**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рейдерлікке қарсы күресті күшейту,   
кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың заңсыз араласуынан қорғау және**

**бағалы металдардың заңсыз айналымына қарсы кедергі келтіретін шараларды күшейту мәселелері бойынша**

**өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылатын редакция** | **Негіздеме** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі** | | | |
| 1. | Мазмұны | **Мазмұны алынып тасталсын.** | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне нормашығармашалық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру. |
| 2. | **3-бап. Осы Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарды түсіндіру**  **…**  2) айтарлықтай залал және айтарлықтай мөлшер – 198 және 199-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын залал мөлшері немесе зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқықтарының құны не авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілері даналарының немесе өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетiстiктер немесе интегралдық микросхемалар топологиялары қамтылған тауарлардың құны; 202-бапта – айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын сомадағы залал; …  3) аса ірі залал және аса ірі мөлшер – мынадай баптарда: – 188, 188-1, 191 және 192-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; ... 245-бапта – жетпіс бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын, бюджетке түспеген төлемдер сомасы;  …  …  38) iрi залал және ірі мөлшер – 185, 186 және 458-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомадағы залал; 188, 188-1, 191 және 192-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; 189, 190, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 204 және 425-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; | **3-бап. Осы Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарды түсіндіру**  …  2) айтарлықтай залал және айтарлықтай мөлшер – 198 және 199-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын залал мөлшері немесе зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқықтарының құны не авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілері даналарының немесе өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетiстiктер немесе интегралдық микросхемалар топологиялары қамтылған тауарлардың құны; 202**, 269-1**-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асатын сомадағы залал; …  3) аса ірі залал және аса ірі мөлшер – мынадай баптарда: – 188, 188-1, 191, 192 **және 295-1-**баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; ... 245-бапта – **тексерілетін кезеңнен күнтізбелік бір жыл ішінде салықтық тексеру нәтижелері бойынша есептелген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы салық төлеуші осы күнтізбелік жыл ішінде есептеген барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасының 10%-ынан асқан жағдайда, тексерілген кезең үшін** жетпіс бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын, бюджетке түспеген төлемдер сомасы;  …  38) iрi залал және ірі мөлшер – 185, 186 және 458-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомадағы залал; 188, 188-1, 191 және 192-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; 189, 190, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 204, **269-1, 295-1** және 425-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері;  … 245-бапта – **тексерілетін кезеңнен күнтізбелік бір жыл ішінде салықтық тексеру нәтижелері бойынша есептелген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы салық төлеуші осы күнтізбелік жыл ішінде есептеген барлық салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасының 10%-ынан асқан жағдайда, тексерілген кезең үшін** елу мың айлық есептік көрсеткіштен асатын, бюджетке түспеген төлемдер сомасы; | 3), 38) тармақтарға қатысты.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-бабына сәйкес заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең.  Бұл норма жеке тұлғалар құқықтарының кепілдіктерін қамтамасыз етеді, өйткені заңды тұлғалардың құқық бұзушылықтары үшін қылмыстық жауапкершілік мәселесі жеке тұлғалардың – осындай заңды тұлғалардың лауазымды тұлғаларының құқықтары мен бостандықтарын шектеу мәселесі болғандықтан, осы бап жеке тұлғаларға мәні бірдей құқық бұзушылықтар үшін әртүрлі жауапкершілік қолданылмауы керек деп айтуға негіз береді.  Мәселен, Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабына сәйкес кәсіпкерлік субъектісін белгілі бір санатқа (шағын, орта және ірі) жатқызудың негізгі өлшемі алынатын орташа жылдық табыстың мөлшері болып табылады.  Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 245-бабы бойынша көзделген шектер барлық кәсіпкерлік субъектілеріне қолданылады және олар алатын табыстардың айырмасын ескермейді.  Осыған байланысты, Мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының тармақтарын орындау бойынша бақылауды бекітудің бизнесті салықтық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылыққа тартудың қолданыстағы шегін қайта қарауды көздейтін 111-тармағын орындау үшін, сондай-ақ есептелген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасымен салыстырғанда салық заңнамасының болмашы мөлшерде бұзылуына жол берген салық төлеушілерді қылмыстық қудалау шеңберіне тарту тәуекелін болдырмау мақсатында, осы түзету ұсынылады.  Сонымен қатар, кәсіпкерлік субъектілерін қылмыстық процеске негізсіз тартуды болдырмау шеңберінде Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 89 бұйрығымен бекітілген Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды қабылдау және тіркеу, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізілімін жүргізу туралы қағидаларда ҚР ҚК-нің 245-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша материалдар қосымша шектен асқан кезең бойынша Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркелуге тиіс деген талапты көздеу ұсынылады.  Жаңадан енгізілетін ҚК-нің ұсынылып отырған 269-1, 295-1-баптарына байланысты 2) және 38) тармақтарға түзетулер. |
| 3. | **249-бап. Рейдерлiк**  1. Жоғары органның шешiм қабылдауы кезiнде жиналыстың, отырыстың хаттамаларына, олардан үзiндi көшірмелерге дауыс берушiлердiң саны, кворум немесе дауыс беру нәтижелерi туралы көрiнеу анық емес мәлiметтердi енгiзу не дауыстар санауды немесе дауыс беруге арналған бюллетеньдердiң есебiн көрiнеу дұрыс емес жүргiзу, акционердiң, қатысушының, басқару органы мүшесiнiң немесе атқарушы орган мүшесiнiң дауыс беруге нақты қолжетiмдiлiгiн бұғаттау немесе шектеу, жиналыстың, отырыстың өтуi туралы мәлiметтердi хабарламау не жиналыстың, отырыстың өтетiн уақыты мен орны туралы анық емес мәлiметтердi хабарлау, көрiнеу жалған сенiмхатпен акционердiң, қатысушының немесе басқару органы мүшесiнiң атынан дауыс беру жолымен, дауыс беру нәтижелерiн қасақана бұрмалау не құқықты еркiн iске асыруға кедергi келтiру нәтижесiнде, бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын бұзу, шектеу немесе оған қысым жасау, сол сияқты бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын iске асыру кезiнде қасақана кедергiлер келтіру жолымен заңды тұлғадағы қатысу үлесiне меншiк құқығын, сол сияқты заңды тұлғаның мүлкi мен бағалы қағаздарын заңсыз иемдену немесе заңды тұлғаның үстiнен бақылау орнату не азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтарына немесе заңмен қорғалатын мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтіруге әкеп соққан **өзге де заңсыз тәсiлдер** –  мүлкi тәркiленiп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екi жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  **1-1. Жоқ.**  2. Мынадай:  1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;  2) бiрнеше рет;  3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекеттер –  мүлкi тәркiленiп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, үш жылдан **жетi** жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген:  1) қылмыстық топ жасаған;  2) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған іс-әрекеттер, егер олар өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса, –  мүлкi тәркiленiп, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, **жетi жылдан он жылға** дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **249-бап. Рейдерлiк**  1. Азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтарына немесе заңмен қорғалатын мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтіруге әкеп соққан, жоғары органның шешiм қабылдауы кезiнде жиналыстың, отырыстың хаттамаларына, олардан үзiндi көшірмелерге дауыс берушiлердiң саны, кворум немесе дауыс беру нәтижелерi туралы көрiнеу анық емес мәлiметтердi енгiзу не дауыстар санауды немесе дауыс беруге арналған бюллетеньдердiң есебiн көрiнеу дұрыс емес жүргiзу, акционердiң, қатысушының, басқару органы мүшесiнiң немесе атқарушы орган мүшесiнiң дауыс беруге нақты қолжетiмдiлiгiн бұғаттау немесе шектеу, жиналыстың, отырыстың өтуi туралы мәлiметтердi хабарламау не жиналыстың, отырыстың өтетiн уақыты мен орны туралы анық емес мәлiметтердi хабарлау, көрiнеу жалған сенiмхатпен акционердiң, қатысушының немесе басқару органы мүшесiнiң атынан дауыс беру жолымен, дауыс беру нәтижелерiн қасақана бұрмалау не құқықты еркiн iске асыруға кедергi келтiру **жолымен** бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын бұзу, шектеу немесе оған қысым жасау жолымен заңды тұлғадағы қатысу үлесiне меншiк құқығын, сол сияқты заңды тұлғаның мүлкi мен бағалы қағаздарын заңсыз иемдену немесе заңды тұлғаның үстiнен бақылау орнату, сол сияқты бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығын iске асыру кезiнде қасақана кедергiлер келтіру **не акционерлердің, қатысушылардың жалпы жиналысының шешімдерді қабылдау кезінде пкционердік, заңды тұлғаға қатысушының құқықтары мен заңды мүдделеріне өзге де қысым келтіру жолымен** кедергілер келтіру ––  мүлкi тәркiленiп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екi жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  **1-1.