ауысады.  Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын тапсырыс беруші тиісті бюджет (даму жоспары) бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он жұмыс күні ішінде бекітеді (нақтылайды). | | Тапсырыс берушілерге бюджетті бекіткенге дейін ғана емес бюджетті нақтылаған кезде де мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізу мүмкіндігін беруге арналған. |
| 44 | 5-баптың жаңа 2-1 тармағы | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  **2-1. Жоқ.** | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  **2-1.Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) жасаған кезде конкурстық құжаттамада тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері және (немесе) беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті, мыналарды қоспағанда:**   1. **жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің өзара байланысты кешенін көздейтін жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;** 2. **осы Заңның 8-бабының 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу шеңберінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;** 3. **уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу.**   **Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді жеткізудің кем дегенде бес орны болған жағдайда лотта жеткізілетін тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше орындарын көрсетуге рұқсат етіледі.** | | Осы норма бюджет қаражатын оңтайлы және тиімді жұмсау мақсатында енгізіледі.  Мемлекеттік органдар мен ұйымдарда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері мен беру орны бойынша лоттарға бөлудің тиімсіз және орынсыз жағдайлар қатары бар.  Мәселен, бұл ақпараттық жүйелер мен ресурстарға, оның ішінде жергілікті-есептеу, телекоммуникациялық желілер, қадағалау мен бақылаудың техникалық құралдар жүйелері және т.б. қатысты.  Санамаланған жүйелер қосымша деңгейінде орталықтандырылған және шоғырландырылған. Әдетте, олардың серверлері мемлекеттік органдардың орталық аппараттарында (деректерді өңдеу орталығында).  Орталық деңгейінде шоғырландыру бірыңғай ақпараттық жүйенің болуын білдіреді. |
| 45 | 5-баптың жаңа 2-2-тармағы | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…..**  **2-2. Жоқ.** | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…..**  **2-2. Бюджетке (даму жоспарына) сәйкес келмейтін көлемде жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарын бекітуге (нақтылауға) жол берілмейді.** | | Қазіргі уақытта тапсырыс берушілер бюджетті толық көлемде бекітпейтін проблема бар, бұл жалпы алғанда бүкіл сатып алу процесіне теріс әсер етеді.  Мысалы, жылдың басында веб-порталда орналастырылған барлық тапсырыс берушілердің мемлекеттік сатып алу жоспары тармақтарының жалпы сомасы шамамен 1 трлн. Теңгені құрайды, ал жыл аяғында бұл сома 3 есеге ұлғаяды және 3 трлн. Теңгеден астамды құрайды.  Көрсетілген деректер тапсырыс берушілер жылдық сатып алу жоспарын толық көлемде орналастырмайтынын және оған қажеттілігіне қарай өзгерістер енгізетінін көрсетіп отыр. Дегенмен, жылдық мемлекеттік сатып алу жоспары бірінші кезекте тапсырыс берушілер үшін емес, өзінің жұмысын тапсырыс берушілердің жалпы қажеттіліктеріне қарай алдын ала жоспарлау қажет әлеуетті өнім берушілер үшін қызмет етеді. |
| 46 | 5-баптың жаңы 2-3-тармағы | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  **2-3. Жоқ** | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  **2-3.Тапсырыс берушілер құрылыспен байланысты жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарында (алдын ала жылдық мемлекеттік сатып алу жоспарында) алдын ала төлемді (авансты) көрсетуге міндетті.** | | Құрылыс жұмыстары құнының жоғарылығын, сондай-ақ конкурсқа қатысу үшін өтінімді қамтамасыз ету мен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу бойынша әлеуетті өнім берушілердің шығыстарын ескере отырып, әлеуетті өнім берушілерді қаржылық қолдау мақсатында. |
| 47 | 5-бабының  3-тармағы | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  3. Тапсырыс беруші мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) бекiтілген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде, уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдаланбай ұсынылатын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, оны мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті. | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  **…**  **3. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, оны мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті.** | | Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жоспарланып отырған сатып алуымен бизнесті таныстыру мақсатында веб-порталда орналастырылады.  Сонымен қатар, қазіргі уақытта мәліметтері мемлекеттік құпия болып табылатын мемлекеттік сатып алудың барлық жылдық жоспарлары Қаржы министрлігіне ұсынылады.  Бұл ретте, осы мәліметтердің ҚМ-ға ұсынылу қажеттігі түсініксіз.  Осыған байланысты уәкілетті органға көрсетілген жылдық жоспарлардың ұсынылуы туралы талапты алып тастау ұсынылады. |
| 48 | 5-бабының  4-тармағының екінші бөлігі | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  4. Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалатын тәртіппен, айына бір реттен асырмай мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.  Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, уәкілетті органға мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдаланбай ұсынылатын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыруға міндетті. | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  4. Тапсырыс берушілер айына екі реттен асырмай мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.  Осы тармақтың бірінші бөлігіндегі талап мынадай:   1. **мемлекеттiк кәсiпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елуден көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалардың мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы;** 2. **бақылау іс-шараларының нәтижелері, оның ішінде камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаларды, хабарламаларды орындау;**   **3) бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бөлінген, сондай-ақ бюджетті нақтылау дәне түзету кезінде;**  **4) осы Заңның 22-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген шешім қабылданған;**  **5) өкілдік шығыстарға байланысты тауарлар, қызметтер сатып алынған жағдайларға қолданылмайды.** | | *Бірінші түзету бойынша*  Мемлекеттік сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу бойынша шектеу мемлекеттік мекемелер үшін де проблемалы болып табылады.  Мәселен бюджет қаражатын уақтылы игеру үшін, оның ішінде мемлекеттік сатып алу үнемінің қорытындысы бойынша, сондай-ақ күтілмеген (жоспарланбаған) іс-шараларды орындау үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына кем дегенде айына 2 рет өзгерістер мен толықтырулар енгізу талап етіледі.  *4) тармақшабойынша*  Қолданыстағы редакция конкурстық құжаттаманы алдын ала талқылау кезінде жылдық сатып алу жоспарына өзгерістер енгізуге мүмкіндік бермейді.  *5) тармақша бойынша*  Заңның 39-бабы 3-тармағының 24) тармақшасы өкілдік ету шығыстарына байланысты тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бөлігінде мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен жүзеге асыруды.  Тәжірибеде көптеген жағдайда мұндай шығыстарды алдын ала сапалы жоспарлау қиын, өйткені бұл шығыстар деңгейі мен құрамы үнемі өзгеретін ресми делегациялардың сапарына байланысты.   1. *тармақша бойынша*   квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі өндірістік циклді ескере отырып, мемлекеттік сатып алуды икемді жоспарлау қажеттігі туындайды.  Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің негізгі бөлігі өндіріске байланысты. Өндірісте техника, жабдық, тетіктер мен олардың бөлшектері істен жиі шығады, бұл дереу жөндеуді талап етеді.  Бұдан басқа, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің көбі мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылмайды және өз қызметін кәсіпкерлік қызметтен алынатын кірістер негізінде жүзеге асырады.  Осылайша, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік сатып алуының жылдық жоспарының көлемдері алынған кірістерге байланысты өзгереді. Мұнда мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік сатып алуының жылдық жоспары неғұрлым болжамды болып табылады, өйткені мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылады.   1. *тармақша бойынша*   Ұсынылып отырған түзету бақылау нәтижелері бойынша нұсқамалар мен хабарламаларды орындау проблемасын шешуге мүмкіндік береді. Мәселен, лоттарға бөлмеу бөлігіндегі нұсқаманы орындау жылдық жоспарға айына бір реттен артық емес өзгерістер енгізу туралы нормаға байланысты мүмкін болмай отыр.   1. *тармақша бойынша*   Қолданыстағы редакция тиісті бюджеттерді нақтылаған және түзеткен кезде сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді.   1. *тармақша бойынша*   Қолданыстағы редакция конкурстық құжаттаманы алдын ала талқылаған кезде сатып алудың жылдық жоспарына өзгеріс енгізуге мүмкіндік бермейді.   1. *тармақша бойынша*   Заңның 39-бабының 3-тармағының 24) тармақшасы өкілдік ету шығыстарына байланысты тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бөлігінде шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруды көздейді.  Іс-жүзінде көптеген жағдайларда мұндай шығыстарды алдын ала сапалы жоспарлау қиындық келтіреді, өйткені мұндай шығыстар деңгейі мен құрамы үнемі ауысып отыратын ресми делегациялардың сапарына байланысты. |
| 49 | 5-бабының  5-тармағы | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  .........  5. Осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына және [50-бабына](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z50) сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттiк сатып алу туралы мәлiметтер мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгiзілуге жатпайды. | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  5. Осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына және [**50-бабына**](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z50) сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгiзілуге жатпайды. | | Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары ерекше тәртіппен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негізі болып табылады.  Ерекше тәртіппен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың айрықша жәйттері мыналар болып табылады:  1) сатып алу мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын веб-порталға орналастырмай қағаз форматында жүзеге асырылады;  2) сатып алу ерекше тәртіппен жүзеге асырылады.  Осыған байланысты «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 5-бабының 5-тармағын, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 50-бабына сілтемені алып тастау қажет. |
| 50 | 5-бабының  7-тармағы | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  …..  7. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына және [50-бабына](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z50) сәйкес сатып алуды қоспағанда, мемлекеттiк сатып алудың бекiтiлген (нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi сатып алуға жол берiлмейдi. | | | | | **5-бап. Мемлекеттік сатып алу процесі**  …..  7. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына **және** [**50-бабына**](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z50) сәйкес сатып алуды қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың бекiтiлген (нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жол берiлмейдi. | | Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары ерекше тәртіппен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негізі болып табылады.  Ерекше тәртіппен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың айрықша жәйттері мыналар болып табылады:   1. сатып алу мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын веб-порталға орналастырмай қағаз форматында жүзеге асырылады; 2. сатып алу ерекше тәртіппен жүзеге асырылады.   Осыған байланысты «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 5-бабының 5-тармағын, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 50-бабына сілтемені алып тастау қажет. |
| 51 | 6-баптың  1-тармағының 3) тармақшасы | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  3) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiндегі заңды тұлғаларды басқаруға, құруға, олардың жарғылық капиталына қатысуға байланысты болса; | | | | | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  3) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiндегі **және (немесе) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардыңсатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміндегі** заңды тұлғаларды басқаруға, құруға, олардың жарғылық капиталына қатысуға байланысты болса; | | Ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың сатып алуға жосықсыз қатысушылардың мемлекеттік сатып алуда қатысуға мүмкіндік бермеу үшін |
| 52 | 6-баптың  1-тармағының  4) тармақшасы | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  4) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болса; | | | | | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  4) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне **және (немесе) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардыңсатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне** енгiзiлген, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болса; | | Ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың сатып алуға жосықсыз қатысушылардың мемлекеттік сатып алуда қатысуға мүмкіндік бермеу үшін |
| 53 | 6-баптың  1-тармағының  5) тармақшасы | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  5) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне енгiзiлген әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы болса; | | | | | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  5) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға үмiткер, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тiзiлiмiне **және (немесе) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардыңсатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне** енгiзiлген әлеуеттi өнiм берушiнің басшысы болса; | | Ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың сатып алуға жосықсыз қатысушылардың мемлекеттік сатып алуда қатысуға мүмкіндік бермеу үшін |
| 54 | 6-баптың  1-тармағының  6) тармақшасы | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  6) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде тұрса; | | | | | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….  6) әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде **және (немесе) ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардыңсатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде** тұрса; | | Ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың сатып алуға жосықсыз қатысушылардың мемлекеттік сатып алуда қатысуға мүмкіндік бермеу үшін. |
| 55 | 6-бап  1-тармағының  8) тармақшасы | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**        1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….   8) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган оларды Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізсе; | | | | | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**        1. Әлеуетті өнім беруші, егер:  …….   8) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері болса және атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды және мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті орган оларды Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізсе;  **Осы талап әлеуетті өнім берушілер мен осы Заңның 39-бабының 3-тармағының 1), 2), 27) және 36) тармақшаларында көзделген жағдайларында айқындалған өнім берушілерге қолданылмайды.** | | Іс-тәжірибеде атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар табиғи монополиялар субъектілерімен шарттар жасасу проблемасы қалыптасты.  Мұндай проблеманы шешу үшін монополистер үшін ғана емес, тауарлары, жұмыстары, көрсетілетін қызметтері заңнамада белгіленген бағалар, тарифтер бойынша іске асырылатын нарық субъектілеріне де айрықша жәйттер жасау ұсынылады. |
