**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне процестік заңнаманы жетілдіру, адвокаттық қызмет және заң   
көмегін көрсету, дауларды соттан тыс және сотқа дейінгі шешу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»   
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Құрылымдық бөлігі** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылатын өзгерістер**  **мен толықтырулар** | | **Негіздеме** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| **1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім)** | | | | | | |
|  | 830-бап  5-тармақ  5-2) тармақша | 830-бап. Сақтандыру құпиясы  ...  5. Сақтандыру құпиясы бар мәлiметтер:  ...  **5-2) жоқ** | 830-бап. Сақтандыру құпиясы  ...  5. Сақтандыру құпиясы бар мәлiметтер:  ...  **«5-2) адвокаттың не заң консультантының оларға заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша;»** | | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **2003 жылғы 20 мауымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексі** | | | | | | |
|  | 158-бап  6-тармақ | 158-бап. Мемлекеттiк жер кадастрының мәлiметтерiн беру және кадастр ақпаратын пайдалану  ...  6. Жер кадастрының мемлекеттiк құпия мен өзге де шектеулердi қамтымайтын мәлiметтерi баршаға қолжетiмдi болып табылады және мүдделi жеке және заңды тұлғаларға ақылы негiзде берiледi. Жер кадастрының мәлiметтерiн мемлекеттiк органдарға беру ақысыз негiзде осы мақсаттарға көзделген бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.  Осындай ақпаратты беру мерзімі өтініш берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен аспауға тиіс. | 158-бап. Мемлекеттiк жер кадастрының мәлiметтерiн беру және кадастр ақпаратын пайдалану  ...  6. Жер кадастрының мемлекеттiк құпия мен өзге де шектеулердi қамтымайтын мәлiметтерi баршаға қолжетiмдi болып табылады және мүдделi жеке және заңды тұлғаларға ақылы негiзде берiледi. Жер кадастрының мәлiметтерiн мемлекеттiк органдарға, сондай-ақ **оларға** **заң көмегін көрсетуге байланысты адвокаттың жазбаша сұрау салуы бойынша** беру ақысыз негiзде осы мақсаттарға көзделген бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.  Осындай ақпаратты беру мерзімі өтініш **немесе сұрау салу** берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен аспауға тиіс. | | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің  2-тармағы). |
| **2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі** | | | | | | |
|  | 435-бап | 435-бап. Адвокаттар мен өзге де адамдардың адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі жасау  1. Адвокаттар мен өзге де адамдардың қылмыстық процесте адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сол сияқты жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі жасау не осындай қызметтің дербестігін және тәуелсіздігін өзге де бұзу, **егер бұл іс-әрекеттер адамның және азаматтың құқықтарына, бостандықтарына немесе заңды мүдделеріне, заңды тұлғалардың құқықтарына немесе заңды мүдделеріне, қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтірсе**, –  екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi 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. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған іс-әрекеттер –  белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | 435-бап. Адвокаттар мен өзге де адамдардың адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі жасау  1. **Адвокатқа қатысты заңсыз жеке ұйғарым немесе жеке қаулы шығарудан, адвокатты іс бойынша қабылданған тапсырмадан бас тартуға және (немесе) заң көмегін көрсету туралы жасалған шарттан бас тартуға мәжбүрлеуден, адвокатты және (немесе) оның үй-жайын заңсыз тінтуден немесе жете тексеруден , адвокаттық құпияны құрайтын мәліметтер мен құжаттарды заңсыз талап етуден және (немесе) алып қоюдан, адвокаттың клиентпен кездесуінің құпиялылығын бұзудан, адвокатқа қатысты заңсыз жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуден, адвокаттан куә ретінде заңсыз жауап алудан, адвокатты ұстаудан, адвокатты қорғалушыға не мүдделері үшін үшінші тұлғалар заң көмегін көрсету туралы шарт жасасқан адамға жібермеуден көрінетін**, адвокаттар мен өзге де адамдардың қылмыстық процесте адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сол сияқты жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі жасау не осындай қызметтің дербестігін және тәуелсіздігін өзге де бұзу –  екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi 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. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған іс-әрекеттер –  белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  **3.** **Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, күш қолданып жасалған іс-әрекеттер –** он жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics. порталында орналастырылған статистикалық деректеріне сәйкес 2015 жылдан бастап (Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық кодексі қолданысқа енгізілген кезден бастап) қазіргі уақытқа дейін адвокаттардың заңды қызметіне кедергі келтіргені үшін 435-бап бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартудың бірде-бір жағдайы жоқ. Бұл бап жұмыс істемейді.  Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағында адвокаттық қызметтің құқықтары мен кепілдіктерін толыққанды іске асыру мақсатында адвокаттардың қызметіне кедергі келтіргені үшін жауапкершілік туралы нормаларды қайта қарау қажеттігі көзделген.  ҚР ҚК 435-бабы адвокаттар мен өзге де адамдардың адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі келтіргені үшін қылмыстық жауаптылықты көздейді.  Кінәлілерді жауапкершілікке тарту үшін осы бап бойынша адамның және азаматтың құқықтарына, бостандықтарына немесе заңды мүдделеріне, заңды тұлғалардың құқықтарына немесе заңды мүдделеріне, қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян түріндегі қоғамдық қауіпті салдарлардың болуы талап етіледі, бұл оны практикада пайдалануды қиындатады.  Бұл бапта қылмыстың формальды құрамын пайдалану, мысалы, журналистің заңды кәсіптік қызметіне кедергі келтіруді көздейтін Қылмыстық кодекстің 158-бабына ұқсас. Адвокаттық қызметке кедергі келтіретін нақты әрекеттерді санамалау осы бапты қолдануды жеңілдетеді, сондай-ақ оларды әкімшілік жауапкершілікке жататын құрамдардан ажыратуға мүмкіндік береді.  Мұндай іс-әрекеттердің ішінде мыналар көрсетілуі мүмкін:  1) адвокатқа қатысты заңсыз жеке қаулы шығару;  2) адвокатты істі жүргізуден бас тартуға мәжбүрлеу;  3) адвокатты және оның үй-жайын заңсыз тінту, тексеріп қарау, адвокаттық құпияны қамтитын құжаттарды заңсыз алып қою;  4) адвокаттың клиентпен қарым-қатынасының құпиялылығын бұзу;  5) адвокатқа қатысты заңсыз жасырын тергеу әрекеттері;  6) адвокаттан заңсыз жауап алу және ұстау;  7) адвокаттық құпияны қамтитын мәліметтер мен материалдарды заңсыз талап ету.  Қорғауындағыларға заң көмегін көрсету процесі үздіксіз сипатқа ие болғандықтан, адвокаттарды жіберуден бас тарту сөзсіз толық қорғауды жүзеге асыру мүмкін емес болуына, күзетпен ұсталатын адамдардың құқықтарының бұзылуына әкеледі.  Осыған байланысты нақты іс-қимылдардың тізбесін мыналармен толықтыру қажет: «адвокатты қорғауындағы адамға не оның пайдасына үшінші тұлғалар заң көмегін көрсету туралы шарт жасасқан адамға жібермеу».  Адвокаттың зорлық-зомбылықты қолданумен заңды қызметіне кедергі келтірген жағдайда неғұрлым қатаң санкция енгізуді көздеу қажет. Мұндай жағдайлар практикада орын алуда. |
| **2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі** | | | | | | |
|  | 7-бап  32) тармақша | 7-бап. Осы Кодекстегi кейбiр ұғымдарды түсiндіру  ...  7) арыз иесі – сотқа немесе қылмыстық қудалау органдарына қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабарлаған не өзiнiң нақты немесе болжалды құқығын немесе өзі өкілдік ететін тұлғаның құқығын қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібімен қорғау үшiн жүгінген тұлға; | 7-бап. Осы Кодекстегi кейбiр ұғымдарды түсiндіру  **32) тармақша алып тасталсын.**  барлық жерде ҚР ҚПК мәтіні бойынша «арыз иесі» деген сөздер **«адвокат және заңды өкілдер»** деген сөздермен ауыстырылсын. | | Заң консультанттары институтын нығайту идеясын дамытуды жалғастыра отырып, қылмыстық істерді адвокаттарға, оның ішінде жәбірленушінің мүдделерін қорғауға толығымен беру керек.  Адвокаттар қылмыстық істер бойынша заң көмегін көрсетуде неғұрлым білікті және олардың айрықша қатысу құқығы жәбірленушінің мүдделерін қорғау бөлігінде тараптарды теңестіруге мүмкіндік береді. |
|  | Жаңа 40-1-бап | **40-1-бап. Жоқ.** | **40-1-бап. Заңсыз әрекеттермен зиян келтірген қылмыстық процесті жүргізетін органдардың лауазымды адамдарына қатысты регресс құқығы**  **1. Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының лауазымды адамдары келтірген зиянды өтеген мемлекеттің азаматтық заңнамада белгіленген тәртіппен осы адамдарға регресс құқығы бар.**  **2. Заңсыз әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдері адамға зиян келтіруге және оны оңалтуға алып келген адамдар төленген өтемнің (не үлестің) мөлшерінде кері талап қойылуы мүмкін процесті жүргізетін органдардың лауазымды адамдары деп танылады.** | | Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев 2022 жылғы 19 мамырда кәсіпкерлермен кездесуі барысында күш құрылымдары басшыларының жауапкершілігін арттыру шараларын айқындауды тапсырды, олардың қызметкерлері бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі мемлекет саясатының беделін түсіреді.  Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімі 2-тармағының 2.6-тармағы прокуратура және қылмыстық қудалау органдарының нақты лауазымды адамдарының заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымдар бойынша шешімдер шығару кезінде сот актілері мен уәкілетті адамдардың қаулыларында тергеуші мен прокурордың өз өкілеттіктерін жүзеге асырудағы тәуелсіздігіне жиі сілтеме жасалатынына сүйенеді. Алайда іс жүзінде бұл адамдардың дербес жауапкершілігі ештеңемен реттелмеген (тәртіптік жаза қолданумен шектеледі), ал қылмыстық процесті жүргізуші органның заңсыз әрекеттері салдарынан адамға келтірілген зиян бюджет қаражатынан толық көлемде өтеледі.  Осыған байланысты азаматтардың құқықтарын қорғаудың тиімділігін арттыру және сотқа дейінгі тергеп-тексеру сапасын жақсарту мақсатында қылмыстық процесті жүргізетін органдардың лауазымды адамдарынан регресс тәртібімен жоғарыда аталған адамдарды оңалтуға және оларға зиянды өтеуге байланысты шығындарды өндіріп алу мәселесін пысықтау қажет.  Сонымен қатар, ақшалай соманы есептеу және міндетті төлемдер тізбесін кеңейту бөлігінде зиянды өтеу тәртібін жетілдіру, сондай-ақ қылмыстық процесті жүргізетін органның заңсыз әрекеттерімен келтірілген моральдық зиянның мөлшерін айқындау жөніндегі өлшемшарттарды әзірлеу жөнінде шаралар қабылдау қажет (оның ішінде бұлтартпау шарасын қолдануды ескере отырып, қылмыстық істердің әрбір санаты бойынша міндетті төлемнің ең төмен мөлшерін белгілеу және тергеу барысында туындаған басқа да мән-жайлар).  ҚПК-ге өзгерістер енгізумен бір мезгілде қылмыстық қудалау органдарының лауазымды адамдарына қатысты айыптау үкімінің міндетті түрде болуы туралы талапты алып тастау бөлігінде ҚР АК 933-бабына оларды регресстік жауаптылыққа тарту шарты ретінде түзетулер талап етіледі. |
|  | 52-бап  1-тармақ | 52-бап. Соттың құрамы  1. Бірінші сатыдағы соттарда қылмыстық істерді қарауды судья жеке-дара жүзеге асырады, ал төтенше ахуал жағдайларында және жаппай тәртіпсіздіктер барысында жасалған адам өлтіру туралы, соғыс уақытында немесе ұрыс жағдайында жасалған әскери қылмыстар туралы, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы аса ауыр қылмыстар және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 170 (төртінші бөлігінде), 175, 177, 178, 184, 255 (төртінші бөлігінде), 263 (бесінші бөлігінде), 286 (төртінші бөлігінде), 297 (төртінші бөлігінде), 298 (төртінші бөлігінде), 299 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істерді қоспағанда, жасалғаны үшін қылмыстық заңда өмір бойына бас бостандығынан айыру көзделген қылмыстар туралы істер бойынша, сондай-ақ 125 (үшінші бөлігінде), 128 (төртінші бөлігінде), 132 (бесінші бөлігінде), 135 (төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша айыпталушының өтінішхаты бойынша істерді қарауды бір судья және он алқаби құрамында жүзеге асырылады.  … | 52-бап. Соттың құрамы  «1. Бірінші сатыдағы соттарда қылмыстық істерді қарауды судья жеке-дара, ал **ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша** айыпталушының өтінішхаты бойынша құрамында бір судья мен **он екі** алқаби болатын алқабилердің қатысуымен сот жүзеге асырады.»  … | | Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 4-бөлімінің 4-тармағы алқабилер сотына соттылығына жататын істердің санаттарын кеңейту қажеттігін көздейді.  Әлемнің жетекші елдерінің жинақтап қорытылған тәжірибесі алқабилер соты ең әділ сот шешімдерін қабылдауға қабілетті екенін көрсетеді. Алқабилер сотының соттылығына жататын істер санаттарын одан әрі кеңейту, оның ішінде алқабилер сотының істердің кейбір санаттарын қарауы бойынша негізсіз шектеулерді қайта қарау жолымен кеңейту қажет. Бұдан басқа, алқабилердің классикалық сотына тән элементтерді, оның ішінде төрағалық етуші судья болмаған кезде және оның ықпалынсыз алқабилердің шешім қабылдауын қамтамасыз ету жөніндегі элементтерді заңнамалық деңгейде ескеру қажет.  Мемлекет басшысының 2022 жылғы 16 наурыздағы «Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғырту жолы» атты Жолдауында сот төрелігін іске асыруға азаматтық қатысуды кеңейту тапсырылды. Бүгінгі күні Қазақстанда алқабилер тек аса ауыр қылмыстар бойынша үкім шығара алады. Мемлекет басшысы алқабилер сотының қарауына жататын істердің санаттарын кеңейтуді тапсырды. Бұл новелла сот жүйесін демократияландыруға, оған қоғамның сенімін арттыруға ықпал етеді. Тиісті іс-шара Президенттің 2022 жылғы 29 наурыздағы №847 Жарлығымен бекітілген Жолдауды іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық жоспардың 21-тармағында көзделген.  Тапсырманы орындау шеңберінде барлық ауыр және аса ауыр қылмыстар туралы істер бойынша алқабилердің қатысуымен соттарды қарау мүмкіндігін қарастыру ұсынылады, өйткені мұндай істер бойынша жеке бас бостандығына құқық барынша қатаң шектеледі. Алқабилер соты бар әлемнің дамыған елдерінің көпшілігінде мұндай сотқа тіпті ауырлық дәрежесі төмен қылмыстар бойынша, сотталушының қалауы бойынша кепілдік беріледі.  Алқабилердің қатысуымен істі қарау құқығы - ауыр немесе аса ауыр қылмыстар туралы істердің барлық санаты бойынша қандай да бір ерекшеліктерсіз қамтамасыз етілуге тиіс іргелі құқық, өйткені бұл ерекшеліктер қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының мүддесі үшін және сот төрелігінің заң мен сот алдындағы теңдік және соттылықтың өзгермейтіндігі сияқты негізгі қағидаттарына қайшы келетін өзге де қоғамдық-саяси себептер бойынша қалыптасқан. |
|  | 65-1-бап  2-тармақ  6) тармақша | 65-1-бап. Қорғалуға құқығы бар куә  ...  2. Қорғалуға құқығы бар куәнің:  ...  6) өз бетінше немесе өзінің туыстары немесе сенім білдірілген адамдары арқылы **қорғаушы ретінде адвокат** шақыруға;  ... | 65-1-бап. Қорғалуға құқығы бар куә  ...  2. Қорғалуға құқығы бар куәнің:  …  6) өз бетінше немесе өзінің туыстары немесе сенім білдірілген адамдары арқылы **қорғаушы** шақыруға құқығы бар**. Егер қорғаушыны қорғалуға құқығы бар куә, оның туыстары немесе сенім білдірілген адамдары шақырмаса, қылмыстық қудалау органы оның осы Кодекстің 67-бабының үшінші бөлігінде көзделген тәртіппен қатысуын қамтамасыз етуге міндетті**;  ... | | Адвокаттардың рөліне қатысты Негізгі қағидаттардың 3-тармағына сәйкес Үкімет кедейлерге және қажет болған жағдайда қолайсыз жағдайдағы басқа адамдарға заң көмегін көрсету үшін жеткілікті қаржылай және өзге де қаражат беруді қамтамасыз етуге тиіс.  Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 7-бөлімінің 1-тармағына сәйкес тегін заң көмегін көрсетудің басқа бағыттарын дамыту және адвокатура базасында оны қолдану аясын кеңейту қажет.  Білікті заң көмегін, оның ішінде тегін негізде алу құқығы Қазақстан Республикасының Конституциясымен кепілдік берілген.  Тегін заң көмегін алуға құқығы бар адамдар аясына қорғалуға құқығы бар куәлерді қосу қажет.  Түзету қорғалуға құқығы бар куәнің қорғаушыны шақыру тәртібін регламенттеу мақсатында ұсынылады.  ҚПК-нің 68-бабының 3-бөлігінде процесті жүргізетін органның қорғауға құқығы бар куәға қорғаушыны қамтамасыз ету міндеті көзделген. Алайда, ҚПК куәнің өзіне мұндай құқықты бермейді және қорғаушыны қандай жағдайда қамтамасыз ету керектігін реттемейді.  Практикада процесті жүргізетін орган қорғаушыны тағайындау туралы қаулы шығарады және оны адвокаттар алқасына орындауға жібереді. Адвокаттар алқасы оның міндетіне байланысты қаулыны орындауға мәжбүр болады және қорғаушы ретінде қатысу үшін адвокатты қорғауға құқығы бар куәге тағайындайды. Алайда, процесті жүргізетін орган ҚПК-де осы мәселені реттейтін норманың болмауына сүйене отырып, адвокаттың еңбегіне ақы төлеу туралы қаулы шығармайды.  Адвокаттар заң көмегін тегін және өз есебінен, адам қорғалуға құқығы бар куә мәртебесінде болған кезеңде, күдікті мәртебесіне көшу сатысына дейін көрсетуге мәжбүр болады, бұл ретте көрсетілген мәртебеде куәмен барлық негізгі процестік әрекеттер жүргізілуі мүмкін. |