** **Азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтарына немесе заңмен қорғалатын мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтіруге әкеп соққан, осы заңды тұлғаға қатысты тексерулер ұйымдастыру немесе бастамашылық жасау, құқық қорғау, бақылау, сот органдары, өзге де уәкілетті органдар немесе ұйымдар салатын шектеу шараларын қолдану нәтижесінде меншік иесін заңды тұлғаны, оған қатысу үлесін, бағалы қағаздарды және өзге де мүлікті иеліктен айыруға мәжбүрлеу жолымен заңды тұлғадағы қатысу үлесiне меншiк құқығын, сол сияқты заңды тұлғаның мүлкi мен бағалы қағаздарын заңсыз иемдену немесе заңды тұлғаның үстiнен бақылау орнату, –**  **мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**  2. **Осы баптың бірінші, 1-1-бөліктерінде көзделген:**  1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;  2) бірнеше рет;  3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған іс-әрекеттер, –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан сегіз жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, **бес жылдан сегіз жылға** дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  3. Осы баптың бірінші, **1-1** немесе екінші бөліктерінде көзделген:  1) қылмыстық топ жасаған;  2) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам не оған теңестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған іс-әрекеттер, егер олар өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса, –  мүлкi тәркiленiп, **белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейінгі мерзімге айыра отырып**, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, **сегіз жылдан он екі жылға** дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | ҚК-нің 3-бабының 14-тармағында көзделген елеулі зиян ұғымы адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін бұзуды да қамтитынын назарға алу керек. Меншік құқығы конституциялық құқықтарға жатады.  Осыған байланысты ҚК-нің 249-бабының 1-бөлігінде жоғары басқару органының «шешімдер қабылдау тәртібінің өзге де бұзылуын» (мысалы, акционерлердің ірі мәмілені мақұлдау немесе жаңа акционерлерді немесе қатысушыларды енгізу жолымен жарғылық капиталды өзгерту және т.б.) көрсете отырып, бизнесті басып алудың «корпоративтік» тәсілдерін ғана нақтылау ұсынылады.  Бұл ретте, саралайтын құрамға мемлекеттік органдардың зорлық-зомбылық тәсілдерімен немесе «ресурстарын» тартумен байланысты рейдерлік нысандарын бөлу ұсынылады.  Бұдан басқа, ҚК-нің 249-бабының санкцияларына ұсынылатын өзгерістер мен толықтырулар аталған қылмыс үшін жазаны күшейтуге бағытталған. Бұл қылмыстың қоғамдық қауіптілігінің сипатына байланысты, ол үшін жауапкершілік ҚК-нің 249-бабында көзделген. |
| 4. | **269-1-бап жоқ** | **269-1 бап. Күзетілетін объектіге заңсыз кіру**  **1. Азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке айтарлықтай залал немесе өзге де елеулі зиян келтіріліп, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органдар күзететін объектіге, сондай-ақ жекеше күзет ұйымы күзететін қауіпті өндірістік объектіге заңсыз кіру,** –  **екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.**  **2. Мынадай:**  **1) ірі залал келтіре отырып;**  **2) күш қолданып не оны қолдану қатерін төндіріп;**  **3) қаруды немесе қару ретінде пайдаланылатын заттарды, жарылғыш заттар мен материалдарды қолданып;**  **4) адамдар тобы немесе адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жасалған дәл сол іс-әрекет** –  **бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**  **3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген:**  **1) абайсызда адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан;**  **2) қылмыстық топ жасаған іс-әрекеттер,** –  **жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;** | Қолданыстағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада жекеше күзет ұйымы күзететін қауіпті өндірістік объектіге заңсыз кіргені үшін жауапкершілік көзделген (ӘҚБтК-нің 506-бабы, он бес АЕК мөлшерінде айыппұл салу не он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алу).  Бұл ретте ӘҚБтК-нің жоғарыда көрсетілген нормалары ірі залал келтірумен, басқа да ауырлататын мән-жайлармен және ауыр зардаптардың ықтимал келтірілуімен ұштасатын қауіпті өндірістік объектілерге заңсыз кіру жағдайларын қамтымайды.  Тәжірибе көрсетіп отырғандай, қауіпті өндірістік объектілерге заңсыз кіру көбінесе өндіруші кәсіпорындар қызметкерлерінің де, заңсыз өндіруді жүзеге асыратын адамдардың да қауіпсіздігі мен өндіру технологиясының талаптарын бұзуы салдарынан олардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру қаупін тудырады. 2019-2020 жылдары пайдалы қазбаларды заңсыз өндірумен тікелей 48 жазатайым оқиға байланысты, оның ішінде өліммен аяқталғаны – 22 (2015-2020 жылдары - 110 жазатайым оқиға, оның ішінде өліммен аяқталғаны – 22).  Сонымен қатар, қазіргі уақытта пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру жүйелі сипатқа ие болды және көбінесе қылмыстық топтар қауіп, зорлық-зомбылық пен қаруды қолдана отырып жүзеге асырады.  Жоғарыда баяндалғандар қауіпті өндірістік объектілерге заңсыз кіргені үшін жауапкершілік бөлігінде қылмыстық заңнамадағы олқылықтың орнын толтыруды талап етеді. |
| 5. | **295-1-бап жоқ.** | **295-1-бап. Бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, сондай-ақ зергерлік бұйымдардың заңсыз айналымы**  **1. Бағалы металдарды немесе асыл тастарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын, сондай-ақ зергерлік бұйымдарды заңсыз өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау, тасымалдау, жөнелту,** –  **белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.**  **2. Ірі мөлшерде жасалған немесе ірі залал келтірілген дәл сол іс-әрекеттер,** –  **белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**  **3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топ не аса ірі мөлшерде жасалған немесе аса ірі залал келтірілген іс-әрекеттер,** –  **белгілі бір лауазымдарды атқару және белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады** | **Бағалы металдар мен асыл тастардың айналымы бойынша**  Қолданыстағы қылмыстық заңнамада бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар (өңделмеген бағалы металдар (оның ішінде құйма түріндегі Доре қорытпасы, катодтық металдар), мырыш шөгінділері, бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтары, бағалы металдардың кендері мен концентраттары, түсті металдардың кендері, концентраттары мен күлі, құрамында бағалы металдар бар түсті металдар өндірісінің жартылай өнімдері), зергерлік бұйымдар бар шикізат тауарларының заңсыз айналымы үшін жауапкершілік көзделмейді.  Қылмыстық сипаттан арылту -қылмыстық жауаптылықты жою осы саладағы қылмыстық белсенділіктің кең көлемде өсуіне әкелді.  Нәтижесінде алтын өндіретін кәсіпорындар ұзақ уақыт бойы заңсыз іздеумен, алтын мен құрамында алтын бар шикізаттың көлеңкелі айналымымен байланысты заңды құқықтары мен мүдделерін бұзумен жүйелі түрде бетпе-бет келеді.  Бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының заңсыз айналымы ел экономикасына, оның ішінде салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түспеуі түрінде залал келтіреді.  Тек Степногорск өңірінде 2015-2020 жылдар аралығында құрамында алтыны бар заңсыз өндірілген 6 357 тонна шикізат тәркіленді.  Бұдан басқа, бағалы металдарды заңсыз өндіру мақсатында қауіпті өндірістік объектілерге заңсыз кіру олардың қауіпсіздік және өндіру технологиясы талаптарын бұзуы салдарынан өндіруші кәсіпорындар қызметкерлерінің де, заңсыз өндіруді жүзеге асыратын адамдардың да өмірі мен денсаулығына зиян келтіру тәуекелін тудырады. 2015-2020 жылдары **110 жазатайым оқиға пайдалы қазбаларды заңсыз өндірумен тікелей байланысты, оның ішінде 22-сі өліммен аяқталды.**  Бұған көбінесе заңсыз айналымды жүзеге асыратын адамдарды, сондай-ақ оларға көмек көрсететін адамдарды жауапкершілікке тартуға мүмкіндік беретін нақты заңнамалық нормалардың болмауы ықпал етеді.  Бағалы металдардың заңсыз айналымы үшін жауапкершілікті күшейту 2019 жылғы 22 қарашада қол қойылған Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде бағалы металдармен және асыл тастармен операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктері туралы келісімнің 13-бабына сәйкес ЕАЭО жауапкершілігін үйлестіру шеңберінде қабылданған міндеттемелерге сәйкес келеді.  Сонымен, Ресей Федерациясында бағалы металдардың заңсыз айналымы үшін үш жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ірі мөлшерде немесе ұйымдасқан қылмыспен жасалған дәл сол әрекеттер жеті жылға дейін (Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 191-бабы). Осыған ұқсас бап Беларусь Республикасының Қылмыстық кодексінде қарастырылған (ҚР БР-нің 223-бабы).  **Зергерлік бұйымдардың айналымы бойынша**  ЕАЭО-ға қатысушы елдерде (Қазақстанды қоспағанда) зергерлік бұйымдардың заңсыз айналымы үшін құқық бұзушылық нысанасын ғана емес, оны өткізуден алынған табысты да тәркілей отырып, қылмыстық жауапкершілік көзделген.  Қазақстан Республикасында осы құқық бұзушылық үшін 50-ден 150 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл салынатын және құқық бұзушылық нысанасын тәркілеуді көздемейтін Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 190-1-бабымен әкімшілік жауапкершілік қана көзделген.  Бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған бұйымдардың заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауаптылықтың болмауы зергерлік саланың көлеңкелі құрамдас бөлігінің жыл сайын өсуіне алып келеді  Әлемдік статистика мен Мемлекеттік кірістер комитеті мен Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының деректерін айналы талдау осы саланың шамамен көлеңкелі үлесін анықтады.  Мәселен, Қазақстан 2020 жылы 53,8 млн. АҚШ доллары сомасына зергерлік бұйымдарды экспорттады, ал шет елдер Қазақстаннан 203,7 млн, АҚШ доллары сомасында зергерлік бұйымдарды импорттады.  Қазақстанның зергерлік саласының 75%--ы көлеңкеде тұрғаны туындайды.  Бұдан басқа, зергерлік дүкендерде, базарлардағы сауда нүктелерінде, сауда орталықтарында қазақстандық таңбасыз зергерлік бұйымдар ашық сатылады. |
