**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі мәселелері бойынша**

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

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/т**  **№** | **Құрылымдық элемент** | **Заңнамалық актінің редакциясы** | **Ұсынылған өзгертуді немесе толықтыруды редакциялау** | **Негіздеме** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі** | | | | |
|  | 24-баптың  4-тармағының 11) тармақшасы | 24-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары  4. Мемлекеттік қолдау және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын қолдану мақсаттары үшін:  …  **~~11) күзет қызметі;~~** | **Алып тастау** | Күзет қызметін талдау көрсеткендей, күзет қызметтері нарығында материалдық мүмкіндіктері аз, объектілердің аз санын күзететін және сәйкесінше шектеулі күзет қызметкерлері бар көптеген ұйымдар жұмыс істейді. Бұл әсіресе өз қызметін жаңадан бастаған «жас» ұйымдарға тән.  Алайда, Кодекстің 24-бабы 4-тармағының 11) тармақшасына сәйкес, бұл ұйымдардың барлығы штаты жүз адамнан аспайтынына, ал орташа жылдық табысы айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтынына қарамастан, шағын бизнес субъектілері болып таныла алмайды.  Бұл талаптар әсіресе пандемия жағдайында, карантиндік іс-шаралар қосымша шығындарды талап ететін, ал «жас» ұйымдардың артықшылықтарды пайдалануға, оның ішінде жеңілдікті кредиттер алуға, шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін мемлекет белгілейтін арнаулы салық режимдерін қолдануға құқығы жоқ кезде қатты әсер етеді. |
|  | 129-баптың  13-тармағының  1) тармақшасы | 129-бап. Мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы қатынастар  …  13. Осы бапты, осы Кодекстің [130](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z130), [131-1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z2136), [133](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z133)-баптарын, [154-бабының](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z154) 2 және 3-тармақтарын және [157-бабын](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z157) қоспағанда, осы тараудың күші:  1) ішкі істер органдары:  Қазақстан Республикасының азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы;  жеке тұлғалардың азаматтық қаруды сақтау, алып жүру және пайдалану талаптарын сақтауы;  осы Кодекстің [133-бабының](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z133) талаптары және ішкі істер органдары жүргізетін жедел-профилактикалық іс-шаралар шеңберінде Қазақстан Республикасының есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың айналымы саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы бойынша жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау; | 129-бап. Мемлекеттік бақылау және қадағалау саласындағы қатынастар  …  13. Осы бапты, осы Кодекстің 130, 131-1, 133-баптарын, 154-бабының 2 және 3-тармақтарын және 157-бабын қоспағанда, осы тараудың күші:  1) ішкі істер органдары:  Қазақстан Республикасының азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы;  жеке тұлғалардың азаматтық қаруды сақтау, алып жүру және пайдалану талаптарын сақтауы;  осы Кодекстің 133-бабының талаптары және ішкі істер органдары жүргізетін жедел-профилактикалық іс-шаралар шеңберінде Қазақстан Республикасының есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың айналымы саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы;  **Қазақстан Республикасының күзет қызметі саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуы;**  **жеке күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі мамандандырылған оқу орталықтарының қызметіне Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарынының сақталуы бойынша жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау;** | Жеке күзет ұйымдарын (бұдан әрі - ЖКҰ) орта кәсіпкерлік субъектілерінен шығаруды көздейтін норманы белгілеуге байланысты осы түзетуді енгізу ұсынылады, өйткені ЖКҰ-ны орта кәсіпкерлік субъектілерінен шығару шағын кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге мораторийлер енгізуге байланысты осы санаттағы субъектілерге мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға теріс әсер етуі мүмкін.  Олар кейіннен қылмыстық мақсатта пайдаланылуы және ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін.  Бұдан басқа, бұл түзету Мемлекет басшысының 09.08.2022 жылғы жеке күзет ұйымдары мен мамандандырылған оқу орталықтарына мемлекеттік бақылауды күшейту жөніндегі тапсырмасына сәйкес келеді.  Осыған байланысты АПК 129-бабы 13-тармағының 1) тармақшасына азаматтық, қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы, есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы, сондай-ақ ІІМ реттейтін террористік тұрғыдан осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бөлігінде терроризмге қарсы іс-қимыл салаларына ұқсастығы бойынша күзет қызметі және МОО қызметі саласындағы заңнама талаптарының сақталуына байланысты бақылауды жүзеге асыруға таратуды болдырмау бөлігінде толықтыру енгізу ұсынылады.  ЖКҰ қызметтік қару мен арнайы құралдарды сатып алуға және пайдалануға құқығы бар ерекше жарғылық міндеттері бар кәсіпкерлік субъектілері болып табылатынын атап өткен жөн («*Күзет қызметі туралы» Заңның (бұдан әрі – Заң) 18-бабы)*.  Сонымен қатар, ЖКҰ күзетшілеріне Заңның 13-1-бабына сәйкес қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар жасағаны үшін адамдарды ұстау және құқық қорғау органдарына жеткізу, құқық бұзушылықтардың жолын кесу кезінде дене күшін, арнайы құралдар мен қаруды қолдану, сол арқылы азаматтардың құқықтарын шектеу құқығы берілген.  Бүгінгі күні республика бойынша өз қызметін уақытша тоқтатқан және өз арсеналында қызметтік қаруы бар 800-ге жуық ЖКҰ бар, олар оны кез келген уақытта еліміздің әр түрлі өңірлерінде қайта бастай алады, себебі лицензияның қолданылу мерзімі мен орны шектелмейді.  Өз кезегінде, бұл қылмыстық мақсатта пайдаланылуы мүмкін және ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін осы санаттағы субъектілерге мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға теріс әсер етуі мүмкін.  Сонымен қатар, «Азаматтық және қызметтiк қарудың иелері мен пайдаланушыларын даярлауды және қайта даярлауды жүзеге асыратын ұйымдар үшін өлшемшарттарды бекіту туралы» ІІМ 27.06.2019 жылғы № 584 бұйрығында көзделген талаптардың бірі атыс даярлығы бойынша практикалық сабақтар өткізу үшін азаматтық және қызметтік қарудың айналымын бақылау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген қару-жарақ нормаларына сәйкес сатып алынған қызметтік қарудың және оның патрондарының МОО-да болуы болып табылады.  Осылайша, ЖКҰ мен МОО қызметі қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы саласындағы қызметпен тығыз байланысты екенін ескере отырып, кәсіпкерлік субъектілерінің осы санатына қатысты тексерулер жүргізуді көздейтін норманы белгілеу қажет болып көрінеді.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