| 56 | 6-баптың  4-тармағы | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  …….  4. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарын бұзушылықтарды тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады. | | | | | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  .......  4. Осы баптың **1 тармағының 1), 2), 7), 9) және 10) және 2-тармағының** талаптарын бұзушылықтарды тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады. | | Қазіргі кезде Заңның 24-бабы 4-тармағының 4) тармақшсына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталмен автоматты түрде қабылданбайды.  Заңның 6-бабының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларымен көзделген шектеулер комиссиямен конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қарау барысында анықталады.  Осыған орай түзетілген редакция ұсынылады. |
| 57 | 6-баптың  5-тармағы | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  …….  5. Уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарын бұзушылық фактілері анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл жөнінде:  1) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;  2) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін анықталған болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.  Бұл ретте осы фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері хабарламаға қоса берілуге тиіс. | | | | | **6-бап. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер**  .......  5. Уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы осы баптың **1 тармағының 1), 2), 7), 9) және 10) және 2-тармағының** талаптарын бұзушылық фактілері анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл жөнінде:  1) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;  2) егер осындай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін анықталған болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.  Бұл ретте, осы фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері хабарламаға қоса берілуге тиіс. | | Қазіргі кезде Заңның 24-бабы 4-тармағының 4) тармақшсына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталмен автоматты түрде қабылданбайды.  Заңның 6-бабының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларымен көзделген шектеулер комиссиямен конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қарау барысында анықталады.  Осыған орай түзетілген редакция ұсынылады. |
| 58 | 8-бап | **8-бап. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі**        1. Бірыңғай мемлекеттік сатып алуды өткізу мақсатында:        1) Қазақстан Республикасының Үкіметі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды.        Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді уәкілетті орган айқындайтын бюджеттік бағдарламалардың және (немесе) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша орындайды;        2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды.        Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі айқындайтын бюджеттік бағдарламалар және (немесе) тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша орындайды;        3) ауданның, қаланың, қаладағы ауданның әкімдігі тапсырыс берушілер үшін мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны айқындайды.        Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді тиісті ауданның, қаланың, қаладағы ауданның әкімдігі айқындайтын бюджеттік бағдарламалар және (немесе) тауралар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша орындайды.        2. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды мынадай дәйекті кезеңдерді:        1) тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген құжаттарды қамтитын, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге тапсырманы ұсынуын;        2) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс беруші ұсынған, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген құжаттарды қамтитын тапсырма негізінде конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын әзірлеуін және бекітуін;        3) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) құрамын айқындауын және бекітуін сақтай отырып өткізеді.        Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы айқындайтын және бекітетін конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) құрамына тапсырыс берушінің өкілдері де кіреді, бұл ретте:        осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысы айқындалуға тиіс;        мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы орталық атқарушы органдардың қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасын орталық атқарушы органның бірінші басшысы айқындайды;        осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы болып тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімі айқындалуға тиіс;        осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес айқындалған мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған және өткізген жағдайда, конкустық комиссияның (аукциондық комиссияның) төрағасы болып тиісті ауданның, қаланың, қаладағы ауданның әкімі айқындалуға тиіс.        4) қажет болған жағдайда мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуін;        5) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастыруын;        6) мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) және (немесе) конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) техникалық өзіндік ерекшелігін алған, мемлекеттік сатып алу веб-порталына автоматты түрде тіркелген тұлғалар тарапынан сұрау салулар мен ескертулерді жіберуін;        7) конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алудың жеңімпазын айқындауды;        8) тапсырыс берушінің осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген тәртіппен, мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама негізінде жеңімпазбен мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуын сақтай отырып өткізеді.        3. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары) бекітілген не мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға жоспарланып отырған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты береді.        4. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруы және өткізуі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға қойылатын талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. | | | | | **8-бап. Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі**   1. **Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушылары жүзеге асырады.** 2. **Мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушыларын:** 3. **Қазақстан Республикасының Үкіметі;** 4. **облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдігі;** 5. **ауданның, қаланың, қаладағы ауданның әкімдігі айқындайды.** 6. **Уәкілетті орган тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін және мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы жүзеге асыратын өлшемшарттарды айқындайды.** 7. **Мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушы:**   **1) тапсырыс берушімен бірлесіп конкурстық комиссияларды (аукциондық комиссияларды) құру арқылы уәкілетті орган айқындайтын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі бойынша;**  **2) жеткізу (орындау, көрсету) орнына қарамастан, бір лотқа бір текті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді біріктіру арқылы уәкілетті орган айқындайтын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі бойынша;**  **3) тапсырыс берушімен бірлесіп конкурстық комиссияларды (аукциондық комиссияларды) құру арқылы уәкілетті орган айқындайтын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесіне енгізілмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған тапсырыс берушілердің өтінімдері бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады. Осы тармақша мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы осындай мемлекеттік сатып алуды өткізуге келіскен жағдайда қолданылады.**  **Осы тармақтың 1) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда тапсырыс берушінің бірінші басшысы осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда конкурстық комиссияның төрағасы болып айқындалады.**  **Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген жағдайда мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның орынбасары конкурстық комиссияның төрағасы болып айқындалады.**  **Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген тәртіппен өтінімдер мен құжаттарды ұсынады.**  **5. Орталық атқарушы органдар қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша, осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, орталық атқарушы органның бірінші басшысы мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының конкурстық комиссиясының (аукциондық комиссия) төрағасы болып айқындалады.**  **6. Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады.** | | Қазіргі таңда Бірыңғай ұйымдастырушылардың қолданыстағы моделі орталықтандырылған сатып алуды жүзеге асырмайды, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру бойынша тапсырыс берушілер үшін алаң ғана болып табылады.  Сөйтіп, сатып алу рәсімдерін жүргізу туралы тапсырыс берушінің әрбір өтініміне Бірыңғай ұйымдастырушы жеке конкурстық комиссия құрайды, оны тапсырыс берушінің бірінші басшысы – орталық деңгейдегі министр немесе комитет төрағасы, жергілікті деңгейде облыс әкімі немесе аудан әкімі басқарады.  Сонымен қатар Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (бұдан әрі - ЭЫДҰ) Стандарттарына сәйкес бірнеше тапсырыс берушілер үшін орталық сатып алу органының сатып алуы орталықтандырылған сатып алу деп түсіндіріледі.  ЭЫДҰ зерттеулеріне сәйкес сатып алудың көп көлемі, өндірісшілермен тікелей мәмлелер жасау мүмкіндігі, әкімшілік тиімділікті арттыру, оның ішінде сатып алу рәсімдерін жүргізуге арналған шығыстарды қысқарту, сатын алынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді стандарттау есебінен ең үздік баға мен сапаға қол жеткізу орталықтандырылған сатып алудың басы артықшылығы болып табылады.  Осыған байланысты біртекті және күрделі шығындар бойынша сатып алуды орталықтандыру, сондай-ақ МСБҰ өткізетін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың анық өлшемшарттарын әзірлеу бөлігінде Бірыңғай ұйымдастырушының рөлін қайта қарау ұсынылады. |
| 59 | 9-баптың  1-тармағының  4) тармақшасы және екінші бөлімі | **9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары**  1. Әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады:  1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы;  2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы;  3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы;  4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, **тиісті материалдық және еңбек** ресурстарының болуы;  5) жұмыс тәжірибесінің болуы.  Осы тармақтың 5) тармақшасының талабы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен айқындалатын өлшемшарттарға сәйкес белгіленеді. | | | | **9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары**  1. Әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады:  1) құқық қабілеттілігінің (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекетке қабілеттілігінің (жеке тұлғалар үшін) болуы;  2) төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы;  3) банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы;  4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, **ресурстарының болуы (көрсеткіштерге сәйкес болуы);**  5) жұмыс тәжірибесінің болуы.  **Осы тармақтың 4) және 5) тармақшалармен көзделген біліктілік талаптар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларымен айқындалатын тәртіпке сәйкес белгіленеді.** | | | *Бірінші түзету бойынша*  Біліктілік талаптары сандық көрсеткіштерге ғана емес, салық жүктемесінің коэффициенті, компания рейтингі, оң бедел және т.б. сияқты сапалық өлшемдеріне де негізделуге тиіс.  *Екінші түзету бойынша*  4) және 5) тармақшаларында көзделген біліктілік талаптарын сатып алу күрделілігіне, ерекшелігіне, көлеміне және т.б. байланысты белгілеу ұсынылады. |
| 60 | 9-баптың  3-тармағының жаңа бөлігі | **9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары**  **…..**  3. Әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады. | | | | **9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары**  **…..**  3. Әлеуетті өнім беруші өзінің осы бапта белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген тиісті құжаттарды ұсынады.  **Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушінің қызметі саласына мәні сәйкес келетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысқан кезде әлеуетті өнім берушілер өздерінің біліктілік талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттарды бермеуге құқылы.** | | | Мемлекеттік сатып алуды жеңілдету мақсатында білікті әлеуетті өнім берушілердің тізбесіне енгізілген әлеуетті өнім берушілерді біліктілік талаптарына сәйкес келуі тұрғысынан тексеру жүргізбеу ұсынылады. |
| 61 | 9-баптың  6-тармағының бірінші бөлігі | **9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары**  **…..**  6. Осы баптың 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптары – әлеуетті өнім беруші өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігер не қызметтер көрсету бойынша бірлесіп орындаушы ретінде тартуды көздейтін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға және заңды тұлғаларға да қолданылады. | | | | **9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары**  **…..**  6. Осы **баптың 1-тармағының  4) және 5) тармақшасында белгіленген біліктілік талаптарын қоспағанда, осы** баптың 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптары – әлеуетті өнім беруші өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігер не қызметтер көрсету бойынша бірлесіп орындаушы ретінде тартуды көздейтін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға және заңды тұлғаларға да қолданылады. | | | Жұмыс тәжірибесі тек әлеуетті өнім берушіге ғана қойылады, өйткені қосалқы мердігерлер жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындауға тартылады. |
| 62 | 9-баптың  6-тармағының төртінші бөлігі | **9-бап. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары**  **…..**  Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі орындалатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтық түрде үштен екісінен аспауға тиіс. | | | | **алып тасталсын** | | | 43-бапқа ауыстыруымен байланысты. |
| 63 | 11-бап | **11-бап. Әлеуетті өнім берушінің анық емес ақпарат беруінің салдарлары**        1. Өздерінің конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік берген анық емес ақпарат ұсынған, соның нәтижелері бойынша өздерімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған әлеуетті өнім берушілер осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізіледі.    2. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады.     3. Әлеуетті өнім берушінің конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік берген анық емес ақпаратты беру фактісін анықтаған уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл жөнінде:    1) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;    2) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін анықталған болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.    Бұл ретте хабарламаға осындай фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс. | | | | **11-бап. Әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсыныстарына ықпал ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат беруінің салдарлары**    1. Б**іліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсыныстарына ықпал ететін құжаттар бойынша анық емес ақпаратберген** әлеуетті өнім берушілер осы Заңда белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізіледі.    2. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады.        3. Әлеуетті өнім берушінің б**іліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсыныстарына ықпал ететін құжаттар бойынша** анық емес ақпаратты беру фактісін анықтаған уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары осындай факт анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей бұл жөнінде:    1) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғаннан кейін анықталған болса, тапсырыс берушіні;    2) егер мұндай факт мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін анықталған болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыны жазбаша хабардар етеді.  Бұл ретте хабарламаға осындай фактіні растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиіс. | | | Бүгінгі күнде конкурсқа қатысушылардың біліктілігін немесе жұмыс тәжірибесін растайтын қолдан жасалған құжаттар берудің үлкен проблемасы бар.  Бұл ретте мұндай фактілер жаппай сипат алған.  Заңның қолданыстағы редакциясы осындай сатып алуға қатысушыларды жиынтықта үш шартты сақтаған кезде енгізуге мүмкіндік береді:  1) шартты бір жақты бұзу;  2) бұзушылықтарды тек шарт жасасқаннан кейін анықтау;  3) тек шарт жасасқан конкурс жеңімпазына қатысты.  Тәжірибеде көп жағдайда әлеуетті өнім берушілердің анық емес ақпарат беру фактілері өтінімдерді қарау барысында анықталады.  Мұндай жағдайларда, анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілер жауапқа тартылмайды, тек өтінімдерін қабылдамаумен шектеледі.  Мұндай фактілер шарт жасасқаннан кейін анықталған жағдайда тапсырыс берушілер мұндай өнім берушілермен шартты бұзуға мүдделі емес, өйткені бұл бюджет қаражатының уақтылы игерілмеуіне ықпал етеді.  Сонымен қатар, жазаламау анық емес ақпаратты қайта ұсынуды туындатады, бұл жосықсыз бәсекелестіктің дамуына әкеп соқтырады және жаңа жосықсыз сатып алуға қатысушыларды тудырады. |