| 6. | **365-бап. Заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау**  1. Дара кәсіпкердің немесе ұйымдық-құқықтық нысанына немесе меншік нысанына қарамастан коммерциялық ұйымның құқықтары мен заңды мүдделерін шектеу, сол сияқты дара кәсіпкердің немесе коммерциялық ұйымның дербестігін шектеу не қызметіне өзгедей түрде заңсыз араласу, егер бұл іс-әрекеттерді мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам өздерінің қызметтiк өкiлеттiктерiн өзi немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтiру мақсатында қызмет мүдделерiне қайшы пайдаланып жасаса, eгep бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулі зиян келтіруге әкеп соқса, –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  2. Мынадай:  1) алып тасталды - ҚР 12.07.2018 № 180-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.  2) алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;  3) ірі мөлшерде жасалған;  4) құқық қорғау органының қызметкері жасаған дәл сол іс-әрекеттер –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген:  1) жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адам жасаған;  2) аса ірі мөлшерде жасалған;  3) қылмыстық топ жасаған не қылмыстық топтың мүддесіне орай;  4) мүлікті жария етуді жүргізу процесінде алынған ақпаратты пайдалана отырып, "Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген қызметтік міндеттерді орындау кезінде жасалған іс-әрекеттер –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген, құқық қорғау органында жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын адам немесе судья жасаған іс-әрекеттер –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, екі жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **365-бап. Заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау**  1. Дара кәсіпкердің немесе ұйымдық-құқықтық нысанына немесе меншік нысанына қарамастан коммерциялық ұйымның құқықтары мен заңды мүдделерін шектеу, сол сияқты дара кәсіпкердің немесе коммерциялық ұйымның дербестігін шектеу не қызметіне өзгедей түрде заңсыз араласу, оның ішінде **тексерулер жүргізу тәртібін бұзу, белгілі бір қызметті жүзеге асыруға арнайы рұқсат (лицензия) беруден заңсыз бас тарту немесе оны беруден жалтару, кәсіпкерлік субъект қызметін және (немесе) оның банктік шоты бойынша операцияларды заңсыз тоқтата тұру, жеке кәсіпкерлік субъектісін қайырымдылыққа және өзге де іс-шараларға мәжбүрлеп құқыққа қарсы тарту, жеңілдіктер мен преференцияларды қолданудан заңсыз бас тарту, қолданбау немесе кедергі келтіру**, егер бұл іс-әрекеттерді мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам өздерінің қызметтiк өкiлеттiктерiн **басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтiру не өзi немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшін пайда мен артықшылықтар алу мақсатында** қызмет мүдделерiне қайшы пайдаланып жасаса, eгep бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулі зиян келтіруге әкеп соқса, –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, **үш** мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не **сегіз** жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не **үш** жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  2. Мынадай:  1) алып тасталды - ҚР 12.07.2018 № 180-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.  2) алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;  3) ірі мөлшерде жасалған;  4) құқық қорғау органының қызметкері жасаған дәл сол іс-әрекеттер –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, алты жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген:  1) жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адам жасаған;  2) аса ірі мөлшерде жасалған;  3) қылмыстық топ жасаған не қылмыстық топтың мүддесіде;  4) мүлікті жария етуді жүргізу процесінде алынған ақпаратты пайдалана отырып, «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген қызметтік міндеттерді орындау кезінде жасалған іс-әрекеттер –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, **сегіз** жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген, құқық қорғау органында жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын адам немесе судья жасаған іс-әрекеттер –  мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, **алты жылдан он жылға** дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Ұсынылып отырған редакция еліміздің Конституциясымен кепілдік берілген кәсіпкерлікті қорғауды күшейтуге бағытталған.  Баптың ұсынылып отырған редакциясының диспозициясында заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі келтіру ретінде саралауға болатын ең жиі кездесетін әрекеттер көрсетілген.  Сонымен бірге мемлекеттік қызметшілерді қылмыстық процесс шеңберіне негізсіз тартуды болдырмау мақсатында заңды кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кедергі келтіру тәсілдері нақтыланады.  Лауазымды адамдардың жауапкершілігін күшейту мақсатында 365-баптың бірінші бөлігін ауырлығы орташа санатқа ауыстыру (екі жылдан астам бас бостандығынан айыру) ұсынылады. |
| 7. | **412-бап. Көрiнеу кiнәсiз адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту**  2. Адамды ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасады деп айыптаумен ұласқан дәл сол іс-әрекет –  белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан жеті жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады**.** | **412-бап. Көрiнеу кiнәсiз адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту**  2. Адамды ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасады деп айыптаумен ұласқан **не ауыр зардаптарға әкеп соққан** дәл сол іс-әрекет –  белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан жеті жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Қолданыстағы қылмыстық заңнамада көрінеу кінәсіз адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту арқылы заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау фактісі ҚК-нің 412-бабының 1-бөлігімен қамтылады және ауырлығы орташа қылмыс болып табылады.  Жауапкершілікті күшейту үшін ҚК-нің 412-бабының 2-бөлігін ауыр зардаптар болған жағдайда білікті құраммен толықтыру және оны ауыр қылмыстар санатына жатқызу ұсынылды.  Ресей Федерациясында осыған ұқсас ретінде кәсіпкерлерді негізсіз қылмыстық қудалаудан қорғаудың қосымша кепілдіктерін жасау үшін, егер бұл әрекет кәсіпкерлік қызметке кедергі келтіру мақсатында жасалса, қылмыстық істі заңсыз қозғағаны үшін қылмыстық жауапкершілік белгіленген. |
| **2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі** | | | |
| 8. | Мазмұны | **Мазмұны алып тасталды** | «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне нормашығармашалық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 12 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру. |
| 9. | **33-бап. Коммерциялық немесе өзге де ұйымның арызы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту**  1. Егер Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 9-тарауында көзделген іс-әрекет коммерциялық ұйымның немесе мемлекеттiк кәсiпорын болып табылмайтын өзге де ұйымның мүдделерiне ғана зиян келтiрсе және басқа ұйымдардың мүдделерiне, сондай-ақ азаматтардың, қоғамның немесе мемлекеттiң мүдделерiне зиян келтiрмесе, қылмыстық жауаптылыққа тарту осы ұйым немесе уәкiлеттi орган басшысының, құрылтайшысының (қатысушысының) арызы немесе олардың келiсуi бойынша жүзеге асырылады.  **2. Ұйымның немесе уәкілетті органның басшысы, құрылтайшысы (қатысушысы) адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы арызды қылмыстық процестің кез келген сатысында кері қайтарып алуға құқылы. Арызды кері қайтарып алу іс бойынша іс жүргізуді осы Кодекстің 35-бабы бірінші бөлігінің 5) тармағында көзделген негіз бойынша тоқтатуға әкеп соғады.** | **33-бап. Коммерциялық немесе өзге де ұйымның арызы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту**  1. Егер Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 9-тарауында көзделген іс-әрекет коммерциялық ұйымның немесе мемлекеттiк кәсiпорын болып табылмайтын өзге де ұйымның мүдделерiне ғана зиян келтiрсе және басқа ұйымдардың мүдделерiне, сондай-ақ азаматтардың, қоғамның немесе мемлекеттiң мүдделерiне зиян келтiрмесе, қылмыстық жауаптылыққа тарту осы ұйым немесе уәкiлеттi орган басшысының, құрылтайшысының (қатысушысының) арызы немесе олардың келiсуi бойынша жүзеге асырылады.  **2. Алып тасталды** | Тәжірибе көрсеткендей, ҚПК-нің 33-бабы 2-бөлігінің ережелері сотқа дейінгі тергеп-тексеруге бастамашылық ету арқылы азаматтық-құқықтық және өзге де дауларды шешу үшін пайдаланылуы мүмкін, ал жекелеген жағдайларда рейдерлік схемалардың элементі ретінде әрекет етеді.  Заңды тұлғаның басшысынан, тең құрылтайшысынан немесе ортақ иеленушісінен қылмыстық жауаптылыққа тартудың нақты қатерімен болжамды зиянды өтеуге не өзге де, оның ішінде өзіне тиесілі активтерді иеліктен шығару туралы талаптарды орындауға қол жеткізген бастамашы өз өтінішін кері қайтарып алады.  Бұл жағдайда іс бойынша іс жүргізу дереу тоқтатылуға жатады, ал осы негіз ақтайтын деп танылады.  Соның салдарынан заң шеңберінде заңды түрде әрекет еткен қылмыстық қудалау органы іс жүзінде рейдерлік басып алу құралына айналады, оның үстіне азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзғаны үшін негізсіз кінәлі деп танылады, ал мемлекет жауапкершілікке заңсыз тартылуына және мәжбүрлеу шараларын қолдануға байланысты зиянды өтеу бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдайды.  Осыған байланысты ҚПК-нің 33-бабынан екінші бөлікті алып тастау ұсынылады. |