| **1998 жылғы 30 желтоқсандағы «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы»**  **Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 16-баптың  2-тармағының  жаңа 7) тармақшасы | 16-бап. Қару иелерінің құқықтары мен міндеттері  ...  2. Қару иелері:  1) 15-баптың 1-тармағының 3-абзацында келтірілгендерді қоспағанда, меншігіндегі қаруды ішкі істер органдарында тіркетуге және қайта тіркетуге;  2) қару мен оның патрондарын тасымалдаудың белгіленген тәртібін сақтауға;  3) қару мен оның патрондарының сақталуын қамтамасыз етуге;  4) заңдарға сәйкес бақылауындағы объектілердің аумағында және қару сақталатын орындарға ішкі істер органдары қызметкерлерінің кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге, танысу үшін оларға қажетті құжаттама беруге;  5) азаматтық қару иесі қайтыс болған жағдайда отбасы мүшелері осы қаруды бір ай мерзімде қайта тіркетуге немесе комиссиялық саудаға өткізуге;  5-1) қару айналымына бақылау жасау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ұйымдарда азаматтық және қызметтік қарумен қауіпсіз жұмыс істеу қағидаларын білуіне бес жылда бір рет тексеруден өтуге;  6) тұрғылықты жерiн ауыстырған кезде қаруды iшкi iстер органдарының есебiнен шығаруға және он күн мерзiмде жаңа тұрғылықты жерi бойынша оны тиiстi есепке қоюға, ал бiр ауданның не аудандарға бөлiнбейтiн қаланың шегiнде тұрғылықты жерiн ауыстырған кезде бес күн мерзiмде бұл туралы аумақтық iшкi iстер органдарын хабардар етуге міндетті.  **7) жоқ** | 16-бап. Қару иелерінің құқықтары мен міндеттері  ...  2. Қару иелері:  1) 15-баптың 1-тармағының 3-абзацында келтірілгендерді қоспағанда, меншігіндегі қаруды ішкі істер органдарында тіркетуге және қайта тіркетуге;  2) қару мен оның патрондарын тасымалдаудың белгіленген тәртібін сақтауға;  3) қару мен оның патрондарының сақталуын қамтамасыз етуге;  4) заңдарға сәйкес бақылауындағы объектілердің аумағында және қару сақталатын орындарға ішкі істер органдары қызметкерлерінің кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге, танысу үшін оларға қажетті құжаттама беруге;  5) азаматтық қару иесі қайтыс болған жағдайда отбасы мүшелері осы қаруды бір ай мерзімде қайта тіркетуге немесе комиссиялық саудаға өткізуге;  5-1) қару айналымына бақылау жасау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ұйымдарда азаматтық және қызметтік қарумен қауіпсіз жұмыс істеу қағидаларын білуіне бес жылда бір рет тексеруден өтуге;  6) тұрғылықты жерiн ауыстырған кезде қаруды iшкi iстер органдарының есебiнен шығаруға және он күн мерзiмде жаңа тұрғылықты жерi бойынша оны тиiстi есепке қоюға, ал бiр ауданның не аудандарға бөлiнбейтiн қаланың шегiнде тұрғылықты жерiн ауыстырған кезде бес күн мерзiмде бұл туралы аумақтық iшкi iстер органдарын хабардар етуге;  **7) заңды тұлғаның қызметі тоқтатыла тұрған жағдайда, 15 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қолда бар қару мен оның патрондарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сақтауға тапсыруға міндетті.** | Бүгінгі күні республика бойынша өз қызметін уақытша тоқтатқан және өз арсеналында қызметтік қаруы бар 800-ден астам жеке күзет ұйымдары (бұдан әрі - ЖКҰ) бар.  ЖКҰ қызметтік қару мен арнайы құралдарды сатып алуға құқығы бар ерекше жарғылық міндеттері бар кәсіпкерлік субъектілері болып табылатынын атап өткен жөн («Күзет қызметі туралы» Заңның 18-бабы).  Өз кезегінде, бұл қылмыстық мақсатта пайдаланылуы мүмкін және ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін осы санаттағы субъектілерге мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға теріс әсер етуі мүмкін.  Сонымен қатар, «Азаматтық және қызметтiк қарудың иелері мен пайдаланушыларын даярлауды және қайта даярлауды жүзеге асыратын ұйымдар үшін өлшемшарттарды бекіту туралы» ІІМ 27.06.2019 жылғы № 584 бұйрығында көзделген талаптардың бірі атыс даярлығы бойынша практикалық сабақтар өткізу үшін азаматтық және қызметтік қарудың айналымын бақылау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген қару-жарақ нормаларына сәйкес сатып алынған, сондай ақ қылмыстық мақсатта пайдаланылуы және ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін қызметтік қарудың және оның патрондарының мамандандырылған оқу орындарында (бұдан әрі – МОО) болуы болып табылады.  Қазіргі уақытта барлық МОО-да атыс қаруы, оның ішінде мылтық бар.  Осылайша, заңды тұлғаның қызметін тоқтата тұрған жағдайда ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен қолда бар қаруды тапсыруды көздейтін норманы белгілеу қажет болып көрінеді. |
| **2000 жылғы 19 қазандағы «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 10-баптың  6-тармағының  жаңа  7) тармақшасы | 10-бап. Жеке күзет ұйымының құқықтық мәртебесi және жеке күзет ұйымының күзетші лауазымын атқаратын жұмыскеріне қойылатын талаптар  6. Жеке күзет ұйымының күзетшiсi лауазымын:  **Жоқ** | 10-бап. Жеке күзет ұйымының құқықтық мәртебесi және жеке күзет ұйымының күзетші лауазымын атқаратын жұмыскеріне қойылатын талаптар  6. Жеке күзет ұйымының күзетшiсi лауазымын:  **7) экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл желісі бойынша ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының есебінде тұрған.** | Мемлекет басшысының 09.08.2022 жылғы тапсырмасын орындау үшін «Күзет қызметі туралы» Заңға жеке күзет ұйымдарының (ЖКҰ) және мамандандырылған оқу орталықтарының (МОО) құрылтайшыларына, басшылары мен қызметкерлеріне қатысты арнайы тексеру іс-шараларын жүргізуді регламенттейтін және жедел есепте тұрған адамдарды жұмысқа қабылдауға тыйым салатын түзету енгізіледі.  Бүгінгі күні заңнамада экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл желісі бойынша ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының есебінде тұрған адамдарды күзетші немесе жеке күзет ұйымының басшысы ретінде жұмысқа қабылдауға тыйым салу көзделмеген.  