|  | 66-бап  Жаңа тармақ | 66-бап. Қорғаушы  …  **6. Жоқ.** | 66-бап. Қорғаушы  …  **6. Егер қорғаушы материалдарында мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтер бар қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысса және көрсетілген мәліметтерге тиісті рұқсаты болмаса, ол оларды жария етпейтіні туралы қолхат беруге міндетті, ол қылмыстық іс материалдарына қоса тіркеледі.** | | Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімі 1-тармағының 1.4-тармақшасында кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін адвокатты жария етпеу туралы қолхатқа ауыстыра отырып, оны мемлекеттік құпияларға жіберуге арнайы рұқсат алудың күшін жою қажеттігі көзделеді.  Қазіргі уақытта құпиялылық белгісі берілген іске қатысуға адвокатқа рұқсат беруді ресімдеудің оқшауланған рәсімінің болмауына немесе мемлекеттік құпияларды құрайтын материалдармен танысуға байланысты адвокат жалпы тәртіппен рұқсат алуға мәжбүр.  «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңның 33 - бабы 3-тармағының 8) тармақшасына сәйкес адвокат қорғаушы немесе өкіл ретінде әрекет ете отырып, егер бұл анықтау сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу кезiнде, сотта қорғауды немесе өкiлдiк етуді жүзеге асыру үшiн қажет болса, мемлекеттiк құпияларды құрайтын, сондай-ақ әскери, коммерциялық, қызметтiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратпен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен танысуға құқылы.  «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 30-бабында Қазақстан Республикасының лауазымды адамына немесе азаматына мемлекеттік құпияларға рұқсат беруден бас тарту үшін негіздер көзделеді.  Осы Заңның 29-бабында лауазымды адамдар мен азаматтарды мемлекеттік құпияларға қол жеткізудің және оларды қорғаудың өзге де тәсілдерін пайдалану мүмкіндігін көздемей, олардың өмір сүруі жеке санаттағы адамдардың құқықтық мәртебесінің ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін мемлекеттік құпияларға жіберудің бірыңғай жалпы тәртібі белгіленді. Қалыптасқан практика бойынша қылмыстық-процестік нормалар емес, дәл осы бап мемлекеттік құпияларға рұқсаты жоқ адвокатты қылмыстық іске қатысудан шеттету үшін жалғыз және жеткілікті құқықтық негіз ретінде қарастырылады. Сондықтан анықтаушылар, тергеушілер, прокурорлар мен соттар адвокаттардан қылмыстық істерге қорғаушы ретінде сөз сөйлеуі үшін олардың мемлекеттік құпияларға рұқсаты болуын талап етеді.  «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 29-бабының тура мағынасын негізге ала отырып, ол белгілейтін тәртіп мемлекеттік құпияларға қол жеткізудің және мемлекеттік құпияны қорғаудың өзге де тәсілдерін пайдалану мүмкіндігін жоққа шығармайтын, оның болуы, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Конституциясынан туындайтын немесе заңда тікелей көзделген адамдардың жекелеген санаттарының құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерімен негізделетін жалпы ереже сипатында болады. Осыған байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге рұқсат беру тәртібі туралы 29-баптың нұсқамалары (тексеру іс-шаралары және мемлекеттік орган немесе ұйым басшысының рұқсат беру туралы шешім қабылдауы) адвокаттарға қолданылмайды. Мұндай жағдайларда мемлекеттік құпиялардың сақталуына жауапкершіліктің тиісті тетіктерін пайдалану жолымен кепілдік берілуге тиіс.  Күдікті, айыпталушы, сотталушы, ақталған және сотталған адам адвокаттар арасынан мемлекеттік құпияға соңғы рұқсатының болуына не болмауына қарамастан кез келген қорғаушыны таңдауға құқылы. Қазақстан Республикасының Конституциясы, адам құқықтары жөніндегі халықаралық-құқықтық актілер, заңдар мемлекеттен қылмыстық сот ісін жүргізу саласына тартылатын адамдарға олардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға барабар кепілдіктер беруді талап етеді.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабының 3-тармағынан әркімнің білікті заң көмегін алу құқығы және қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық кезеңінде адвокаттың (қорғаушының) көмегін пайдалану құқығы туындайды. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 14-бабы 3-тармағының b) тармақшасына сәйкес әрбір адам өзіне тағылған айыпты қарау кезінде өзі таңдаған қорғаушымен бірге қолдануға құқылы.  Сондықтан айыпталушыға (күдіктіге) өзі таңдаған адвокатты мемлекеттік құпияларға соңғысының рұқсатының болмауы себептері бойынша шақырудан бас тарту, сондай-ақ айыпталушыға (күдіктіге) «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 29-бабының ережелерін қылмыстық сот ісін жүргізу саласына таратуға байланысты осындай рұқсаты бар адвокаттардың белгілі бір тобынан қорғаушыны таңдау ұсынысы азаматтың білікті заң көмегін алу жөніндегі конституциялық құқығын және қорғаушыны өз бетінше таңдау құқығын заңсыз шектейді. Көрсетілген конституциялық құқықтар Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабының 3-бөлігіне байланысты қандай да бір жағдайларда шектелмейді.  Айыпталушының адвокат таңдауының мемлекеттік құпияларға соңғысының рұқсатының болуына тәуелділігі ҚР ҚПК-нің 23-бабында бекітілген сот ісін жүргізуде тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы қағидатына да қайшы келеді.  Материалдарында мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтер бар қылмыстық істердің көпшілігін тергеп-тексеру қылмыстық-процестік заңнамаға сәйкес ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген. Осы органдар «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 9-бабына сәйкес мемлекеттік құпияларға рұқсат ресімделетін адамдарға қатысты тексеру іс-шараларын жүргізеді және сол арқылы оны беру туралы шешімді іс жүзінде алдын ала белгілейді. Мұндай жағдайларда адвокат қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдарға байланысты объективті түрде көрсетіледі, бұл қорғауды және айыптауды тең емес жағдайға қояды.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағына сәйкес адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең жоғары құндылық болып табылады. Адамның құқықтары мен бостандықтары заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуын айқындайды (Конституцияның 12-бабының 2-тармағы).  Осы конституциялық ережелерге сүйене отырып, заң шығарушы мемлекеттік құпияларды қорғаудың құралдары мен тәсілдерін айқындай отырып, нақты құқық қолдану жағдайында адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шамасы тең емес шектеу мүмкіндігін болғызбайтындарды ғана пайдалануға тиіс. Қылмыстық сот ісін жүргізу шеңберінде, атап айтқанда, жабық сот отырысын өткізу, процеске қатысушыларға қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге байланысты өздеріне белгілі болған мемлекеттік құпияларды жария етпеу туралы ескерту және олар жария етілген жағдайда бұл адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту осындай құралдармен әрекет етуі мүмкін. Қылмыстық сот ісін жүргізуде мемлекеттік құпиялардың сақталуы адвокаттың кәсіптік құпияны сақтау (9, 37-баптар), өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде адалдық көрсету міндеті көзделетін «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңның нормаларымен де қамтамасыз етіледі (34-баптың 1) тармақшасы).  Заң шығарушы қылмыстық сот ісін жүргізуде мемлекеттік құпияларды қорғаудың өзге де тәсілдерін белгілеуге құқылы, олар қылмыстық-процестік сипатта болуға және қорғалатын құпиялардың маңыздылығына да, қылмыстық процеске тиісті қатысушылардың құқықтық мәртебесіне де сәйкес болуға тиіс.  Материалдарында мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер бар қылмыстық істер бойынша күдіктіден (айыпталушыдан) мемлекеттік құпияларға рұқсаты бар адвокаттар қатарынан қорғаушыларды шақыруды (сайлауды) талап етудің заңсыздығы әділетті қылмыстық сот ісін жүргізудің конституциялық және халықаралық-құқықтық қағидаттарын сақтау - күдіктіге (айыпталушыға) қорғану құқығын (құқықтарын) (білікті заң көмегін алу), сондай-ақ сот ісін жүргізуде тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығын қамтамасыз ету қажеттілігіне негізделеді.  «Мемлекеттік құпиялар туралы" Заңның 29-бабы адвокаттың мемлекеттің алдында өздеріне сеніп тапсырылған, мемлекеттік құпиялар болып табылатын мәліметтерді жарияламау жөнінде жазбаша міндеттеме қабылдауын, осы Заңның 32-бабына сәйкес өз құқықтарының ішінара, уақытша шектелуіне келісімін, өкілетті органдардың оларға қатысты тексеру шараларын жүргізуіне жазбаша келісімін көздейді.  Кейбір алып қою үшін көрсетілген талаптар адвокаттық қызмет туралы заңнаманың талаптарын, атап айтқанда адвокаттық құпияны жария етпеу туралы талаптарды қайталайды.  Бұл ретте қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібі, ҚПК-нің 1-бабында белгіленгендей, барлық қылмыстық істер бойынша және барлық соттар, прокуратура, алдын ала тергеу және анықтау органдары үшін бірыңғай және міндетті болып табылады және қандай да бір өзге заңмен емес, дәл осы Кодекспен айқындалады. Ендеше, адвокаттың қылмыстық сот ісін жүргізуге, оның ішінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге байланысты істер бойынша қатысу тәртібін де ҚПК айқындауға тиіс, онда адвокатты қандай да бір алдын ала тексеру және осындай істерге қатысуға ерекше рұқсат туралы талаптар жоқ.  Осыған байланысты адвокаттың тиісті қылмыстық іске қатысу кезеңіне тиісті шектеулер қабылдай отырып, адвокаттың барлық құпиялылық дәрежелеріндегі мемлекеттік құпияларға рұқсат беру презумпциясына, сондай-ақ Заңның 31-бабында көзделген негіздер бойынша адвокаттың мемлекеттік құпияларға жіберілуін тоқтату мүмкіндігіне негіздеу орынды болып көрінеді.  Бұл ретте адвокат қатысатын әрбір нақты іс бойынша мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпаратты жария етпеу туралы қолхат жасаумен шектелу қажет.  Осы түзетудің балама редакциясы осы кестеде ҚПК 70-бабының 5-бөлігінде ұсынылған. |
|  | 67-бап  1-тармақ  8) тармақша | 67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы  1. Қорғаушының қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысуы, егер:  ...  8) қылмыстық процеске жәбiрленушiнiң (жекеше айыптаушының) немесе азаматтық талапкердің өкiлi қатысса; | 67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы   1. Қорғаушының қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысуы, егер:   …  «8) қылмыстық процеске жәбiрленушiнiң (жекеше айыптаушының) немесе азаматтық талапкердің **адвокаты немесе заңды** өкiлi қатысса;» | | Заң консультанттары институтын нығайту идеясын дамытуды жалғастыра отырып, қылмыстық істерді адвокаттарға, оның ішінде жәбірленушінің мүдделерін қорғауға толығымен беру керек.  Адвокаттар қылмыстық істер бойынша заң көмегін көрсетуде неғұрлым білікті және олардың айрықша қатысу құқығы жәбірленушінің мүдделерін қорғау бөлігінде тараптарды теңестіруге мүмкіндік береді. |
|  | 67-бап  1-тармақ  1), 2), 3), 4), 7) және 10) тармақшалар | 67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы  1. Қорғаушының қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысуы, егер:  1) бұл туралы күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам өтiнiшхат берсе;  2) күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам кәмелеттік жасқа толмаса;  3) күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам дене немесе психикалық кемiстiгi салдарынан өзiнiң қорғалу құқығын өз бетiнше жүзеге асыра алмаса;  4) күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам сот iсi жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе;  ...  7) күдіктiлердің, айыпталушылардың, сотталушылардың, сотталғандардың, ақталғандардың мүдделерi арасында қайшылықтар болып, олардың бiреуiнiң қорғаушысы болса;  ...  10) күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде болса және қылмыстық қудалау органдарына немесе сотқа келуден жалтарса;  … | 67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы  1. Қорғаушының қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысуы, егер:  1) бұл туралы күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам, **қорғалуға құқығы бар куә** өтiнiшхат берсе;  2) күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам, **қорғалуға құқығы бар куә** кәмелеттік жасқа толмаса;  3) күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам, **қорғалуға құқығы бар куә** дене немесе психикалық кемiстiгi салдарынан өзiнiң қорғалу құқығын өз бетiнше жүзеге асыра алмаса;  4) күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам, **қорғалуға құқығы бар куә** сот iсi жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе;  ...  7) күдіктiлердің, айыпталушылардың, сотталушылардың, сотталғандардың, ақталғандардың, **қорғалуға құқығы бар куәлердің** мүдделерi арасында қайшылықтар болып, олардың бiреуiнiң қорғаушысы болса;  ...  10) күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам, **қорғалуға құқығы бар куә** Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде болса және қылмыстық қудалау органдарына немесе сотқа келуден жалтарса;  … | | Адвокаттардың рөліне қатысты Негізгі қағидаттардың 3-тармағына сәйкес Үкімет кедейлерге және қажет болған жағдайда қолайсыз жағдайдағы басқа адамдарға заң көмегін көрсету үшін жеткілікті қаржылай және өзге де қаражат беруді қамтамасыз етуге тиіс.  Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 7-бөлімінің 1-тармағына сәйкес тегін заң көмегін көрсетудің басқа бағыттарын дамыту және адвокатура базасында оны қолдану аясын кеңейту қажет.  Білікті заң көмегін, оның ішінде тегін негізде алу құқығы Қазақстан Республикасының Конституциясы 13-бабының 3-тармағында кепілдік берілген.  Ұсынылған өзгерістер қорғалуға құқығы бар куәға қорғаушыны шақыру тәртібін регламенттеу мақсатында қажет.  ҚПК-нің 68-бабының 3-бөлігінде процесті жүргізетін органның қорғауға құқығы бар куәға қорғаушыны қамтамасыз ету міндеті көзделген. Алайда, ҚПК куәнің өзіне мұндай құқықты бермейді және қорғаушыны қандай жағдайда қамтамасыз ету керектігін реттемейді.  Практикада процесті жүргізетін орган қорғаушыны тағайындау туралы қаулы шығарады және оны адвокаттар алқасына орындауға жібереді. Адвокаттар алқасы оның міндетіне байланысты қаулыны орындауға мәжбүр болады және қорғаушы ретінде қатысу үшін адвокатты қорғауға құқығы бар куәге тағайындайды. Алайда, процесті жүргізетін орган ҚПК-де осы мәселені реттейтін норманың болмауына сүйене отырып, адвокаттың еңбегіне ақы төлеу туралы қаулы шығармайды. |
|  | 70-бап  2-тармақ  5) тармақша | 70-бап. Қорғаушының өкiлеттiктерi  ...  2. Қорғаушы:  ...  5) жедел-іздестіру және қарсы барлау іс-шаралары, жасырын тергеу әрекеттері туралы деректер қамтылған іс материалдарын қоспағанда, іске кіріскен кезден бастап өзінің қорғауындағы адамға қатысты істің мынадай материалдарымен:  адамның жасалған қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызында, хабарында қамтылған дербес деректерді қоспағанда, осындай арызбен, хабармен;  осындай арызда, хабарда қамтылған дербес деректерді қоспағанда, оларды сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркеу туралы баянатпен;  қорғаудағы адамның қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің және процестік әрекеттердің хаттамаларымен;  бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулымен және бұлтартпау шарасын қолдануға санкция беру туралы сот алдындағы өтінішхатпен танысуға құқылы.  Өзінің қорғауындағы адамға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының:  сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдарын іс жүргізуге қабылдау;  тергеу, жедел-тергеу тобын құру;  қылмыстық іс бойынша сот ісін жүргізу тілін белгілеу;  оларда қамтылған дербес деректерді қоспағанда, жәбірленуші деп тану;  азаматтық талапкер деп тану;  күдікті деп тану;  күдіктінің іс-әрекетін саралау;  бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтінішхатты қозғау;  қорытынды беру үшін маманды тарту;  сот сараптамасын тағайындау;  мүлікке тыйым салуды қолдану;  сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу;  сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату;  тоқтатылған сотқа дейінгі тергеп-тексеруді қайта бастау;  қорғау тарапының шағымдарын, өтінішхаттарын қарау нәтижелері;  тінту, алу (олар аяқталғаннан кейін) жүргізу;  тергеу экспериментін жүргізу;  сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алу туралы қаулыларының көшірмелерін ғылыми-техникалық құралдардың көмегімен түсіруге не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамнан алуға құқылы.  Сондай-ақ ғылыми-техникалық құралдардың көмегімен:  маман, сарапшы қорытындысының, өзінің қорғауындағы адамға қатысты қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабардың;  тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны және қылмыстық іс материалдарымен танысу құқығын түсіндіру туралы хабарламаның көшірмелерін түсіруге құқылы.  Мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді және айыптау куәларының тізімін қоспағанда, сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін қылмыстық істің барлық материалымен танысуға, одан кез келген көлемде кез келген мәліметтерді жазып алуға, ғылыми-техникалық құралдардың көмегімен көшірмелерін түсіруге құқылы;  …  13) қорғауындағы адамның қатысуымен процестік әрекеттің өткізілетін уақыты мен орны туралы, сондай-ақ қорғаушы тараптың шағымдарын, бұлтартпау шарасын қолдану, күзетпен ұстау мерзімін ұзарту, айғақтарды сақтауға қою туралы өтінішхаттарды қарауға байланысты барлық сот отырыстары туралы қылмыстық процесті жүргізетін орган арқылы күні бұрын хабардар етілуге құқылы.  … | 70-бап. Қорғаушының өкiлеттiктерi  ...  2. Қорғаушы:  ...  5) іске кіріскен кезден бастап өзінің қорғауындағы адамға қатысты істің мынадай материалдарымен:  адамның жасалған қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызында, хабарында қамтылған дербес деректерді қоспағанда, осындай арызбен, хабармен;  осындай арызда, хабарда қамтылған дербес деректерді қоспағанда, оларды сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде тіркеу туралы баянатпен;  қорғаудағы адамның қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің және процестік әрекеттердің хаттамаларымен;  **мыналар:**  бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулымен және бұлтартпау шарасын қолдануға санкция беру туралы сот алдындағы өтінішхатпен танысу;  сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдарын іс жүргізуге қабылдау;  тергеу, жедел-тергеу тобын құру;  қылмыстық іс бойынша сот ісін жүргізу тілін белгілеу;  оларда қамтылған дербес деректерді қоспағанда, жәбірленуші деп тану;  азаматтық талапкер деп тану;  күдікті деп тану;  күдіктінің іс-әрекетін саралау;  бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтінішхатты қозғау;  қорытынды беру үшін маманды тарту;  сот сараптамасын тағайындау;  мүлікке тыйым салуды қолдану;  сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу;  сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату;  тоқтатылған сотқа дейінгі тергеп-тексеруді қайта бастау;  қорғау тарапының шағымдарын, өтінішхаттарын қарау нәтижелері;  тінту, алу (олар аяқталғаннан кейін) жүргізу;  тергеу экспериментін жүргізу;  сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алу туралы қаулыларымен;  маман, сарапшы қорытындысымен, өзінің қорғауындағы адамға қатысты қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабармен;  тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны және қылмыстық іс материалдарымен танысу құқығын түсіндіру туралы хабарламмен танысуға, **сондай-ақ олардың көшірмелерін ғылыми-техникалық құралдардың көмегімен түсіруге не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамнан алуға** құқылы.  Мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді және айыптау куәларының тізімін қоспағанда, сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін қылмыстық істің барлық материалымен танысуға, одан кез келген көлемде кез келген мәліметтерді жазып алуға, ғылыми-техникалық құралдардың көмегімен көшірмелерін түсіруге құқылы;  …  13) **адвокатпен келісілген ақылға қонымды мерзімде (бірақ егер осы Кодексте өзгеше мерзім көзделмесе, екі тәуліктен кешіктірмей)** қорғауындағы адамның қатысуымен процестік әрекеттің өткізілетін уақыты мен орны туралы, сондай-ақ қорғаушы тараптың шағымдарын, бұлтартпау шарасын қолдану, күзетпен ұстау мерзімін ұзарту, айғақтарды сақтауға қою туралы өтінішхаттарды қарауға байланысты барлық сот отырыстары туралы қылмыстық процесті жүргізетін орган арқылы күні бұрын хабардар етілуге құқылы.  **Қылмыстық процесті жүргізетін органдар мен сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдар адвокатты алдын ала хабардар етуге және қорғалатын адамның өзінің қатысуына және өзі мәлімдеген өтінішхаттарға қарамастан, өзінің қор,ауындағы адамның құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын барлық тергеу және өзге де процестік әрекеттерге қатысуға жіберуге міндетті.**  **…** | | Адвокаттардың рөліне қатысты Негізгі қағидаттардың 13-тармағының b) тармақшасына сәйкес адвокаттар клиенттерге кез келген қолжетімді құралдармен көмек көрсетуді және оларды немесе олардың мүдделерін қорғау үшін заңнамалық шаралар қабылдауды орындайды.  Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімі 1-тармағының 1.5-тармақшасына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жария етпеу бойынша адвокат қабылдаған міндеттемені ескере отырып, оған барлық қаулыларды, жедел-тергеу іс-шараларының хаттамаларын және өзге де материалдарды енгізе отырып, адвокатқа сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталғанға дейін ұсынылатын іс жүргізу құжаттарының және қылмыстық істің қорғаушының құқықтары мен мүдделерін қозғайтын (оның ішінде жасырын тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижелері жария етілгеннен кейін дереу толық көлемде) өзге де материалдарының қолданыстағы тізбесін кеңейту қажет.  Бұл ретте адвокатқа танысу үшін ұсынылатын барлық құжаттардың көшірмелерін алуға мүмкіндік бере отырып, құжаттарға (тек танысуға жататын; көшірмелерін алумен не өз бетінше алумен; тек көшірмелерін алумен) қазіргі кездегі бөлуді болғызбау қажет.  Белгіленген тәртіппен қорғауға ұсынылмаған кез келген дәлелдемелерді сотта пайдалануға тыйым салуды бір мезгілде енгізе отырып, қабылданған процестік шешімдер мен жүргізіліп жатқан процестік әрекеттер туралы адвокатты хабардар етудің нақты шекті мерзімдерін белгілеу қажет.  Адвокаттың өзінің қорғауындағы адамның қатысуымен не қорғаудың өтінішхаты бойынша жүргізілетін тергеу және процестік әрекеттерге ғана қатысуға регламенттелген құқығына байланысты адвокат өзге іс-шараларға жіберілмеуі және олар сенім білдірушінің құқықтары мен заңды мүдделерін тікелей қозғаса да, олардың жүргізілгені туралы хабардар етілмеуі мүмкін. Мысалы, қорғалушы ұсталған немесе күзетпен ұсталған кезде оның тұрғылықты жері немесе жұмысы бойынша тінту жүргізген кезде.  Осыған байланысты Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімі 1-тармағының 1.2-тармақшасында кез келген уақытта адвокаттың өз қорғауындағы адамға еркін бару құқығын регламенттеу және қорғалушының құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын барлық тергеу және өзге де іс-шараларға адвокаттың қатысуын қамтамасыз ету бойынша органның міндетін (тек адвокаттың құқығын ғана емес) бекіту, сондай-ақ оларды жүргізу туралы алдын ала хабарлау (оларға қорғауындағыы адамның қатысуына және мәлімделген өтінішхаттарға қарамастан) қажеттігіне назар аударылған. |
|  | 106-бап  1, 2, 5, 6 және 8-тармақтар | 106-бап. Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған шағымдарды сотта қарау тәртібі  1. Құқықтары мен бостандықтарын прокурордың, тергеу және анықтау органдарының әрекеті (әрекетсіздігі) және шешімі тікелей қозғайтын тұлға қылмыстық құқық бұзушылық туралы, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуында, тергеп-тексеру мерзімдерін үзуде, қылмыстық істі тоқтатуда, сот-медициналық сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыруда, тінтуді және (немесе) алуды жүргізуде, өзге де әрекеттерді (әрекетсіздіктерді) жасауда және шешімдерді қабылдауда заңның бұзылуы туралы арызды қабылдаудан бас тартуға шағыммен сотқа жүгінуге құқылы. Шағымды осы баптың тәртібімен қарау кезінде сот осы Кодекске сәйкес қылмыстық істі мәні бойынша шешкен кезде сот қарауының нысанасы болып табылуы мүмкін мәселелерді алдын ала шешпеуге тиіс.  2. Сот шағымды қараған кезде істегі бар дәлелдемелерге баға бермей, арыз иесі өз шағымында көрсеткен барлық мән-жайларды анықтаушының, тергеушінің, прокурордың тексергенін және ескергенін анықтауға тиіс. Бұл ретте сот кінәнің дәлелденгені немесе дәлелденбегені, жиналған дәлелдемелердің жол берілетіндігі немесе жол берілмейтіндігі туралы түйін жасамай, іс бойынша шешім қабылдау үшін материалдық-құқықтық және процестік негіздердің бар екенін не жоқ екенін тексеруге тиіс.  ...  5. Шағым қылмыстық процесті жүргізетін орган тұрған жердегі аудандық сотқа, тұлғаның келіспеген шешіммен танысқан күнінен бастап он бес тәулік ішінде не прокурордың өз атына берілген шағымды қанағаттандырудан бас тартатыны туралы хабарламасы алынғаннан кейін дәл сол мерзімде немесе, егер прокурорға берілген шағымға жауап алынбаған болса, шағым берілгеннен кейін он бес тәулік өткен күннен бастап берілуі мүмкін.  6. Шағымды тергеу судьясы үш тәулік ішінде сот отырысын өткізбей жеке-дара қарайды. Егер заңды және негізді шешім қабылдау үшін маңызы бар мән-жайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы шағымды он тәулік ішінде жабық сот отырысында тиісті тұлғалар мен прокурордың қатысуымен қарайды, олардың келмеуі шағымды қарауға кедергі келтірмейді. Тергеу судьясының өкімі бойынша сот отырысы бейнебайланыс режимінде өткізілуі мүмкін. Сот отырысының барысында хаттама жүргізіледі. Қажет болған кезде тергеу судьясы қосымша материалдарды талап етіп алдырып, тиісті тұлғаларды шақыруға және олардан сұрақ алуға құқылы. Әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағым жасалып отырған лауазымды адамдар соттың сұрау салуы бойынша үш тәулік ішінде мұндай әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасауға және шешімдерге негіз болған материалдарды сотқа ұсынуға міндетті.  8. Тергеу судьясы шағымды қарау нәтижелері бойынша:  1) заңсыз деп танылған процестік шешімнің күшін жою туралы;  2) тиісті лауазымды адамның әрекеттерін (әрекетсіздігін) заңсыз немесе негізсіз деп және оның жол берілген бұзушылықты жою міндетін тану туралы;  3) прокурорға азаматтың немесе ұйымның құқықтары мен заңды мүдделерінің жол берілген бұзылуын жою міндетін жүктеу туралы;  4) шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы тиісті қаулы шығарады. | 106-бап. Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған шағымдарды сотта қарау тәртібі  1. Құқықтары мен бостандықтарын прокурордың, тергеу және анықтау органдарының әрекеті (әрекетсіздігі) және шешімі тікелей қозғайтын тұлға, **сол сияқты оның қорғаушысы (қорғаушылары**) қылмыстық құқық бұзушылық туралы, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуында, тергеп-тексеру мерзімдерін үзуде, қылмыстық істі тоқтатуда, сот-медициналық сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыруда, тінтуді және (немесе) алуды жүргізуде, өзге де әрекеттерді (әрекетсіздіктерді) жасауда және шешімдерді қабылдауда заңның бұзылуы туралы арызды қабылдаудан бас тартуға шағыммен сотқа жүгінуге құқылы. Шағымды осы баптың тәртібімен қарау кезінде сот осы Кодекске сәйкес қылмыстық істі мәні бойынша шешкен кезде сот қарауының нысанасы болып табылуы мүмкін мәселелерді алдын ала шешпеуге тиіс.  2. Сот шағымды қараған кезде істегі бар дәлелдемелерге баға бермей, арыз иесі өз шағымында көрсеткен барлық мән-жайларды анықтаушының, тергеушінің, прокурордың тексергенін және ескергенін анықтауға тиіс. Бұл ретте сот кінәнің дәлелденгені немесе дәлелденбегені, жиналған дәлелдемелердің жол берілетіндігі немесе жол берілмейтіндігі туралы түйін жасамай, іс бойынша шешім қабылдау үшін материалдық-құқықтық және процестік негіздердің бар екенін не жоқ екенін**, сондай-ақ тиісті лауазымды тұлғалардан, жеке немесе заңды тұлғалардан шағым жасалатын іс-әрекеттер мен шешімдерге қатысты сотқа ұсынылатын, оның ішінде сот қосымша талап еткен материалдар мен түсіндірмелердің анықтығын** тексеруге тиіс.  ...  5. Шағым **бүкіл сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында** қылмыстық процесті жүргізетін органның орналасқан жеріндегі **аудандық (тергеу)** сотқа берілуі мүмкін.  6. **Шағым берген адам өзінің қатысуымен оны қарау туралы өтінішхатты мәлімдеген жағдайларды қоспағанда,** шағымды тергеу судьясы (**судья**) үш тәулік ішінде сот отырысын өткізбей жеке-дара қарайды. Егер заңды және негізді шешім қабылдау үшін маңызы бар мән-жайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы (**судья**) шағымды он тәулік ішінде жабық сот отырысында тиісті тұлғалар мен прокурордың қатысуымен қарайды, олардың келмеуі шағымды қарауға кедергі келтірмейді. Тергеу судьясының (**судьяның**) өкімі бойынша сот отырысы **осы Кодекстің 345-бабында көзделген тәртіппен** бейнебайланыс режимінде өткізілуі мүмкін. Сот отырысының барысында хаттама жүргізіледі. Қажет болған кезде тергеу судьясы (**судья**) қосымша материалдарды талап етіп алдырып, тиісті тұлғаларды шақыруға және олардан сұрақ алуға құқылы. Әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағым жасалып отырған лауазымды адамдар соттың сұрау салуы бойынша үш тәулік ішінде мұндай әрекеттерді (әрекетсіздікті) жасауға және шешімдерге негіз болған материалдарды сотқа ұсынуға міндетті.  8. Тергеу судьясы (**судья**) шағымды қарау нәтижелері бойынша:  1) заңсыз деп танылған процестік шешімнің күшін жою туралы;  2) тиісті лауазымды адамның әрекеттерін (әрекетсіздігін) заңсыз немесе негізсіз деп және оның жол берілген бұзушылықты жою міндетін тану туралы;  3) прокурорға азаматтың немесе ұйымның құқықтары мен заңды мүдделерінің жол берілген бұзылуын жою міндетін жүктеу туралы;  4) шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы тиісті қаулы шығарады.  **Тергеу судьясы осы баптың 8-бөлігінің 1-3-тармақтарында көрсетілген қаулыларды шығарған жағдайда, ол осы Кодекстің 405-бабында белгіленген тәртіппен жеке қаулы шығаруға міндетті.** | | Процестік әрекеттер мен шешімдерге шағым жасау бостандығы ҚПК нің 31-бабында көзделген.  Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімі 3-тармағының 3.1-тармақшасы:  1) адвокаттың өтінішхаты болған кезде тергеу судьясының шағымдарды жеке-дара қарауына тыйым салуды енгізу арқылы тиісті өтініш бойынша оның кез келген шағымын соттың қарауына қатысу құқығын қамтамасыз ету;  2) лауазымды адамдардың оларды қанағаттандырудан бас тартуға негіз болатын практикада дәйексіз мәліметтер мен жалған құжаттарды ұсыну жағдайларына байланысты шағымдар мен өтініштерді қарау барысында тараптардан алынған материалдардың дұрыстығы мен заңдылығын тексеру жөніндегі міндет тергеу судьясына жүктеу;  3) соттың прокурорға процеске қатысушылардың (оның ішінде сот қарауының нысанасы болып табылмайтын) шағымдары мен өтініштерін қарау барысында анықталған адам құқықтары мен бостандықтарын бұзу фактілері бойынша (азаптауларды қолдану, жасырын тергеу әрекеттерін заңсыз жүргізу фактілері бойынша және басқалары бойынша) қосымша тексеру жүргізу міндетін жүктеуін қамтамасыз ету;  4) лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымданудың жол берілетін мерзімін есептеу қажеттігін ол мүддесін қорғайтын адамның танысқан кезіне қарамастан, іске кіріскен әрбір адвокатқа олар туралы белгілі болған сәттен бастап, сондай-ақ басқа адвокаттардың шағымдануы бойынша қабылданған және қабылданбаған шараларды бекіту;  5) осындай шағыммен жүгінуге адамның құқықтарын тексеру өлшемдерін айқындай отырып, сот тәртібімен шағымдануға жататын лауазымды адамдардың әрекеттері (әрекетсіздіктері) мен шешімдерінің тізбесін кеңейтуге, сондай-ақ өтініш беруші үшін теріс салдарларға әкеп соғуы мүмкін кез келген заңды бұзуға шағымдану құқығын беру;  6) сот отырыстарын өткізудің біркелкі практикасының болмауына байланысты соттарда сотқа дейінгі іс жүргізу сатысында (оның ішінде онлайн режимінде) бастама жасаған шағымдарды қарау тәртібін, тараптарға әртүрлі өкілеттіктер беру және тергеу судьясы шақыруы және сұратуы мүмкін өзге адамдардың белгісіз мәртебесін беру бөлігінде егжей-тегжейлі регламенттеу;  7) мұндай адамдардың құқықтары мен міндеттерін белгілеу қажет (олар басты сот талқылауындағы куәгерлердің құқықтары мен міндеттеріне ұқсас ма, оларға көрінеу жалған айғақтар бергені үшін жауапкершілік туралы ескерту қажет пе және т.б.), сондай-ақ адвокатқа сөз сөйлегеннен кейін репликаларды дыбыстау мүмкіндігі бар отырысқа қатысушы барлық адамдарға сұрақтар қою құқығын беру (кейбір сот отырыстарында бұған жол беріледі, кейбірінде тыйым салынады) қажеттілігін көздейді.  Қазақстан облыстарының кейбір аудандарында тергеу соттары жоқ, сондықтан ҚПК-нің 106-бабында «аудандық (тергеу) сотты», «тергеу судьясын (судьяны)» нақтылау қажет. |
|  | 152-бап  6-тармақ | 152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қарауы және мерзімдерді есептеуі  ...  6. Күзетпен ұстау мерзімі күдіктінің күзетпен қамалған кезінен бастап оған тергеу әрекеттерін жүргізу аяқталғаны туралы хабарлағанға және қылмыстық іс материалдарымен танысу құқығы түсіндірілгенге дейін есептеледі. Адамды күдікті ретінде ұстап алу уақыты, соттың шешімі бойынша психиатриялық немесе өзге де медициналық ұйымда мәжбүрлі түрде болу уақыты күзетпен ұстау мерзіміне есептеледі.  Күдіктінің және оның қорғаушысының қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктіні күзетпен ұстауды тергеу судьясы осы Кодекстің 148, 151-баптарында көзделген тәртіппен санкциялайды және оның мерзімін ұзартады.  Күдіктінің және қорғаушының қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болуы осы Кодекстің 151-бабының бірінші – төртінші бөліктерінде белгіленген мерзімге кірмейді, бірақ оны сот жаза тағайындау кезінде ескереді.  … | 152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қарауы және мерзімдерді есептеуі  ...  6. Күзетпен ұстау мерзімі күдіктінің күзетпен қамалған кезінен бастап оған тергеу әрекеттерін жүргізу аяқталғаны туралы хабарлағанға және қылмыстық іс материалдарымен танысу құқығы түсіндірілгенге дейін есептеледі. Адамды күдікті ретінде ұстап алу уақыты, соттың шешімі бойынша психиатриялық немесе өзге де медициналық ұйымда мәжбүрлі түрде болу уақыты күзетпен ұстау мерзіміне есептеледі.  **Күзетпен ұстау мерзіміне сот қосымша тергеп-тексеру жүргізу үшін қайтарғаннан кейін прокурорда және қылмыстық қудалау органында қылмыстық істің болған уақыты қосылады.**  Күдіктінің және оның қорғаушысының қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктіні күзетпен ұстауды тергеу судьясы осы Кодекстің 148, 151-баптарында көзделген тәртіппен санкциялайды және оның мерзімін ұзартады.  Күдіктінің және қорғаушының қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болуы осы Кодекстің 151-бабының бірінші – төртінші бөліктерінде белгіленген мерзімге кірмейді, бірақ оны сот жаза тағайындау кезінде ескереді.  … | | Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімі 3-тармағының 3.1-тармақшасы сот қайтарғаннан кейін прокурорда және қылмыстық қудалау органында істің болу кезеңін қоса отырып күзетпен ұстау мерзімін есептеу тәртібін өзгертуді ұсынады. |