| 10. | **35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар**  1. Қылмыстық iс:  **…**  5) осы Кодекстің 32-бабының төртінші бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң 32-бабының екiншi және үшінші бөлiктерiнде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша жәбірленушінің шағымының болмауынан, сондай-ақ осы Кодекстің 32-бабының төртінші бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң 32-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша жекеше айыптаушы айыптаудан бас тартқан **не коммерциялық немесе өзге де ұйымның немесе уәкілетті органның басшысы адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы арызды кері қайтарып алған кезде;** | **35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар**  1. Қылмыстық iс:  **…**  5) осы Кодекстің 32-бабының төртінші бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң 32-бабының екiншi және үшінші бөлiктерiнде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша жәбірленушінің шағымының болмауынан, сондай-ақ осы Кодекстің 32-бабының төртінші бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң 32-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша жекеше айыптаушы айыптаудан бас тартқан; | Негіздеме ҚПК-нің 33-бабындағы түзетулерге ұқсас |
| 11. | **105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, тергеу бөлімі бастығының, анықтау органы бастығының, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне өздерінің құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын тұлғалар берген шағымдарды қарау тәртібі**  2. Прокурор, тергеу бөлімінің бастығы, анықтау органының бастығы шағымды алған кезден бастап жеті тәулiк iшiнде оны қарауға және шағым берген тұлғаны қабылданған шешім туралы хабардар етуге мiндеттi. Ұстап алу, күдікті деп тану, күдіктінің іс-әрекетін саралау, лауазымнан шеттету кезiндегі заңды бұзушылық туралы шағымдар алынған кезден бастап үш тәулiк iшiнде қарауға жатады. Шағымды тексеру үшiн қосымша материалдарды талап етіп алдыру не өзге де шаралар қолдану қажет болатын айрықша жағдайларда, шағым берген тұлғаға бұл жөнінде хабарлай отырып, шағымды он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмде қарауға жол берiледi. | **105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, тергеу бөлімі бастығының, анықтау органы бастығының, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне өздерінің құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын тұлғалар берген шағымдарды қарау тәртібі**  2. Прокурор, тергеу бөлімінің бастығы, анықтау органының бастығы шағымды алған кезден бастап жеті тәулiк iшiнде оны қарауға және шағым берген тұлғаны қабылданған шешім туралы хабардар етуге мiндеттi. Ұстап алу, күдікті деп тану, күдіктінің іс-әрекетін саралау, лауазымнан шеттету, **санкцияланбаған қарап-тексеруді жүргізу, тінту, алып қою, мүлікке билік етуді уақытша шектеу, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасасуды тоқтата тұру** кезiндегі заңды бұзушылықтарға шағымдар алынған кезден бастап үш тәулiк iшiнде қарауға жатады. Шағымды тексеру үшiн қосымша материалдарды талап етіп алдыру не өзге де шаралар қолдану қажет болатын айрықша жағдайларда, шағым берген тұлғаға бұл жөнінде хабарлай отырып, шағымды он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмде қарауға жол берiледi. | Түзету кәсіпкерлік субъектілерінің және азаматтардың басқа да санаттарының құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған.  Кәсіпкерлік субъектілері мен азаматтардың басқа да санаттарының заңсыз қарап-тексеруге, тінтуге, алуға, мүлікке билік етуді уақытша шектеуге, мүлікпен мәмілелерді және өзге де операциялар жасасуды тоқтата тұруға берген шағымдарына неғұрлым жедел ден қою үшін осы санаттағы шағымдарды қарау мерзімдерін қысқарту ұсынылады. |
| 12. | **161-бап. Мүлiкке тыйым салу**  1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам үкiмнің азаматтық талап қою, басқа да мүлiктiк өндіріп алулар немесе мүлiктi ықтимал тәркiлеу бөлiгiнде орындалуын қамтамасыз ету мақсатында мүлікке тыйым салуды қолдану шараларын қабылдауға міндетті.  Егер азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету негіздері сот тергеуі сатысында туындаса, сот үкім заңды күшіне енгенге дейін оны қамтамасыз ету шараларын қабылдауға құқылы.  Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда прокурордың келісуімен, егер мүліктің меншік иесінің жеке басы анықталса, оны жиырма төрт сағат ішінде хабардар ете отырып, мүлікке билік етуге он тәуліктен аспайтын мерзімге уақытша шектеу белгілеуге құқылы.  **Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мүлікке билік етуге шектеу белгіленген мерзім өткен соң осы Кодекстің 162-бабында көзделген тәртіппен сот алдында мүлікке тыйым салуды қолдану жөнінде өтінішхат қозғау туралы қаулы шығаруға не белгіленген шектеуді алып тастауға міндетті.**  Мүліктің меншік иесін оған тиесілі мүлікке билік етуге уақытша шектеу белгіленгені туралы хабардар ету мына жағдайларда:  1) террористік немесе экстремистік қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша;  2) қылмыстық топ жасаған қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша;  3) егер мүліктің меншік иесін мүлікке билік етуге уақытша шектеу белгіленгені туралы хабардар ету қылмыстық іс бойынша жүргізіліп жатқан жасырын тергеу іс-шаралары туралы ақпараттың ашылу қаупін туғызса, жүргізілмейді.  9. Тыйым салынуға жататын мүлік жасырылуы немесе жоғалтылуы мүмкін деп пайымдауға негіз болған жағдайларда, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам соттың санкциясы алынғанға дейін мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасасуды тоқтата тұруға не прокурорды және сотты жиырма төрт сағат ішінде хабардар ете отырып, мүлікті алып қоюға құқылы. | **161-бап. Мүлiкке тыйым салу**  1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам үкiмнің азаматтық талап қою, басқа да мүлiктiк өндіріп алулар немесе мүлiктi ықтимал тәркiлеу бөлiгiнде орындалуын қамтамасыз ету мақсатында мүлікке тыйым салуды қолдану шараларын қабылдауға міндетті.  Егер азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету негіздері сот тергеуі сатысында туындаса, сот үкім заңды күшіне енгенге дейін оны қамтамасыз ету шараларын қабылдауға құқылы.  Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда прокурордың келісуімен, егер мүліктің меншік иесінің жеке басы анықталса, оны жиырма төрт сағат ішінде хабардар ете отырып, мүлікке билік етуге он тәуліктен аспайтын мерзімге уақытша шектеу белгілеуге құқылы.  **Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мүлікке билік етуге шектеу белгіленген мерзім өткенге дейін бұл туралы қаржы ұйымдарын және мүлікті және (немесе) мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы уәкілетті органдарды немесе өзге де уәкілетті органдар мен ұйымдарды хабардар ете отырып, осы Кодекстің 162-бабында көзделген тәртіппен сот алдында мүлікке тыйым салу туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулы шығаруға не белгіленген шектеуді алып тастауға міндетті.**  Мүліктің меншік иесін оған тиесілі мүлікке билік етуге уақытша шектеу белгіленгені туралы хабардар ету мына жағдайларда:  1) террористік немесе экстремистік қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша;  2) қылмыстық топ жасаған қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша;  3) егер мүліктің меншік иесін мүлікке билік етуге уақытша шектеу белгіленгені туралы хабардар ету қылмыстық іс бойынша жүргізіліп жатқан жасырын тергеу іс-шаралары туралы ақпараттың ашылу қаупін туғызса, жүргізілмейді.  9. Тыйым салынуға жататын мүлік жасырылуы немесе жоғалтылуы мүмкін деп пайымдауға негіздер болған жағдайларда, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасасуды тоқтата тұруға не прокурорды және сотты жиырма төрт сағат ішінде хабардар ете отырып, **он тәуліктен аспайтын мерзімге**  мүлікті алып қоюға құқылы.  **Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мүлікті және (немесе) мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы қаржы ұйымдарын және уәкілетті органдарды немесе өзге де уәкілетті органдар мен ұйымдарды хабардар ете отырып, осы Кодекстің 162-бабында көзделген тәртіппен сот алдында мүлікке тыйым салу туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулы шығаруға не мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауды тоқтата тұрудың күшін жоюға және (немесе) оны қайтаруға міндетті.** | ҚПК-нің 161-бабы 9-бөлігінің редакциясындағы реттеудегі олқылық кәсіпкерлердің құқықтарына қысым жасайды, өйткені бұл нормада соттың санкциясын алу қажеттілігі және көзделген шектеулерді алып тастау мерзімі (мүлікпен мәмілелер мен операциялар жасасуды тоқтата тұру, оны алып қою) айтылмайды.  Мәселен, ҚПК-нің 161-бабы 9-бөлігінің қолданыстағы редакциясы қылмыстық қудалау органдарына мүлікке тыйым салу туралы қаулыларды тергеу сотының санкциялауы туралы талаптарды айналып өтіп, мүлікпен жасалатын мәмілелерді және өзге де операцияларды шектеусіз мерзімге тоқтата тұруға мүмкіндік береді.  Бас прокуратура ЭТҚ істері бойынша 2019 жылғы өтініштерді іріктеп зерделеуде мүлікпен мәмілелерді және онымен өзге де операцияларды жасасуды ұзақ мерзімге тоқтата тұрудың 150 фактісін анықтады.  Мысалы, Ақтөбе облысы бойынша ЭТД ісі бойынша «Элит Строй Сервис – Ақтөбе» ЖШС шоттарымен операциялар ұзақ уақыт тоқтатылды. Бұл ретте іс бойынша іс жүргізу, сайып келгенде, қылмыс құрамының болмауына байланысты тоқтатылды.  Осыған ұқсас фактілер барлық облыстарда анықталған.  Көрсетілген фактілер бойынша 02.04.2020 жылы Бас прокуратура ҚМК атына заңдылықты бұзушылықты жою туралы ұсыныс енгізді.  Қадағалау актісін қарау бойынша ЭТҚ-ның 16 лауазымды тұлғасы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. |