Мұндай тыйымның болмауы жеке күзет ұйымын немесе күзетшілерді даярлау жөніндегі мамандандырылған оқу орталығын құруға, сондай-ақ деструктивті діни ағымдарды ұстанатын радикалды бағыттағы адамдарға қызметтік қаруға қол жеткізуге мүмкіндік береді, бұған 2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғалар дәлел бола алады.  Осыған ұқсас тыйым «Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» Заңда көзделгенін атап өткен жөн, оның 19-бабына сәйкес, егер адам экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес желісі бойынша ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының есебінде тұрған жағдайда, қаруды сақтауға немесе сақтауға және алып жүруге рұқсаттардың қолданылуын тоқтатуды алдын ала тоқтата тұрусыз ішкі істер органдары жүргізеді.  Бұдан басқа, «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңның 10-бабына сәйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар өз құзыреті шегінде өз бастамасы не өзге де мемлекеттік органдардың бастамасы бойынша *күзет қызметімен айналысуға лицензиялар беру туралы шешімдер қабылдау үшін* қажетті жеке басын сипаттайтын деректерді жинауға құқылы.  Осыған байланысты, осы кәсіпкерлік қызмет арнаулы құралдар мен қызметтік қаруды қолдануға рұқсатпен байланысты екенін ескере отырып, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздікке төнетін қатерді жою мақсатында ЖКҰ мен МОО құрылтайшыларына, басшылары мен қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қатаңдату ұсынылады.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
|  | 10-1-баптың  1-1-тармағының  жетінші абзацы | 10-1-бап. Мамандандырылған оқу орталықтары мен олардың филиалдарына қойылатын талаптар  1-1. Мамандандырылған оқу орталықтары мен олардың филиалдарына қойылатын талаптар мыналардың:  …  Жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын уәкілетті орган бекітеді. | 10-1-бап. Мамандандырылған оқу орталықтары мен олардың филиалдарына қойылатын талаптар  1-1. Мамандандырылған оқу орталықтары мен олардың филиалдарына қойылатын талаптар мыналардың:  …  Жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі **тәртіпті**, үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын, **сондай-ақ курстарды аяқтағаны туралы куәлік нысаны мен үлгісін** уәкілетті орган бекітеді. | Заң техникасы.  «Жеке күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымын атқаратын қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» ІІМ 23.02.2015 жылғы №143 бұйрығына өзгерістер енгізу барысында Әділет министрлігі бұл бұйрықты мамандандырылған оқу орталықтарында оқудан өткені туралы куәліктің нысаны мен үлгісін бекіту және оқудан өту заңнамалық уәкілетті органға берілмеуіне байланысты пысықтауға қайтарды.  Осыған байланысты, жеке күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстарды аяқтау туралы куәліктердің тәртібі, сондай-ақ нысаны мен үлгісін көздей отырып, қолданыстағы заңнамадағы олқылықты жою ұсынылады.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
|  | 14-баптың  жаңа  4) тармақшасы | 14-бап. Күзет қызметтерiн көрсету түрлерi  Лицензиялануға тиiстi күзет қызметiн күзет қызметiнiң субъектiлерi мынадай қызметтер көрсету::  1) жеке адамдардың өмiрi мен денсаулығын қорғау;  2) жеке және заңды тұлғалардың объектісін және (немесе) мүлкiн, оның iшiнде оны тасымалдау кезiнде күзету;  3) күзету тәсiлдерi мен құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан заңды қорғану бойынша кеңестер беру және ұсынымдар дайындау нысанында жүзеге асырады.  **4) жоқ** | 14-бап. Күзет қызметтерiн көрсету түрлерi  Лицензиялануға тиiстi күзет қызметiн күзет қызметiнiң субъектiлерi мынадай қызметтер көрсету::  1) жеке адамдардың өмiрi мен денсаулығын қорғау;  2) жеке және заңды тұлғалардың объектісін және (немесе) мүлкiн, оның iшiнде оны тасымалдау кезiнде күзету;  3) күзету тәсiлдерi мен құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан заңды қорғану бойынша кеңестер беру және ұсынымдар дайындау нысанында жүзеге асырады.  **4) күзетілетін объектіде өткізу режимін қамтамасыз ету нысанында жүзеге асырады.** | Елдегі күзет қызметінің жай-күйін талдау лицензияланған күзет ұйымдары күзететін объектілермен салыстырғанда өз қауіпсіздігі қызметтері күзететін ойын-сауық мекемелерінде (түнгі клубтар, мейрамханалар, караоке-барлар, кафелер және т.б.) қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың елеулі түрде жасалғанын куәландырады.  Сонымен қатар, қауіпсіздік қызметінің өкілдері көбінесе қылмыстарға, соның ішінде аса ауыр қылмыстарға қатысады.  Осылайша, 25.10.2022 жылы Ақтөбе қаласындағы «Миллиардер» түнгі клубында қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері аталған мекемеге тағы екі келушіге айрықша қатыгездікпен және пышақ жарақатымен қосарлы адам өлтіру жасады, бұл қоғамдық резонанс тудырды. Сол түні қылмыскерлер ресми түрде **нысанда күзет пен өткізу режимін** жүзеге асырды.  Сол сияқты, 04.05.2023 жылы Ақтау қаласында «Монтана бланка» түнгі клубының жанында түнгі клубта мекемеге кіргізуден бас тарту негізінде **өткізу режимін жүзеге асырған** қауіпсіздік қызметінің қызметкері төбелеске ұласқан жанжал барысында келушіге - Д. азаматқа дене жарақатын тигізді, ол **алған дене жарақатынан қайтыс болды**.  Қолданыстағы заңнамаға сәйкес **өткізу режимі** - әкімшілік ғимараттың және әкімшілік ғимараттың іргелес аумағы шегінде белгіленген, адамдардың бақылаусыз кіруін (шығуын), көлік құралдарының кіруін (шығуын), мүлікті күзетілетін объектіге және күзетілетін объектіден әкелу (әкету) мүмкіндігін болдырмайтын тәртіп.  Әдетте, өткізу режимін күзет қызметі субъектілері: ІІБ мамандандырылған күзет бөлімшелері және жеке күзет ұйымдары қамтамасыз етеді, сондықтан күзет қызметтерінің бір түрі болып табылады.  Сонымен қатар, қызметі реттелмеген және құқық қорғау органдарының назарынан тыс қалған қауіпсіздік қызметтерінің күзет қызметтерін көрсетуін болдырмау мақсатында күзет қызметтерінің бұл түрін заңнамалық деңгейде көздеу қажет. |