|  | Жаңа бап | **256-1-бап.** | **256-1-бап. Адвокатқа қатысты тінту, қарап-тексеру және алу жүргізу ерекшеліктері**  **1. Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру басқа адамдарға қатысты немесе қылмыс белгілері бар іс-әрекетті жасау фактісі бойынша басталса, адвокатқа қатысты тінту, қарап-тексеру және алу (оның ішінде адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланатын тұрғын және қызметтік үй-жайларда) тергеу судьясы санкциялаған қаулы негізінде және адвокаттық құпияны құрайтын заттар мен мәліметтерге қол сұғылмаушылықты қамтамасыз ететін, аумағында көрсетілген процестік әрекеттер жүргізілетін адвокаттар алқасының өкілінің қатысуымен адвокатқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғаннан немесе оны айыпталушы ретінде тартқаннан кейін ғана жүргізіледі.**  **2. Тінту (алу) немесе қарап-тексеру жүргізу туралы қаулыда табу, анықтау және (немесе) алып қою жоспарланып отырған заттардың, құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс. Айналымнан алынған заттар мен құжаттарды қоспағанда, өзге де объектілерді алуға жол берілмейді. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын тұрғын және қызметтік үй-жайларды тінту, қарап-тексеру және (немесе) алу барысында адвокаттың өз клиенттерінің істері бойынша барлық іс жүргізуін алып қоюға, сондай-ақ көрсетілген іс жүргізу материалдарын суретке түсіруге, киноға түсіруге, бейнежазбаға жүргізуге және өзге де тіркеуге тыйым салынады.**  **3. Егер сотқа дейінгі тергеп-тексеру басқа адамдарға қатысты немесе қылмыс белгілері бар іс-әрекет жасау фактісі бойынша басталған болса, адвокатқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанға дейін немесе оны айыпталушы ретінде тартқанға дейін адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын тұрғын және қызметтік үй-жайларды қарап-тексеру, егер көрсетілген үй-жайларда қылмыс жасау белгілері табылған жағдайда ғана жүргізілуі мүмкін. Мұндай жағдайда аумағында қарап-тексеру жүргізілетін адвокаттар алқасы өкілінің қатысуынсыз оқиға орнын қарап-тексеруге оның қатысуын қамтамасыз ету мүмкін болмаған кезде ғана жол беріледі.** | | Адвокаттардың рөліне қатысты Негізгі қағидаттардың 22-тармағы үкіметтерді заңгерлер мен олардың клиенттері арасындағы кәсіптік қатынастар шеңберінде кез келген қарым-қатынас пен консультациялардың құпия сипатын тануға және қамтамасыз етуге міндеттейді.  Адвокатқа қатысты тінту мен тәркілеу адвокаттық құпияға қауіп төндіреді.  Осы кепілдікті қосу қажеттілігі Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімі 2-тармағының 2.8-тармақшасында көзделген.  Мысал ретінде 2017 жылы қабылданған Ресей Федерациясы ҚПК-нің 450.1-бабы пайдаланылуы мүмкін, ол адвокатқа қатысты тінту немесе алу мүмкін болатын жағдайлардың ерекше тізімін белгілейді және адвокаттар алқасының өкілін тінту қажеттілігін көздейді. |
| **2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | | | |
|  | 668-бап | 668-бап. Адвокаттың заңды қызметiне кедергi келтіру  Адвокаттың не адвокаттар алқасының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсенiң заңды қызметiн жүзеге асыруына жазбаша сұрау салу бойынша қажеттi құжаттарды, олардың кәсiптiк мiндеттерiн жүзеге асыру үшiн талап етілетін материалдарды немесе мәлiметтердi заңнамада белгiленген мерзiмдерде ұсынбаудан не ұсынудан бас тартудан көрiнген кедергi келтіру, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын iс-әрекет белгiлерi болмаса, –  лауазымды адамдарға – он бес, заңды тұлғаларға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. | | 668-бап. Адвокаттың заңды қызметiне кедергi келтіру  Адвокаттың не адвокаттар алқасының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсенiң, **заң консультанттарының, заң консультанттары палатасының** заңды қызметiн жүзеге асыруына жазбаша сұрау салу бойынша қажеттi құжаттарды, олардың кәсiптiк мiндеттерiн жүзеге асыру үшiн талап етілетін материалдарды немесе мәлiметтердi заңнамада белгiленген мерзiмдерде ұсынбаудан не ұсынудан бас тартудан **не ақпаратты толық көлемде ұсынбаудан немесе көрінеу анық емес ақпарат ұсынудан** **не адвокаттық сұрау салуды қабылдаудан** көрiнген кедергi келтіру, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын iс-әрекет белгiлерi болмаса, –  лауазымды адамдарға – он бес, **жеке тұлғаларға (оның ішінде жекеше нотариустар мен жеке сот орындаушыларына) - он, лауазымды адамдарға - он бес, дара кәсіпкерлер мен** заңды тұлғаларға жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.  **2. Соттардың, прокуратураның және қылмыстық процесті жүргізетін органдардың әкімшілік ғимараттарына еркін қолжетімділік ұсынбаудан не тапсырманы орындау кезінде техникалық құралдарды пайдалану құқығын шектеуден не адвокаттың клиентпен кездесуі мен қарым-қатынасының құпиялылығын қамтамасыз ететін жағдайларды қамтамасыз етпеуден көрінетін, адвокаттың не адвокаттар алқасының, заң консультациясының, адвокаттық кеңсенің заңды қызметін жүзеге асыруға кедергі жасау немесе адвокаттардың заңды қызметіне кедергі келтіруге бағытталған өзге де іс-әрекеттер, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса, -**  **жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға - отыз және заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге-қырық айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.**  **3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер -**  **жеке тұлғаларға – отыз, лауазымды адамдарға қырық және заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.** | Заң консультанты қызметін жүзеге асыру кезінде соңғысы дәлелдемелер жинау жұмыстарын жүргізуі керек. Осылайша, қамтамасыз ету тетігімен нығайтылған осы сұрау салуларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрал әлдеқайда тиімді болады, бұл көрсетілетін заң көмегінің сапа деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.  БҰҰ-ның Қылмыстың алдын алу және құқық бұзушылармен жұмыс істеу жөніндегі сегізінші Конгресі қабылдаған Адвокаттардың рөліне қатысты негізгі қағидаттардың 21-тармағына сәйкес (Гавана, Куба, 1990 жылғы 27 тамыз — 7 қыркүйек) құзыретті органдар адвокаттар өз клиенттеріне тиімді заңгерлік көмек көрсетуге мүмкіндігі болуы үшін адвокаттарға қарамағындағы немесе олардың бақылауындағы тиісті ақпаратқа, дерекнамаға және құжаттарға алдын ала жеткілікті қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті. Мұндай қолжетімділік қажеттілік туындаған кезде қамтамасыз етілуі тиіс.  Адвокаттың заңды қызметіне кедергі келтіргені үшін ҚР ӘҚБК-нің 668-бабы бойынша заңды тұлғалар мен лауазымды адамдарды әкімшілік жауакершілікке тарту бойынша сот практикасын талдау мұндай істер санының жыл сайынғы өсуін көрсетеді, олардың көпшілігі кінәлі тұлғаларды әкімшілік айыппұл түрінде жауапқа тартумен аяқталады.  Бұл ретте аталған құқық бұзушылықтың құрамы қазіргі уақытта адвокаттың кәсіптік міндеттерін жүзеге асыру үшін талап етілетін қажетті құжаттарды, материалдарды немесе мәліметтерді жазбаша сұрау салу бойынша заңнамада белгіленген мерзімдерде ұсынбауды не ұсынудан бас тартуды көздейді.  Алайда адвокаттың қызметіне кедергі көбінесе басқа нысандарда көрінеді.  Сондықтан адвокаттық қызметтің заңда белгіленген кепілдіктерін шектеуге бағытталған басқа да әрекеттер (әрекетсіздік) үшін әкімшілік жауапкершілікті белгілеген жөн, мысалы:  1) адвокатты құқық қорғау органдары мен соттардың үй-жайларына жібермеу;  2) адвокаттың техникалық құралдарды қолдануы бойынша шарттарды қамтамасыз етпеу;  3) адвокаттың клиентпен қарым-қатынасының құпиялылығы бойынша шарттарды қамтамасыз етпеу;  4) адвокаттық сұрау салуды қабылдаудан бас тарту.  Практикада заңды тұлғалар адвокаттан немесе байланыс қызметкерінен тапсырыс хаты түрінде адвокаттық сұрау салуды қабылдаудан бас тартқан жағдайлар бар.  ӘҚБК-нің 668-бабына "Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің Ерекше бөлігінің нормаларын соттардың қолдануының кейбір мәселелері туралы" ЖС2017 жылғы 6 қазандағы № 7 НҚ 28-тармағына сәйкес нақтылауды енгізу қажет, оған сәйкес адвокатқа өзі сұратқан құжаттарды, материалдарды немесе мәліметтерді толық емес көлемде беру де осы бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылық құрамын құрайды.  Тізбе түпкілікті болмауы тиіс, осыған байланысты «және адвокаттардың заңды қызметіне кедергі келтіруге бағытталған өзге де әрекеттер» қосылуы тиіс…»  ҚР ӘҚБК 668-бабының 1-бөлігінің санкциясына нотариустар мен жеке сот орындаушыларын қосу қажет. |
|  | 748-бап  2-тармақ | 748-бап. Қорғаушы  ...  2. Қорғаушылар ретiнде адвокаттар қатысады.Қорғаушылар ретінде адвокаттармен бірге әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын адамның жұбайы (зайыбы), жақын туыстары немесе заңды өкiлдерi жiберiледi.Егер заңнамада айқындалатын тәртiппен өзара негiзде Қазақстан Республикасының тиiстi мемлекетпен жасаған халықаралық шартында көзделсе, шетелдiк адвокаттар iске қорғаушылар ретiнде қатысуға жiберiледi. | | 748-бап. Қорғаушы  ...  «2. Қорғаушылар ретiнде адвокаттар мен заң консультанттары қатысады. Қорғаушылар ретінде адвокаттармен **және заң консультанттарымен** бірге әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын адамның жұбайы (зайыбы), жақын туыстары немесе заңды өкiлдерi жiберiледi.Егер заңнамада айқындалатын тәртiппен өзара негiзде Қазақстан Республикасының тиiстi мемлекетпен жасаған халықаралық шартында көзделсе, шетелдiк адвокаттар iске қорғаушылар ретiнде қатысуға жiберiледi.» | Көрсетілетін заң көмегінің сапасын арттыру және неғұрлым бәсекелі орта құру үшін адвокаттармен қатар заң консультанттарына әкімшілік істер бойынша қорғаушы ретінде қатысуға мүмкіндік беру қажет. Қылмыстық заңнаманы ізгілендіру және қылмыстық сипаттан айыру тұрғысынан көптеген қылмыстар қылмыстық құрамнан әкімшілік құрамға өтті. Бұл шара адвокаттардан әкімшілік істер бойынша жүктемені азайтуға және қорғаушыларды таңдау кезінде қызметтерді тұтынушылардың мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді. |
|  | 748-бап  бесінші бөлік | 748-бап. Қорғаушы  …  5. Адвокат, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша қорғаушы ретінде қатысудан бас тартуға құқылы емес. | | 748-бап. Қорғаушы  …  «5. Адвокат **және/немесе заң консультанты** Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша қорғаушы ретінде қатысудан бас тартуға құқылы емес.» | Барлық азаматтар өкілдердің қызметтеріне ақы төлей алмайтындықтан, жүктемені клиент үшін өтеусіз негізде оның ісін жүргізетін, ал ақысын ҚР ӘҚБК 750-бабының 5-бөліміне сәйкес алатын міндетті (кезекші) заң консультанттары ұсынатын заң консультанттары палаталары арасында бөлу керек. |
|  | 749-бап  Екінші бөлік | 749-бап. Қорғаушының мiндеттi түрде қатысуы  …  2. Егер осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген мән-жайлар болған кезде қорғаушыны әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын адамның өзi, оның заңды өкiлдерi, сондай-ақ оның тапсыруымен басқа да адамдар шақырмаса, судья, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген орган (лауазымды адам) iс жүргiзудiң тиiстi сатысында қорғаушының қатысуын қамтамасыз етуге мiндеттi, олар бұл туралы қаулы шығарады. Қаулы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасына немесе оның құрылымдық бөлімшелеріне орындау үшін жіберіледі және оны алған кезден бастап жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімде орындалуға жатады. | | 749-бап. Қорғаушының мiндеттi түрде қатысуы  …  «2. Егер осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген мән-жайлар болған кезде қорғаушыны әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын адамның өзi, оның заңды өкiлдерi, сондай-ақ оның тапсыруымен басқа да адамдар шақырмаса, судья, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген орган (лауазымды адам) iс жүргiзудiң тиiстi сатысында қорғаушының қатысуын қамтамасыз етуге мiндеттi, олар бұл туралы қаулы шығарады. Қаулы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың **тиісті әкімшілік-аумақтық бірлігінің адвокаттар алқасына және (немесе) заң консультанттары палаталарына** немесе оның құрылымдық бөлімшелеріне орындау үшін жіберіледі және оны алған кезден бастап жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімде орындалуға жатады.» | Барлық азаматтар өкілдердің қызметтеріне ақы төлей алмайтындықтан, жүктемені клиент үшін өтеусіз негізде оның ісін жүргізетін, ал ақысын ҚР ӘҚБК 750-бабының 5-бөліміне сәйкес алатын міндетті (кезекші) заң консультанттарын ұсынатын заң консультанттары палаталары арасында бөлу керек. |
|  | 750-бап  үшінші бөлік | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  ...  3. Таңдап алынған немесе тағайындалған қорғаушының жиырма төрт сағат iшiнде қатысуы мүмкiн болмаған жағдайларда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген судья, орган (лауазымды адам) өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан адамға басқа қорғаушы шақыруды ұсынуға немесе адвокаттар алқасы немесе оның құрылымдық бөлiмшелерi арқылы қорғаушы тағайындауға шаралар қолдануға құқылы. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген судья, орган (лауазымды адам) өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлғаға қорғаушы ретiнде белгiлi бiр адамды шақыруға ұсыным жасауға құқылы емес. | | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  ...  «3. Таңдап алынған немесе тағайындалған қорғаушының жиырма төрт сағат iшiнде қатысуы мүмкiн болмаған жағдайларда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген судья, орган (лауазымды адам) өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан адамға басқа қорғаушы шақыруды ұсынуға немесе адвокаттар алқасы **және (немесе) заң консультанттары палатасы** арқылы қорғаушы тағайындауға шаралар қолдануға құқылы. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген судья, орган (лауазымды адам) өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлғаға қорғаушы ретiнде белгiлi бiр адамды шақыруға ұсыным жасауға құқылы емес.» | Өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізіліп жатқан адамның өз қорғаушысын немесе заң консультанттары палатасын таңдау еркіндігіне құқығын шектеуге болмайды.  Сонымен қатар, оған тәуелді емес жағдайларға байланысты оны қорғану құқығынан айыруға болмайды. |
|  | 750-бап  төртінші бөлік | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  4. Әкiмшiлiк ұстап алу жағдайында, егер өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлға таңдап алған қорғаушының үш сағат iшiнде келуi мүмкiн болмаса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген судья, орган (лауазымды адам) өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлғаға басқа қорғаушы шақыруды ұсынады, ал бас тартылған жағдайда адвокаттар алқасы немесе оның құрылымдық бөлiмшелерi арқылы қорғаушыны тағайындауға шаралар қолданады. | | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  «4. Әкiмшiлiк ұстап алу жағдайында, егер өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлға таңдап алған қорғаушының үш сағат iшiнде келуi мүмкiн болмаса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген судья, орган (лауазымды адам) өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлғаға басқа қорғаушы шақыруды ұсынады, ал бас тартылған жағдайда адвокаттар алқасы **және (немесе) заң консультанттары палаталары** арқылы қорғаушыны тағайындауға шаралар қолданады.**»** | Өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізіліп жатқан адамның өз қорғаушысын немесе заң консультанттары палатасын таңдау еркіндігіне құқығын шектеуге болмайды.  Сонымен қатар, оған тәуелді емес жағдайларға байланысты оны қорғану құқығынан айыруға болмайды. |
|  | 750-бап  бесінші бөлік | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  5. Адвокаттың еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.Судья, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген орган (лауазымды адам) оған негiздер болған кезде өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлғаны заң көмегiне ақы төлеуден босатуға міндетті.Бұл жағдайда еңбекке ақы төлеу бюджет қаражаты есебiнен жүргізіледі. | | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  «5. Адвокат **пен заң консультантының** еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі. Судья, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттiк берілген орган (лауазымды адам) оған негiздер болған кезде өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiлiп жатқан тұлғаны заң көмегiне ақы төлеуден босатуға міндетті. Бұл жағдайда еңбекке ақы төлеу бюджет қаражаты есебiнен жүргізіледі.» | Іс бойынша атқарылған жұмыс үшін заң консультантының еңбегіне кепілдік берілген ақы төлеу қажет. |
