Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

ЗАҢЫ

**Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік мәселелері бойынша   
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім):

1) 972-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) сәндік-қолданбалы өнер туындылары;».

2. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне:

461-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Уәкілетті орган авторлық құқық пен сабақтас құқықтар объектілерін, тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, тауар шығарылған жердің географиялық нұсқамалары мен атауларын (бұдан әрі – зияткерлік меншік объектілері) кедендік тізілімге енгізуді құқық иеленушінің немесе құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін өзге де тұлғаның өтініші бойынша жүзеге асырады.».

3. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 1996 жылғы   
10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 7-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) сәндік-қолданбалы өнер туындылары;»;

2) 16-баптың 2-тармағының 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) ретрансляцияны қоса алғанда, туындыны эфирде хабарлау (эфирде хабарлау құқығы);»;

3) 19-баптың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) заңды түрде жарияланған туындыларды бедерлi-нүкте жазумен немесе зағип адамдарға арналған басқа да арнайы тәсiлдермен, осылайша көшiрмелеу үшiн арнайы жасалған туындыларды қоспағанда, пайда таппай көшiрмелеу, тарату, жалпы жұрттың назарына жеткізу, көпшілік алдында орындау;»;

4) 37-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) орындаушылықтың немесе қойылымның жазбасын пайдаланбастан орындаушылықты немесе қойылымды эфирге беруді (ретрансляцияны қоса алғанда), кәбіл арқылы жалпы жұрттың назарына хабарлауды немесе жалпы жұрттың назарына жеткізуді;»;

5) 39-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) фонограмманы эфирге беруге (ретрансляцияны қоса алғанда);»;

6) 40-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) жалпы жұрттың назарына кәбіл арқылы беруді хабарлауды немесе хабарды эфирге, оның ішінде өз хабарларын ретрансляциялау арқылы беруді;»;

7) 48-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) автордың немесе өзге де құқық иеленушінің рұқсатынсыз мүліктік құқықтарды басқару туралы ақпараты жойылған немесе өзгертілген туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қатысты оларды қайта шығаруға, таратуға, тарату мақсатында импорттауға, көпшілік алдында орындауға, жалпы жұрттың назарына кәбіл бойынша эфирде (оның ішінде ретрансляциялау) хабарлауға, жалпы жұрттың назарына жеткізуге жол берілмейді.».

4. «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 3-1-баптың 2-тармағында:

2) тармақшаның сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия туралы ережені;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;»;

2) 8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Өтінім берген күннен бастап бір ай ішінде өтінім бергені үшін ақы төленген жағдайда сараптама ұйымы ол бойынша алдын ала сараптама жүргізеді. Алдын ала сараптама жүргізу барысында өтінім басымдығының күні белгіленеді, қажетті құжаттардың болуы және олардың белгіленген талаптарға сәйкестігі тексеріледі.

Өтінім берушінің осы өтінім бойынша тиісті шешім қабылданғанға дейін селекциялық жетістіктің мәнін өзгертпестен өтінім құжаттарына түзетулер мен нақтылаулар енгізуге құқығы бар.

Көрсетілген өзгерістер өтінім келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде енгізілген кезде төлем алынбайды.

Қорғау құжатын алу құқығын басқаға беру кезінде өтініш берушіні көрсетуге немесе заңды тұлғаның атауын не өтініш беруші жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) өзгертуге, сондай-ақ өтінім құжаттарындағы техникалық сипаттағы   
қателерді түзетуге қатысты өзгерістер Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне тиісті төлем төленген жағдайда тіркелген селекциялық жетістік туралы мәліметтер енгізілген күнге дейін жүргізілуі мүмкін.

Сараптама ұйымы сұрау салу жіберілген күннен бастап үш ай мерзімде өтінім беруші ұсынуға міндетті жоқ құжаттарды немесе   
түзетілген материалдарды сұрата алады.

Өтінім беруші белгіленген мерзімде жоқ құжаттарды немесе түзетілген материалдарды ұсынбаған жағдайда, өтінім бойынша іс жүргізу   
тоқтатылады.