|  | 15-баптың жаңа  5-тармағы | 15-бап. Күзет қызметін жүзеге асыру тәртібі  …  **Жоқ** | 15-бап. Күзет қызметін жүзеге асыру тәртібі  …  **5. Жеке күзет ұйымдары өз қызметін тоқтата тұрған немесе қайта бастаған, сондай-ақ күзет қызметтерін заңды тұлға тіркелген жерден тыс жерде көрсеткен жағдайларда күзет қызметтерін көрсеткен немесе тоқтатқан күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органның аумақтық құрылымдық бөлімшесінің атына еркін нысанда тиісті хат жіберуге міндетті.** | Мемлекет басшысының 09.08.2022 жылғы тапсырмасы аясында жеке күзет ұйымдары тіркеуден өтіп, лицензия алғаннан кейін полиция департаменттерінің күзет қызметін бақылау жөніндегі аумақтық бөлімшесіне хабарламай, өз қызметін кез келген өңірде жүзеге асыра алады деген мәселе қозғалды.  Қолданыстағы заңнамаға сәйкес күзет қызметімен айналысу құқығына лицензия шектеусіз мерзімге беріледі және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.  Осыған байланысты, жеке күзет ұйымдары әділет органдарында заңды тұлға ретінде тіркелгеннен және елдің бір өңірінде лицензия алғаннан кейін күзет қызметін бақылау жөніндегі жергілікті бөлімшеге хабарламай, басқа өңірде өз қызметін іс жүзінде жүзеге асыра алады.  Мысалы, 2019 жылғы 29 маусымда орын алған Атырау облысындағы «Теңіз» кен орнындағы тәртіпсіздіктерге байланысты Атырау облысының ПД-дан осы кен орнындағы күзет қызметі субъектілерінің саны туралы алдын ала ақпарат сұралды. Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, осы аумақта 4 тіркелген жеке күзет ұйымы жұмыс істейді. Сонымен қатар, бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау жүргізу барысында ІІМ «Теңіз» кен орнының аумағында іс жүзінде елдің басқа өңірлерінде тіркелген күзет қызметінің 14 субъектісінің қызмет жүргізетінін анықтады.  Ақмола облысында да осындай жағдай қалыптасып, Ақкөл қаласында күзетілетін объектіде орын алған «Қазавиақұтқару» АҚ мүлкінің зақымдану фактісі бойынша мән-жайларды анықтау барысында «ХАН ШЫҢҒЫС» жеке күзет ұйымы» ЖШС-мен күзет қызметтерін көрсетуге шарт жасалғаны анықталды. Бұл күзет ұйымы Нұр-Сұлтан қаласында тіркелген жәнеөз қызметін Ақмола облысының аумағында жергілікті бақылаушы органға хабарлаусыз жүзеге асырған. Сонымен қатар, Нұр-Сұлтан қаласындағы уәкілетті органға бұрын объектілердің болмауына байланысты ЖШС тоқтата тұрған өз қызметін қайта бастау туралы ақпарат берілмеді.  Сонымен бірге, күзет қызметі субъектілері тарапынан заңнама талаптарының сақталуына, оның ішінде жеке күзет ұйымдары басшылары мен күзетшілерінің біліктілік талаптарына сәйкестігіне тиісті мемлекеттік бақылаудың болмауы көрсетілетін күзет қызметтерінің сапасына теріс әсер етеді.  Нәтижесінде, қалыптасқан мән-жайлар қоғамдық тәртіпті жаппай бұзуға және еңбек қызметін тікелей күзетілетін объектілерде жүзеге асыратын қызметкерлерге қатысты қылмыстар жасауға әкеп соғады.  Бұдан басқа, бақылаушы органның көзінен шыққан күзет ұйымдарының күзетшілері тарапынан ауыр қылмыстар жасауға жол беріледі.  Мысалы, 2021 жылдың қыркүйегінде Солтүстік Қазақстан облысында орналасқан «Степноишим тәжірибелік станциясы» ЖШС-дан аса ірі мөлшерде ұрлық жасағаны үшін «Аслан А-Секьюрити» ЖШС күзетшісі Р.И. Сәдуақасов ұсталып, ҚАЖД ТИ-20-ға қамауға алынды (ҚК 188-б. 4-б. 3-т. бойынша 11.09.2021 жылғы СДТТБТ № 215960031000242). Осы ЖШС Ақмола облысының Көкшетау қаласында тіркелген және СҚО полиция департаментінің есебінде тұрмайды.  Қолданыстағы заңнамадағы белгіленген олқылықтар мен кемшіліктер басқа өңірдің күзетілетін объектілерінде қызметтік қаруды пайдалана отырып, күзет қызметін кедергісіз жүзеге асыратын аталған санаттағы кәсіпкерлік субъектілеріне тиісті мемлекеттік бақылаудың болмауына ықпал етеді. Өз кезегінде, уәкілетті аумақтық органда қандай да бір субъект туралы тиісті ақпараттың болмауы күзет қызметі саласындағы заңнаманың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін және өңірлерде де, жалпы ел бойынша да құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздіктің жай-күйіне теріс әсер етеді.  Осыған байланысты, жеке күзет ұйымдарының уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің атына олар тіркелген жерінен тыс жерде күзет қызметтерін көрсету туралы тиісті хат жолдауы бойынша міндет белгілеу қажет (хатты қағаз нысанда кеңсе арқылы не электрондық поштаға (ұйым басшысының мөрі мен қолы қойылған фирмалық бланкте) жіберуге болады).  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
|  | 17-1-баптың 3-тармағының  жаңа 6) тармақшасы | **17-1-бап. Күзет қызметін жүзеге асырумен байланысты шектеулер**  3. Жеке күзет ұйымы күзеттен басқа өзге де қызметтi жүзеге асыратын ұйымның еншiлес кәсiпорны бола алмайды. Жеке күзет ұйымының құрылтайшысы (қатысушысы) үшiн қызметтiң осы түрi негiзгi болуға тиiс.  Мыналар:  …  **Жоқ** | **17-1-бап. Күзет қызметін жүзеге асырумен байланысты шектеулер**  3. Жеке күзет ұйымы күзеттен басқа өзге де қызметтi жүзеге асыратын ұйымның еншiлес кәсiпорны бола алмайды. Жеке күзет ұйымының құрылтайшысы (қатысушысы) үшiн қызметтiң осы түрi негiзгi болуға тиiс.  Мыналар:  …  **6) экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл желісі бойынша ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының есебінде тұрған адамдар жеке күзет ұйымының құрылтайшылары (қатысушылары) бола алмайды.** | Мемлекет басшысының 09.08.2022 жылғы тапсырмасын орындау үшін «Күзет қызметі туралы» Заңға жеке күзет ұйымдарының (ЖКҰ) және мамандандырылған оқу орталықтарының (МОО) құрылтайшыларына, басшылары мен қызметкерлеріне қатысты арнайы тексеру іс-шараларын жүргізуді регламенттейтін және жедел есепте тұрған адамдарды жұмысқа қабылдауға тыйым салатын түзету енгізу қажет.  Бүгінгі күні заңнамада экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл желісі бойынша ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының есебінде тұрған адамдарды күзетші немесе жеке күзет ұйымының басшысы ретінде жұмысқа қабылдауға тыйым салу көзделмеген.  Мұндай тыйымның болмауы жеке күзет ұйымын немесе күзетшілерді даярлау жөніндегі мамандандырылған оқу орталығын құруға, сондай-ақ деструктивті діни ағымдарды ұстанатын радикалды бағыттағы адамдарға қызметтік қаруға қол жеткізуге мүмкіндік береді, бұған 2022 жылғы қаңтардағы қайғылы оқиғалар дәлел бола алады.  Жекелеген қару түрлерінің айналымына мемлекеттік бақылау жасау туралы» Заңда көзделгенін атап өткен жөн, оның 19-бабына сәйкес, егер адам экстремизмге, терроризмге немесе ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес желісі бойынша ішкі істер және (немесе) ұлттық қауіпсіздік органдарының есебінде тұрған жағдайда, қаруды сақтауға немесе сақтауға және алып жүруге рұқсаттардың қолданылуын тоқтатуды алдын ала тоқтата тұрусыз ішкі істер органдары жүргізеді.  Бұдан басқа, «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңның 10-бабына сәйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар өз құзыреті шегінде өз бастамасы не өзге де мемлекеттік органдардың бастамасы бойынша *күзет қызметімен айналысуға лицензиялар беру туралы шешімдер қабылдау үшін* қажетті жеке басын сипаттайтын деректерді жинауға құқылы.  Осыған байланысты, осы кәсіпкерлік қызмет арнаулы құралдар мен қызметтік қаруды қолдануға рұқсатпен байланысты екенін ескере отырып, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздікке төнетін қатерді жою мақсатында ЖКҰ мен МОО құрылтайшыларына, басшылары мен қызметкерлеріне қойылатын талаптарды қатаңдату ұсынылады.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