|  | 750-бап  алтыншы бөлік | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  6. Осы Кодекстiң 749-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген, адвокат іс бойынша іс жүргізуге тағайындау арқылы қатысқан жағдайда да адвокаттардың еңбегiне ақы төлеу бойынша шығыстар бюджет қаражаты есебiнен жүргізіледі. | | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  «6. Осы Кодекстiң 749-бабының екiншi бөлiгiнде көзделген, адвокат **және/немесе заң консультанттары** іс бойынша іс жүргізуге тағайындау арқылы қатысқан жағдайда да адвокаттардың **және/немесе заң консультанттарының** еңбегiне ақы төлеу бойынша шығыстар бюджет қаражаты есебiнен жүргізіледі.» | Іс бойынша атқарылған жұмыс үшін заң консультанты еңбегінің кепілдендірілген шығындарына ақы төлеу қажет. |
|  | 750-бап  жетінші бөлік | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  7. Адвокат «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген адвокат куәлігін және қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламаны көрсеткен кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iске қорғаушы ретінде кіріседі. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктерін растайтын өзге құжаттарды талап етуге тыйым салынады. Осы Кодекстiң 748-бабының екiншi бөлiгiнде көрсетілген басқа адамдар өздерінің iске қорғаушы ретiнде қатысу құқығын растайтын құжаттарды (неке туралы куәлiкті, сондай-ақ осы Кодекстiң 746-бабының үшiншi бөлiгiнде және 747-бабының үшiншi бөлiгiнде көрсетілген құжаттарды) ұсынады. | | 750-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу  …  «7. Адвокат **және/немесе заң консультанты** «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген адвокат **және (немесе) заң консультанты** куәлігін және қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламаны көрсеткен кезде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iске қорғаушы ретінде кіріседі. Адвокаттың **және (немесе) заң консультантының** нақты істі жүргізуге өкілеттіктерін растайтын өзге құжаттарды талап етуге тыйым салынады. Осы Кодекстiң 748-бабының екiншi бөлiгiнде көрсетілген басқа адамдар өздерінің iске қорғаушы ретiнде қатысу құқығын растайтын құжаттарды (неке туралы куәлiкті, сондай-ақ осы Кодекстiң 746-бабының үшiншi бөлiгiнде және 747-бабының үшiншi бөлiгiнде көрсетілген құжаттарды) ұсынады.» |  |
| **2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі** | | | | | | |
|  | 112-бап  1-тармақ | 112-бап. Тегін заң көмегін көрсету  1. Судья істі сот талқылауына дайындаған кезде немесе сот істі қараған кезде мына адамдардың:  1) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;  2) жұмысына байланысты денсаулығының зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;  3) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;  4) алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде өндіріп алушылар болып табылатын көпбалалы отбасылардағы балаларды күтіп-бағуға алименттерді өндіріп алу туралы даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;  5) жоқ;  6) жоқ;  7) жоқ;  8) жоқ.  … | 112-бап. Тегін заң көмегін көрсету  1. Судья істі сот талқылауына дайындаған кезде немесе сот істі қараған кезде мына адамдардың:  1) асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;  2) денсаулығының зақымдануынан келтірілген кез келген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;  3) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;  4) алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде өндіріп алушылар болып табылатын көпбалалы отбасылардағы балаларды күтіп-бағуға алименттерді өндіріп алу туралы даулар бойынша талап қоюшылар мен жауапкерлердің;  **5) алимент өндіріп алу туралы даулар бойынша талап қоюшылардың;**  **6) осы Кодекстің 27-бабының бірінші бөлігінде көзделген кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын даулар бойынша талап қоюшылардың;**  **7) «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өмірлік қиын жағдайда жүрген талап қоюшылардың;**  **8) техногендік және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан келтірілген залалды өтеу туралы талап қою бойынша талап қоюшылардың;»**  … | | Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 7-бөлімінің 1-тармағында тегін заң көмегін көрсетудің басқа бағыттарын дамыту және адвокатура базасында оны қолдану аясын кеңейту қажеттілігі көзделген.  Тұжырымдаманың 7-бөлімінің 2-тармағына сәйкес азаматтық іс жүргізу кодексінде адвокаттың қатысуы міндетті болып табылатын азаматтардың қатысуымен істердің санаттарын белгілеу қажет, атап айтқанда:  1) алимент өндіріп алу туралы істерді;  2) өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу туралы істерді;  3) кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын істер;  4) халықтың әлеуметтік қорғалмаған санаттарының қатысуымен жасалған істер (төтенше жағдайларда зардап шеккен үлескерлер және т.б.);  5) белгіленген шектен асатын талап қою бағасы кезіндегі мүліктік даулар. |
| **2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі)** | | | | | | |
|  | 30-бап  Жаңа тармақ | 30-бап. Салықтық құпия  …  3. Салық органдары салық төлеуші (салық агенті) туралы салықтық құпияны құрайтын мәліметтерді салық төлеушінің (салық агентінің) жазбаша рұқсатын алмастан мынадай жағдайларда:  …  **4) жоқ.** | | 30-бап. Салықтық құпия  …  3. Салық органдары салық төлеуші (салық агенті) туралы салықтық құпияны құрайтын мәліметтерді салық төлеушінің (салық агентінің) жазбаша рұқсатын алмастан мынадай жағдайларда:  …  **4) адвокаттың не заң консультантының оларға заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша;»** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | | | |
|  | 273-баптың  4-тармағының  3) тармақшасы | 273-бап. Медицина қызметкері құпиясы  …  4. Медицина қызметкері құпиясын құрайтын мәліметтерді адамның келісімінсіз беруге мынадай жағдайларда:  3) тергеп-тексеру немесе сот талқылауын жүргізуге байланысты анықтау және алдын ала тергеу органдарының, прокурордың, **адвокаттың** және (немесе) соттың сұрау салуы бойынша; | | 273-бап. Медицина қызметкері құпиясы  …  4. Медицина қызметкері құпиясын құрайтын мәліметтерді адамның келісімінсіз беруге мынадай жағдайларда:  3) тергеп-тексеру немесе сот талқылауын жүргізуге байланысты анықтау және алдын ала тергеу органдарының, **прокурордың және** (немесе) соттың сұрау салуы бойынша;  **3-1) адвокаттың «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңға сәйкес өзіне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша;** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 50-баптың  6-тармағының  жаңа тармақшасы | 50-бап. Банк құпиясы  …  6. Заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің банк шоттарының, сондай-ақ заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның, жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың ағымдағы шоттарының бар-жоғы және нөмiрлерi туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары және ақша қозғалысы туралы анықтамалар мыналарға берiледi:  …  **д-4) жоқ.** | | 50-бап. Банк құпиясы  …  6. Заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің банк шоттарының, сондай-ақ заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның, жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың ағымдағы шоттарының бар-жоғы және нөмiрлерi туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары және ақша қозғалысы туралы анықтамалар мыналарға берiледi:  …  **д-4) адвокаттың не заң консультантының оларға заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша.** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | жаңа 29-1-бап | **29-1-бап. Жоқ**. | | **29-1-бап. Мемлекеттік құпияларға рұқсат берудің ерекше тәртібі.**  **Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге байланысты істер бойынша қылмыстық сот ісін жүргізуге қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттар осы Заңның 29-бабында көзделген тексеру іс-шараларын жүргізбестен, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге жіберіледі.**  **Адвокаттарға өз өкілеттіктерін орындауына байланысты өздеріне белгілі болған мемлекеттік құпияларды жария етпеу туралы және ол жария етілген жағдайда оларды жауапқа тарту туралы ескертіледі, бұл туралы олардан тиісті қолхат алынады.**  **Мұндай жағдайларда мемлекеттік құпиялардың сақталуына осы Заңда көзделген аталған адамдардың жауапкершілігін белгілеу жолымен кепілдік беріледі.** | Тұжырымдаманың 6-бөлімінің 1-тармағының 1.4-тармақшасы кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін адвокатты жария етпеу туралы жазылымға ауыстыра отырып, оны мемлекеттік құпияларға жіберуге арнайы рұқсат алудың күшін жоюды көздейді.  Қазіргі уақытта құпиялылық белгісі берілген іске қатысуға адвокатқа рұқсат беруді ресімдеудің оқшауланған рәсімінің болмауына немесе мемлекеттік құпиялары бар материалдармен танысуға байланысты адвокат жалпы тәртіппен рұқсат алуға мәжбүр.  «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңның 33-бабы 3-тармағының 8-тармақшасына сәйкес адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып, мемлекеттік құпияларды құрайтын, егер бұл анықтау сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу кезiнде, сотта қорғауды немесе өкiлдiк етуді жүзеге асыру үшiн қажет болса, мемлекеттiк құпияларды құрайтын, сондай-ақ әскери, коммерциялық, қызметтiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратпен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен танысуға құқылы.  «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 30-бабында Қазақстан Республикасының лауазымды адамына немесе азаматына мемлекеттік құпияларға рұқсат беруден бас тарту үшін негіздер көзделеді.  Осы Заңның 29-бабы лауазымды адамдар мен азаматтарды мемлекеттік құпияларға қол жеткізудің және оларды қорғаудың өзге де тәсілдерін пайдалану мүмкіндігін көздемей, олардың өмір сүруі адамдардың жекелеген санаттарының құқықтық мәртебесінің ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін мемлекеттік құпияларға жіберудің бірыңғай жалпы тәртібін белгіледі. және мемлекеттік құпияларға рұқсаты жоқ адвокатты қылмыстық іске қатысудан шеттету үшін жеткілікті құқықтық негіздеме. Сондықтан анықтаушылар, тергеушілер, прокурорлар мен соттар адвокаттардан қылмыстық істерге қорғаушы ретінде кіруді талап етеді, олардың мемлекеттік құпияларға рұқсаты бар.  Мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтердің құқықтық институтының заңдылығы мен қажеттілігі күмән тудырмайды. «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 29-бабының тура мағынасын негізге ала отырып, ол белгілейтін тәртіп мемлекеттік құпияларға қол жеткізудің және мемлекеттік құпияны қорғаудың өзге де тәсілдерін пайдалану мүмкіндігін жоққа шығармайтын, атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Конституциясынан туындайтын немесе заңда тікелей көзделген адамдардың жекелеген санаттарының құқықтық мәртебесінің ерекшеліктеріне негізделген жалпы ереже сипатында болады. Осыған байланысты мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге рұқсат беру тәртібі туралы 29-баптың нұсқамалары (тексеру іс-шаралары және мемлекеттік орган немесе ұйым басшысының рұқсат беру туралы шешім қабылдауы) адвокаттарға қолданылмайды. Мұндай жағдайларда мемлекеттік құпиялардың сақталуына тиісті жауапкершілік тетіктерін пайдалану арқылы кепілдік берілуге тиіс.  Күдікті, айыпталушы, сотталушы, ақталған және сотталған адам адвокаттар арасынан мемлекеттік құпияға соңғы рұқсатының болуына не болмауына қарамастан кез келген қорғаушыны таңдауға құқылы. Қазақстан Республикасының Конституциясы, адам құқықтары жөніндегі халықаралық-құқықтық актілер, заңдар мемлекеттен қылмыстық сот ісін жүргізу саласына тартылатын адамдарға олардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға барабар кепілдіктер беруді талап етеді.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабының 3-тармағынан әркімнің білікті заң көмегін алу құқығы және қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық кезеңдерінде адвокаттың (қорғаушының) көмегін пайдалану құқығы алынады. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 14-бабы 3-тармағының b) тармақшасына сәйкес әрбір адам өзіне тағылған айыпты қарау кезінде өзі таңдаған қорғаушымен бірге қолдануға құқылы.  Сондықтан айыпталушыға (күдіктіге) өзі таңдаған адвокатты мемлекеттік құпияларға соңғы рұқсаттың болмауы себептері бойынша шақырудан бас тарту, сондай-ақ айыпталушыға (күдіктіге) «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 29-бабының ережелерін қылмыстық сот ісін жүргізу саласына таратуға байланысты осындай рұқсаты бар адвокаттардың белгілі бір тобынан қорғаушыны таңдау ұсынысы азаматтың конституциялық құқығын заңсыз шектейді білікті заң көмегін алу және қорғаушыны өз бетінше таңдау құқығы. Көрсетілген конституциялық құқықтар Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабы 3-бөлігінің күшімен қандай да бір жағдайларда шектелмейді.  Айыпталушының адвокат таңдауының мемлекеттік құпияларға соңғы рұқсаттың болуына тәуелділігі ҚР ҚПК-нің 23-бабында бекітілген сот ісін жүргізуде тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы қағидатына да қайшы келеді.  Материалдарында мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтер бар қылмыстық істердің көпшілігін тергеу қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген. Осы органдар «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 9-бабына сәйкес мемлекеттік құпияларға рұқсат ресімделетін адамдарға қатысты тексеру іс-шараларын жүргізеді және сол арқылы оны беру туралы шешімді іс жүзінде алдын ала белгілейді. Мұндай жағдайларда адвокат қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органдарға байланысты объективті түрде көрсетіледі, бұл қорғауды және айыптауды тең емес жағдайға қояды.  Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған, олар абсолютті деп танылады, олардан ешкім айыра алмайды, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады (Конституцияның 12-бабының 2-тармағы).  Осы конституциялық ережелерге сүйене отырып, заң шығарушы мемлекеттік құпияларды қорғаудың құралдары мен тәсілдерін айқындай отырып, нақты құқық қолдану жағдайында адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын пропорционалды емес шектеу мүмкіндігін болдырмайтындарды ғана пайдалануға тиіс. Қылмыстық сот ісін жүргізу шеңберінде, атап айтқанда, жабық сот отырысын өткізу, процеске қатысушыларға қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге байланысты өздеріне белгілі болған мемлекеттік құпияларды жария етпеу туралы ескерту және олар жария етілген жағдайда бұл адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту осындай құралдармен әрекет етуі мүмкін. Қылмыстық сот ісін жүргізуде мемлекеттік құпиялардың сақталуы «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заңның нормаларымен де қамтамасыз етіледі, онда адвокаттың кәсіби құпияны сақтау (9, 37-баптар), өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде адалдық таныту міндеті көзделеді (34-баптың 1) тармақшасы).  Заң шығарушы қылмыстық сот ісін жүргізуде мемлекеттік құпияларды қорғаудың өзге де тәсілдерін белгілеуге құқылы, олар қылмыстық-процестік сипатта болуға және қорғалатын құпиялардың маңыздылығына да, қылмыстық процеске тиісті қатысушылардың құқықтық мәртебесіне де сәйкес болуға тиіс.  Материалдарында мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер бар қылмыстық істер бойынша күдіктіден (айыпталушыдан) мемлекеттік құпияларға рұқсаты бар адвокаттар қатарынан қорғаушыларды шақыруды (сайлауды) талап етудің заңсыздығы әділетті қылмыстық сот ісін жүргізудің конституциялық және халықаралық-құқықтық қағидаттарын сақтау - күдіктіге (айыпталушыға) қорғану құқығын (құқықтарын) қамтамасыз ету қажеттілігімен негізделеді. білікті заң көмегін алу), сондай-ақ сот ісін жүргізуде тараптардың бәсекелестігі мен теңдігі.  «Мемлекеттік құпиялар туралы» Заңның 29-бабы адвокаттың мемлекеттік құпияларды құрайтын өзіне сеніп тапсырылған мәліметтерді жария етпеу бойынша мемлекет алдында жазбаша міндеттемелер қабылдауын; көрсетілген Заңның 32-бабына сәйкес оның құқықтарын ішінара, уақытша шектеуге келісуді; оларға қатысты уәкілетті органдардың тексеру іс-шараларын жүргізуге жазбаша келісімін көздейді.  Кейбір алып қою үшін көрсетілген талаптар Адвокаттық қызмет туралы заңнаманың талаптарын, атап айтқанда адвокаттық құпияны жария етпеу туралы талаптарды қайталайды.  Бұл ретте қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібі, ҚПК-нің 1-бабында белгіленгендей, барлық қылмыстық істер бойынша және барлық соттар, прокуратура, алдын ала тергеу және анықтау органдары үшін бірыңғай және міндетті болып табылады және қандай да бір өзге заңмен емес, дәл осы Кодексте айқындалады. Демек, адвокаттың қылмыстық сот ісін жүргізуге, оның ішінде мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге байланысты істер бойынша қатысу тәртібін де ҚПК айқындауға тиіс, онда адвокатты қандай да бір алдын ала тексеру және осындай істерге қатысуға ерекше рұқсат туралы талаптар жоқ.  Осыған байланысты адвокаттың тиісті қылмыстық іске қатысуы кезеңіне тиісті шектеулер қабылдай отырып, адвокаттың барлық құпиялылық дәрежесіндегі мемлекеттік құпияларға рұқсат беру презумпциясынан, сондай-ақ Заңның 31-бабында көзделген негіздер бойынша адвокаттың мемлекеттік құпияларға жіберілуін тоқтату мүмкіндігінен негіздеу орынды болып көрінеді.  Бұл ретте адвокат қатысатын әрбір нақты іс бойынша мемлекеттік құпияларды қамтитын ақпаратты жария етпеу туралы жазылым жасаумен шектелу қажет. |