| 13. | **163-бап. Мүлікке тыйым салуды санкциялау тәртібі**  5. Мүлiкке тыйым салу туралы қаулыда тыйым салынуға жататын мүлiк, сотқа дейінгі iс жүргiзу барысында оның қаншалықты анықталғаны, сондай-ақ азаматтық талап қоюды қамтамасыз етуде тыйым салу жеткiлiктi болатын мүлiктiң құны, іс бойынша түпкілікті шешім қабылданғанға дейін мүлікті сақтау орны туралы мәлімет көрсетiлуге тиiс.  Қажет болған кезде мүлікке тыйым салу туралы қаулы орындалуы үшін тиісті уәкілетті органға жіберілуі мүмкін.  6. Тергеу судьясының **мүлікке тыйым салу туралы қаулысы** сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, күдіктіге немесе қылмыстық құқық бұзушылықпен немесе есі дұрыс емес адамның Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде тыйым салынған іс-әрекетімен келтірілген зиян үшін жауаптылықта болатын тұлғаға, сондай-ақ прокурорға, азаматтық талапкерге, жәбірленушіге жіберіледі.  7. Судьяның мүлiкке тыйым салу туралы қаулысын сот орындаушысы орындайды. | **163-бап. Мүлікке тыйым салуды санкциялау тәртібі**  5. Мүлiкке тыйым салу туралы қаулыда тыйым салынуға жататын мүлiк, сотқа дейінгі iс жүргiзу барысында оның қаншалықты анықталғаны, сондай-ақ азаматтық талап қоюды қамтамасыз етуде тыйым салу жеткiлiктi болатын мүлiктiң құны, іс бойынша түпкілікті шешім қабылданғанға дейін мүлікті сақтау орны туралы мәлімет көрсетiлуге тиiс.  Қажет болған кезде мүлікке тыйым салу туралы қаулы орындалуы үшін тиісті уәкілетті органға **немесе ұйымға** жіберілуі мүмкін.  6. **Мүлікке тыйым салу туралы өтінішхатты қарау нәтижесі бойынша шығарылған**  тергеу судьясының қаулысы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, күдіктіге немесе қылмыстық құқық бұзушылықпен немесе есі дұрыс емес адамның Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде тыйым салынған іс-әрекетімен келтірілген зиян үшін жауаптылықта болатын тұлғаға, сондай-ақ прокурорға, азаматтық талапкерге, жәбірленушіге жіберіледі.  7. Судьяның мүлiкке тыйым салу туралы қаулысын сот орындаушысы орындайды.  **Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам тергеу судьясының мүлікке тыйым салуды санкциялаудан бас тарту туралы қаулысы заңды күшіне енген күннен кейін он тәулік ішінде мүлікке билік етуге белгіленген шектеуді алып тастайды, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауды тоқтата тұрудың күшін жояды және (немесе) алып қойылған мүлікті иесіне қайтарады.** | Редакциялық түзету. |
| 14. | **187-бап. Тергеулік**  2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң ... 295 (үшiншi бөлiгiнде), ...  3-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 203 (1-1-бөлігінде), 214 (екiншi бөлiгiнде), 216 (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1) және 2) тармақтарында, үшінші бөлігінде), 219-221, 223-224, 226 (екiншi бөлiгiнде), 228 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 229 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 230 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 231, 234 (екiншi бөлігінде, үшiншi бөлiгінің 2) тармағында) 235, 236 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 237, 238, 239 (екiншi бөлiгiнде), 243 (бiрiншi бөлiгiнде), 244, 245 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 248 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 249 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), 253, 307 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi экономикалық тергеу қызметінің тергеушiлерi жүргiзедi. | **187-бап. Тергеулік**  2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң ... 295 (үшiншi бөлiгiнде), **269-1, 295-1, ...**  3-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 203 (1-1-бөлігінде), 214 (екiншi бөлiгiнде), 216 (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1) және 2) тармақтарында, үшінші бөлігінде), 219-221, 223-224, 226 (екiншi бөлiгiнде), 228 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 229 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 230 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 231, 234 (екiншi бөлігінде, үшiншi бөлiгінің 2) тармағында) 235, 236 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 237, 238, 239 (екiншi бөлiгiнде), 243 (бiрiншi бөлiгiнде), 244, 245 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 248 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 249 (бірінші, **1-1** және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), 253, 307 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi экономикалық тергеу қызметінің тергеушiлерi жүргiзедi. | ҚК-нің жаңа 269-1 және 295-1-баптарының енгізілуіне және ҚК-нің 249-бабына 1-1-бөліктің енгізілуіне байланысты.. |
| 15. | **192-бап. Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі**  2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі арыз бен хабарды Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркеген кезден бастап қылмыстық іс қылмыстық істі тоқтату туралы қаулымен, айыптау актісімен, бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы қаулымен, қылмыстық теріс қылық туралы қаулымен немесе істі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені қарау үшін сотқа беру туралы қаулымен прокурорға жіберілген күнге дейін не прокурор істі сотқа жібере отырып, кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісім жасасқан күнге дейін есептеледі.  Анықтау істері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру бір айдан және алдын ала тергеу істері бойынша екі айдан аспауға тиіс. | **192-бап. Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі**  2. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі арыз бен хабарды Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркеген кезден бастап қылмыстық іс қылмыстық істі тоқтату туралы қаулымен, айыптау актісімен, бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы қаулымен, қылмыстық теріс қылық туралы қаулымен немесе істі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені қарау үшін сотқа беру туралы қаулымен прокурорға жіберілген күнге дейін не прокурор істі сотқа жібере отырып, кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісім жасасқан күнге дейін есептеледі.  Анықтау істері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру бір айдан және алдын ала тергеу істері бойынша екі айдан аспауға тиіс. **Прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексерудің қисынды мерзімін белгілей отырып, осы мерзімдерді қайта қарауға құқылы.** | Бас прокуратураның талдауы сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін кешіктіру тергеудің әуре-сарсаңға салынуына, негізсіз тергеу және процестік әрекеттерді жүргізуге және нәтижесінде процеске қатысушылардың негізді шағымдарына әкелетінін көрсетті. Сонымен қатар, тергеудегі әуре-сарсаң белгілі бір сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне алып келеді.  СДТБТ-де материалдарды тіркеген сәттен бастап тергеп-тексерудің қисынды мерзімдерін белгілеу қылмыстық процеске қатысушыларды негізсіз тергеу әрекеттерін жүргізуден қорғайды. |
| 16. | **193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкiлеттiктерi**  1. Прокурор, сотқа дейiнгi тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық қудалауды жүзеге асыра отырып:  ...  3) қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздарды және хабарларды қабылдау және тiркеу кезiнде заңдылықтың сақталуын тексереді;  **3-1) жоқ.** | **193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкiлеттiктерi**  1. Прокурор, сотқа дейiнгi тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық қудалауды жүзеге асыра отырып:  ...  3) қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздарды және хабарларды қабылдау және тiркеу кезiнде заңдылықтың сақталуын тексереді;  **3-1) сотқа дейінгі тергеп-тексеру заңдылығының сақталуын тексеру нәтижелері бойынша прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексерудің қисынды мерзімдерін белгілеуге құқылы;**  … | Негіздеме ҚПК-нің 192-бабына түзетуде келтірілген. |
| 17. | **220-бап. Қарап-тексеруді жүргiзудiң жалпы қағидалары**  16. Ұйымдардың үй-жайлары мен аумағындағы қарап-тексеру олардың әкiмшiлiгі өкiлдерiнiң қатысуымен жүргiзiледi.  **16-1. Жоқ.**  **16-2. Жоқ.**  **16-3. Жоқ.** | **220-бап. Қарап-тексеруді жүргiзудiң жалпы қағидалары**  16. Ұйымдардың үй-жайлары мен аумағындағы, **сондай-ақ дара кәсіпкерлер кәсіпкерлік қызметте не жекеше практикамен айналысатын адамдар пайдаланатын үй-жайлардағы қарап-тексеру олардың әкімшілігі өкілдерінің не үй-жайлар иелерінің, пайдаланушылардың не үй-жайларды жалға алушылардың қатысуымен жүргізіледі. Олардың қатысуы мүмкін болмаған жағдайда жергілікті атқарушы органның өкілдері шақырылады.**  **16-1. Егер осы баптың он алтыншы бөлігінде аталған адамдар қарап-тексеруге қарсылық білдірсе, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мәжбүрлеп қарап-тексеру туралы қаулы шығарады, оған тергеу судьясы санкция беруге тиіс.**  **Санкция беруден бас тартылған жағдайда қарап-тексеру жүргізілмейді.**  **16-2. Тергеу судьясының осы баптың он алтыншы бөлігінде көрсетілген үй-жайлар мен аумақты мәжбүрлеп қарап-тексеруге санкция беруінің тәртібі осы Кодекстің 220-бабының 13-1, 13-2, 13-3, 13-4-бөліктерінде көзделген қағидалар бойынша жүзеге асырылады.**  **16-3. Ұйымдар, сондай-ақ дара кәсіпкерлер кәсіпкерлік қызметте не жекеше практикамен айналысатын адамдар пайдаланатын үй-жай немесе үй-жай аумағы оқиға орны болып табылған жағдайларда оларды қарап-тексеруге тергеу судьясының санкциясы талап етілмейді.** | Түзету кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын қорғауды күшейтуге, қарап-тексеру түрінде негізсіз тінту жүргізу фактілерін болдырмауға бағытталған.  Салық кодексінің 1-бабына сәйкес жекеше практикамен айналысатын адамға – жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор жатады. |