| 64 | 12-баптың  1-тармағы | **12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер**  1. Уәкілетті орган мынадай:  1) тапсырыс берушілердің;  2) мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың;  3) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың;  4) білікті әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу саласындағы республикалық тізілімдерін (бұдан әрі – тізілімдер) қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады. | | | | **12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер**  1. Уәкілетті орган мынадай:  1) тапсырыс берушілердің;  2) мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың;  3) мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың;  4) білікті әлеуетті өнім берушілердің;  5) **шағымдардың** мемлекеттік сатып алу саласындағы республикалық тізілімдерін (бұдан әрі – тізілімдер) қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады. | | | Мемлекеттік сатып алу веб-порталында «электрондық шағымдану» функционалын енгізуге және түскен электрондық шағымдардың, оның ішінде шағымның түскенінен бастап, оларды қарастыру нәтижелері бойынша қабылданған шешімдерді қоса алғанда және берілген нұсқамалардың (хабарламалардың) бірыңғай дерекқорын қамтитын Шағымдар тізілімін жүргізуге байланысты. |
| 65 | 12-баптың  4-тармағы | **12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер**  **…..**  4. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:  1) тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды біржақты тәртіппен бұзған, орындалуы барысында өнім берушінің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтіндігі немесе өзінің осындай талаптарға сәйкестігі туралы анық емес ақпарат бергені, соның нәтижелері бойынша осындай шарт жасалып, оның конкурс (аукцион) жеңімпазы болуына мүмкіндік бергені анықталған өнім берушілердің;  2) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған, жеңімпаздар деп айқындалған әлеуетті өнім берушілердің (екінші орын алған әлеуетті өнім берушілердің);   3) өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.   Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) **және 3) тармақшаларында** көрсетілген **жағдайларда,** тапсырыс беруші өзіне өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, осындай **әлеуетті өнім берушіні немесе** өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінуге міндетті. | | | | **12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер**  **…..**  4. Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі:  1) біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша дәйексіз ақпарат ұсынған әлеуетті өнім берушілер немесе өнім берушілер;        2) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған, жеңімпаздар деп айқындалған әлеуетті өнім берушілердің (екінші орын алған әлеуетті өнім берушілердің);        3) өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) **тармақшасында** көрсетілген **жағдайларда,** тапсырыс беруші, **мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы** өзіне өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, осындай **әлеуетті өнім берушіні немесе** өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінуге міндетті.  Жиынтығында мынадай:  1) өнім берушілерге тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу;  2) шарттық міндеттемелерін толық орындау;  3) тапсырыс берушіге келтірілген залалдың болмауы шарттарына сәйкес келетін жағдайларды қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда тапсырыс беруші өзіне өнім берушінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу фактісі туралы белгілі болған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, осындай өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінуге міндетті. | | | *Бірінші түзетуге қатысты*  Бүгінгі таңда конкурсқа қатысушылардың өздерінің біліктілігін немесе жұмыс тәжірибесін растайтын жалған құжаттарды ұсынатын үлкен проблема бар.  Бұл ретте мұндай фактілер жаппай сипатқа ие.  Заңның қолданыстағы редакциясы мұндай сатып алуға қатысушыларды жиынтықта үш шартты сақтаған кезде қосуға мүмкіндік береді:  1) шартты біржақты бұзу;  2) шартты жасағаннан кейін ғана бұзушылықтарды анықтау;  3) шарт жасасқан конкурс жеңімпазына қатысты ғана.  Іс тәжірибеде көптеген жағдайларда әлеуетті өнім берушілердің дәйексіз ақпаратты беру фактілері өтінімдерді қарау барысында анықталады.  Мұндай жағдайларда дәйексіз ақпарат ұсынған әлеуетті өнім берушілер жауапкершілікке тартылмайды, өтінімді кері қайтарумен ғана шектеледі.  Шартты жасасқаннан кейін мұндай фактілер анықталған жағдайда тапсырыс берушілер мұндай өнім берушілермен шарттар жасасуға мүдделі емес, өйткені бұл бюджет қаражатын уақтылы игеруге әсер етеді.  Сонымен бірге жазаға тартпау дәйексіз ақпаратты қайта беруді туғызады, бұл жосықсыз бәсекелестікті дамытуға әкеп соқтырады және жаңа жосықсыз сатып алу қатысушыларын көбейтеді.  Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін жеке бастамасы бойынша конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізуге құқылы. Мұндай жағдайларда конкурстық құжаттама осы бапта анықталған тәртіппен алдын ала талқылауға жатады.  Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында анықталған мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге осы конкурсқа әлеуетті өнім берушілердің қатысуына өтінімдерді қарастыруға рұқсат берілмейді.  Екінші түзетуге қатысты  Екінші орын алған әлеуетті өнім берушілерге түсетін жүктемені азайту мақсатында.  Атап айтқанда, екінші жеңімпаздар шарт жасасудан жалтарған жағдайларда Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізбеу ұсынылады.  Бұл негізінен екінші жеңімпаздардың көп жағдайларда өздеріне қол қоюға шарт түскенін білмеуіне байланысты. Бұл туралы олар әдетте Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген кезде біледі.  *Үшінші түзетуге қатысты* Мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша екінші орын алған кәсіпкерлерге әкімшілік жүктемені төмендету мақсатында.  Бугінгі күні тауар жеткізуді 1 күнге кешіктіру шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамау ретінде танылады.  Мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарда тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) болуына қарамастан, тапсырыс берушілер Заңның 12-бабының 4-тармағына сәйкес осындай әлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінуге міндетті.  Бұлай болмаған жағдайда ӘҚтК 207-бабының 11-бөлігінде лауазымды адамдардың 30 АЕК мөлшерінде айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілігі көзделген.  Сонымен қатар, соттар көп жағдайларда мұндай талап арыздарды қанағаттандырудан бас тартады.  Осылайша, «Соттардың мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы қолдануы туралы»**Жоғарғы Соттың** 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 5 **нормативтік қаулысының5-тармағына сәйкес** Мемлекеттік сатып алу туралы өздерімен жасалған шарттар бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған **өнім берушілерді** мемлекеттік сатып алуға **жосықсыз қатысушылардеп тану туралы талаптарды қарау кезіндесоттар өнім берушінің кінәсін азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің негіздемесі және тапсырыс беруші үшін туындаған жағымсыз салдар ретінде назарға алулары қажет**. **Шарт тарабына шарт жасасу кезiнде үмiт артуға құқылы болғанынан едәуiр дәрежеде айрылып қалатын шығын келтіруді жағымсыз салдар ретiнде түсіну керек** (АК-нің [401-бабының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_#z450) 2-бөлігі).  В этой связи, предлагаем обязывать заказчиков обращаться с иском в суд только в отношении поставщиков, не исполнивших либо не надлежащим образом исполнившим договорные обязательства, не оплативших неустойку, не в полном объеме выполнивших договорные обязательства и причинившие ущерб заказчику. |
| 66 | 12-баптың жаңа тармағы | **12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер**  **…..**  **Жоқ.** | | | | **12-бап. Мемлекеттік сатып алу саласында қалыптастырылатын тізілімдер**  **…..**  **11. Шағымдар тізілімі әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы берген шағымдарының тізбесін білдіреді және шағымдарды қарастыру мен берілген нұсқама (хабарлама) нәтижелері бойынша қабылданған шешімдер туралы мәліметтерді қамтиды.** | | | Мемлекеттік сатып алу веб-порталында «электрондық шағымдану» функционалын енгізуге және түскен электрондық шағымдардың, оның ішінде шағымның түскенінен бастап, оларды қарастыру нәтижелері бойынша қабылданған шешімдерді қоса алғанда және берілген нұсқамалардың (хабарламалардың) бірыңғай дерекқорын қамтитын Шағымдар тізілімін жүргізуге байланысты. |
| 67 | 13-бабының  2-тармағының жаңы бөлігі | **13-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері**  1. Мемлекеттік сатып алу мынадай тәсілдердің бірі:  1) конкурс (ашық конкурс, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс, екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурс);  2) аукциондарда;  3) баға ұсыныстарын сұрату;  4) бір көзден алу;  5) тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады. | | | | **13-бап. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері**  1. Мемлекеттік сатып алу мынадай тәсілдердің бірі:  1) конкурс (ашық конкурс, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс, екі кезеңдік рәсімдер пайдаланылатын конкурс);  2) аукциондарда;  3) баға ұсыныстарын сұрату;  4) бір көзден алу;  5) тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады.  **Уәкілетті орган мемлекеттік сатып алу тәсілдері айқындалған мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы бекітілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекітеді.** | | | Уәкілетті органның тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша мемлекеттік сатып алу тәсілін айқындау жөніндегі құзыреті белгіленеді.  Бұл норма бюджет қаражатын жұмсау тиімділігін арттыру және оңтайлы жұмсау мақсатында енгізіледі.  Мәселен, кейбір біртекті тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алу бірыңғай ұйымдастырушылар арқылы орталықтандырылып жүзеге асырылатын болады.  Кейбір біртекті тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алуды біліктілікті алдын ала іріктеумен конкурс тәсілімен өткізу орынды. |
| 68 | 16-баптың  6) тармақшасы | **16-бап. Уәкілетті органның құзыреті**        Уәкілетті орган:  ...................  6) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасқанға дейін, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс берушілер мен конкурстық комиссиялардың (аукциондық комиссиялардың) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып қабылдаған шешімдерінің күшін жою туралы шешім қабылдайды; | | | | **16-бап. Уәкілетті органның құзыреті**        Уәкілетті орган:  ..............  6) мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасқанға дейін, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, тапсырыс **беруші** мен конкурстық **комиссияның** (аукциондық **комиссияның**) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып қабылдаған **не мемлекеттік сатып алудың күшін жою туралы** шешімдерінің күшін жою туралы шешім қабылдайды; | | | Есеп комитетінің 2015 жылғы 28 қарашадағы № 6-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінде анықталатын бұзушылықтар сыныптауышына сәйкес өнім берушіні таңдау және онымен шарт жасасу кезінде жол берілген бұзушылықтарды жою тәсілі сәйкес келтіру болып табылады.  Сонымен қатар, бұзушылықтармен өткізілген мемлекеттік сатып алуды сәйкес келтіру мүмкін болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу үшін оны толығымен күшін жою қажеттілігі туындайды. |
| 69 | 16-баптың  жаңа 7-1) тармақшасы | **16-бап. Уәкілетті органның құзыреті**  Уәкілетті орган:  ...................  **7-1) жоқ** | | | | **16-бап. Уәкілетті органның құзыреті**  Уәкілетті орган:  ...................  **7-1) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша мемлекеттік сатып алу тәсілдерін айқындайды;** | | | Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 25-қосымшасының 15-тармағына сәйкес келтіру (Сатып алуды реттеу тәртібі туралы хаттама), ол бойынша мүше мемлекеттер сатып алуға қатысуды сатып алу туралы өз заңнамасына сәйкес, тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілерге және өнім берушілерге қойылатын қосымша талаптар белгілеу арқылы шектейді. |
| 70 | 16-баптың жаңа 11-1) тармақшасы | **16-бап. Уәкілетті органның құзыреті**        Уәкілетті орган:  ...................  **11-1) жоқ** | | | | **16-бап. Уәкілетті органның құзыреті**        Уәкілетті орган:  ...................  **11-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын сатып алуға қолжетімділіктің бірыңғай көзін қалыптастыру мақсатында мемлекеттік сатып алу ақпараттық жүйесін Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграциялауды қамтамасыз ету;** | | | Бірыңғай дерекқорды қалыптастыру үшін мемлекеттік сатып алу саласындағы ақпараттық жүйелердің Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ақпараттық жүйесімен интеграциясын бекіту мақсатында. |
| 71 | 18-бап  2-тармағының  1 тармақшасы | **18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау**  **……**  2. Бақылау объектілері:  1) тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия (аукциондық комиссия), сараптама комиссиясы, сарапшы; | | | | **18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау**  **……**  2. Бақылау объектілері:  1) тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, конкурстық комиссия (аукциондық комиссия), сараптама комиссиясы, сарапшы; | | | Редакциялық түзету |
| 72 | 18-баптың  3-тармағы | **18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау**  **……**   3. Уәкілетті орган тексерулерді мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:  1) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның), сараптама комиссиясының, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасап әлеуетті өнім беруші, конкурсқа не аукционға қатысушы, өнім беруші не олардың уәкілетті өкілі жазбаша өтініш бергенде жүзеге асырады. Мұндай шағымды қарау осы Заңның [47](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z47) және [48-баптарында](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z48) көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады;  2) құқық қорғау органдарының қаулылары келіп түскен кезде;  3) тәуекелдерді басқару жүйесі арқылы алынған ақпаратты талдау нәтижелері бойынша жүзеге асырады. | | | | **18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау**  **……**  1) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының не конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның), сараптама комиссиясының, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасап әлеуетті өнім беруші, конкурсқа не аукционға қатысушы, өнім беруші не олардың уәкілетті өкілі жазбаша өтініш не жалпыға қолжетімді ақпараттық жүйелер бойынша келіп түскен және Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін өтініш бергенде жүзеге асырады. Мұндай шағымды қарау осы Заңның [47](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z47) және [48-баптарында](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z48) көзделген шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады; | | | «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру, оған сәйкес жазба өтініштер де, сол сияқты электрондық құжат нысанындағы, сондай-ақ электрондық шағымдану (Шағымдар тізілімі) енгізілуіне байланысты өтініштер де қарауға жатады. |