| **«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 43-баптың  1-тармағы | 43-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны ашу  1. Осы бапта белгiленген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәлiметтер жария етiлмеуге тиiс.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, уәкілетті орган және «Астана» халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті арасында ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер алмасуды жүзеге асыру бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны жария ету болып табылмайды.   Қылмыстық қудалау органына қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабар жіберу кезінде мемлекеттік органның лауазымды адамының немесе ұйымда басқарушылық функцияларды атқаратын адамның растаушы құжаттар мен материалдар ретінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын құжаттар мен мәліметтерді ұсынуы бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны жария ету болып табылмайды. | | 43-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны ашу  1. Осы бапта белгiленген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәлiметтер жария етiлмеуге тиiс.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, уәкілетті орган және «Астана» халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті арасында ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер алмасуды жүзеге асыру бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны жария ету болып табылмайды.   Қылмыстық қудалау органына қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабар жіберу кезінде мемлекеттік органның лауазымды адамының немесе ұйымда басқарушылық функцияларды атқаратын адамның**, сондай-ақ адвокаттың өзіне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша** растаушы құжаттар мен материалдар ретінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын құжаттар мен мәліметтерді ұсынуы бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны жария ету болып табылмайды**.** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 36-баптығң  4-тармағы | 36-бап. Байланыс қызметтерiн пайдаланушылардың құқықтарын қорғау  …  4. Байланыс операторынан қызметтік ақпарат алуға тек қана абоненттің келісімімен және осы Заңда және «Жедел-іздестіру қызметі туралы», «Қарсы барлау қызметі туралы», «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда жол беріледі. | | 36-бап. Байланыс қызметтерiн пайдаланушылардың құқықтарын қорғау  …  4. Байланыс операторынан қызметтік ақпарат алуға тек қана абоненттің келісімімен және осы Заңда және «Жедел-іздестіру қызметі туралы», «Қарсы барлау қызметі туралы», «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, **сондай-ақ «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңға сәйкес адвокаттың өзіне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша** жол беріледі. | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі  Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 17-баптың  2-тармағы | 17-бап. Құқықтық кадастрдан мәліметтер беру  …  2. Құқықтық кадастрдың тіркеу ісінде жатқан құжаттардың көшірмелері сот, құқық қорғау органдарының және басқа да мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреттеріне сәйкес, оңалту және банкроттық рәсімдерін жүргізу шеңберінде уақытша, банкроттықты және оңалтуды басқарушылардың, мәжбүрлеп таратылатын заңды тұлғаның тарату комиссиясының (таратушының), сондай-ақ жеке сот орындаушысының немесе аумақтық бөлімнің мөрімен расталған атқарушылық құжаттың көшірмесі қоса беріле отырып, өздерінің іс жүргізуіндегі атқарушылық іс жүргізу істері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде сот орындаушыларының уәжді сауалдары бойынша ұсынылады. Өзге тұлғаларға көрсетілген ақпарат құқық иесінің жазбаша келісімімен беріледі.  … | | 17-бап. Құқықтық кадастрдан мәліметтер беру  …  2. Құқықтық кадастрдың тіркеу ісінде жатқан құжаттардың көшірмелері сот, құқық қорғау органдарының және басқа да мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреттеріне сәйкес, **адвокаттардың,** оңалту және банкроттық рәсімдерін жүргізу шеңберінде уақытша, банкроттықты және оңалтуды басқарушылардың, мәжбүрлеп таратылатын заңды тұлғаның тарату комиссиясының (таратушының), сондай-ақ жеке сот орындаушысының немесе аумақтық бөлімнің мөрімен расталған атқарушылық құжаттың көшірмесі қоса беріле отырып, өздерінің іс жүргізуіндегі атқарушылық іс жүргізу істері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шегінде сот орындаушыларының уәжді сауалдары бойынша ұсынылады. Өзге тұлғаларға көрсетілген ақпарат құқық иесінің жазбаша келісімімен беріледі.  … | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі  Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 148-баптың  1-тармағының  7) тармақшасы | 148-бап. Жеке сот орындаушысының міндеттері  1. Жеке сот орындаушысы:  …  7) заңмен көзделген жағдайларда жасалған атқарылған әрекеттер туралы мәліметтерді, құжаттардың өзге де көшірмелерін, қажет болған жағдайда – түсініктемелер, оның ішінде Жеке сот орындаушыларының кәсіптік Ар-намыс кодексінің талаптарын сақтамау мәселелері бойынша жеке түсініктемелер беруге;  **….** | | 148-бап. Жеке сот орындаушысының міндеттері  …  1. Жеке сот орындаушысы:  …  7) заңмен көзделген жағдайларда**, оның ішінде адвокаттың не заң консультантының өздеріне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша** жасалған атқарылған әрекеттер туралы мәліметтерді, құжаттардың өзге де көшірмелерін, қажет болған жағдайда – түсініктемелер, оның ішінде Жеке сот орындаушыларының кәсіптік Ар-намыс кодексінің талаптарын сақтамау мәселелері бойынша жеке түсініктемелер беруге;  **…** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы  Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 66-баптың  жаңа тармақшасы | 66-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің міндеттері  Мемлекеттік шекараны қорғау және күзету кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі:  …  **23-1) жоқ.** | | 66-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің міндеттері  …  Мемлекеттік шекараны қорғау және күзету кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі:  …  **23-1) адвокаттың өзіне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша Мемлекеттік шекараны кесіп өту туралы мәліметтер беруге міндетті;** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы  Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 9-баптың  жаңа тармақшасы | 9-бап. Дербес деректердi субъектiнiң келiсiмiнсiз жинау, өңдеу  Дербес деректерді субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз жинау, өңдеу:  …  **9-4) жоқ.**  … | | 9-бап. Дербес деректердi субъектiнiң келiсiмiнсiз жинау, өңдеу   Дербес деректерді субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз жинау, өңдеу:  …  **9-4) адвокаттың не заң консультантының өздеріне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша берілген;**  … | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 57-баптың  4-тармағының  жаңа тармақшасы | 57-бап. Зейнетақы жинақтарының құпиясы …  4. Жеке зейнетақы шоттарындағы ақша қалдықтары мен оның қозғалысы туралы анықтамалар:  **13) жоқ.** | | 57-бап. Зейнетақы жинақтарының құпиясы …  4. Жеке зейнетақы шоттарындағы ақша қалдықтары мен оның қозғалысы туралы анықтамалар:  **13) адвокаттың не заң консультантының өздеріне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша берілуі мүмкін.** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 11-баптың  жаңа тармақшасы | 11-бап. Сұрау салу бойынша ақпарат беру …  **19. Жоқ.** | | 11-бап. Сұрау салу бойынша ақпарат беру  …  **19. Қолжетімділігі шектеулі ақпарат мемлекеттік құпияларға жатқызылған жағдайларды қоспағанда, мұндай ақпарат адвокаттың өзіне заң көмегін көрсетуге байланысты жазбаша сұрау салуы бойынша беріледі.** | Адвокаттық сұрау салуды қолдану аясын кеңейту және адвокаттық қызметті кедергісіз жүзеге асыру кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында (Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағы). |
| **«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
|  | 33-баптың  3-тармағының  2) тармақшасы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  2) барлық мемлекеттiк органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен заңды тұлғалардан адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға қажеттi мәлiметтердi сұратуға және алуға;  …  12) заңнамаға қайшы келмейтiн өзге де әрекеттердi жасауға құқылы. | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат **заң көмегін көрсете** отырып:  …  2) барлық мемлекеттiк органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен заңды **тұлғалардан, сондай-ақ жеке тұлғалардан (оның ішінде дара кәсіпкерлерден, жекеше нотариустардан, жеке сот орындаушыларынан)** адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға қажеттi мәліметтер мен құжаттарды сұратуға және алуға;  … | Адвокаттық қоғамдастық мемлекетпен оның органдары, лауазымды тұлғалары атынан, нормативтік актілерді қолданумен тығыз байланысты және азаматтардың мүдделерін қорғау бойынша сапалы қызмет көрсету үшін адвокаттардың кейбір құқықтарын кеңейту қажет.  Адвокаттардың рөліне қатысты негізгі қағидаттардың 21-тармағы құзыретті органдардың адвокаттарға өз клиенттеріне тиімді заң көмегін көрсету үшін қажетті тиісті ақпаратқа, құжаттамаға және құжаттарға алдын ала қол жеткізуді қамтамасыз ету міндетін көздейді.  Адвокаттық сұрау салуды ресімдеу тәртібінің 3-тармағының 4) тармақшасына сәйкес адвокат сұрау салуды жіберген кезде тек мәліметтерді ғана емес, сонымен қатар нақты құжаттарды: «сұрау салынатын мәліметтерді, ақпаратты немесе құжаттарды, мамандардың қорытындыларын және заң көмегін көрсету үшін қажетті өзге де құжаттарды» сұратуға құқылы.  Іс жүзінде, сұрау салуды алған адам адвокаттың мәліметтерді (ақпаратты) сұрау құқығына сілтеме жасай отырып, нақты құжаттарды ұсынудан жалтарған жағдайлар бар, бірақ құжаттарды емес.  Осыған байланысты Заңның 33-бабы 3-тармағының 2) тармақшасы құжаттарды талап ету мүмкіндігін көрсетумен толықтырылуы қажет.  Жеке сот орындаушылары мен нотариустар бейіндік Заңның 33-бабы 3-тармағының 2) тармақшасында, 35-бабының 8-тармағында көрсетілмегеніне сілтеме жасай отырып, ақпаратты беруден бас тартқан жағдайлар бар, сондықтан осы бөлімде нақтылау қажет. |
|  | 33-баптың  3-тармағының  жаңа тармақшасы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-1) жоқ.**  … | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-1) заңда құжаттар көшірмелерінің дұрыстығын куәландырудың басқа міндетті тәсілі белгіленген жағдайларды қоспағанда, өзі қатысатын істер бойынша құжаттардың көшірмелерін өз қолтаңбасымен (электрондық-цифрлық қолтаңбамен) және мөрмен (ол болған кезде) куәландыруға;**  … | Украинаның «Адвокатура және адвокаттық қызмет туралы» Заңының 20-бабының 1-тармағында адвокаттың заңда құжаттардың көшірмелерін куәландырудың басқа міндетті әдісі белгіленген жағдайларды қоспағанда, ол жүргізетін істер бойынша құжаттардың көшірмелерін куәландыруға құқығы бар екендігі қарастырылған.  Литва Республикасының «Адвокатура туралы» Заңының 44-бабының 5) тармақшасы адвокатқа істі сотта қарау үшін қажетті жазбаша дәлелдемелердің көшірмелерін куәландыру құқығын береді. |
|  | 33-баптың  3-тармағының  жаңа тармақшасы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-2) жоқ.**  … | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-2) өз клиентінің келісімімен іс бойынша клиенттің ұстанымын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, сондай-ақ клиентке және (немесе) істің мән-жайларына қатысты, оның ішінде қылмыстық қудалау органдарының немесе соттардың жарияланымдарына жауап ретінде кез келген анық емес ақпаратты теріске шығаруға құқылы. Көрсетілген әрекеттер іс бойынша адвокатқа белгілі мән-жайлар туралы мәліметтерді жария ету болып есептелмейді;**  … | Адвокаттардың рөліне қатысты негізгі қағидаттардың 23-тармағында адвокаттардың, басқа азаматтар сияқты, пікір, сенім және жиналыс бостандығына құқығы бар екендігі қарастырылған. Атап айтқанда, олар құқық, сот төрелігін жүзеге асыру және адам құқықтарын көтермелеу мен қорғауға қатысты мәселелер бойынша қоғамдық пікірталастарға қатысуға құқылы. Осы құқықтарды жүзеге асыра отырып, адвокаттар өз іс-әрекеттерінде әрқашан құқықты және танылған нормаларды және кәсіби адвокаттық этиканы басшылыққа алады.  Жаһандық цифрландыру және халықтың әлеуметтік белсенділігі жағдайында қазіргі уақытта қылмыстық қудалау органдарының жасанды қоғамдық резонанс құруы мен азаматтардың наразылығын қалыптастырудың теріс тәжірибесі кең таралған.  Ол үшін бұқаралық ақпарат құралдарында тергеу барысында алынған расталмаған деректер (оның ішінде тиісті рұқсат алмай), сондай-ақ адамдардың кінәсі туралы мерзімінен бұрын тұжырымдар (ресми сайттарда, әлеуметтік желілерде жариялау, танымал мессенджерлерде тарату және т.б.) таратылады. Осыған байланысты Адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 6-бөлімінің 2-тармағының 2.3-6-тармағында адвокатқа оның қорғайтын адамына қатысты кез келген дұрыс емес ақпаратты теріске шығаруды жариялау құқығын беру қажеттігі көзделеді. |
|  | 33-баптың  3-тармағының  жаңа тармақшасы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-3) жоқ.** | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-3) соттарда және әкімшілік органдарда сот істерін және әкімшілік рәсімдерді қарау практикасын сұратуға, сондай-ақ заңды күшіне енген қабылданған сот актілерімен және әкімшілік актілермен танысуға;** | Адвокаттық қоғамдастық мемлекетпен оның органдары, лауазымды тұлғалары атынан, нормативтік актілерді қолданумен тығыз байланысты және азаматтардың мүдделерін қорғау бойынша сапалы қызмет көрсету үшін адвокаттардың кейбір құқықтарын кеңейту қажет.  Сот практикасы мен әкімшілік рәсімдер практикасының маңыздылығының артуына байланысты және олардың біркелкілігін қамтамасыз ету үшін адвокат тиісті практикадан сұрап, таныса алуы керек.  Литва Республикасының «Адвокатура туралы» Заңының 44-бабының 3) тармақшасы адвокаттың даулар мен шағымдарды қарайтын соттар мен басқа органдардың практикасымен, сондай-ақ соттардың қабылданған заңды күшіне енген шешімдерімен, үкімдерімен, ұйғарымдарымен танысу құқығын көздейді. |
|  | 33-баптың  3-тармағының  жаңа тармақшасы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-4) жоқ.** | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **11-4) адвокаттарға пенитенциарлық жүйе мекемелерінде және сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарының үй-жайларында өзі қорғайтын адамдармен кездескен кезде толыққанды заң көмегін көрсету үшін электрондық құрылғыларды (ұялы телефондарды, фотоаппаратты және диктафонды) пайдалануға;** | Адвокаттық қоғамдастық мемлекетпен оның органдары, лауазымды тұлғалары атынан, нормативтік актілерді қолдана отырып тығыз байланысты және азаматтардың мүдделерін қорғау бойынша сапалы қызмет көрсету үшін адвокаттардың өз қызметін жүзеге асырудағы кейбір құқықтарын кеңейту қажет. |
|  | 33-баптың  жаңа тармағы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **6-1. Жоқ.** | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  3. Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып:  …  **6-1.** **Адвокат адвокаттар алқасы органдарының шешімдеріне Республикалық адвокаттар алқасының төралқасына шағымдануға құқылы.** | Адвокаттың толық тәуелсіздігінің кепілдіктерін іске асыру мақсатында адвокатураны дамыту тұжырымдамасының 2-бөлімінің ұсыныстарына сәйкес адвокаттың аумақтық алқа органдарының шешімдеріне, оның ішінде тәртіптік іс жүргізуді қозғау мәселелері бойынша, мерзімді аттестаттауды жүргізу нәтижелері бойынша және басқа да шешімдерге шағымдану мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. |
|  | 33-баптың  7-тармағы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  7. Адвокат:  ...  15) Қазақстан Республикасының заңдарында және заң көмегін көрсету туралы шартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға **міндетті**.  … | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  «7. Адвокат:  ...  15) Қазақстан Республикасының заңдарында және заң көмегін көрсету туралы шартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға **құқылы**.»;  … | Адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру-бұл сақтандырудың ерікті түріндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру түрі. |
|  | 33-баптың  7-тармағының  7) тармақшасы | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  7. Адвокат:  …  7) клиенттің талап етуі бойынша адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартының көшірмесін ұсынуға. | | 33-бап. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері  …  7. Адвокат:  …  **33-баптың 7-тармағының 7) тармақшасы алып тасталсын.** | Шарттың талаптары, әдетте, үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сонымен қатар, шартта адвокаттың жеке деректері бар, оны ашудың маңызды себебі жоқ. |