| 18. | **254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi**  1. Тiнту мен алуды сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам уәждi қаулы бойынша жүргізеді. Тiнту жүргiзу туралы, сондай-ақ мемлекеттiк құпияны немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтитын құжаттарды алу туралы қаулыны тергеу судьясы санкциялауға тиiс.  **…**  **11.** Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам тiнту мен алу кезiнде сол үй-жайда тұрып жатқан адамның немесе басқа да адамдардың жеке өмiрiнiң анықталған мән-жайларының жарияланбауына шаралар қолдануға мiндеттi. | **254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi**  1. Тiнту мен алуды сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам уәждi қаулы бойынша жүргізеді. Тiнту жүргiзу туралы, сондай-ақ құжаттарды, **заттарды,** мемлекеттiк құпияны немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтитын **олардың ішіндегі ақпаратты** алу туралы қаулыны тергеу судьясы санкциялауға тиiс.  **…**  **11.** Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам тiнту мен алу кезiнде сол үй-жайда тұрып жатқан адамның немесе басқа да адамдардың жеке өмiрiнiң анықталған мән-жайларының, **сондай-ақ мемлекеттiк құпияны немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтитын мәліметтердің** жарияланбауына шаралар қолдануға мiндеттi. | Түзету кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған.  Іс жүзінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын шарттар, келісімшарттар немесе өзге де құжаттар бойынша мәліметтер компьютерлерде, ұялы телефондарда, флэш-жинақтаушыларда цифрлық қолтаңбасы бар электрондық түрде сақталуы мүмкін жағдайлар бар. |
| **«Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» 2016 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | |
| 19. | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  13) бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы – бағалы металдар мен асыл тастарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын, зергерлік және басқа да бұйымдарды әкелу, әкету, олармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасу, мемлекеттің аффинирленген алтынды басым құқық шеңберінде сатып алуы, сондай-ақ бағалы металдар мен асыл тастарды инвестициялық және басқа да мұқтаждықтар үшін қолдану;  … | **1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар**  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **…**    **13) бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы – бағалы металдар мен асыл тастарды, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын, зергерлік және басқа да бұйымдарды өндіру, әкелу, әкету, олармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасу, мемлекеттің аффинирленген алтынды басым құқық шеңберінде сатып алуы, сондай-ақ бағалы металдар мен асыл тастарды инвестициялық және басқа да мұқтаждықтар үшін қолдану;**  … | Мүше мемлекеттерде бағалы металдардың, асыл тастардың және олардан жасалған бұйымдардың заңсыз айналымы үшін әкімшілік және (немесе) өзге де жауаптылықты үйлестіру үшін Келісінің 13-бабының ережелеріне сәйкес бағалы металдар мен асыл тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік және басқа да бұйымдардың айналымы ұғымын кеңейту. Сонымен, Ресей Федерациясының 13.06.1996 жылғы № 63-ФЗ Қылмыстық кодексінің 191, 192-бабында бағалы металдар мен асыл тастардың заңсыз айналымы бағалы металдарды өндіру процесін де қамтиды. |
| 20. | **8-бап. Бағалы металдарды өндіру**  1. Бағалы металдардың аффинаждауға жатпайтын саф түрлерін қоспағанда, бағалы металдар, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарлары, осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, қайта өңдеу және (немесе) аффинаждау үшін бағалы металдарды өндіру субъектілеріне келіп түсуге тиіс. | **8-бап. Бағалы металдарды өндіру**  1. Бағалы металдардың аффинаждауға жатпайтын саф түрлерін қоспағанда, **өндірілген және шығарылған** бағалы металдар, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарлары, осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, қайта өңдеу және (немесе) аффинаждау үшін бағалы металдарды өндіру субъектілеріне келіп түсуге тиіс. | Бағалы металдардың барлық көлемін бақылау мақсатында аффинаждауға жататын бағалы металдардың тізімін кеңейту. |
| **«Прокуратура туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | |
| 21. | **6-бап. Қадағалау нысанасы, нысандары және шегі**  4. Бас Прокурор орынбасарларының, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың, аудандар прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының қызметіне тексерісті тағайындау және жүргізу туралы шешімдері:  ...  3) егер бұл адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардаптың алдын алуға қажет болса, адамдардың, қоғамның және мемлекеттің құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау үшін қабылданады.  **4) жоқ.**  **5. Осы баптың 3-тармағының негізі бойынша жүргізілетін не құқық қорғау органдарының және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметіндегі заңдылықтың сақталуын қадағалауды жүзеге асыру кезінде жүргізілетін тексерістерді қоспағанда, құзыретіне тиісті мәселелер жатқызылған өзге де уәкілетті мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өз өкілеттіктерін орындамау немесе тиісінше орындамау фактісі анықталған жағдайларда ғана тексерістер тағайындалуы мүмкін.** | **6-бап. Қадағалау нысанасы, нысандары және шегі**  4. Бас Прокурор орынбасарларының, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың, аудандар прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлардың мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының қызметіне тексерісті тағайындау және жүргізу туралы шешімдері:  ...  3) егер бұл адамдардың өмірі, денсаулығы не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардаптың алдын алуға қажет болса, адамдардың, қоғамның және мемлекеттің;  **4) мемлекеттік органдар, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен олардың лауазымды адамдарының тарапынан олардың қызметіне араласу фактілері бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілерінің** құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау үшін қабылданады**.**  **5. Алып тасталды** | «Прокуратура туралы» Заңның 6-бабына түзетулер азаматтардың және бизнестің проблемаларын тиімді шешуге прокуратураны қадағалауды қайта бағдарлау туралы Президенттің тапсырмасын іске асыруға бағытталған.  Қолданыстағы «Прокуратура туралы» заң бойынша қадағалау органы мүдделеріне орай тексерулер жүргізетін субъектілер шеңбері 3 санатпен шектелген (өздерін қорғай алмайтын адамдарды, шектелмеген адамдар қатарын қорғау үшін, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына не мемлекет қауіпсіздігіне орны толмас зардаптың алдын алу үшін адамдардың, қоғам мен мемлекеттің мүдделері үшін).  Бұл ретте, егер уәкілетті орган жұмыс істемесе ғана прокурор осы адамдардың мүдделеріне орай тексеру тағайындай алады (Заңның 6-бабының 5-тармағы).  Шынында да, қадағалаудың осы шектерінен прокурорлар өтініштердің көп бөлігін құзыреті бойынша басқа мемлекеттік органдарға жіберуге міндетті.  Алайда, шағымдарды прокурордың құзыреті бойынша қайта жолдау фактісі емес, прокурорлар тарапынан алдын-ала қадағалаудың болмауы наразылық тудыртады.  Қадағалау қызметін қайта бағдарлаудың негізгі мақсаты-азаматтардың шағымдары үшін алғышарттарды жою мақсатында прокурордың өкілеттіктерін және шектелмеген адамдар қатарының, қоғам мен мемлекеттің құқықтарын тиімді қорғау жөніндегі құралдарды нақты құқықтық регламенттеу.  Аумақтық прокурорлардың дербестігі мен жеделдігі есебінен өңірлердегі заңдылық деңгейін көтеру, халық тарапынан шағымдардың бірқатар алғышарттарын жояды, қоғамдағы шиеленіс пен жанжалды жеңілдетеді.  Азаматтар мен бизнесті қорғауды күшейту үшін шағымдарды прокуратура қарауға құқылы адамдардың (кәсіпкерлік субъектілерінің) негіздері мен шеңберін кеңейту керек.  Өз кезегінде прокурорлар көрсетілген тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында тексерулерді уәкілетті органның шара қолданғанына не қабылдамағанына қарамастан жүргізуге тиіс (Заңның 6-бабының 5-тармағын алып тастау). |
| 22. | **7-бап. Тексерістер жүргізу тәртібі**  1. Прокурор, мына жағдайларды:  **…**  **2) осы органның не оның лауазымды адамдарының қызметіндегі мүдделер қақтығысын;**  **…**  2. Осы баптың 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда тексерісті прокурор жүргізеді.  3.Заңдылықтың сақталуын тексеру **күнтізбелік** отыз күннен аспайтын уақыт ішінде жүргізіледі.  Қосымша материалдарды талап ету қажет болған кезде, сондай-ақ тексеріс көлемінің ауқымдылығына байланысты айрықша жағдайларда оны жүргізу мерзімі отыз күннен аспайтын мерзімге және Бас Прокурормен келісу бойынша ғана ұзартылуы мүмкін. | **7-бап. Тексерістер жүргізу тәртібі**  1. Прокурор, мына жағдайларды:  **…**  **2) алып тасталды.**  **…**  2. Осы баптың 1-тармағының 1), 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда тексерісті прокурор жүргізеді.  **Прокурор осы Заңның 6-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда тексеріс тағайындауға және жүргізуге құқылы.**  3.Заңдылықтың сақталуын тексеру **отыз жұмыс күнінен** аспайтын мерзім ішінде жүргізіледі.  Қосымша материалдарды талап ету қажет болған кезде, сондай-ақ тексеріс көлемінің ауқымдылығына байланысты айрықша жағдайларда оны жүргізу мерзімі отыз **жұмыс күнінен** аспайтын мерзімге және Бас Прокурормен, **оның орынбасарымен, облыс прокурорымен және оған теңестірілген прокурормен** келісу бойынша ғана ұзартылуы мүмкін. | Заңның 7-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес прокурорлар «осы органның не оның лауазымды адамдарының қызметінде мүдделер қақтығысы» болған кезде тексеру жүргізеді.  «Прокуратура туралы» Заңның бұл нормасы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы» (51-бап) және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» (15-бап) заңдарда белгіленген «мүдделер қақтығысы» ұғымымен үйлеспейді.  **Анықтама**: мүдделер қақтығысы – мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделері өзінің лауазымдық өкілеттіктерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін болатын кездегі мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделері мен оның лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық («Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның 1-бабының 17) тармақшасы).  