| 73 | 18-баптың  4-тармағы | **18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау**  **……**  4. Уәкілетті орган бақылау іс-шараларын, оның ішінде камералдық бақылауды жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғанын анықтаған кезде мынадай шаралар қабылдайды:  1) бақылау объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті нұсқама, хабарлама жібереді;  2) міндеттемелері тиісті түрде орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып жасалған, күшіне енген мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінеді;  3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен, бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған бақылау объектілерінің кодтары мен шоттары бойынша, сондай-ақ бақылау объектілерінің банк шоттары (корреспонденттікті қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады. | | | | **18-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының сақталуын бақылау**  **……**  4. Уәкілетті орган бақылау іс-шараларын, оның ішінде камералдық бақылауды жүргізу нәтижесінде бақылау объектісінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзғанын анықтаған кезде мынадай шаралар қабылдайды:  1) бақылау объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті нұсқама, хабарлама жібереді;  2) міндеттемелері тиісті түрде орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып жасалған, күшіне енген мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінеді;  **3) алынып тасталсын.** | | | Бақылау объектілерінің кодтары мен шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру мәселелері «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңда регламенттеледі. |
| 74 | 20-бап | **20-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру**  **1. Біртекті болып табылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурстық құжаттамада лоттарға міндетті түрде бөле отырып, көрсетілген тәсілмен бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге құқылы.**  **Біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттамада біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.**  **2. Тауарды беретін кемінде бес орын болған жағдайда, конкурс тәсілімен өткізілетін лотта тауарды беретін бірнеше орынды көрсетуге жол беріледі.**  **3. Біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше түрін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы баптың 2-тармағының талаптарын ескере отырып, конкурстық құжаттамада тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері және (немесе) беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.**  4. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру, сондай-ақ конкурс жеңімпазын айқындау конкурстық құжаттамада көзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады.  5. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау қорытындысы бойынша біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді деп айқындалған әлеуетті өнім берушілер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысады.  Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға білікті әлеуетті өнім берушілер тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер қатысады. | | | | **20-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру**  **20-баптың 1, 2 және 3-тармақтары алынып тасталсын** | | | Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері бойынша және беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлу туралы нормалар заң жобасында Заңның 5-бабының 2-1-тармағында айқындалады. |
| 75 | 21-бап  2-тармағының  2) тармақшасы | **21-бап. Конкурстық құжаттама**  .................  2. Конкурстық құжаттамада осы Заңның [9-бабында](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z9) белгіленген біліктілік талаптарынан басқа, мыналар:    1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жері;    2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық өзіндік ерекшелігі қамтылуға тиіс. Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет болған кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.     Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс; | | | | **21-бап. Конкурстық құжаттама**  .................  2. Конкурстық құжаттамада осы Заңның [9-бабында](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z9) белгіленген біліктілік талаптарынан басқа, мыналар:    1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жері;    2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық өзіндік ерекшелігі қамтылуға тиіс. Бұл ретте техникалық өзіндік ерекшелік Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс. Қажет болған кезде техникалық өзіндік ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.  Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық өзіндік ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс. **Бұл ретте мұндай мемлекеттік сатып алулар бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдеріне сәйкес болуға тиіс.** | | | Тапсырыс берушілер өз компанияларына қаржыландыруды жылжыту жағдайлары орын алады. Мысал үшін, ЖСҚ –ға сәйкес жұмыстарды орындау мерзімі 9 ай, алайда қаржыландыру мерзімін 3 жылға «созбалаңға салады». Осындай пайдасыз шарттары үшін көптеген мердігерлер мұндай- сатып алуларда қатыспайды, бұл тұтас алғанда бәсекелестікті шектейді. |
| 76 | 21-баптың  4-тармағы | **21-бап. Конкурстық құжаттама**  **….**  4. Неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы **конкурстық құжаттамада** конкурстық баға ұсынысына әсер ететін **мынадай** өлшемшарттарды:  **1) әлеуетті өнім берушіде:**  **өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің;**  **Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес, ұсынылатын тауарларға ерікті сәйкестікті растау жүргізілгенін растайтын құжаттың;**  **ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментінің сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің);**  **Қазақстан Республикасының аумағында қалдықтардан алынған қайталама шикізат тауарына ерікті сертификаттау жүргізілгенін растайтын құжаттың;**  **ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару менеджментінің сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) және (немесе) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес экологиялық таза өнім стандартына сәйкестікті растаудың болуын;**  **2) тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстарды көздеуге міндетті.**  **К**онкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттардың салыстырмалы мәнін есептеу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады. | | | | **21-бап. Конкурстық құжаттама**  **….**  4.      **Өлшемшарттар және** конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттардың салыстырмалы мәнін есептеу мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады. | | | Конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындау ұсынылады.  Атап айтқанда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының шеңберінде «инновациялар», «салық жүктемесінің коэффициенті» сияқты шартты жеңілдік өлшемшарттарын енгізу мәселесін тұжырымдау ұсынылады. |
| 77 | 22-баптың  3-тармағы | **22-бап. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау**  **.........**  3. Әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынатын күннің соңғы мерзімі конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың мәтінін орналастырған күннен бастап кемінде күнтізбелік он бес күн болуға тиіс. | | | | **22-бап. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау**  **.........**  3. Әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынатын күннің соңғы мерзімі конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың мәтінін орналастырған күннен бастап кемінде күнтізбелік он бес күн болуға тиіс.  **Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінім беру мерзімі өткенге дейін өз бастамасы бойынша конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізуге құқылы. Мұндай жағдайда конкурстық құжаттама осы бапта айқындалған тәртіпте алдын ала талқылауға жатады.** | | | Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінім беру мерзімі өткенге дейін өз бастамасы бойынша конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізуге құқылы. Мұндай жағдайда конкурстық құжаттама осы бапта айқындалған тәртіпте алдын ала талқылауға жатады.  Көбіне тапсырыс берушілер конкурс жарияланғаннан кейін өздері дербес конкурстық құжаттамаға алдын ала талқылау барысында көрсетілмеген ескертулер табады.  Мұндай жағдайда, Заңда конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізу жағдайы көзделмеген.  Конкурстық құжаттаманы уақтылы пысықтау мақсатында тапсырыс берушілерге оған өзгерістер енгізу құқығын беру ұсынылады. |
| 78 | 24-баптың  7-тармағы | **24-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім**  **........**  7. Конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерге өтінімдерді ашу хаттамасы орналастырылған кезден бастап басқа да әлеуетті өнім берушілердің осы конкурсқа қатысуға берген өтінімдерін көруге қол жеткізу қамтамасыз етіледі. | | | | **24-бап. Конкурсқа қатысуға өтінім**  **........**  7. Конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерге алдын ала жіберу хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні өткеннен кейін басқа да әлеуетті өнім берушілердің осы конкурсқа қатысуға берген өтінімдерін көруге қол жеткізу қамтамасыз етіледі.  Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізбеген не оны мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге басқа әлеуетті өнім берушілердің осы конкурсқа қатысуға өтінімдерін қарауға қол жеткізу берілмейді. | | | Конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу шеңберінде өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін көшіріп алу практикасы қалыптасты. |
| 79 | 25-бап  3-тармағының 2) тармақшасы | **25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету**  **.............**  3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:  1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;  2) қағаз жеткізгіштегі не электрондық құжат нысанындағы банк кепілдігін таңдауға құқылы.  Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі өткенге дейін, енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығы үшінші тұлғаларда туындауына алып келетін әрекеттер жасауына жол берілмейді.  Осы баптың [4](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z186) және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім беруші енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді. | | | | **25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету**  **.............**  3. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің біреуін:     1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;  2) электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдікті. Қағаз жеткізгіште банктік кепілдікті ұсынуға осы Заңның 39-бабының 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда жол беріледі.     Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі өткенге дейін, енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлігін талап ету құқығы үшінші тұлғаларда туындауына алып келетін әрекеттер жасауына жол берілмейді.    Осы баптың [4](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z186) және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім беруші енгізген кепілдікті ақшалай жарнаны пайдалануына жол берілмейді. | | | Мемлекеттік сатып алудың барлық кезеңдері мен рәсімдері электрондық форматқа ауыстырылады.  Осыған байланысты өтінімді қамтамасыз етуді де электрондық форматқа ауыстыру ұсынылады. |
| 80 | 25-баптың  4-тармағы | **25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету**  **…..**  4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:     1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған не екінші орын алған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған;      2) конкурс жеңімпазы не екінші орын алған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаған не тиісті түрде орындамаған, оның ішінде уақтылы орындамаған жағдайларда, конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтармайды. | | | | **25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету**  **…..**  4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған кезде:     1) конкурс жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған;      2) конкурс жеңімпазы әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаған не тиісті түрде орындамаған, оның ішінде уақтылы орындамаған жағдайларда, конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтармайды. | | | Екінші орын алған әлеуетті өнім берушілерге түсетін жүктемені азайту мақсатында.  Атап айтқанда, екінші жеңімпаздар шарт жасасудан жалтарған жағдайларда Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізбеу ұсынылады.  Бұл негізінен екінші жеңімпаздардың көп жағдайларда өздеріне қол қоюға шарт түскенін білмеуіне байланысты. Бұл туралы олар әдетте Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген кезде біледі. |
| 81 | 25-баптың  6-тармағы | **25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету**  **…..**  6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап:  1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін қайтарып алған;  ......... | | | | **25-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету**  **…..**  6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап:  1) осы әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін кері қайтарып алған жағдайларда ашу хаттамасын орналастыру;  ...................... | | | Редакцияны нақтылау. |
| 82 | 26-бап | **26-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі демпингке қарсы шаралар**  Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, демпингттік деп танылмайтын, жол берілетін ең төмен бағаның төмендетілген сомасына тең мөлшердегі соманы енгізген жағдайда, демпингтік баға ұсынуға жол беріледі. | | | | **26-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезіндегі демпингке қарсы шаралар**  **Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда к**онкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, демпингттік деп танылмайтын, жол берілетін ең төмен бағаның төмендетілген сомасына тең мөлшердегі соманы енгізген жағдайда, демпингтік баға ұсынуға жол беріледі. | | | Бүгінгі күнде демпинг 5 (бес) жұмыс және көрсетілетін қызмет түріне қолданылады:  1) егер баға 5 %-дан аса төмен болса, ЖСҚ бар құрылыс-монтаждау жұмыстары;  2) егер баға 10 %-дан аса төмен болса, ТЭН, ЖСҚ әзірлеу жұмыстары;  3) ТЭН, ЖСҚ сараптау жұмыстары (бағаны төмендетуге жол берілмейді);  4) егер баға 10 %-дан аса төмен болса, техникалық қадағалау қызметі;  5) егер баға 50 %-дан аса төмен болса, көрсетілетін қызмет.  Қазіргі уақытта ТЭН, ЖСҚ жоқ жұмыстарға (ағымдағы жөндеу, қар тазалау бойынша және т.б. жұмыстар) демпинг қолдану мәселесі пысықталып жатыр.  Сонымен қатар, бағаларды негізсіз төмендету фактілерін болдырмау мақсатында Заңның 26-бабын тек мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда қолдану ұсынылады. |