|  | 35-баптың  8-тармағының  екінші абзацы | 35-бап. Адвокаттық қызметтiң кепiлдiктерi  …  8. Мемлекеттiк органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және заңды тұлғалар адвокаттың заң көмегiн көрсетуiне байланысты сұрау салуына он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге мiндеттi.  **Егер ақпарат қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жатқызылған жағдайда, адвокатқа сұратылып отырған мәліметтерді беруден бас тартылуы мүмкін.** | | 35-бап. Адвокаттық қызметтiң кепiлдiктерi  …  **35-баптың 8-тармағының екінші абзацы алып тасталсын.**  8. Мемлекеттiк органдар, жергілікті өзін-өзі басқару органдары және заңды тұлғалар адвокаттың заң көмегiн көрсетуiне байланысты сұрау салуына он жұмыс күні ішінде жазбаша жауап беруге мiндеттi. | Өңірлерде адвокаттармен көшпелі кездесулер барысында «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заң қабылданған сәттен бастап бір жарым жыл ішінде адвокаттарға ұсынылатын ақпаратқа шектеулі қолжетімділікке сілтеме жасай отырып, ақпарат беруден жиі бас тартыла бастағаны туралы сұрақтар көтерілді. Сонымен қатар, бұл шектеу заңнамалық сипатта емес, мемлекеттік құпияларға немесе жеке мәліметтерге жатпайды, тек сұрау салған органның пікірі болып табылады.  Осыған байланысты, аталған норманы қабылдаумен азаматтардың мүдделерін қорғау сапасы төмендейді, адвокаттық сұрау салу сияқты құжаттың маңыздылығы құнсызданады, уақыт жоғалады, мерзімдер өтеді, әділет органдары қоршап алған көптеген шағымдар мен әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы өтініш басталады, бұл азаматтардың конституциялық құқықтарының бұзылуына және бюрократиялық кідірістердің құрылуына әкеледі. |
|  | 35-баптың  жаңа тармағы | 35-бап. Адвокаттық қызметтiң кепiлдiктерi  **Жоқ.** | | 35-бап. Адвокаттық қызметтiң кепiлдiктерi  …  **«****10. Тергеушінің немесе прокурордың іс бойынша адвокаттың әрекеттерін бағалауға қатысты ұсыныстар енгізуіне тыйым салынады.**»; | Адвокаттық қоғамдастық мемлекетпен оның органдары, лауазымды тұлғалары атынан, нормативтік актілерді қолдана отырып тығыз байланысты және азаматтардың мүдделерін қорғау бойынша сапалы қызмет көрсету үшін адвокаттардың өз қызметін жүзеге асырудағы кейбір құқықтарын кеңейту қажет. |
|  | 36-баптың  1-тармағы | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  1. Адвокат шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға осындай көмек көрсету нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша кәсіптік жауапкершiлiгiн сақтандыру шартын жасауға **міндетті**.  **Адвокат кәсіптік жауапкершiлiгiн сақтандыру шарты болмаған кезде заң көмегін көрсетуге кірісуге құқылы емес.** | | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  «1. Адвокат шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға осындай көмек көрсету нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша кәсіптік жауапкершiлiгiн сақтандыру шартын жасауға **құқылы**.» | Адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру - бұл сақтандырудың ерікті түріндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру түрі. |
|  | 36-баптың  2-тармағы | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **үшінші тұлғаларға** адвокаттық қызметті жүзеге асыруға байланысты келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру объектісі болып табылады. | | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  «2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **клиенттерге** адвокаттық қызметті жүзеге асыруға байланысты келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру объектісі болып табылады.»; | Клиентке қызмет көрсететін адвокат оның алдында кәсіби жауапкершілікке ие. Демек, 36-баптың 2-тармағында айтылған зиян тек тиісті қызмет көрсету шартының шеңберінде және осындай шарт жасалған клиентке ғана келтірілуі мүмкін.  Шарттан тыс жауапкершілік және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілік азаматтық-құқықтық, әкімшілік және (немесе) қылмыстық жауаптылыққа жатады. |
|  | 36-баптың  3-тармағы | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  3. Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсетуі кезінде жол берген кәсіптік қателіктері салдарынан келтірілген** зиянды өтеу бойынша сақтанушының (сақтандырылғанның) азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы болып табылады.  Осы баптың мақсаттары үшін кәсіптік қателіктер деп мыналар:  1) процестік мерзімдерді өткізіп алу;  2) құжаттарды дұрыс ресімдемеу;  3) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін тұлғаға зиян келтіруге алып келген, жасалатын заңдық әрекеттердің салдарлары туралы оған хабарламау;  4) сақтанушы (сақтандырылған тұлға) заң көмегін көрсету үшін клиенттен алған құжаттардың жоғалуы немесе бүлінуі;  5) адвокаттық құпияны құрайтын мәліметтерді құқыққа сыйымсыз жария ету түсініледі.  Кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартында сақтандырылған тұлғаның шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғалардың мүліктік мүдделеріне осындай көмек көрсетуі нәтижесінде зиян келтіруге алып келген өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) айқындалуы мүмкін**.** | | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  «3. Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін клиенттердің мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтанушының (сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы болып табылады.» | Адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру-бұл ерікті сақтандыру түріндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру түрі.  Клиентке қызмет көрсететін заң кеңесшісі оның алдында кәсіби жауапкершілікке ие. Демек, 36-баптың 2-тармағында айтылған зиян тек тиісті қызмет көрсету шартының шеңберінде және осындай шарт жасалған клиентке ғана келтірілуі мүмкін.  Шарттан тыс жауапкершілік және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілік азаматтық-құқықтық, әкімшілік және (немесе) қылмыстық жауаптылыққа жатады. |
|  | 36-баптың  4-тармағы | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  4. Егер шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға келтірілген зиян **сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) кәсіптік міндеттерді абайсыз бұзуының салдары болып табылса**, сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі. | | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  «4. Егер шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін клиенттерге зиян **келтіру фактісі заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде белгіленсе,** сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі**.**» | Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін клиенттерге зиян келтіру фактісі заңды күшіне енген сот шешімі негізінде белгіленуге тиіс. |
|  | 36-баптың  5-тармағы | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  5. Адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері оның шарттарымен айқындалады және қызметін республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында жүзеге асыратын адвокаттар үшін – адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты жасалған күнге тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде бір мың еселенген, өзге адвокаттар үшін кемінде бес жүз еселенген мөлшерін құрауға тиіс.  Адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың тәртібі мен өзге де шарттары адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шарты негізінде тараптардың келісімімен айқындалады. | | 36-бап. Адвокат қызметiн сақтандыру  …  «5. **Адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың сақтандыру сомасының мөлшері, тәртібі мен өзге де шарттары сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) келісімімен және сақтандыру ұйымымен адвокаттың кәсіптік жауапкершілігін ерікті сақтандырудың үлгілік шарты негізінде айқындалады.**». | Адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру-бұл есептелген емес, ерікті сақтандыру түріндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру түрі. Демек, адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін ерікті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері заңнамалық актімен белгіленбейді, бірақ сақтанушы (сақтандырылған тұлға) мен сақтандыру ұйымы арасындағы шарттық қатынастар шеңберінде айқындалады. |
|  | 43-баптың  3-тармағының  1) тармақшасы | 43-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру  …  3. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысы мынадай жағдайларда көрсетілген мерзімге:  **1) адвокаттық қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиядан айыру туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанда – шешім қабылданғанға дейін;**  … | | 43-бап. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру  …  **43-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы алып тасталсын.** | Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензиядан айыру туралы іс бойынша іс жүргізуді қозғау адвокаттың өзінің кәсіби қызметімен айналысуға арналған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруға негіз болмауға тиіс, өйткені іс жүргізуді қозғаудың өзі адвокаттың қандай да бір кінәсінің дәлелденген фактісі болып табылмайды. Адвокат лицензиясының іс жүргізуді қозғау фактісі бойынша ғана қолданылуын тоқтата тұру азаматтардың заң көмегін алу, сондай-ақ соттарда, мемлекеттік органдарда және т.б. құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау құқығын бұзады.  Бұл норма сонымен қатар сот түпкілікті шешім қабылдағанға дейін адвокаттың құқықтарына, атап айтқанда еңбек ету құқығына нұқсан келтіреді.  Осы баптың 4-тармағы лицензияның қолданылуын оны айыпталушы деп тану сатысында ғана, яғни адвокатқа қатысты қылмыстық істі сотқа беру кезінде тоқтата тұрады. |
|  | 75-баптың  1-тармағы | 75-бап. Заң консультанты  1. Жоғары заң білімі бар, заң мамандығы бойынша кемінде **екі жыл** жұмыс өтілі бар, **аттестаттаудан өткен, заң консультанттары палатасының мүшесі болып табылатын** және заң көмегін көрсететін жеке тұлға заң консультанты болып табылады. | | 75-бап. Заң консультанты  «1. Жоғары заң білімі бар, заң мамандығы бойынша кемінде **алты ай** жұмыс өтілі бар, **заң консультанттары палатасында аттестаттаудан өткен, оның мүшесі болып табылатын** және заң көмегін көрсететін жеке тұлға заң консультанты болып табылады.» | **Заң консультанттары** палатасына кіру үшін екі жылдық мерзімді белгілеудің орынсыздығы адвокаттардың адвокаттар алқасына кіру талаптарының бірі кемінде алты ай тағылымдамадан өтуіне байланысты, ал адвокат қылмыстық процесте қорғаушы және әкімшілік процесте өкіл ретінде әрекет етеді, бұл заң консультантының өкілеттіктерінен әлдеқайда кең. Осылайша, «заң консультанты» болу үшін заңгер мамандығы бойынша жұмыс өтілі ретінде кемінде алты айды белгілеген жөн. |
|  | 76-баптың  3-тармағының  1) тармақшасы | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  3. Заң консультанты өкіл ретінде әрекет ете отырып:  1) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құзыретіне тиісті мәселелерді шешу кіретін соттарда, мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдарда білдіруге;  … | | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  3. Заң консультанты өкіл ретінде әрекет ете отырып:  «1) заң көмегін сұрап өтініш жасаған тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құзыретіне тиісті мәселелерді шешу кіретін соттарда, мемлекеттік, өзге де органдар мен ұйымдарда **қорғауға және** білдіруге;»  … |  |
|  | 76-баптың  3-тармағының  10) тармақшасы | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  3. Заң консультанты өкіл ретінде әрекет ете отырып:  …  10) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттер жасауға құқықты. | | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  3. Заң консультанты өкіл ретінде әрекет ете отырып:  …  «10)Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттер жасауға құқықты.  **Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік орган немесе лауазымды адам заң консультантының заң көмегіне жүгінген адамның мүдделерін білдіру құқығын танудан бас тарта алмайды.**  **Заң консультанты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен соттардың, прокуратураның, қылмыстық процесті жүргізетін органдардың әкімшілік ғимараттарына заң консультантының куәлігін оларға көрсеткеннен кейін еркін кіру құқығын пайдаланады.**  **Заң консультантының ұстап алынған, күзетпен ұсталып отырған және жазасын өтеп жүрген адамдарды ұстау орындарына кіруі белгіленген өткізу режиміне сәйкес жүзеге асырылады.»** |  |
|  | 76-баптың  3-тармағының  жаңа тармақшасы | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  3. Заң консультанты өкіл ретінде әрекет ете отырып:  …  **11) Жоқ.** | | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  3. Заң консультанты өкіл ретінде әрекет ете отырып:  …  «**11)** **іске қатысуға рұқсат берілген кезден бастап өзі қорғайтын адаммен санын, ұзақтығын шектемей және осындай кездесулердің құпиялылығын қамтамасыз ететін жағдайларда жеке кездесулердің болуына құқықты;»** |  |
|  | 76-баптың  4-тармағыың  4) тармақшасы | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  4. Заң консультанты:  …  4) **соттарда тұлғалардың мүдделерін білдіру түрінде** заң көмегін көрсету үшін заң консультанттары палаталарының бірінің мүшесі болуға; | | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  «4. Заң консультанты:  …  4) заң көмегін көрсету үшін заң консультанттары палаталарының бірінің мүшесі болуға;**»** | Заң консультанттарының кәсіби жауапкершілігін сақтандыру-сақтандырудың ерікті түріндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру түрі. |
|  | 76-баптың  4-тармағының  8) тармақшасы | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  4. Заң консультанты:  …  8) **клиенттің талап етуі бойынша заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартының көшірмесін ұсынуға.** | | 76-бап. Заң консультантының құқықтары мен міндеттері  …  4. Заң консультанты:  …  **76-баптың 4-тармағының 8) тармақшасы алып тасталсын.** | Шарттың талаптары, әдетте, үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сонымен қатар, шартта заң кеңесшісінің жеке деректері бар, оны ашудың маңызды себебі жоқ. |
|  | 77-бап | 77-бап. Заң консультантының қызметін сақтандыру  1. Заң консультанты шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **үшінші тұлғаларға** зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартын жасасуға міндетті.  Заң консультанты кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шарты болмаған кезде заң көмегін көрсетуге кірісуге құқылы емес.  Егер заң консультанты заңды тұлғамен еңбек қатынастарында тұрған жағдайда, **заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасу жөніндегі міндет осы заңды тұлғаға жүктеледі**.  2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **үшінші тұлғаларға** қызметті жүзеге асыру нәтижесінде келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру объектісі болып табылады.  3. Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **үшінші тұлғалардың** мүліктік мүдделеріне сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсету кезінде жол берген кәсіптік қателіктері салдарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы болып табылады.  Осы тараудың мақсаттары үшін кәсіптік қателіктер деп мыналар:  1) процестік мерзімдерді өткізіп алу;  **2) құжаттарды дұрыс рәсімдемеу;**  **3) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін тұлғаға өзіне зиян келтіруге алып келген, жасалатын заңдық әрекеттердің салдары туралы хабарламау;**  4) сақтанушы (сақтандырылған тұлға) заң көмегін көрсету үшін клиенттен алған құжаттардың жоғалуы немесе бүлінуі;  5) сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсету процесінде өзіне мәлім болған мәліметтерді құқыққа сыйымсыз жария етуі түсініледі.  Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартында сақтандырылған тұлғаның осындай көмек көрсетуі нәтижесінде шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **үшінші тұлғалардың** мүліктік мүдделеріне зиян келтіруге алып келген өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) айқындалуы мүмкін.  4. Егер шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **үшінші тұлғаларға** келтірілген зиян **сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) кәсіптік міндеттерді абайсыз бұзуының салдары болып табылса**, сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі.  5. Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері оның талаптарымен айқындалады және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында қызметін жүзеге асыратын заң консультанттары үшін – заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты жасалған күнге тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде бір мың еселенген, өзге заң конультанттары үшін – кемінде бес жүз еселенген мөлшерін құрауға тиіс.  Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін **сақтандырудың тәртібі мен өзге де талаптары заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шарты негізінде тараптардың келісімімен** **айқындалады**. | | 77-бап. Заң консультантының қызметін сақтандыру  1. Заң консультанты шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **клиенттерге** зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шартын жасасуға құқылы.  Заң консультанты кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру шарты болмаған кезде заң көмегін көрсетуге кірісуге құқылы емес.  Егер заң консультанты заңды тұлғамен еңбек қатынастарында тұрған жағдайда, **оның кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын жасасуды осы заң консультанты жүзеге асыруы мүмкін**.  2. Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **клиенттерге** қызметті жүзеге асыру нәтижесінде келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру объектісі болып табылады.  3. Шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **клиенттердің** мүліктік мүдделеріне сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсету кезінде жол берген кәсіптік қателіктері салдарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы болып табылады.  