Егер мүдделер қақтығысы орын алған болса, мемлекеттік қызметшінің лауазымдық өкілеттіктерін жүзеге асыруына тыйым салынады («Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның 51-бабының 1-тармағы).  Бұл ретте салалық заңдарға сәйкес мүдделер қақтығысы мемлекеттік органның емес, мемлекеттік қызметшінің жеке мүдделері мен оның өкілеттіктері арасында орын алуы тиіс.  Бұл мән-жай, яғни норма редакциясында айқындықтың болмауы әртүрлі түсіндіруді тудыртады және мұндай қажеттілік болмаған кезде мемлекеттік органдардың жұмысын тексеруді тағайындау үшін негіз болуы мүмкін.  Тексерулер жүргізу тәртібі нақтыланады, тіпті уәкілетті орган әлі тексеру жүргізбеген жағдайда да прокурордың Заңның 6-бабының 4-тармағында аталған адамдарды қорғау үшін тексерулер тағайындау құқығы жазылады.  Прокуратураның өкілеттігін нақтылау үшін Заңның 7-бабының 2-тармағына тиісті түзетулер енгізуді ұсынамыз.  Кәсіпкерлік кодекстің 148-бабына және Салық кодексінің 146-бабына сәйкес тексеру мерзімдері жұмыс күндерімен есептеледі.  Кедендік реттеу туралы Кодекске сәйкес (418-баптың 16 және 17-тармақтары) көшпелі тексеру мерзімі 2 айды құрайды және тексеруді жүргізетін кеден органы оны 1 айға ұзартуы мүмкін.  Кәсіпкерлік кодексі бақылау және қадағалау органының басшысына тексеру мерзімін өз бетінше ұзартуға құқық береді (КК-нің 148-бабының 2-тармағы).  Сонымен қатар, Президент 01.09.2020 жылғы Жолдауында жергілікті басшыларға көбірек өкілеттік пен жауапкершілік беру керектігін атап өтті.  Сондықтан прокурорлық тексеру мерзімін жұмыс күндерімен есептеу және Бас Прокурордың орынбасарларына, облыс прокурорларына және оларға теңестірілген прокурорларға (Бас прокурордан басқа) тексеруді ұзарту құқығын беру ұсынылады.  Анықтама: 2019 жылы 2115 тексеру жүргізілді, оның 62-сі ұзартылды. |
| 23. | **8-бап. Заңдылықтың жай-күйін талдау**  2. Талдау прокурорлар субъектілерге (объектілерге) бармастан статистикалық деректерді, мемлекеттік және халықаралық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметтерін, азаматтық және қылмыстық істердің, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің материалдарын, сондай-ақ ақпараттың өзге де көздерін зерделеу арқылы жүргізіледі.  Талдау нәтижелері анықтама түрінде ресімделеді. Талдау нәтижелері бойынша осы Заңға сәйкес прокурорлық қадағалау не ден қою шаралары қабылданады. | **8-бап. Заңдылықтың жай-күйін талдау**  2. Талдау прокурорлар субъектілерге (объектілерге) бармастан статистикалық деректерді, мемлекеттік және халықаралық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметтерін, азаматтық және қылмыстық істердің, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің материалдарын, сондай-ақ ақпараттың өзге де көздерін зерделеу арқылы жүргізіледі.  Талдау нәтижелері анықтама түрінде ресімделеді. Талдау нәтижелері бойынша осы Заңға сәйкес прокурорлық қадағалау не ден қою шаралары қабылданады.  **Прокурор осы Заңның 6-бабының 4-тармағында санамаланған адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан және меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдардан талдау жүргізуге байланысты ақпарат пен материалдарды талап етіп алдыруға құқылы.** | Практикада прокурорлар талдау нәтижелері бойынша (ақпараттық базалардың, статистикалық мәліметтердің, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдардың көмегімен) заңдылықтың бұзылуын анықтайды.  Мысалы, Қызылорда облысының прокуратурасы мемлекеттік сатып алу саласындағы ірі компаниялардың салық міндеттемелерін орындауына талдау жүргізді. Нәтижесінде жалған өзара есеп айырысулардың, шот-фактураларды жазып берудің, салық аударымдарын төмендету мақсатында шығыс бөлігін жасанды ұлғайтудың схемасы ашылды.  Облыс прокуратурасының хаты бойынша Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 10 фирмаға салықтық тексеру жүргізді, 406 млн.теңгеге қосымша салық есептелді, оның 200 млн. теңгесі бюджетке түсті.  Жүргізілген талдаулар көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жасауға, әлеуметтік мәселелерді жедел шешуге, мемлекеттік органдар жұмысының ашықтығына ықпал етеді.  Прокурордың құралы ретінде талдау шеңберінде мәліметтер мен материалдарды ұсыну туралы талапты заңнамалық бекіту қадағалаудың түрі ретінде талдаудың тиімділігін арттырады. |
| 24. | **10-бап. Үкіметтің, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының, сондай-ақ өзге де ұйымдардың актілері мен шешімдерінің Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына және Президентінің актілеріне сәйкестігін қадағалау**  1. Прокуратура:  ...  2) меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдардың актілері мен шешімдері шектелмеген адамдар қатарына қатысты не жария сипатқа ие болса, олардың актілері мен шешімдерінің Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына және Президентінің актілеріне сәйкестігін қадағалауды жүзеге асырады. | **10-бап. Үкіметтің, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының, сондай-ақ өзге де ұйымдардың актілері мен шешімдерінің Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына және Президентінің актілеріне сәйкестігін қадағалау**  1. Прокуратура:  ...  2) меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдардың актілері мен шешімдері **физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты өз құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғауды өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдарға,**  шектелмеген адамдар қатарына қатысты не жария сипатқа ие болса, олардың актілері мен шешімдерінің Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына және Президентінің актілеріне сәйкестігін қадағалауды жүзеге асырады. | 30.06.2017 жылғы Заңмен прокурорлық қадағалау физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты оларды қорғауды өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған.  Алайда, «Прокуратура туралы» Заңның 10-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында, егер осы актілер мен шешімдер жоғарыда аталған адамдар тобына қатысты болса, прокурордың меншік нысанына қарамастан ұйымдардың актілері мен шешімдеріне қадағалауды жүзеге асыру құқығы көзделмеген. |
| 25. | **21-бап. Өтініштерді қарау**  1. Прокуратура органдары өтініштерді осы Заңның 6-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ заңдылықты бұзушылықтар не олардың басталу қаупі туралы өтініштерді осы Заңның 6-бабы 4-тармағында және 7-бабы 1-тармағының 1), **2** және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда қарайды. | **21-бап. Өтініштерді қарау**  1. Прокуратура органдары өтініштерді осы Заңның 6-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ заңдылықты бұзушылықтар не олардың басталу қаупі туралы өтініштерді осы Заңның 6-бабы 4-тармағында және 7-бабы 1-тармағының 1), 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда қарайды. | Заңның 7-бабы 1-тармағының 2) тармақшасын алып тастауға байланысты (мүдделер қақтығысы бойынша). |
| 26. | **23-бап. Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесi**  2. Заңда белгіленген негізде, тәртіппен және шекте енгізілген прокурорлық қадағалау актілері олар жіберілген органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың қарауы үшін міндетті. Прокурорлық қадағалау актілерін қарамау заңда белгіленген жауаптылыққа алып келеді. | **23-бап. Прокуратураның құқықтық актiлерiнiң жүйесi**  2. Заңда белгіленген негізде, тәртіппен және шекте енгізілген прокурорлық қадағалау актілері олар жіберілген органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың қарауы**, орындауы** үшін міндетті.  Прокурорлық қадағалау актілерін қарамау заңда белгіленген жауаптылыққа алып келеді. | 23-баптың 2-тармағында прокурорлық қадағалау актілерін орындау олар жолданған органдар, ұйымдар және лауазымды адамдар үшін міндетті екендігі көрсетілмеген.  Сонымен бірге ӘҚБтК-нің 664-бабы лауазымды адамның сот, тергеуші және анықтаушының актілерімен қатар прокурордың ұсынымын қараусыз қалдырғаны не онда көрсетілген заң бұзушылықтарды жоюға шаралар қабылдамағаны үшін жауаптылықты көздейді.  Осыған байланысты, 23-баптың 2-тармағына тиісті толықтыру енгізуді ұсынамыз («орындау» деген сөзбен толықтырылсын). |
| 27. | **24-бап. Наразылық**  6. Орындалуы адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардапқа алып келсе не алып келуі мүмкін болса, Бас Прокурор, Бас Прокурордың орынбасарлары, облыстық және оларға теңестірілген прокурорлар наразылық келтірілген құқықтық актiнiң не әрекеттің орындалуын наразылық бойынша шешiм қабылданғанға дейiн тоқтата тұруға құқылы. | **24-бап. Наразылық**  6. Орындалуы **физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты қорғауды өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдардың, шектелмеген адамдар қатарының құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзуға, сондай-ақ** адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін не Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі үшін орны толмас зардапқа алып келсе не алып келуі мүмкін болса, Бас Прокурор, Бас Прокурордың орынбасарлары, облыстық және оларға теңестірілген прокурорлар наразылық келтірілген құқықтық актiнiң не әрекеттің орындалуын наразылық бойынша шешiм қабылданғанға дейiн тоқтата тұруға құқылы. | 30.06.2017 жылғы Заңмен прокурорлық қадағалау физикалық, психикалық және өзге де мән-жайларға байланысты қорғауды өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдардың, шектелмеген адамдар қатарының құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған.  Осыған байланысты, «Прокуратура туралы» Заңның 10-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында прокурордың наразылық білдірілген құқықтық актінің орындалуын не, егер олардың орындалуы жоғарыда аталған адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзуға әкеп соқса не әкеп соғуы мүмкін болса, оның қолданылуын тоқтата тұру құқығын көздеу орынды. |