| 83 | 27-баптың  4-тармағының екінші бөлігі | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау**  **…..**  4. Конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.  Осы Заңның [6-бабын](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z6) бұзған әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілмейді. | | | | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау**  **…..**  4. Конкурстық комиссия біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.  **1) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларын және 2-тармағын бұзған;**  **2) біліктілік талаптары және конкурстық құжаттама талаптары жөнінде жалған ақпарат ұсынған;**  **3) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған мөлшерде енгізбеген** әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілмейді. | | | Өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерді беруін болдырмау мақсатында.  Осы түзетудің қажеттілігі конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуларының жаппай фактілерімен негізделген.  Атап айтқанда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге өтінімдерінің кемшіліктерін түзетуге құқық беретін алдын ала жіберу хаттамасының бар болуын теріс пайдаланады.  Өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеуден басқа аталған әлеуетті өнімберушілер талап етілетін құжаттардың (лицензиялардың, сертификаттардың, техникалық ерекшеліктердің және т.б. құжаттардың) орнына бос құжаттарды енгізеді.  Осындай бос өтінімдерді енгізу кезінде конкурстық комиссиялар өтінімдерді алдын ала қарау шеңберінде конкурсқа жосықсыз қатысушыларды сүйемелдеу жөнінде «тегін» консультанттардың функцияларын атқаруға мәжбүр, мұның өзі түпкі нәтижесінде конкурстық комиссия мүшелерінің айтарлықтай уақытын алады.  Заңға сәйкес конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді өзі конкурс жеңімпазы деп айқындалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасатындығының не шартты жасасқан жағдайда шартты тиісті түрде орындайтындығының кепілі ретінде енгізеді.  Осылайша, ұсынылатын норма әділ бәсекелестікке бағытталған және конкурстық өтінімдерді дайындау сапасын жақсартуға және сатып алуға «жосықсыз» қатысушыларды қатыстырмауға мүмкіндік береді. |
| 84 | 27-баптың  5-тармағының бірінше бөлігі | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау**  **…..**  5. Осы баптың 4-тармағына сәйкес біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтадан қарау кезінде конкурстық комиссия:  1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды оңайлату үшін әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға;  2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында, тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға құқылы. | | | | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау**  **…..**   5. **Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келуі тұрғысынан конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау** кезінде конкурстық комиссия:  1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды оңайлату үшін әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға;   2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында, тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратуға құқылы. | | | Заңның қолданыстағы редакциясы конкурстық комиссияларға өтінімдерді бастапқы қарау кезінде жеке тұлғалардан, оның ішінде мемлекеттік органдардан ұсынылған мәліметтердің дұрыстығын растайтын қажетті ақпаратты сұратуға мүмкіндік бермейді. |
| 85 | 27-баптың  6-тармағы | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау**  6. Әлеуетті өнім беруші осы баптың 4-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер:  1) ол және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;  2) ол осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;  3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды). | | | | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау**  6. Әлеуетті өнім беруші осы баптың 4-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер:  1) ол және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;  **2) ол осы Заңның 6-бабы 1--тармағының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларын және 2-тармағының талаптарын бұзса;**  3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды). | | | Қазіргі кезде Заңның 24-бабы 4-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталмен автоматты түрде қабылданбайды.  Заңның 6-бабының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларымен көзделген шектеулер комиссиямен конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қарау барысында анықталады.  Осыған орай түзетілген редакция ұсынылады. |
| 86 | 27-баптың  10-тармағы | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау**  .................   10. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларын автоматты түрде салыстырады және ең төмен шартты баға негiзiнде конкурс жеңiмпазын айқындайды.     Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы ең төмен шартты бағадан кейінгі келесі баға негізінде айқындалады.     Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған кезде конкурс нысанасы болып табылатын, сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында, оның ішіндетауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ұқсас түрлері бойынша мол жұмыс тәжірибесі бар конкурсқа қатысушы жеңімпаз (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы) деп танылады. Шартты бағалары тең бірнеше әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі тең болған кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрынырақ келіп түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы) деп танылады. | | | | **27-бап. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау …..**  10. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларын автоматты түрде салыстырады және ең төмен шартты баға негiзiнде конкурс жеңiмпазын айқындайды.     Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы ең төмен шартты бағадан кейінгі келесі баға негізінде айқындалады.     Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған кезде конкурс нысанасы болып табылатын, сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында, оның ішіндетауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ұқсас түрлері бойынша мол жұмыс тәжірибесі бар конкурсқа қатысушы жеңімпаз (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы) деп танылады. Шартты бағалары тең бірнеше әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі тең болған кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінен бұрынырақ келіп түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша екінші орын алған конкурсқа қатысушы) деп танылады.  **Оларда демпингтік баға қолданылатын техникалық қадағалау жұмыстары мен қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттардың салыстырмалы мәні конкурстық баға ұсыныстары тең болған кезде қолданылады.** | | | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету мақсатында өнім берушіні таңдау тәсілдерін өзгерту ұсынылады, мұнда баға жеңімпазды анықтаудың басты шарты болып табылады.  Конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттардың салыстырмалы мәндерін (жұмыс тәжірибесі сапа, менеджменті жүйесі) конкурстық баға ұсыныстары теңестірілген жағдайда қолданылу ұсынылады. |
| 87 | 29-баптың  3-тармағының 3) тармақшасы | **29-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары**  **…..**  3. Тапсырыс беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:  …..  3) егер конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе, жүзеге асырылады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту, осы Заңның [6-бабының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z6) талаптарын бұзған тұлғаны қоспағанда, **шартты жеңілдікті ескере отырып**, ең төмен бағамен конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған әлеуетті өнім берушіге жіберіледі; | | | | **29-бап. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары**  **…..**  3. Тапсырыс беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:  …..  3) егер конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту осы Заңның 6-бабының 1-тармағы **1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларының және 2-тармағының** талаптарын бұзған тұлғаны қоспағанда, ең төмен бағамен конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған әлеуетті өнім берушіге (**конкурстық баға ұсыныстарын теңестірілген кезде – ең төмен шартты бағамен**) жіберіледі; | | | Қазіргі уақытта Заңның 24-бабының 4-тармағы 4) тармақшасына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі Заңның 6-бабының 1-тармағы 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайлардавеб-порталда ол автоматты түрде қабылдамауға жатады.  1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларында көзделген Заңның 6-бабындағы қалған шектеулерді конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қарау шеңберінде конкурстық комиссия анықтайды.  Осыған байланысты, редакцияны нақытлау ұсынылады. |
| 88 | 31-бап | **31-бап. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері**  1. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу **уәкілетті орган бекіткен тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бойынша жүзеге асырылады.**  **2. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу мынадай дәйектілікпен жүзеге асырылады:**  **1) бірінші кезеңде уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және өзге де коммерциялық емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен білікті әлеуетті өнім берушілердің тізілімін қалыптастырады;**  **2) екінші кезеңде тапсырыс беруші білікті әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім берушілер арасында конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.**   3. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға, конкурстық құжаттамаға, алдын ала талқылауға, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлауға, конкурсқа қатысуға өтінімге, оны қарауға, демпингтік бағаны ұсынуға, мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қойылатын талаптар осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның [20](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z20), [21](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z21), [22](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z22), [23](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z23), [24](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z24), [26](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z26), [27](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z27) және [28-баптарының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z28) қағидалары бойынша айқындалады.    4. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалады. | | | | **31-бап. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекшеліктері**  1. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу **біліктіөнім берушілердің тізбесіне енгізілген әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес** жүзеге асырылады.  2. **Біліктіөнім берушілер тізбесін** біліктілік органы қалыптастырады.  3. Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға, конкурстық құжаттамаға, алдын ала талқылауға, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлауға, конкурсқа қатысуға өтінімге, оны қарауға, демпингтік бағаны ұсынуға, мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға қойылатын талаптар осы бапта белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заңның [20](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z20), [21](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z21), [22](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z22), [23](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z23), [24](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z24), [26](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z26), [27](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z27) және [28-баптарының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z28) қағидалары бойынша айқындалады. | | | Сатып алуды оңайлату үшін барлық сатып алу түрлері бойынша *(мемлекеттік сатып алу, квазимемлекеттік сектордың, жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуы)* жалпы Білікті өнім берушілер тізбесін қалыптастыру бойынша бірыңғай білікті орган құру ұсынылады.  Мұндай білікті органды қазірдің өзінде Қордың компаниялар тобының сатып алуы үшін алдын ала білікті іріктеуді (бұдан әрі – АБІ) қалыптастырып отырған Самұрық-Қазына қорының базасында құру ұсынылады.  Осылайша, Самұрық-Қазына қорының Білікті өнім берушілер тізбесіне енгізілген әлеуетті өнім берушілер мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде тиісті біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылатын болады. |
| 89 | 32-баптың  2-баптың екінші бөлімі | **32-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру**   2. Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте тауар аукцион нысанасы болып табылады.  **Тауар беретін бірнеше орын болған жағдайда, аукцион тәсілімен өткізілетін лотта тауар беретін бірнеше орынды көрсетуге жол беріледі.** | | | | **32-бап. Аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру**   2. Аукцион бір лотқа өткізіледі, бұл ретте тауар аукцион нысанасы болып табылады. | | | Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері бойынша және беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлу туралы нормалар заң жобасында Заңның 5-бабының 2-1-тармағында айқындалады. |
| 90 | 33-баптың  4-тармағының екінші бөлігі | **33-бап. Аукционға қатысуға өтінімдерді қарау, аукционға қатысуға жіберу**  **…**  4. Аукциондық комиссия біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге аукционға қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде аукционға қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.  Осы Заңның [6-бабын](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z6) бұзған әлеуетті өнім берушілерге аукционға қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілмейді. | | | | **33-бап. Аукционға қатысуға өтінімдерді қарау, аукционға қатысуға жіберу**  **…**  4. Аукциондық комиссия біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге аукционға қатысуға алдын ала жіберу хаттамасы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде аукционға қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.  **1) осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларын және 2-тармағының талаптарын бұзған;**  **2) біліктілік талаптары және аукциондық құжаттама талаптары жөнінде жалған ақпарат ұсынған;**  **3) аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған мөлшерде енгізбеген** әлеуетті өнім берушілерге аукционға қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілмейді. | | | Өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерді беруін болдырмау мақсатында.  Осы түзетудің қажеттілігі конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуларының жаппай фактілерімен негізделген.  Атап айтқанда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге өтінімдерінің кемшіліктерін түзетуге құқық беретін алдын ала жіберу хаттамасының бар болуын теріс пайдаланады.  Өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеуден басқа аталған әлеуетті өнім берушілер талап етілетін құжаттардың (лицензиялардың, сертификаттардың, техникалық ерекшеліктердің және т.б. құжаттардың) орнына бос құжаттарды енгізеді.  Осындай бос өтінімдерді енгізу кезінде конкурстық комиссиялар өтінімдерді алдын ала қарау шеңберінде конкурсқа жосықсыз қатысушыларды сүйемелдеу жөнінде «тегін» консультанттардың функцияларын атқаруға мәжбүр, мұның өзі түпкі нәтижесінде конкурстық комиссия мүшелерінің айтарлықтай уақытын алады.  Заңға сәйкес конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді өзі конкурс жеңімпазы деп айқындалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасатындығының не шартты жасасқан жағдайда шартты тиісті түрде орындайтындығының кепілі ретінде енгізеді.  Осылайша, ұсынылатын норма әділ бәсекелестікке бағытталған және конкурстық өтінімдерді дайындау сапасын жақсартуға және сатып алуға «жосықсыз» қатысушыларды қатыстырмауға мүмкіндік береді. |