|  | 18-баптың  4-тармағы | 18-бап. Жекеше күзет ұйымдарын қарумен және арнаулы құралдармен жарақтандыру шарттары  4. Жеке күзет ұйымының күзетшісі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаруды және **арнаулы құралдарды** сақтау мен алып жүру құқығына рұқсат алуға тиіс. | 18-бап. Жекеше күзет ұйымдарын қарумен және арнаулы құралдармен жарақтандыру шарттары  4. Жеке күзет ұйымының күзетшісі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаруды сақтау мен алып жүру құқығына рұқсат алуға тиіс. | Заң техникасы.  «Күзет қызметі туралы» Заңның 18-бабының 4-тармағына сәйкес жеке күзет ұйымының күзетшісі ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен қару мен арнайы құралдарды сақтау және алып жүру құқығына рұқсат алуы тиіс деген талап белгіленген.  Сонымен қатар, «Күзет қызметі туралы» Заңның 18-бабының 2-тармағында күзет ұйымдарына тиісті лицензия алғаннан кейін ғана арнаулы құралды сатып алуға мүмкіндік беретін норма көзделген.  Осыған байланысты, жеке күзет ұйымдарының қызметінде арнайы құралдарды сатып алу және пайдалану тәртібі қолданыстағы заңнамамен регламенттелгенін ескере отырып («Күзет қызметі туралы» Заңның 18 және 19-баптары), «күзет қызметі туралы» Заңның 18-бабының 4-тармағынан арнаулы құралдарды сақтау және алып жүру құқығына рұқсат алуды көздейтін норманы алып тастау орынды болып көрінеді, өйткені жоғарыда аталған норма оларды сақтау, алып жүру және пайдалану құқығын қарастырады.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
|  | 20-бап | 20-бап. Мемлекеттік бақылау  1. Қазақстан Республикасының аумағында күзет қызметін, мамандандырылған оқу орталықтарының қызметін, **~~сондай-ақ күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті~~** мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган мен оның аумақтық **~~құрылымдық~~** бөлімшелері **~~Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне~~** сәйкес тексеру және **~~бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау~~** нысанында жүзеге асырады.  2. **Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау** Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.  **3. Бақылау субъектісіне ~~(объектісіне)~~** бармай **профилактикалық** бақылауды уәкілетті орган мен оның аумақтық **~~құрылымдық~~** бөлімшелері күзет қызметінің субъектілеріне **~~(объектілеріне), мамандандырылған оқу орталықтарына және~~ күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бармай, олардың қызметі туралы әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстыру арқылы жүргізеді.**  4. Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, күзет қызметінің субъектілеріне, мамандандырылған оқу орталықтарына және күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын беру және оларға әкімшілік жүктемені азайту бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.  5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау уәкілетті органда, уәкілетті органның ведомствосы мен оның аумақтық құрылымдық бөлімшелерінде бар деректерді:  1) осы Заңның 8-бабының [4-тармағына](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000085_#z56) сәйкес ағымдағы және сұрау салынатын ақпаратты;  сұрау салу арқылы уәкілетті ұйымдар мен мемлекеттік органдардан алынған мәліметтерді;  3) әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді өзара салыстыру арқылы жүргізіледі.  6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, күзет қызметінің субъектісіне, мамандандырылған оқу орталығына, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектіге бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсыным жіберіледі.   7. Ұсыным күзет қызметінің субъектісіне, мамандандырылған оқу орталығына және күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектіге жеке өзіне қолын қойғызып немесе оны жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.  Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:  1) қолма-қол – ұсынымда алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;  2) поштамен – тапсырысты хатпен пошта жөнелтілімін алғаны туралы хабардар етілген күннен бастап;  3) электрондық тәсілмен – уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері сұрау салған кезде күзет қызметі субъектісінің, мамандандырылған оқу орталығының, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектінің хатта көрсетілген электрондық мекенжайына уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері жөнелткен күннен бастап табыс етілген болып саналады.  8. Бақылау субъектісіне **~~(объектісіне)~~** бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.  9. Күзет қызметінің субъектісі, мамандандырылған оқу орталығы, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъект ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген уәкілетті органға және оның аумақтық құрылымдық бөлімшесіне ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.  10. Бақылау субъектісіне **~~(объектісіне)~~** бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне **~~(объектісіне)~~** бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне қосу арқылы бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.  11. Күзет қызметінің субъектілеріне, мамандандырылған оқу орталықтарына, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бармай профилактикалық бақылау жылына кемінде бір рет жүргізіледі. | 20-бап. Мемлекеттік бақылау  1. Қазақстан Республикасының аумағындағы мамандандырылған оқу орталықтарының күзет қызметін және қызметін мемлекеттік бақылауды **осы Заңның 20-1-бабына** сәйкес уәкілетті орган және **(немесе)** оның аумақтық бөлімшелері тексеру нысанында жүзеге асырады.  **2. Қазақстан Республикасының аумағында күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті мемлекеттік бақылау** Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және осы Заңға сәйкес **уәкілетті орган және (немесе) оның аумақтық бөлімшелері бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылауды тексеру нысанында жүзеге асырылады.**  3. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудыуәкілетті орган және (немесе) оның аумақтық бөлімшелері **күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілер ұсынған есептілікті, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен электрондық ақпараттық ресурстардан алынған мәліметтерді және олардың қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу және талдау негізінде жүзеге асырады.**  4. Бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері анықтаған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын беру және оларға әкімшілік жүктемені азайту бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары болып табылады.  5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау уәкілетті органда, уәкілетті органның ведомствосы мен оның аумақтық құрылымдық бөлімшелерінде бар деректерді:  1) осы Заңның 8-бабының 4-тармағына сәйкес ағымдағы және сұрау салынатын ақпаратты;  сұрау салу арқылы уәкілетті ұйымдар мен мемлекеттік органдардан алынған мәліметтерді;  3) әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді өзара салыстыру арқылы жүргізіледі.  6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектіге бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсыным жіберіледі.   7. Ұсыным күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектіге жеке өзіне қолын қойғызып немесе оны жөнелту және алу фактілерін растайтын өзге де тәсілмен табыс етілуге тиіс.  Төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген ұсыным мынадай жағдайларда:  1) қолма-қол – ұсынымда алғаны туралы белгі қойылған күннен бастап;  2) поштамен – тапсырысты хатпен пошта жөнелтілімін алғаны туралы хабардар етілген күннен бастап;  3) электрондық тәсілмен – уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері сұрау салған кезде күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектінің хатта көрсетілген электрондық мекенжайына уәкілетті орган немесе оның аумақтық құрылымдық бөлімшелері жөнелткен күннен бастап табыс етілген болып саналады.  8. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыным табыс етілген күнінен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға тиіс.  9. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъект ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген уәкілетті органға және оның аумақтық құрылымдық бөлімшесіне ұсыным табыс етілген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық жіберуге құқылы.  10. Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне қосу арқылы бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындауға алып келеді.  11. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысатын субъектілерге бармай профилактикалық бақылау жылына кемінде бір рет жүргізіледі. | АПК-нің 129-бабы 13-тармағының 1) тармақшасына азаматтық, қызметтік қару мен оның патрондарының айналымы, есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы, сондай-ақ терроризмде осал объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бөлігінде терроризмге қарсы іс-қимыл салаларына ұқсастығы бойынша күзет қызметі және МОО қызметі саласындағы заңнама талаптарының сақталуына байланысты бақылауды жүзеге асыруға таратуды болдырмау бөлігінде толықтыру енгізуді ескере отырып қатысты «Күзет қызметі туралы» Заңның 20-бабына бақылау субъектісіне барумен, сондай-ақ ЖКҰ мен МОО-ға қатысты оған бармай профилактикалық бақылау жүргізуді болдырмауды көздейтін түзету енгізу қажет.  Сонымен қатар, бақылау субъектісіне барумен, сондай-ақ оған бармай профилактикалық бақылау жүргізудң күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қатысты ғана көздеу қажет.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
|  | 1-баптың 2-тармағының 8) тармақшасы | **20-1-бап. Жоқ** | **20-1-бап. Тексеру жүргізу тәртібі**  **1. Күзет қызметі субъектілерін және мамандандырылған оқу орталықтарын тексеруді уәкілетті орган және (немесе) оның аумақтық бөлімшелері бақылау субъектісіне бару жолымен жүргізеді.**  **2. Тексерулер келесі түрлерге бөлінеді:**  **1) бақылау субъектісінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан жылына кемінде бір рет жүргізілетін тексерулер;**  **2) жоспардан тыс тексерулер.**  **3. Тексерулер бақылау субъектісін алдын ала хабардар етпей, сондай-ақ тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары және тексеру парақтарын жасау негізінде тексерілетін субъектілерді топтар бойынша бөлмей, тексеру тағайындау туралы акт негізінде жүргізіледі.**  **4. Адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне тікелей қатердің алдын алу және (немесе) жою мақсатында нақты бақылау субъектісіне қатысты жоспардан тыс тексеруді тағайындау үшін негіз болған нақты фактілер мен мән-жайлар бойынша бақылау органы тағайындайтын тексеру жоспардан тыс тексеру болып табылады.**  **5. Жоспардан тыс тексеру бақылау субъектісіне келесі негіздер бойынша бару арқылы жүзеге асырылады:**  **1) анықталған бұзушылықтарды жою туралы берілген нұсқамалардың орындалуын бақылау;**  **2) дәлелді негіздері мен растайтын дәлелдемелері болған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;**  **3) прокуратура органдарының нақты келтірілген фактілер бойынша не адамның өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға және жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне зиян келтіру қаупі туралы тапсырмалары;**  **4) адамның өміріне, денсаулығына, қоршаған ортаға және жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне зиян келтірудің нақты фактілері, сондай-ақ жойылмауы адамның өмірі мен денсаулығына зиян келтіруге әкеп соғатын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу жөніндегі мемлекеттік органдардың өтініштері;**  **5) қылмыстық қудалау органының Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген негіздер бойынша тапсырмасы.**  **6. Жоспардан тыс тексерулер жасырын өтініштер болған жағдайда жүргізілмейді.**  **7. Уәкілетті органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінің қызметкері (қызметкерлері) бақылау субъектісін тексеру кезінде мыналарды көрсетуге міндетті:**  **1) тексеруді тағайындау туралы акт;**  **2) қызметтік куәлік.**  **8. Тексеру жүргізу мерзімі алдағы жұмыстардың көлемі, қойылған міндеттер ескеріле отырып белгіленеді және бес жұмыс күнінен аспауға тиіс.**  **9. Қажет болған жағдайда тексеру жүргізу мерзімін уәкілетті органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінің басшысы не оны алмастыратын тұлға бір рет қана ұзарта алады. Тексеруді ұзарту мерзімі үш жұмыс күнінен аспауға тиіс.