| 28. | **27-бап. Ұсыну**  2. Ұсынуды лауазымды адам немесе орган күнтізбелік отыз күн ішінде, ал адамның және азаматтың өмірі мен денсаулығы, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін орны толмас зардап басталуы мүмкін болған жағдайларда прокурор белгілеген мерзімде қарауға тиіс. | **27-бап. Ұсыну**  2. Ұсынуды лауазымды адам немесе орган күнтізбелік отыз күн ішінде, ал адамның және азаматтың өмірі мен денсаулығы, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін орны толмас зардап басталуы мүмкін болған жағдайларда прокурор белгілеген мерзімде **онда көрсетілген заңдылықты бұзушылықтарды жоюға шараларды қабылдай отырып** қарауға тиіс.  **.** | «Прокуратура туралы» Заңның 23-бабының 2-тармағына сәйкес прокурорлық қадағалау актілерін қарамау заңда белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.  ӘҚБтК-нің 664-бабында прокурордың ұсынуын қараусыз қалдырғаны не **онда көрсетілген заң бұзушылықтарды жоюға шаралар қабылдамағаны**, сол сияқты оған уақтылы жауап бермегені үшін жауаптылық белгіленген.  Осы норманы ескере отырып, ӘҚБтК-нің осы нормасын Заңның 27-бабының 2-тармағында толықтыруды ұсынамыз. |
| 29. | **28-бап. Қаулы**  1. Прокурор тәртіптік іс жүргізуді қозғау, тексеріс жүргізу, күштеп әкелу, құқықтық актінің қолданысын тоқтата тұру туралы қылмыстық-процестік заңнамада, әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада көзделген қаулылар, сондай-ақ заңда көзделген өзге де жағдайларда қаулылар шығарады.  2. Прокурордың қаулысы уәкілетті органның немесе лауазымды адамның міндетті орындауына жатады. | **28-бап. Қаулы**  1. Прокурор тәртіптік іс жүргізуді қозғау, тексеріс жүргізу, күштеп әкелу, құқықтық актінің қолданысын тоқтата тұру, **мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және олардың лауазымды тұлғалары салған** **тыйым салу немесе шектеу сипатындағы** **шаралардың күшін жою туралы** қылмыстық-процестік заңнамада, әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада көзделген қаулылар, сондай-ақ заңда көзделген өзге де жағдайларда қаулылар шығарады.  2. Прокурордың қаулысы уәкілетті органның немесе лауазымды адамның міндетті орындауына жатады. **Қаулыға шағымдану оның орындалуын тоқтата тұрмайды.** | Заңның 44-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына сәйкес прокурор өз құзыретіне сәйкес лауазымды адамдар қолданған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың күшін жоюды талап етуге, негіздер болған кезде және заңда көзделген тәртіппен заңсыз актінің қолданылуын толық немесе ішінара тоқтата тұруға құқылы.  Қазір бұл өкілеттіктер, атап айтқанда тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шараларды алып тастау бөлігінде ӘҚБтК-нің 760-бабы 1-бөлігінің 7-тармақшасындағы тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу шеңберінде іске асырылады.  Тыйым салу немесе шектеулер басқа салалар бойынша да қолданылуы мүмкін (мысалы, салық органдары салық бойынша берешегі бар адамдарға қатысты әкімшілік іс қозғамастан екінші деңгейдегі банктерге инкассалық өкімдер шығаруы мүмкін).  Сондықтан прокурорларға мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және олардың лауазымды адамдары салған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың күшін жою туралы қаулы шығару құқығын көздеу ұсынылады. |
| 30. | **44-бап. Прокурордың өкiлеттiктері**  1. Прокурор өз құзыретіне сәйкес:  **…**  7) жүргізілетін тексеріс және қаралатын өтініш мәселелері бойынша лауазымды адамдарды, жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін түсініктемелер алуға шақыртуға;  8) негіздер болған кезде және заңда көзделген тәртіппен лауазымды адамдар салған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың күшін жоюды, заңсыз актінің қолданысын толығымен немесе ішінара тоқтата тұруды талап етуге;  **…**  10) тексерістер жүргізумен байланысты құжаттар мен материалдарға заңнамада белгіленген тәртіппен қол жеткізуге;  **…** | **44-бап. Прокурордың өкiлеттiктері**  1. Прокурор өз құзыретіне сәйкес:  **…**  7) жүргізілетін тексеріс, қаралатын өтініш, **күшіне енген актілерді талдау, бағалау** мәселелері бойынша лауазымды адамдарды, жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін түсініктемелер алуға шақыртуға;  8) негіздер болған кезде және заңда көзделген тәртіппен лауазымды адамдар салған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың күшін жоюды, заңсыз актінің қолданысын толығымен немесе ішінара тоқтата тұруды **өздері белгілеген мерзімде** талап етуге;  **…**  10) тексерістер жүргізумен, **күшіне енген актілердің заңдылығының жай-күйін талдаумен, бағалаумен, өтініштер мен қадағалау актілерін қараумен** байланысты **ақпарат** мен материалдарға заңнамада белгіленген тәртіппен қол жеткізуге;  **…** | Заңның 4-бабында белгіленген міндеттерді орындау үшін прокуратура органдары адамдарды түсініктеме беру үшін шақыруға құқылы, бұл прокурорлық қадағалау шараларын тез әрі сапалы қабылдауға мүмкіндік береді.  Қазір мұндай құқық тек тексеру жүргізу және өтініштерді қарау кезінде ғана берілген.  Сондықтан прокурорға күшіне енген актілерді талдау және зерттеу кезінде осындай құқық берілуі керек.  Лауазымды адамдар салған тыйым салу немесе шектеу сипатындағы шаралардың күшін жою, заңсыз актінің қолданылуын толық немесе ішінара тоқтата тұру талап етілген кезде прокурорға мерзімді дербес белгілеу құқығын беру прокурорлық қадағалауға, оның ішінде азаматтардың бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру мақсатында жеделділік береді.  «Прокуратура туралы» Заңның 6-бабының 2-тармағына сәйкес қадағалау тексерулер жүргізу және заңдылықтың жай-күйін талдау, сондай-ақ күшіне енген актілерді бағалау арқылы жүзеге асырылады.  Заңның 4-бабында айқындалған міндеттерді орындау үшін прокуратура органдарының қадағалаудың басқа түрлерін жүзеге асыру кезінде, яғни мемлекеттік органға бармай-ақ жүргізілетін актілерді талдау және бағалау кезінде материалдарға қол жеткізуге құқығы болуға тиіс. |
| 31. | **45-бап. Прокурор қызметiнiң құқықтық кепiлдiктерi**  2. Прокурордың талап етуi бойынша органдар, ұйымдар және лауазымды адамдар:  1) мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге заңда белгіленген талаптар мен шектеулерді сақтай отырып, **жүргізілетін тексеріс және осы Заңның 21-бабына сәйкес қаралатын өтініштер** мәселелері бойынша қажеттi материалдар мен мәлiметтердi беруге міндетті.  Прокурор мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін заңда белгіленген жауаптылықта болады;  **...**  3. Осы баптың 2-тармағында көзделген, **жүргізілетін тексеріс** немесе қаралатын өтініш мәселелері бойынша прокурордың талаптары органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың орындауы үшін мiндеттi.  4. Сұратылатын ақпарат прокуратура органдарына заңнамада белгiленген нысандарда, тәртіппен **және мерзiмдерде** берiледi. | **45-бап. Прокурор қызметiнiң құқықтық кепiлдiктерi**  2. Прокурордың талап етуi бойынша органдар, ұйымдар және лауазымды адамдар:  1) мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етуге заңда белгіленген талаптар мен шектеулерді сақтай отырып, жүргізілетін тексеріс, **күшіне енген актілердің заңдылығының жай-күйін талдау, бағалау** және осы Заңның 21-бабына сәйкес қаралатын өтініштер мәселелері бойынша қажеттi материалдар мен мәлiметтердi **прокурор белгілеген мерзімдерде** беруге міндетті.  Прокурор мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін заңда белгіленген жауаптылықта болады;  **...**  3. Осы баптың 2-тармағында көзделген, жүргізілетін тексеріс, **күшіне енген актілерді талдау, бағалау** немесе қаралатын өтініш мәселелері бойынша прокурордың талаптары органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың орындауы үшін мiндеттi.  4. Сұратылатын ақпарат **және материалдар** прокуратура органдарына заңнамада белгiленген нысандарда, тәртіппен берiледi.  **Осы Заңның 6-бабының 4-тармағында санамаланған адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде ақпарат пен материалдарды ұсыну мерзімдерін прокурор белгілейді.** | Бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу үшін прокурорлар қысқа мерзімде және қадағалаудың барлық бағыттарын жүзеге асыру кезінде, оның ішінде заңдылықтың жай-күйіне талдау жүргізу, сондай-ақ күшіне енген актілерді бағалау кезінде мемлекеттік органдардан материалдар алуға мүмкіндігі болуы тиіс.  Тексеру мерзімі заң талаптарымен шектелген (30 күн), сондықтан «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» және «Әкімшілік рәсімдер туралы» заңдар бойынша сұрау салуларды орындау мерзімдеріне (15-30 күн) сүйенетін болсақ, онда бір сұрау салуды орындау ғана тексеру кезеңінің кемінде жартысын алады.  Заңның 6-бабының 2-тармағына сәйкес қадағалау тексерулер жүргізу, **заңдылықтың жай-күйін талдау, сондай-ақ күшіне енген актілерді бағалау** арқылы жүзеге асырылады.  Заңның 6-бабының 4-тармағында аталған адамдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу үшін прокуратураның материалдар мен мәліметтерді қысқа мерзімде алу мүмкіндігі болуға тиіс.  Осы түзетулермен прокурордың қадағалау қызметінің кепілдіктері күшейтіледі.  Қазір іс жүзінде прокурорлар қажетті ақпарат пен материалдарды алуда қиындықтарға тап болып отыр. Жылдамдық жоғалады.  Прокурорға сұрау салуда өз мерзімдерін белгілеу құқығын беру қажеттілігі «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңмен 15 күн ішінде жауап берілетіндігіне байланысты.  Сонымен қатар, тексеру мерзімі 30 күнді құрайды, яғни бұл уақыттың жартысы сұрауларға жауап күтуге кетеді.  Құқықтық актілерді талдау және бағалау шеңберінде қазір сұрау салулар жіберу құқығы көзделмеген. |

**Қазақстан Республикасы**

**Парламентінің депутаттары**

**С.М. Айтпаева**

**Д.В. Колода**

**А.И. Лукин**

**К.С. Мусин**

**С.А. Симонов**