| 91 | 36-баптың  3-тармақтың  3) тармақшасы | **36-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары**  **….**   3. Тапсырыс беруші аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:  …..  3) егер аукционға қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе, жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту, осы Заңның 6-бабының талаптарын бұзған тұлғаны қоспағанда, аукционға қатысуға берілген өтінімде көрсетілген ең төмен бастапқы баға ұсынған әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы аукционға қатысуға өтінімде көрсетілген әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасынан аспауға тиіс; | | | | **36-бап. Аукцион тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өткізілмеді деп танудың негіздері мен салдарлары**  **….**   3. Тапсырыс беруші аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай:  …..  3) егер аукционға қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе, жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту, осы Заңның **6-бабы 1-тармағының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларын және 2-тармағының талаптарын** бұзған тұлғаны қоспағанда, аукционға қатысуға берілген өтінімде көрсетілген ең төмен бастапқы баға ұсынған әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы аукционға қатысуға өтінімде көрсетілген әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасынан аспауға тиіс; | | | Қазіргі кезде Заңның 24-бабы 4-тармағының 4) тармақшсына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі 6-бабы 1-тармағының 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларда, мемлекеттік сатып алу веб-порталмен автоматты түрде қабылданбайды.  Заңның 6-бабының 1), 2), 7), 9) және 10) тармақшаларымен көзделген шектеулер комиссиямен конкурсқа қатысушылардың өтінімдерін қарау барысында анықталады.  Осыған орай түзетілген редакция ұсынылады. |
| 92 | 37-бап | **37-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негіздері**  1. Егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу жүргізіледі, бұл ретте баға шешуші шарт болып табылады.  **2. Бiртектi тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң бiрнеше түрiне баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезiнде, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi олардың бiртектi түрлері бойынша және (немесе) оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге мiндеттi.**  **Бiртектi тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезiнде, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi оларды беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге мiндеттi.**  **Осы тармақта көзделген жағдайларда, баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың жеңiмпазын айқындау әрбiр лот бойынша жүзеге асырылады.**  3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілін қолдану мақсатында біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемін қаржы жылы ішінде олардың бірінің мөлшері осы баптың 1-тармағында көзделгеннен кем болатын бөліктерге бөлшектеуге жол берілмейді.  **4. Берілуі (орындалуы, көрсетілуі) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес рұқсат алуды немесе хабарлама жіберуді талап ететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға тыйым салынады.** | | | | **37-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың негіздері**  1. Егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттік сатып алу жүргізіледі, бұл ретте баға шешуші шарт болып табылады.  **2.** Баға ұсыныстарын сұрату тәсілін қолдану мақсатында біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемін қаржы жылы ішінде олардың бірінің мөлшері осы баптың 1-тармағында көзделгеннен кем болатын бөліктерге бөлшектеуге жол берілмейді. | | | *Заңның 37-бабының  2-тармағын алып тастауға қатысты.*  Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді олардың біртекті түрлері бойынша және беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлу туралы нормалар заң жобасында Заңның  5-бабының 2-1-тармағында айқындалады.  *Заңның 37-бабының  4-тармағын алып тастауға қатысты.*  Алғашқыда бұл норманы рұқсатты (лицензияны) талап ететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға тиісті рұқсаты (лицензиясы) жоқ әлеуетті өнім берушілерді қатыстырмау мақсатында енгізді.  Сонымен қатар қазіргі уақытта «Е-лицензиялау» ақпараттық жүйелерін интеграциялау және мемлекеттік сатып алу веб-порталы бар.  Қазіргі уақытта осы интеграция әлеуетті өнім берушілердің рұқсатын (лицензиясын) талап ететін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуға осындай рұқсаттары (лицензиялары) жоқтарға қатысуға мүмкіндік бермейді.  Осы ретте Заңның 37-бабының 4-тармағымен көзделген осындай шектеуді алып тастау ұсынылады. |
| 93 | 38-баптың  2-тармағы | **38-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу**  ...........  2. Осы баптың 1-тармағында көзделген, орналастырылатын ақпаратта тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесiлiгiн айқындайтын өзге де сипаттамаларға нұсқаулардың болуына жол берілмейді, оған мемлекеттік сатып алуды мынадай:        1) негізгі (орнатылған) жабдықтарды, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді (лицензиялық бағдарламалық қамтылымды) қосымша жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтау үшін;        2) тауарды лизингке беру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні айқындау үшін және лизингтің нысанасын егжей-тегжейлі сипаттау қажеттігі туындағанда;        3) тапсырыс берушінің қолында бар тауарды жөндеу және (немесе) оған техникалық қызмет көрсету үшін жүзеге асыру жағдайлары қосылмайды. | | | | **38-бап. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу**  ...........  2. Осы баптың 1-тармағында көзделген, орналастырылатын ақпаратта тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің жекелеген әлеуетті өнім берушіге тиесiлiгiн айқындайтын өзге де сипаттамаларға нұсқаулардың болуына жол берілмейді, оған мемлекеттік сатып алуды мынадай:        1) негізгі (орнатылған) жабдықтарды, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді (лицензиялық бағдарламалық қамтылымды) қосымша жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтау үшін;        2) тауарды лизингке беру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні айқындау үшін және лизингтің нысанасын егжей-тегжейлі сипаттау қажеттігі туындағанда;        3) тапсырыс берушінің қолында бар тауарды жөндеу және (немесе) оған техникалық қызмет көрсету үшін жүзеге асыру жағдайлары қосылмайды.  **4) құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен аспайтын нарықта кеңінен ұсынылған және қол жетімді тауарлар.** | | | Заңның қолданыстағы ережелерінде техникалық ерекшелікте тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына көрсетуге тыйым салынған.  Осындай шектеу сатып алуды жүргізуді күрделендіреді және өзімен сапасыз тауарларды сатып алуға әкеп соғады.  Осыған байланысты тапсырыс берушілерге нарықта кеңінен берілген және барлық жерлерде сатылатын тауар белгілеріне, тауарлардың фирмалық атауларына техникалық ерекшелікті көрсету мүмкіндігін беру ұсынылады. |
| 94 | 39-бабының  3-тармағының 3) тармақшасы | **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:  ……  3) сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге қатысты ерекше құқықтарға ие тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді 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:  ……  3) сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге, сондай-ақ жоба алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы осы жоба алдындағы немесе жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеген тұлғада түзету бойынша жұмыстарға қатысты ерекше құқықтарға ие тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; | | | | ЖСҚ-ны түзету (қайта есептеу) бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жеңілдету мақсатында. |
| 95 | 39-бабының  3-тармағының 42) тармақшасы | **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:  ……  42) егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген **жүз еселенген** айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 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:  ……  42) егер біртекті тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетiн қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген **бес жүз** еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспаса, **ал аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерінің аппараттары үшін үш мың** еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; | | | | Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің мемлекеттік сатып алуына салыстырмалы талдау Қазақстан Республикасында аз маңызды сатып алулар бойынша шекті мәні ең аз екенін көрсетті.  Мәселен, ҚР бұл 100 АЕК немесе 226 900 теңге, Беларусь Республикасында 300 базалық шама, ол шамамен 1 200 000теңгені құрайды, РФ – 540 000 теңгеден 25 млн. теңгеге дейін.  Бұдан басқа, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сатып алуға салыстырмалы салыстырмалы таладу жүргізілді.  Мәселен, сатып алуда ұлттық холдингтірдің, компаниялардың шағын сатып алу бойынша шекті мәні 2000-еселенген АЕК немесе 4 538 000 теңге, Самұрық-Қазына Қоры компаниялары тобының сатып алуында – 1000 АЕК немесе 2 269 000 теңге.  Сонымен бірге, көптеген жағдайларда Заңның 39-бабының 3-тармағының 42) тармақшасымен кішкентай сатып алу ұйымдары пайдаланады, олардың сатып алу көлемі де аз, оның ішінде ауыл ұйымдары.  Осыған байланысты, шағын сатып алуларды оңайлату мақсатында осы сатып алудың шекті мәнін көтеру мүмкін деп санаймыз.  Бұдан басқа, осы норма бюджеттің төртінші деңгейін енгізу шеңберінде енгізіледі. |
| 96 | 39-бабының  3-тармағының 43) тармақшасы | **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:  ……  43) **жұмыскерді қызметтік іссапарға,** оқушыларды, студенттерді, аспиранттарды шығармашылық сайыстарға (конкурстарға, олимпиадаларға, фестивальдарға, ойындарға), көрмелерге, конференцияларға, форумдарға, шеберлік сыныптарына, тағылымдамаларға қатысу, оқу-практикалық тапсырмаларды орындау үшін жіберуге байланысты көрсетілетін қызметтерді, көрсетілген іс-шаралар өтетін жерге бару және кері қайту жолын, тұрғын үй-жай жалдауды, көліктік қызмет көрсетуді, тамақпен қамтамасыз етуді қоса алғанда 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:  ……  43) **оқушыларды,** студенттерді, аспиранттарды шығармашылық сайыстарға (конкурстарға, олимпиадаларға, фестивальдарға, ойындарға), көрмелерге, конференцияларға, форумдарға, шеберлік сыныптарына, тағылымдамаларға қатысу, оқу-практикалық тапсырмаларды орындау үшін **жіберуге** байланысты көрсетілетін қызметтерді, көрсетілген іс-шаралар өтетін жерге бару және кері қайту жолын, тұрғын үй-жай жалдауды, көліктік қызмет көрсетуді, тамақпен қамтамасыз етуді қоса алғанда сатып алу; | | | | «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 1-бабының 3) тармақшасына сәйкес іссапар шығыстарын жүзеге асыруға байланысты қызметтер мемлекеттік сатып алу саласынан шығарылған.  Осы уақытта «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 39-бабының 3-тармағының 43-тармақшасына сәйкес қызметкерді қызметтік іссапарға жіберуге байланысты қызметтер тікелей шарт жасау жолымен бір көзден сатып алуды жүзеге асыру негіздемелерінің тізбесіне енгізіледі.  Осыған байланысты ішкі қарама-қайшылықтарды болдырмау мақсатында «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 39-бабының 3-тармағының 43-тармақшасынан «қызметкерді қызметтік іссапарға жіберу» деген сөздерді алып тастау қажет. |
| 97 | 39-бабының  3-тарағының 50) тармақшасы | **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:  ……  50) егер мемлекеттік сатып алу тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзім ішіндегі қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу көлемінен аспайтын көлемде, уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша **жылдың бірінші айы ішінде** жүзеге асырылатын болса, **конкурс не аукцион тәсілімен** мемлекеттік сатып алу қорытындысы шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттіліктегі осындай мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болса, жүзеге асырылады.        Осы тармақша өнім беруші өткен жылы жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданысын ұзартудан бас тартқан жағдайда қолданылады; | | | **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:  ……  50) егер мемлекеттік сатып алу тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды өткізу мерзімі, бірақ екі айдан аспайтын мерзім ішіндегі қажеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу көлемінен аспайтын көлемде, уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша жүзеге асырылатын болса, мемлекеттік сатып алу қорытындысы шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге күн сайынғы және (немесе) апта сайынғы қажеттіліктегі осындай мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болса, жүзеге асырылады.        Осы тармақша өнім беруші өткен жылы жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданысын ұзартудан бас тартқан жағдайда, **егер осындай мемлекеттік сатып алу жылдың бірінші айы ішінде немесе тапсырыс беруші ағымдағы қаржы жылы ішінде құрған (қайта ұйымдастырғна жағдайда)бірақ екі айдан аспайтын мерзім ішінде** қолданылады; | | | | **Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 14 қазандағы Заңымен ратиификацияланған ЕАЭО туралы Шартқа сатып алуды реттеу хаттамасын Бір көзден алу мемлекетік сатып алуды жүзеге асыру тізбесінің 30-тармағына сәйкес келтіру.**  **Бұдан басқа құқық қолдану практикасы күнделікті қажеттілікті немесе жаңадан құрылған немесе қайта ұйымдастырылған тапсырыс берушілердің үздіксіз қызметін қамтамасыз етуге байланысты қажеттілікті көрсетеді.** |
| 98 | 39-бабының  3-тарағының 54) тармақшасы | **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:  ……  54) техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдар (протездік-ортопедиялық құралдардан басқа) мен арнаулы жүріп-тұру құралдарын, мүгедектерге берілетін жеке көмекші мен ымдау тілі маманы көрсететін әлеуметтік қызметтерді, мүгедектерге арналған такси көрсететін қызметтерді, мүгедектерге берілетін санаторий-курорттық жолдамаларды сатып алу бөлігінде мүгедектер саны жұмыскерлердің тізімдік санының кемінде елу пайызын құрайтын мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері құратын ұйымдардан тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді 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:  ……  54) техникалық көмекші (орын толтырушы) құралдар (протездік-ортопедиялық құралдардан басқа) мен арнаулы жүріп-тұру құралдарын, мүгедектерге берілетін жеке көмекші мен ымдау тілі маманы көрсететін әлеуметтік қызметтерді, мүгедектерге арналған такси көрсететін қызметтерді, мүгедектерге берілетін санаторий-курорттық жолдамаларды сатып алу бөлігінде мүгедектер саны жұмыскерлердің тізімдік санының кемінде елу пайызын құрайтын мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері құратын ұйымдардан тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу.  Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасы, электрондық мемлекеттік сатып алу қызметтеріне бірыңғай қолжетімділік нүктесін беретін мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінде мынадай шарттарға сәйкестігі тұрғысынан тексеруден өткен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға жіберіледі:  1) мүгедектердің қоғамдық бірлестігі құрған ұйымда мүгедектердің саны осындай ұйымның қызметкерлерінің жалпы санынан кемінде елу пайызын құрайды;  2) мүгедектердің еңбегіне ақы төлеу бойынша шығыстар еңбекақы төлеу бойынша жалпы шығыстардың кемінде елу бір пайызын (құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын, көзі көрмейтін мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда – кемінде отыз бес пайыз) құрайды;  3) мұндай ұйымның жалғыз құрылтайшысы Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестігі болып табылады. | | | | Мүгедектер саны, төлем бойынша шығыстар және мүгедектер ұйымының құрылтайшысы бөлігіндегі шарттарға сәйкестігіне қоғамдық мүгедектер бірлестіктеріне тексеруді көздейтін Заңның 51-бабына түзетулерге сәйкес келтіру. |