**  **Тексеру жүргізу мерзімін ұзарту бақылау субъектісін не оның уәкілетті тұлғасын міндетті түрде хабардар ете отырып, тексеруді ұзарту туралы қосымша актімен ресімделеді. Тексеруді ұзарту туралы қосымша актіде тексеруді тағайындау туралы алдыңғы актінің нөмірі мен тіркелген күні және ұзартудың негізі көрсетіледі.**  **Тексеру жүргізу мерзімін ұзарту туралы хабарламаны уәкілетті органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінің қызметкері (қызметкерлері) ұзартуға дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын тапсырады.**  **10. Тексеру жүргізудің басталуы бақылау субъектісіне не оның уәкілетті тұлғасына тексеру тағайындау туралы актіні тапсырған күн болып есептеледі.**  **11. Тексеруді тағайындау туралы актіде:**  **1) актінің нөмірі мен күні;**  **2) уәкілетті органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінің атауы;**  **3) тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы;**  **4) өзіне қатысты тексеру жүргізу тағайындалған бақылау субъектісі басшысының (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің) атауы және тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), оның орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;**  **5) тағайындалған тексеру нысанасы;**  **6) тексеру жүргізу мерзімі;**  **7) тексеру жүргізу негіздері, оның ішінде міндетті тексеруге жататын құжаттар;**  **8) тексеру жүргізу кезеңі;**  **9) актілерге қол қоюға уәкілетті адамның қолы және мемлекеттік органның мөрі;**  **10) заңды тұлға басшысының не оның уәкілетті адамның тексеруді тағайындау туралы актіні алғаны немесе алудан бас тартқаны туралы қолы көрсетіледі.**  **12. Тексеруді тағайындау туралы акт (тексеруді ұзарту туралы қосымша акт) тексеруді тағайындаған уәкілетті органда және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінде тексерулерді тіркеу журналында тіркеледі.**  **13. Тексеруді тағайындау туралы акт тексеру басталғаннан кейінгі келесі жұмыс күні ішінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органда тіркелуге тиіс. Тексеруді ұзарту туралы қосымша акт бақылау субъектісі немесе оның уәкілетті адамы тексеруді ұзарту туралы хабардар етілгеннен кейін келесі жұмыс күні ішінде тіркеледі.**  **14. Тексеру тағайындау туралы актіні қабылдаудан бас тартылған не уәкілетті органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінің қызметкерінің (қызметкерлерінің) бақылау субъектісіне кіруіне кедергі келтірілген, тексеру жүргізу үшін қажетті материалдар және (немесе) мәліметтер ұсынылмаған жағдайларда Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шаралар қабылданады.**  **15. Тексеруді жүзеге асыратын (жүзеге асыратын) уәкілетті органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінің қызметкері (қызметкерлері) тексеру нәтижелері бойынша екі данада:**  **1) тексеру нәтижелері туралы актіні;**  **2) анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы (бұзушылықтар анықталған кезде) жасайды.**  **16. Тексеру нәтижелері туралы актіде:**  **1) актінің жасалу нөмірі, күні, уақыты және орны;**  **2) уәкілетті органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшесінің атауы;**  **3) оның негізінде тексеру жүргізілген тексеруді тағайындау туралы актінің күні мен нөмірі;**  **4) тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы;**  **5) өзіне қатысты тексеру жүргізу тағайындалған бақылау субъектісі басшысының (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің) атауы және тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), бизнес-сәйкестендіру нөмірі;**  **6) тексеру нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер;**  **7) бақылау субъектісінің не оның уәкілетті адамының тексеру нәтижелері туралы актімен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары не қол қоюдан бас тарту, сондай-ақ жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша ескертулердің және (немесе) қарсылықтардың болуы туралы белгі;**  **8) тексеру жүргізген (жүргізген) уәкілетті орган және (немесе) оның аумақтық бөлімшесі қызметкерінің (қызметкерлерінің) қолы көрсетіледі.**  **17. Тексеру тағайындау туралы актіде не тексеруді ұзарту туралы қосымша актіде көрсетілген тексеру аяқталу мерзімінен кешіктірмей бақылау субъектісіне не оның уәкілетті адамына тексеру нәтижелері туралы актінің екінші данасын тапсырған күн тексеру мерзімінің аяқталуы болып есептеледі.**  **18. Тексеру жүргізу кезінде бұзушылық болмаған жағдайда тексеру нәтижелері туралы актіде тиісті жазба жасалады.**  **19. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама (бұзушылықтар анықталған кезде) бақылау субъектісіне не оның уәкілетті адамына тексеру аяқталғаннан кейін он жұмыс күні ішінде тапсырылады.**  **20. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада:**  **1) нұсқама жасалған күн, уақыт және орын;**  **2) тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы;**  **3) өзіне қатысты тексеру жүргізу тағайындалған бақылау субъектісі басшысының (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің) атауы және тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса), бизнес-сәйкестендіру нөмірі;**  **4) тексеру нәтижелері туралы актінің нөмірі мен күні;**  **5) анықталған бұзушылықтардың тізбесі және оларды жою мерзімін көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жою туралы талаптар;**  **6) бақылау субъектісінің не оның уәкілетті тұлғасының анықталған бұзушылықтарын жою туралы нұсқамамен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тарту;**  **7) тексеру жүргізген (жүргізген) уәкілетті орган және (немесе) оның аумақтық бөлімшесі қызметкерінің (қызметкерлерінің) қолы көрсетіледі.**  **21. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада көрсетілген анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдері оны орындаудың нақты мүмкіндігіне әсер ететін мән-жайлар ескеріле отырып, бірақ анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқама тапсырылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кем емес және күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде айқындалады.**  **Анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамада көрсетілген анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін айқындау кезінде бақылау субъектісінде бұзушылықтарды жою бойынша ұйымдастырушылық, техникалық және қаржылық мүмкіндіктердің болуы ескеріледі.