Осы тараудың мақсаттары үшін кәсіптік қателіктер деп мыналар:  1) **оларды қалпына келтіру мүмкін болмаған кезде** процестік мерзімдерді өткізіп алу;  **2) алып тасталсын;**  **3) алып тасталсын;**  4) сақтанушы (сақтандырылған тұлға) заң көмегін көрсету үшін клиенттен алған құжаттардың жоғалуы немесе бүлінуі;  5) сақтандырылған тұлғаның заң көмегін көрсету процесінде өзіне мәлім болған мәліметтерді құқыққа сыйымсыз жария етуі түсініледі.  Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартында сақтандырылған тұлғаның осындай көмек көрсетуі нәтижесінде шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **клиенттердің** мүліктік мүдделеріне зиян келтіруге алып келген өзге де әрекеттер (әрекетсіздік) айқындалуы мүмкін.  4. Егер шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін **клиенттерге** зиян **келтіру фактісі заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде белгіленсе**, сақтандыру жағдайы басталған болып есептеледі.  5. Заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандырудың **сақтандыру** **сомасының мөлшері, тәртібі мен өзге де шарттары сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) келісімінде айқындалады және сақтандыру ұйымы** заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін ерікті сақтандырудың үлгілік шарты негізінде **айқындайды**.»; | Заң консультантының кәсіби жауапкершілігін сақтандыру-сақтандырудың ерікті түріндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру түрі.  Клиентке қызмет көрсететін заң кеңесшісі оның алдында кәсіби жауапкершілікке ие.  Демек, 36-баптың 2-тармағында айтылған зиян тек тиісті қызмет көрсету шартының шеңберінде және осындай шарт жасалған клиентке ғана келтірілуі мүмкін.  Шарттан тыс жауапкершілік және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілік азаматтық-құқықтық, әкімшілік және (немесе) қылмыстық жауапкершілікке жатады.  3-тармақтың 1-тармағы ұсынылған редакцияда жазылуы керек, өйткені сот дәлелді деп таныған себептер бойынша іс жүргізу мерзімдері қалпына келтірілуі мүмкін (ҚР Азаматтық процестік кодексінің 126-бабының 2-бөлігі).  3-тармақтаң 2) және 3) тармақшаларын алып тастау керек, өйткені тұжырымдамадағы ерекшелік болып табылады, бұл түсініксіз түсіндіруге әкелуі мүмкін. Сонымен, «қате» сөзі нені түсінетіні және декодтау қай жерде берілетіні анық емес. Сондай-ақ, заң консультанты шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін адамға жасалатын заңды әрекеттердің барлық салдары туралы хабарлай алмайды, өйткені барлық салдардың толық тізбесін көздеу мүмкін емес.  4-тармақ шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін клиенттерге зиян келтіру фактісі заңды күшіне енген сот шешімі негізінде белгіленуге тиіс.  5-тармақ заң консультантының кәсіби жауапкершілігін сақтандыру - бұл есептелген емес, ерікті сақтандыру түріндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру түрі. Демек, **заң консультантының** кәсіби жауапкершілігін ерікті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері заң актісімен белгіленбейді, бірақ сақтанушы (сақтандырылған тұлға) мен сақтандыру ұйымы арасындағы шарттық қатынастар шеңберінде айқындалады.  Ұсынылып отырған редакцияда осы Заңда адвокат пен заң консультантының сақтандыру сомасының мөлшері бірдей, бірақ олардың жауапкершілігі пропорционалды емес, өйткені адвокат қылмыстық істер жүргізеді, осыған байланысты **заң консультантына** сақтандыру сомасының мөлшерін адвокатқа қарағанда аз белгілеген жөн деп жазу керек.  Сонымен қатар, сақтандыру төлемдерінің сомаларын аумақтық негізде бөлудің себебі анық емес, ал **заң консультанты** аймаққа қарамастан өз қызметтеріне ақы төлеу сомасын дербес анықтайды, ал палаталарда аумақтық байланыс жоқ және олардың мүшелері бүкіл ел бойынша қызметті жүзеге асыра алады. |
|  | жаңа 77-3-бап | **Жоқ.** | | мынадай мазмұндағы 77-3-баппен толықтырылсын:  «**77-3-бап. Заң консультантының тағылымдамадан өтушілері**  **1. Заң консультантының тағылымдамадан өтушілері болуы мүмкін.**  **2. Заң қызметінің кәсіптік білімі мен практикалық дағдыларын игеру мақсатында заң консультантымен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасқан, жоғары заңгерлік білімі бар Қазақстан Республикасының азаматы немесе шетелдік заң консультантының тағылымдамадан өтушісі болып табылады.**  **3. Тағылымдамадан өтуге ниет білдірген адам тізбесін Заң консультанттары палатасы белгілейтін құжаттарды қоса бере отырып, тағылымдамадан өтуге жіберу туралы өтінішпен заң консультантына жүгінеді.**  **4. Өтінішті қарау нәтижелері бойынша заң консультанты мынадай:**  **1) тағылымдамадан өтуге жіберу туралы;**  **2)тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.**  **Тағылымдамадан өтуге жіберу туралы өтініш бойынша шешім бес жұмыс күні ішінде қабылданады.**  **5. Тағылымдама заңгер мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар заң консультантының басшылығымен жүзеге асырылады. Тағылымдаманың ұзақтығы алты айды құрайды.**  **Тағылымдама кезеңі заңгер мамандығы бойынша жұмыс өтіліне есепке жазылады.**  **Тағылымдама кезеңінде тағылымдамадан өтуші еңбек шарты бойынша заң консультантының көмекшісі ретінде жұмысқа қабылдануы мүмкін.**  **6. Тағылымдама нәтижелері бойынша тағылымдамадан өтушінің басшысы қорытынды жасайды және бекіту үшін Заң консультанттары палатасының атқарушы органына береді.**  **Тағылымдама материалдарын қарау қорытындылары бойынша Заң консультанттары палатасының атқарушы органы тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекіту не тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.**  **Тағылымдамадан табысты өткені туралы қорытынды Заң консультанттары палатасының атқарушы органы бекіткен күннен бастап үш ай ішінде жарамды.**  **Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім уәжді болуға тиіс және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.**  **Тағылымдамадан өтпеген адам жалпы негізде тағылымдамаға қайта жіберіледі.**  **7. Мыналар:**  **1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл ішінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған;**  **2) теріс себептер бойынша мемлекеттік, әскери қызметтен, прокуратура органдарынан, өзге де құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан шығарылған, сондай-ақ судья лауазымынан босатылған адам, шығарылған (босатылған) күнінен бастап бір жыл бойы;**  **3) осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл ішінде әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;**  **4) Заң консультанттары палатасының тізілімінен теріс себептер бойынша алып тасталған адам, егер алып тастау күнінен бастап алты айдан аз уақыт өтсе;**  **5) «Қазақстан Республикасы сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы  1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша судьяның өкілеттігін тоқтатқан адам тағылымдамадан өтуге жіберілмейді.**  **9. Заң консультантының тағылымдамадан өтушісі заң көмегін өзі дербес көрсетуге құқылы емес.**  **10. Заң консультанттары палатасының ішкі құжаттарында тағылымдама барысында орындалатын жұмыс үшін тағылымдамадан өтушілерді материалдық көтермелеу шаралары көзделуі мүмкін.**  **11. Тағылымдама табысты аяқталған жағдайда тағылымдамадан өтуші өзінің басшысы мүшесі болып табылатын Заң консультанттары палатасына кіруге міндетті.**»; | Білікті заң көмегін көрсету сапасын арттыру мақсатында заң консультанттары палатасына кіру үшін тағылымдамадан өту қажеттігі бар.  Тағылымдаманы ойдағыдай аяқтағаннан кейін заң консультанттары палатасына кіру міндеті қажет, өйткені палата тағылымдама процесінде тағылымдамадан өтушіні өзінің болашақ мүшесі ретінде оқытады және дайындайды. |
|  | 83-бап | 83-бап. Заң консультанттары палатасына мүшелікті алу және тоқтату шарттары мен тәртібі  1. Осы Заңның [75-бабында](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1800000176#z75) белгіленген талаптарға сәйкес келетін, сондай-ақ аттестаттаудан өткен жеке тұлға заң консультанттары палатасының мүшесі бола алады.  Заң консультанттары палатасы палата мүшелеріне қойылатын қосымша талаптарды көздеуі мүмкін.  Аттестаттау Қазақстан Республикасының заңнамасын білуін кешенді тестілеу түрінде жүргізіледі.  Заң консультанттары палатасына кіру үшін атестаттау жүргізу тәртібі мен шарттарын заң консультанттары палатасы уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайды.  Осы Заңның талаптарына сәйкес келетін және заң консультанттары палатасы белгілеген кешенді тестілеудің шекті балын жинаған үміткер аттестаттаудан өткен болып есептеледі.  Сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған не заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адам заң консультанты бола алмайды.  Мыналар:  1) Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Біліктілік комиссиясында біліктілік емтиханын тапсырған, сотта тағылымдамадан ойдағыдай өткен және облыстық немесе оған теңестірілген соттың жалпы отырысының оң пікірін алған адамдар;  2) «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының [1)](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000132_#z243), [2)](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000132_#z244), [3)](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000132_#z245), [9)](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000132_#z251), [10)](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000132_#z252) және [12) тармақшаларында](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z000000132_#z254) көзделген негіздер бойынша судья өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар;  3) **Қазақстан Республикасының заң мамандығы бойынша** ғылыми дәрежесі бар адамдар;  4) адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиясы бар адамдар;  **5) теріс себептер бойынша шығарылғандарды қоспағанда, прокурор немесе тергеуші лауазымында кемінде он жыл жұмыс өтілі болған жағдайда, прокуратура және тергеу органдарынан шығарылған адамдар аттестаттаудан өтуден босатылады.**  2. Үміткер заң консультанттары палатасына кіру үшін:  1) жоғары заң білімі туралы құжатты;  2) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының жоқтығы туралы анықтаманы;  3) заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар екенін растайтын құжаттарды;  4) **аттестаттау нәтижелерін** ұсынады.  Заң консультанты бір мезгілде осы Заңның талаптарына сәйкес келетін бір ғана заң консультанттары палатасының мүшесі бола алады.  3. **Заң консультанттары палатасының алқалы басқару органы адамның осы бапта белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы шешімді мұндай адамнан өтініш пен қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылдайды.**  Өзіне қатысты осы бапта белгіленген **талаптарға сәйкестігі** туралы шешім қабылданған адам заң консультанттары палатасына мүшелікке қабылданған болып есептеледі және осындай адам туралы мәліметтер **мұндай адам заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартын ұсынған** күннен бастап үшжұмыс күні ішінде заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізіледі. Осындай адамға ол туралы мәліметтер заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде заң консультанттары палатасына толық мүшелігін растайтын құжат беріледі.  4. Адамды заң консультанттары палатасының мүшелігіне қабылдаудан бас тартуға мыналар:  1) адамның осы баптың талаптарына сәйкес келмеуі;  2) адамды Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінен шығару, егер шығарылған күннен бастап **үш** жылдан аз уақыт өтсе, негіз болып табылады.  Заң консультанттары палатасының заң консультанттары палатасына мүшелікке қабылдаудан бас тарту туралы шешіміне **уәкілетті органға** шағым жасалуы мүмкін.  **Дау реттелмеген кезде, уәкілетті органның шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.**  … | | 83-бап. Заң консультанттары палатасына мүшелікті алу және тоқтату шарттары мен тәртібі  «1. Осы Заңның 75-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келетін, сондай-ақ аттестаттаудан өткен жеке тұлға заң консультанттары палатасының мүшесі бола алады.  Заң консультанттары палатасы палата мүшелеріне қойылатын қосымша талаптар көздеуі мүмкін.  Аттестаттау Қазақстан Республикасының заңнамасын білуін кешенді тестілеу **және әңгімелесу** түрінде өткізіледі.  Заң консультанттары палатасына кіру үшін аттестаттау жүргізу тәртібі мен шарттарын заң консультанттары палатасы уәкілетті органмен келісу бойынша айқындайды.  Осы Заңның талаптарына сәйкес келетін және заң консультанттары палатасы белгілеген кешенді тестілеудің шекті балын жинаған үміткер аттестаттаудан өткен болып есептеледі.  Сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекет қабілеті шектеулі деп танылған не заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адам заң консультанты бола алмайды.  Мыналар аттестаттаудан өтуден босатылады:  1) Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Біліктілік комиссиясында біліктілік емтиханын тапсырған, сотта тағылымдамадан ойдағыдай өткен және облыстық немесе оған теңестірілген соттың жалпы отырысының оң пікірін алған адамдар;  2) «Қазақстан Республикасы сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша судья өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар;  3) **ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша құқық магистрі және (немесе) заңгер мамандығы бойынша ғылыми дәрежесі, сондай-ақ «құқық» бағыты бойынша философия докторы (PhD)** дәрежесі бар адамдар**;**  4) адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиясы бар адамдар.  **5) алып тасталсын;**  2. Үміткер заң консультанттары палатасына кіру үшін:  1) жоғары заң білімі туралы құжатты;  2) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының жоқтығы туралы анықтаманы;  3) заң мамандығы бойынша кемінде алты ай жұмыс өтілі бар екенін растайтын құжаттарды;  4) **жыл сайынғы мүшелік жарнаның төленгені туралы түбіртекті** ұсынады.  Заң консультанты бір мезгілде осы Заңның талаптарына сай келетін заң консультанттарының бір палатасына ғана мүше бола алады  3. Өзіне қатысты осы бапта белгіленген талаптарға **оның** сәйкестігі туралы шешім қабылданған адам заң консультанттары палатасына мүшелікке қабылданған болып есептеледі және осындай адам туралы мәліметтер **заң консультанттары палатасының оны қабылдау туралы хаттамасы қабылданған** күннен бастап үш жұмыс күні ішінде заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізіледі.  Осындай адамға ол туралы мәліметтер заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізіліміне енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде заң консультанттары палатасына толық мүшелігін растайтын құжат беріледі.  4. Адамды заң консультанттары палатасының мүшелігіне қабылдаудан бас тарту үшін мыналар:  1) адамның осы баптың талаптарына сәйкес келмеуі;  2) адамды Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінен шығару, егер шығарылған күннен бастап **бір** жылдан аз уақыт өтсе, негіз болып табылады.  Заң консультанттары палатасының заң консультанттары палатасына мүшелікке қабылдаудан бас тарту туралы шешіміне **сотқа** шағым жасалуы мүмкін.»  … | Әңгімелесуден өту **заң консультанттарының** құзыреттілік деңгейін, оның өз ұстанымын, риторикасын және шешендік шеберлігін қорғай білуін тиімдірек анықтауға мүмкіндік береді.  Прокуратура және тергеп-тексеру органдарынан босатылған адамдар прокурор немесе тергеуші лауазымында кемінде он жыл жұмыс өтілі болған кезде өз қызметінің ерекшелігіне байланысты азаматтық істерде Құзыретті бола алмайды және басқалармен тең дәрежеде аттестаттаудан өтуге тиіс.  Палаталардың көптігіне және шығарылғаннан кейін басқа палаталарға кіру мүмкіндігіне байланысты кемінде үш жыл мерзім **заң консультантының** құқықтарын шектен тыс және қысымдау болып табылады.  Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша құқық магистрі дәрежесі бар адамдарды аттестаттаудан босатқан жөн, өйткені олар палатаға кіру және **заң консультанты** ретінде қызметті жүзеге асыру үшін қажетті құқық саласында жеткілікті білімге, дағдылар мен құзыреттерге ие.  Бұдан басқа, «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізілгеннен кейін ғылыми дәреже ұғымы бұрын дәреже алған ғылым докторлары мен кандидаттарында ғана қалды. Қазіргі уақытта «Құқық» бағыты бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі деген ұғым бар.  Біз жыл сайынғы мүшелік жарнаны енгізгендіктен, түбіртек беру қажет.  Палатаға құжаттарды тапсыру кезінде аттестаттау нәтижелерін ұсыну мүмкін емес, өйткені аттестаттау келесі кезең болып табылады, ал мақалада үміткер туралы айтылады.  4-тармақта палатаға кіре алмау мерзімін қысқарту ұсынылады, өйткені 3 жылдық мерзім кемсітушілік болып табылады және гуманизм қағидатына қайшы келеді, сондай-ақ оның қаржылық жағдайына айтарлықтай әсер ететін толыққанды заң көмегін жүзеге асыру мүмкіндігін болдырмайды, сонымен қатар соттарда мүдделерді білдірудің практикалық тәжірибесі мен дағдылары жоғалады.  Уәкілетті органға шағымдану орынсыз болып табылады, өйткені уәкілетті органның палата мен **заң консультанты** арасындағы өзара қарым-қатынасқа ешқандай қатысы жоқ. |

**Қазақстан Республикасының**

**Парламентінің депуттары М. Магеррамов**

**Н. Арсютин**

**Б. Базарбек**

**Қ. Балабиев**

**Н. Дементьева**

**А. Құспан**

**А. Лукин**

**Д. Наумова**

**К. Сейтжан**

**И. Смирнова**

**И. Сұңқар**

**Г. Танашева**

**А. Толамисов**

**Д. Шүкіжанова**