| 99 | 39-баптың  3-тармағының жаңа тармақшасы | **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:  ……  **жоқ** | | | **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:  ……  **55) құқық қорғау және жарылғыш заттарды және жарылғыш құралдарды табуға және залалсыздандыруға, терроризмге қарсы операцияларды, сондай-ақ кепілге алынған адамдарды босату, қарулы қылмыскерлерді, экстремистерді, террористерді, ұйымдасқан қылмыстық топтардың мүшелерін, ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған адамдарға ұстау және залалсыздандыру жөніндегі арнайы операцияларды жүргізуге байланысты арнайы мемлекеттік органдардың арнайы мақсаттағы бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз етуге қажетті тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу.** | | | |  |
| 100 | 41-бабының  5-тармағы | **41-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру**  **…..**  5. Осы баптың 2-тармағының талабы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) 9), 18), 31), 32) және 35) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды. | | | **41-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру**  **…..**  5. Осы баптың 2-тармағының талабы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264)**4),** 9), 18), **23),** 31), 32) және 35) тармақшалары негізінде жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды. | | | | Шет мемлекеттер аумағында тұрған Қазақстан Республикасының шет  Шет мемлекеттер аумағында орналасқан және ҚР мемлекеттік мекемелері үшін көзделген рәсімдерді сақтау мүмкіндігі жоқ Қазақстан Республикасының шетел мекемелерінің тауарларды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу ерекшеліктерін ескере отырып, |
| 101 | 43-бабының  1-тармағының екінші бөлігі | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  1. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың жобалары уәкілетті орган бекітетін тауарларды мемлекеттік сатып алу, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарға сәйкес жасалады.  **Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын жариялы шарттарға жататын** мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға қолданылмайды. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  1. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттардың жобалары уәкілетті орган бекітетін тауарларды мемлекеттік сатып алу, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарға сәйкес жасалады.  **Осы Заңның 39-бабының 3-тармағына сәйкес жасалатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып, өзге нысанда жасалуы мүмкін.** | | | | Үлгі шарттар кемсіту жағдайларын болдырмау мақсатында енгізілетін болады.  Осылайша, Заңға сәйкес конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінім конкурстық (аукциондық) құжаттамамен белгіленген талаптармен және шарттармен әлеуетті өнім берушінің келісімін білдіру нысаны болып табылады (Заңның 24-бабының 1-тармағы, 32-бабының 4-тармағы).  Өз кезегінде конкурстық (аукциондық) құжат өзіне мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасын қамтиды. (Заңның 21-баптың 2-тармағының 66) тармақшасы, 32-бабының 4-тармағы).  Ұқсайтын норма сатып алуды жүзеге асыру кезінде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асыру кезінде белгіленді, оған сәйкес баға ұсыныстарын әлеуетті өнім беругінің беруі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасында көзделген талаптарды сақтай отырып, тауарларды жеткізуді, жұмыстырады орындауды және қызметтерді көрсетуді жүзеге асыруды кеісуді білдіру нысаны болып табылады (Заңның 4-тармағының 38-бабы).  Баға ұсыныстарын сұратуды хабарлаған кезде ұйымдастырушы веб-порталда оның ішінде техникалық ерекшелікті көрсете отырып, шарт жобасын орналастырады (Заңның 38-бабының 1—тармағының 6) тармақшасы).  Осылайша, сатып алудың бәсеке тәсілдерінде  - конкурста (аукционда), баға ұсыныстарын сұратуда үлгі шарттарды енгізу қажеттігі бар, өйткені әлеуетті өнім берушілер конкурста (аукционда) қатысуға өнімдер беру не баға ұсынысын беру кезінде шарттың жобасында белгіленген талаптармен келісім береді.  Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден сатып алуға қатысты үлгі шарттарды жүргізу қажеттігі жоқ, өйткені осы сатып алуға қатысуға шақыру алған әлеуетті өнім берушінің бас тартуға құқығы бар.  Бұдан басқа қолданыстағы үлгі шарттар Заңның 39-бабының 3-тармағы шеңберінде жасалатын кейбір тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескермейді. Осыған байланысты практикада бір көзден алу тәсілімен шарттар жасау бойынша проблема қалыптасты. |
| 102 | 43-бабының  4-тармағының бірінші бөлігі | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **…..**  4. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жөніндегі талаптар осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) **тармақшаларында және** 50-бабында көзделген **жағдайларға** қолданылмайды. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **…..**  4. **Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу жөніндегі талаптар мәліметтері мемлекеттік құпияны және (немесе) Үкімет бекіткен таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алу арқылы**, сондай-ақ осы Заңның 39-бабы [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларға қолданылмайды. | | | | Қолданыстағы редакция олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияны және (немесе) Үкімет бекіткен таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алуды есепке алмайды. |
| 103 | 43-бабының  6-тармағы | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **…..**   6. Қазақстан Республикасының бейрезидентімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынатын нысанда ресімдеуге жол беріледі. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **…..**  6. Қазақстан Республикасының бейрезидентімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынатын **қағаз тасығыштағы** нысанда ресімдеуге жол беріледі. | | | | Қазіргі уақытта тапсырыс берушілер резидент еместермен электрондық шарттар жасау проблемасына тап болды.  Осылайша, резидент еместерде Қазақстан Республикасында белгіленген тәртіпте бөлінген электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) жоқ.  ЭЦҚ болмауы мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы шарт жасасуға кедергі жасайды.  Оның үстіне, Заңда қағаз тасығышта шарттар жасау мүмкіндігі туралы нормалар қамтылған.  Мәселен, Заңның 43-бабының 4-тармағына сәйкес веб-портал арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу бойынша талаптар Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабымен көзделген жағдайларға қолданылмайды.  Сонымен қатар, көрсетілген тізбе қағаз тасығышта шарт жасасу қажеттігінің барлық жағдайын ескермейді.  Мысалға, қазір Ресей Федерациясының муниципалдық бірегей кәсіпорындары болып табылатын Байқоңыр қаласының коммуналдық қызметтерімен қазақстандық кәсіпорындардың шарттар жасасу проблемасы бар. Атап айтқанда, коммуналдық қызметтер веб-портал арқылы шарт жасасудан бас тартады.  Осыған ұқсас проблемалар тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден басқа да сатып алу бойынша бар, мұнда веб-портал арқылы шарт жасасудан бас тартқан резидент еместер өнім берушілер болып келеді, ол тапсырыс берушінің қызметіне теріс әсер етеді.  Мәселен, бүгінгі таңда Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде шарттарды электрондық форматта жасасу Қазақстан Республикасында ғана жүргізіледі. Қалған ЕЭО мүше мемлекеттерде шарттар дәстүрлі тәсілмен қағаз тасығышта жасалады. Басқа ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерде алдағы 2-3 жылдың ішінде шарттарды электрондық форматта жасасуға көшу жоспарланып отырған жоқ. |
| 104 | 43-бабының  7-тармағы | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  7. Тапсырыс беруші егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына қол қоймаса, жеңімпаз мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын жібереді.  Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын екінші орын алған әлеуетті өнім беруші өзіне мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландыруға тиіс. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  7. Тапсырыс беруші егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші осы баптың 3-тармағында белгіленген мерзімдерде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына қол қоймаса не мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның [26-бабына](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z26) сәйкес соманы (бар болған кезде) енгізбесе, тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын жібереді.  Мемлекеттік сатып алу туралы үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландыруға тиіс. | | | | Мемлекеттік сатып алуды жеңілдету, атап айтқанда жеңімпаз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеу жолымен шарт жасасудан жалтарған жағдайларда шартты екінші жеңімпазға жіберу мүмкіндігін беру мақсатында. |
| 105 | 43-бабының  10-тармағы | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  10. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.        Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төлеу көзделген болса, өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, авансқа тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізеді.        Өнім беруші аванстың толық сомасынан не аванстың бір бөлігінен бас тартуға құқылы. Өнім беруші аванстан ішінара бас тартқан жағдайда, аванстың бөлігіне тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.        Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай өнім берушінің жазбаша хабарлауы бойынша аванстың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды түрде азайтады. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  10. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.    Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төлеу көзделген болса, өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, авансқа тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізеді.    Өнім беруші аванстың толық сомасынан не аванстың бір бөлігінен бас тартуға құқылы. Өнім беруші аванстан ішінара бас тартқан жағдайда, аванстың бөлігіне тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізуге міндетті.    Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай өнім берушінің жазбаша хабарлауы бойынша аванстың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге пропорционалды түрде азайтады.  **Осы Заңның 39-бабының 2-тармағы 2) тармақшасының және 3-тармағы негізінде жүзеге асырылған тауар биржалары арқылы, бір көзден алу тәсілімен баға ұсыныстарын сұрату қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда тапсырыс беруші авансты қамтамасыз етуді енгізу туралы талапты белгілеуге құқылы.** | | | | Заңның 39-бабының 2-тармағының 2) тармақшасына және 3-тармағына сәйкес жасалған шарттар бойынша аванс беру мәселесін реттеу мақсатында редакцияны нақтылау |
| 106 | 43-бабының  11-тармағының бесінші бөлігі | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **…..**  11. Қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері тиісті қаржы жылында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жылдық сомасы негізге алына отырып есептеледі.        Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:        1) тапсырыс берушінiң банк шотына не мемлекеттiк органдар және мемлекеттiк мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшiн Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгiзiлетiн кепiлдiк ақшалай жарнаны;        2) **қағаз жеткізгіштегіне** электрондық құжат нысанындағы банк кепiлдiгін таңдауға құқылы.        Өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелер толық орындалғанға дейiн енгiзiлген кепiлдiк ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлiгiн талап ету құқығы үшiншi тұлғаларда туындауына әкеп соғатын әрекеттер жасауына жол берiлмейдi.  Өнім беруші енгiзген кепiлдiк ақшалай жарнаны тапсырыс берушінiң осы Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берiлмейдi.   Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы талап осы Заңның 39-бабы [2-тармағы](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z263) 2) тармақшасының және [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) негізінде жүзеге асырылған, баға ұсыныстарын сұрату, тауар биржалары арқылы, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша айқындалған өнім берушілерге, сондай-ақ осы Заңның 51-бабының [6-тармағында](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z330)көзделген жағдайда, кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын өнім берушілерге қолданылмайды. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **…..**  11. Қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, ағымдағы қаржы жылына мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшері тиісті қаржы жылында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жылдық сомасы негізге алына отырып есептеледі.  Өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:  1) тапсырыс берушінiң банк шотына не мемлекеттiк органдар және мемлекеттiк мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшiн Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгiзiлетiн кепiлдiк ақшалай жарнаны;   2) электрондық құжат нысанында ұсынылатын банктік кепілдікті. Қағаз жеткізгіште банктік кепілдікті ұсынуға осы Заңның 39-бабының 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда жол беріледі.  Өнім берушінің мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелер толық орындалғанға дейiн енгiзiлген кепiлдiк ақшалай жарнаға тұтастай не оның бір бөлiгiн талап ету құқығы үшiншi тұлғаларда туындауына әкеп соғатын әрекеттер жасауына жол берiлмейдi.  Өнім беруші енгiзген кепiлдiк ақшалай жарнаны тапсырыс берушінiң осы Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берiлмейдi.  Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы талап осы Заңның 39-бабы [2-тармағы](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z263) 2) тармақшасының және [3-тармағының](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z264) негізінде жүзеге асырылған, баға ұсыныстарын сұрату, тауар биржалары арқылы, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша айқындалған өнім берушілерге, сондай-ақ осы Заңның 51-бабының [6-тармағында](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z330) көзделген жағдайда, кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын өнім берушілерге қолданылмайды. | | | | Мемлекеттік сатып алудың барлық кезеңдері мен рәсімдері электрондық форматқа ауыстырылады  Осыған байланысты, өтінімді қамтамасыз етуді енгізуді сондай-ақ электрондық форматқа ауыстыру ұсынылады. |
| 107 | 43-баптың  17-тармағы | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **............**  17. Осы баптың 14 және 15-тармақтарында көзделген жағдайларда, қолданылу мерзiмі бiр қаржы жылынан асатын мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бәсекелестiк негiзде өткiзiлген мемлекеттiк сатып алу қорытындысы бойынша айқындалған өнім берушілермен ғана жасасуға жол берiледi. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  **............**  17-тармақ алып тасталсын. | | | | Заңға сәйкес бюджет, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарлары, шарттар қаржы жылына (қаржы жылдарына) бекітіледі (жасалады), яғни ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсаны аралығында.  Сонымен қатар, нақты уақытқа жасалатын және күнтізбелік жылмен есептелетін азаматтық-құқықтық қатынастар бар. Мәселен, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Заңның 3-тармағына сәйкес көлiк құралдары иелерiнің жауапкершiлігін мiндеттi сақтандыру шарты күшіне енген күнінен бастап он екi ай мерзiмге жасасылады. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Заңға сәйкес сақтандыру қызметтері қаржы қызметтеріне жатады және тиісінше тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу арқылы сатып алынуы мүмкін *(Заңның 39-бабының 3-тармағының 11) тармақшасы)*  Алайда, Заңның 43-бабының 17-тармағында қолдану мерзімі бір қаржы жылынан аспайтын осындай шарт жасауға тыйым салынады. |