**  **22. Тексеру нәтижелері бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар болған жағдайда бақылау субъектісі оларды жазбаша түрде баяндайды. Ескертулер және (немесе) қарсылықтар тексеру нәтижелері туралы актіге қоса беріледі, бұл туралы тиісті белгі қойылады.**  **23. Тексеру нәтижелері туралы актіге және (немесе) анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқамаға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.** | «Күзет қызметі туралы» Заңның 20-бабына жеке күзет ұйымдары мен мамандандырылған оқу орталықтарына қатысты профилактикалық бақылауды жүзеге асыру бөлігінде Кәсіпкерлік кодекс нормаларының таралуын болдырмауға бағытталған түзету ұсынылады.  Қазіргі уақытта күзет қызметі мен мамандандырылған оқу орталықтарының қызметіне мемлекеттік бақылау Кәсіпкерлік кодексінің талаптарына сәйкес тексеру және профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.  Өз кезегінде, жеке күзет ұйымдары мен мамандандырылған оқу орталықтарына қатысты профилактикалық бақылауды алып тастау субъектілердің көрсетілген санатына қатысты тексеру жүргізудің жекелеген тәртібін регламенттеу бөлігінде қаралып отырған заңды қосымша пысықтауды талап етеді.  Осыған байланысты, «Күзет қызметі туралы» Заңда «Тексеру жүргізу тәртібі»деген 20-1-бапты енгізу ұсынылады.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
| **2014 жылғы 23 сәуірдегі «Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 11-баптың 25) тармақшасының тоғызыншы абзацы | 11-бап. Ішкі істер министрлігінің құзыреті  Ішкі істер министрлігі:  …  25) мыналарды:  құрылымдар мен штаттарды, оның ішінде үлгілік құрылымдар мен штаттарды, штаттық нормативтерді, ішкі істер органдарының қызметкерлері мен жұмыскерлерінің жүктеме нормативтерiн;  лауазымдар номенклатурасын, ішкі істер органдарындағы лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын;  Ішкі істер министрлігінің құрылымдық бөлімшелері, ведомстволар, Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты аумақтық органдар мен ұйымдар туралы ережелерді;  азаматтық пиротехникалық заттарды және олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу, сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету қағидаларын;  атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтерін ашу және олардың жұмыс істеу қағидаларын;  есірткі заттарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы объектілерді және үй-жайларды пайдалану қағидаларын;  қылмыстық жазалауды және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын органдар мен мекемелер қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөнінде жергілікті атқарушы органдар жанындағы консультациялық-кеңесші орган туралы үлгілік ережені;  жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын және үлгілік оқу жоспарларын; | 11-бап. Ішкі істер министрлігінің құзыреті  Ішкі істер министрлігі:  …  25) мыналарды:  құрылымдар мен штаттарды, оның ішінде үлгілік құрылымдар мен штаттарды, штаттық нормативтерді, ішкі істер органдарының қызметкерлері мен жұмыскерлерінің жүктеме нормативтерiн;  лауазымдар номенклатурасын, ішкі істер органдарындағы лауазымдар санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын;  Ішкі істер министрлігінің құрылымдық бөлімшелері, ведомстволар, Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты аумақтық органдар мен ұйымдар туралы ережелерді;  азаматтық пиротехникалық заттарды және олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу, сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету қағидаларын;  атыс тирлері (атыс орындары) мен стендтерін ашу және олардың жұмыс істеу қағидаларын;  есірткі заттарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы объектілерді және үй-жайларды пайдалану қағидаларын;  қылмыстық жазалауды және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын органдар мен мекемелер қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөнінде жергілікті атқарушы органдар жанындағы консультациялық-кеңесші орган туралы үлгілік ережені;  жекеше күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі **тәртіпті**, үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын, **сондай-ақ курстарды аяқтағаны туралы куәлік нысаны мен үлгісін;** | «Күзет қызметі туралы» Заңның 10-1-бабы 1-1-тармағының жетінші абзацына енгізілетін түзетуге сәйкес келтіру мақсатында.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |
| **2014 жылғы 16 мамырдағы «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | Заңға 2-қосымшаның реттік нөмірі  20-жолы | Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына 2-қосымша  Екінші санаттағы рұқсаттар ТІЗБЕСІ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ~~20~~ | ~~Ұлттық компанияның күзет ұйымын құруын уәкілетті органмен келісу~~ | ~~Ұлттық компанияның күзет ұйымын құруға келісу-хат~~ | | Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына 2-қосымша  Екінші санаттағы рұқсаттар ТІЗБЕСІ  **Алып тастау** | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілуге жататын мемлекеттік қызметтерді іріктеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысының хаттамасына *(31.10.2019 жылғы № 6)* сәйкес ІІМ-ге ЦДИАӨМ-мен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен «ұлттық компанияның күзет ұйымын құруын уәкілетті органмен келісу» мемлекеттік қызметін Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінен алып тастау мәселесін пысықтауды тапсырылды.  «Ұлттық компанияның күзет ұйымын құруын уәкілетті органмен келісу» мемлекеттік қызметі талап етілмегенін және соңғы 11 жылда көрсетілмегенін *(соңғы рет 2012 жылы көрсетілген)* ескере отырып, осы мемлекеттік қызметті ІІМ тиісті құзыретін қолданыстағы заңнамадан алып тастай отырып, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінен алып тастау ұсынылады.  Сонымен қатар, осы мемлекеттік қызметті алып тастау осы санаттағы кәсіпкерлік субъектілері үшін артық әкімшілік кедергілерді жоюды, сондай-ақ «Мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі шаралар туралы» ҚР Президентінің 13.04.2022 жылғы № 872 Жарлығын іске асыруды қамтамасыз етеді.  Айта кету керек, бұл түзету бұрын «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы шеңберінде пысықталды және ағымдағы жылдың ақпан айында Премьер-министр қол қойған Үкімет қорытындысы, сондай-ақ Президент Әкімшілігі шеңберінде ескертусіз келісілді. |

**Қазақстан Республикасы**

**Парламенті Мәжілісінің**

**депутаттары М. Магеррамов**

**Ж. Амантайұлы**

**Д. Исабеков**

**Д. Колода**

**К. Сейтжан**

**И. Смирнова**

**И. Сұңқар**

**Г. Танашева**