| 108 | 43-бабының  19-тармағы | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  19. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт мынадай фактілердің бірі анықталған:  1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулер бұзылған;      2) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге осы Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен;  **3) міндеттемелері тиісінше орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу фактiсін анықтаған;**        4) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған жағдайда, оны кез келген кезеңде бұзу туралы талапты қамтуға тиiс. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  19. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт мынадай фактілердің бірі анықталған:  1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулер бұзылған;   2) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге осы Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен;  **3)алып тасталсын;**   1. мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған жағдайда, оны кез келген кезеңде бұзу туралы талапты қамтуға тиiс. | | | | Заңның 18-бабының 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында  Осылайша, уәкілетті орган осы нормаға сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтар айқындалған кезде, міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, заңнаманы бұза отырып жасалған күшіне енген шарттарды соттың жарамсыз деп тануы туралы талап арызбен сотқа жүгінеді. |
| 109 | 43-бабының  жаңа  23-1-тармағы | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  **жоқ** | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  **23-1.  Жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі орындалатын жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің жиынтық түрде үштен екісінен аспауға тиіс.** | | | | Құқықтық айқындылықты қамтамасыз ету, екіұштылықты болдырмау және практикада қосалқы мердігерлер тарту бөлігінде проблемаларды жою мақсатында. |
| 110 | 43-бабының  25-тармағы | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  25. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт уәкілетті органның осы Заңның 47-бабына сәйкес шығарылған шешіміне шағым жасау кезеңінде жасалмайды. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  25. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт **осы Заңның 16-бабының 6) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган шешім шығарған кезде, оның ішінде тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы уәкілетті органның мұндай шешіміне шағымдану кезеңінде** жасалуы мүмкін емес. | | | | Тәжірибеде әлеуетті өнім берушілер осы норманы олар (әлеуетті өнім берушілер) сотта уәкілетті органның шешімін Заңның 47-бабына сәйкес шағымданған жағдайда, онда шарт жасалмауы мүмкін деп пайымдайды.  Сонымен қатар, сатып алуға қатысушылардың және келіп түсетін шағымдар санының елеулі болуын ескере отырып, шарт жасасу мүмкін емес болады.  Нақтылау мақсатында **тек тапсырыс берушілердің** уәкілетті органның шешіміне шағымдану кезеңінде шарт жасасуды тоқтатыла тұруды көрсету ұсынылады.  Бұрын осы норма мемлекеттік органдардың іс-әрекеттеріне шағымдану аясында тапсырыс берушілер бұзушылықпен жүргізілген мемлекеттік сатып алу бойынша шарттар жасауды жалғастырғандықтан шартталған болатын.  Бұдан басқа, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұза отырып өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша шарттарды жасасуға жол бермеу мақсатында |
| 111 | 43-бап  26-тармақтың екінші бөлігі | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  26. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалғаны туралы құжаттар (тауарды қабылдау-тапсыру актісі, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісі, шот-фактура) электрондық нысанда ресімделеді.  Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалғаны туралы құжаттарды мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық нысанда ресімдеу туралы талаптар осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларға қолданылмайды. | | | **43-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу**  …..  26. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалғаны туралы құжаттар (тауарды қабылдау-тапсыру актісі, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісі, шот-фактура) электрондық нысанда ресімделеді.  Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалғаны туралы құжаттарды мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы электрондық нысанда ресімдеу туралы талаптар осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларға **Қазақстан Республикасының салық заңнамасына қайшы келмейтін бөлікте** қолданылмайды. | | | | Салық кодексінің 263-бабымен сәйкес келтіру мақсатында |
| 112 | 44-бап | **44-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтару**        1. Егер жеңімпаз деп танылған **не екінші орын алған әлеуетті өнім беруші** осы Заңда белгіленген мерзімдерде тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның [26-бабына](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z26) сәйкес соманы енгізбесе, онда мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылады.        2. Мемлекеттiк сатып алудың жеңімпазы **(екінші орын алған әлеуетті өнім беруші)** деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ол енгiзген конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді қамтамасыз етудi ұстап қалады. | | | **44-бап. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтару**  1. Егер жеңімпаз деп танылған әлеуетті өнім беруші осы Заңда белгіленген мерзімдерде тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның [26-бабына](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z26) сәйкес соманы енгізбесе, онда мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылады.  2. Мемлекеттiк сатып алудың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды деп танылған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ол енгiзген конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімді қамтамасыз етудi ұстап қалады. | | | | Екінші орын алған әлеуетті өнім берушілерге түсетін жүктемені азайту мақсатында.  Атап айтқанда, екінші жеңімпаздар шарт жасасудан жалтарған жағдайларда Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізбеу ұсынылады.  Бұл негізінен екінші жеңімпаздардың көп жағдайларда өздеріне қол қоюға шарт түскенін білмеуіне байланысты. Бұл туралы олар әдетте Сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізілген кезде біледі. |
| 113 | 47-баптың жаңа 7, 8, 9 -тармақтары | **47-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау**    1. Әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне, егер олардың әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, шағым жасауға құқылы.    2. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттаманы орналастырған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, уәкілетті органға шағым жасалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі шағымды қарау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.    3. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.    4. Әлеуетті өнім берушінің шағымы электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы уәкілетті органға берілуі мүмкін.    5. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде уәкілетті органға шағым жасалған жағдайда, шағым келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.    Уәкілетті орган шағым келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды тоқтата тұру туралы хабарлама жібереді.    6. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде келіп түскен шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган мемлекеттік сатып алу қорытындысының күшін жою не күшін жоюдан бас тарту туралы шешім қабылдайды.    Уәкілетті органның шағымды қарау нәтижелері бойынша қабылдаған шешіміне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шағымдануға болады. | | | **47-бап. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау**    1. Әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне, егер олардың әрекеттері (әрекетсіздігі), шешімдері әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса, шағым жасауға құқылы.  **Осы Заңның 22-бабында анықталған тәртіппен конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулер бермеген әлуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) талаптарына, оның ішінде оларда көрсетілген біліктілік талаптарына шағымдары қарауға жатпайды**    2. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне  конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы  туралы хаттаманы орналастырған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, уәкілетті органға шағым жасалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу мерзімі шағымды қарау мерзімі аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.    3. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.    4. Әлеуетті өнім берушінің шағымы электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы уәкілетті органға берілуі мүмкін.  5. Тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде уәкілетті органға шағым жасалған жағдайда, **шағым осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзім өткен күннен бастап он жұмыс күні ішінде қаралады.**  Уәкілетті орган шағым келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды тоқтата тұру туралы хабарлама жібереді.    6. Осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімдерде келіп түскен шағымды қарау нәтижелері бойынша уәкілетті орган **осы Заңның 16-бабының 6) тармақшасына сәйкес не шағымды қанағаттандырудан бас тарту туралы** шешім қабылдайды.  **7. Осы баптың 6-тармағына сәйкес қабылданған уәкілетті органның шешімімен келіспеген жағдайда әлеуетті өнім беруші жоғары тұрған органға шағымдануға құқылы.**  **8. Шағымды қарау нәтижелері бойынша қабылданған уәкілетті органның шешімдеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шағым жасалуы мүмкін.**  **9. Осы бапта көзделген сотқа дейінгі дауларды реттеу тәртібі міндетті болып табылады.** | | | | Алдын-ала талқылау шеңберінде, оны бекіту сатысында конкурстық құжаттаманың жоғары талаптарына шағымдану мүмкіндігіне қарамастан әдетте баға бойынша жеңілген әлеуетті өнім берушілер сатып алуды болдырмау мақсатында сатып алу қорытындыларын қалыптастырғаннан кейін шағымдар береді.  Мұндай «кешіккен» шағымдар сатып алуды тоқтатуға, сатып алу процесінің негізсіз ұзап кетуіне, ал кейбір жағдайларда сатып алуды толық болдырмауға әкеп соқтырады, бұл түптеп келгенде сатып алуды өткізу уақтылығына әсер етеді.  *Екінші түзетуге қатысты*  Заңның 47-бабы 2-тармағына сәйкес тапсырыс берушінің әрекетіне қорытынды туралы хаттаманы орналастырған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шағым жасалған жағдайда шарт жасасу тоқтатыла тұрады.  Бұл ретте Заңның 47-бабы 5-тармағының қолданыстағы редакциясына сәйкес шағым келіп түскен күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде қаралады.  Сонымен қатар, тәжірибеде бір конкурс бойынша, әдетте, бірнеше шағым беріледі, оның үстіне бұл шағымдар бес күндік шағымдану мерзімінің әр күнінде беріледі.  Осыған байланысты, шағымдарды кешенді түрде қарау мақсатында шағымдарды шағымдану мерзімі өткен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қарау ұсынылады.  *Үшінші түзетуге қатысты*  Тапсырыс берушілердің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылардың іс-әрекеттерін (шешімдерін) шағымдану бойынша дауларды сотқа дейін реттеуді бекіту мақсатында |
| 114 | 51-баптың  3-тармағы | **51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы**  …..  **3. Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардың тізбесін және оларды енгізу тәртібін халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган айқындайды.**    Тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлері тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. | | | **51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы**  …..  **3.Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.**  **Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар мемлекеттік сатып алудың электрондық қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай нүктесін ұсынатын мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінде тексеруден өткеннен кейін осы баптың 2-тармағы бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысуға:**  **1) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 248-бабының 13) тармақшасының шарттарына сәйкес келсе;**  **2) Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестігі жалғыз құрылтайшысы болып табылатын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестігі немесе ұйымы болып табылса рұқсат беріледі.**  **Тауарларды өндіретін және (немесе) тауарларды беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар осы баптың 3-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес келмеген жағдайда бас тарту себебі көрсетіле отырып, бас тартылады.** | | | | 2017 жылғы 2-тоқсанда Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерін және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарды Заңның 51-бабының 3-тармағында көзделген Ұйымдарының тізбесіне енгізу процесі автоматтандырылатын болады. Бұл мыналарға мүмкіндік береді:  - бюрократиялық кедергілерді төмендетуге, өйткені құжаттарды жинау көп ұйымдардан өтуді талап етеді;  - мемлекеттік органдар арасында құжат айналымын қысқартады, өйткені құжаттарды берілген деректер мәліметтерді мұқият, нақты және дұрыс тексеруді талап етеді, ал оларды тек құзыретті органдар ғана растауы мүмкін;  - Ұзақтығы Қағидаларда белгіленген тәртіпке сәйкес 9 айға дейін жететін Құжаттар тізбесіне енгізу нәтижелерін күту мерзімін қысқартуға, өйткені орталық деңгейде өтінімдерді қарау әр жылдың 4-тоқсанында басталады. Тиісінше бұл тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер нарығында ұйымның әлеуетін төмендетуге әсер етеді;  - «бір күндік» ұйымдарды шығаруды қамтамасыз етеді, олар де-юро мүгедектер құрған ұйымдар түрінде құрылады, ал де-факто қызметкерлер мен құрылтайшылар құрамында мүгедектігі бар адамдар жоқ;  - ұйымдардың мынадай заңнамалық нормаларды сақтауын қамтамасыз етеді:  - «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 248-бабының 13) тармақшасы;  «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» ҚР Заңының 8-бабы;  «Қоғамдық бірлестіктер туралы» ҚР Заңының 10-бабы (құрылтайшылардың құрамы 10 адамнан кем емес). |
| 115 | 51-баптың  5-тармағы | **51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы**  …..  5. Мемлекеттік сатып алу осы Заңның 29-бабының 1-тармағында, 36-бабының 1-тармағында, 38-бабының [7](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z256), [8](http://www.adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000434#z257) және 10-тармақтарында көзделген негіздер бойынша өткізілмеді деп танылған жағдайда, **тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы тапсырыс беруші шешім қабылдауға құқылы.**  **Тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері мен Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес өзге де әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.** | | | **51-бап. Әлеуетті өнім берушілердің жекелеген санаттарының мемлекеттік сатып алуға қатысуы**  …..  5. Мемлекеттік сатып алу осы Заңның 29-бабының 1-тармағында, 36-бабының 1-тармағында, 38-бабының 7, 8 және 10-тармақтарында көзделген негіздер бойынша өткізілмеді деп танылған жағдайда, **тапсырыс беруші осы Заңда белгіленген тәртіпте өзге әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдайды.** | | | | Қазіргі уақытта мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері арасында өткізілетін мемлекеттік сатып алудың көпшілігі өтінімдердің болмауы негіздері бойынша өтпеген деп танылады.  Сонымен қатар Заңның 51-бабының 5-тармағы сатып алу өтпеген болып танылған кезде тапсырыс берушілерді мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерінде бір көзден сатып алу арқылы өткізуге міндеттейді, ал бұл түбінде мемлекеттік сатып алу процесін негізсіз созып жібереді.  Осыған байланысты тапсырыс берушілерге сатып алуды өткізу тәсілін таңдау құқығын беру ұсынылады. |

**Қаржы министрі Б. Сұлтанов**