Іс жүргізуді сараптама ұйымы өткізіп алған мерзімді қалпына келтіру төлемі туралы құжатты ұсынған кезде қалпына келтіруі мүмкін.

Мерзімді қалпына келтіру туралы өтінішхатты өтінім беруші өткізіп алған мерзім өткен күннен бастап он екі айдан кешіктірмей беруі мүмкін. Мұндай өтінішхат сараптама ұйымына сараптама сұратқан материалдармен, төлем туралы құжаттармен бір мезгілде ұсынылады.

Өтінімді Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімінде селекциялық жетістік тіркелгенге дейін өтінім беруші кері қайтарып алуы мүмкін.»;

3) 22-4-бапта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары білімі бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімдерінде тіркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабілетті азаматы патенттік сенім білдірілген өкіл болуға құқылы.

Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу және патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін беру нәтижелері жөніндегі қызметті:

1) тауар белгілері, географиялық нұсқамалар, тауар шығарылған жердің атаулары;

2) өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетістіктер саласында мамандануына сәйкес жүзеге асырады.

Уәкілетті орган жанынан құрылатын патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оларға өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімдері уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берген өтініші негізінде;

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңінде тоқтатыла тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен қайта басталады.

Патенттік сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден оның тапсырмасын орындауға байланысты алатын ақпарат Қазақстан Республикасының заңдарында құпия ақпаратқа немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияға қойылатын талаптар сақталған кезде құпия деп танылады.»;

4) 22-6-бапта:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінен (тізілімдерінен) патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берілген жеке өтініші негізінде;

2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайларда;

6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынысын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

2. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдер тізіліміне енгізіледі.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия құрады.

Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдер тізіліміне тиісті жазба енгізу;

2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту шешімдердің бірі қабылданады.

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

«5. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия шешіміне уәкілетті органның жанынан құрылатын патенттік сенім

білдірілген өкілдердің шағымдарын сотқа дейін қарау жөніндегі апелляциялық комиссияға шағым берілуі мүмкін.

Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдеріне шағымдарды қарау тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Көрсетілген шағымдарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.

Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.».

5. «Қазақстан Республикасының Патент Заңы» 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 4-баптың 2-тармағында:

2) тармақшасының сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия туралы ережені;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;»;

2) 9-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қазақстан Республикасындағы өнертапқыштық қызметті насихаттау және ол туралы хабардар болуды арттыруды қолдау мақсатында уәкілетті орган әлеуметтік және экономикалық маңызы бар, бәсекеге қабілетті, экологиялық қауіпсіз өнертабыстарды іріктеу бойынша «Шапағат» конкурсын өткізу, сондай-ақ неғұрлым маңызды және кеңінен пайдаланылатын өнертабыстардың авторлары үшін «Еңбек сіңірген өнертапқыш» атағын беру тәртібін әзірлейді және айқындайды.»;

3) 11-баптың 16-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Еуразиялық патентті Қазақстан Республикасының аумағында күшінде ұстап тұру үшін баж мөлшерін уәкілетті органның келісуі бойынша сараптама ұйымы белгілейді.»;

4) 22-бапта:

1-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Формалды сараптама жүргізу барысында осы Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген құжаттардың болуы, оларға белгіленген талаптардың сақталуы, сондай-ақ мәлімделген ұсыныс осы Заңның 6-бабының 3-тармағына сәйкес өнертабыс ретінде танылмайтын объектілерге жатқызылғандығы тексеріледі.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Формалды сараптама аяқталғаннан кейін өтінім берушіге оның нәтижесі туралы хабарланады.

Егер формалды сараптама жүргізу барысында мәлімделген ұсыныс осы Заңның 6-бабының 3-тармағына сәйкес өнертабыс ретінде танылмайтын шешімдердің қатарына жататыны анықталса, патент беруден бас тарту туралы шешім қабылданады, ол туралы өтінім берушіге бес жұмыс күні ішінде хабарланады.»;

5) 36-бапта:

1-тармақ мынадай мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары білімі бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімдерінде тіркелген оның әрекетке қабілетті азаматы патенттік сенім білдірілген өкіл болуға құқылы.

Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу және патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігін беру нәтижелері бойынша қызметті:

1) тауар белгілері, географиялық нұсқамалар, тауар шығарылған жердің атаулары;

2) өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетістіктер саласында мамандануына сәйкес жүзеге асырады.

Уәкілетті орган жанынан құрылатын патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінде тіркеу және оларға өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімдері уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берген өтініші негізінде;

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңінде тоқтатыла тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен қайта басталады.»;

6) 36-2-бапта:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінен (тізілімдерінен) патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берген жеке өтініші негізінде;

2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайларда;

6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

2. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы немесе патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияны құрады.

Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту шешімдерінің бірі қабылданады.»;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

«5. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия шешіміне уәкілетті органның жанынан құрылатын патенттік сенім білдірілген өкілдердің шағымдарын сотқа дейін қарау жөніндегі апелляциялық комиссияға шағым берілуі мүмкін.

Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдеріне шағымдарды қарау тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Көрсетілген шағымдарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.

Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.».

6. «Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы» 1999 жылғы   
26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 3-баптың 2-тармағында:

2) тармақшаның сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия туралы ережені;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның, апелляциялық кеңестің, тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану жөніндегі комиссияның және аппеляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;»;

2) 3-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1 бап. Сараптама ұйымы

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, өз қызметінде уәкілетті органға ведомстволық бағынысты сараптама ұйымы:

1) тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына арналған өтінімдерге сараптама жүргізеді;

2) тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде және Географиялық нұсқамалар мен тауарлар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізілімінде тіркейді және қорғау құжаттары мен олардың телнұсқаларын береді, тіркеудің қолданылуын тоқтатуды және оны жарамсыз деп тануды жүзеге асырады;

3) Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде айрықша құқықты беруді, тауар белгісін пайдалану құқығын беруді тіркейді;

4) Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімін және Географиялық нұсқамалар мен тауарлар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізілімін, бюллетеньді жүргізеді және оларды өзінің интернет-ресурсында орналастырады;

5) Тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінен және Географиялық нұсқамалар мен тауарлар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер ұсынады;

6) тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге қатысты мәліметтерді бюллетеньде жариялайды;

7) мүдделі тұлғалардың жолданымдары негізінде тіркелген тауар белгілерінің, географиялық нұсқамалардың және тауарлар шығарылған жерлердің атауларының мәліметтерін іздеуді жүзеге асырады;

8) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес тауар белгілеріне, географиялық нұсқамаларға және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына арналған өтінімдерді қарайды;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.

2. Уәкілетті органмен келісу бойынша сараптама ұйымы тауар белгілерін, географиялық нұсқамаларды және тауар шығарылған жерлердің атауларын қорғау саласында қызметтер көрсеткені үшін осы ұйым шеккен шығындарды толық өтеу, оның қызметінің шығынсыздығы және өз кірістері есебінен қаржыландыру қамтамасыз етілген жағдайда, көрсетілетін қызметтердің бағаларын бекітеді.»;

3) 6-бапта:

1-тармақтың 3) және 3-1) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«3) тауарлардың түрін, сапасын, санын, қасиетін, мақсатын, құндылығын, оларды өндіру немесе өткізу орны мен уақытын, сондай-ақ қызметтер көрсету орнын көрсететін;

3-1) дәрілік заттардың патенттелмейтін халықаралық атауларын немесе олардың негіздерін бейнелейтін;»;

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік елтаңбаларды, тулар мен эмблемаларды, халықаралық ұйымдардың қысқартылған немесе толық атауларын және олардың елтаңбаларын, тулары мен эмблемаларын, ресми бақылау, кепілдік және сынама таңбаларын, мөрлерді, олимпиадалық рәміздерді, наградаларды және басқа да айырым белгілерін, олардың элементтерін, сондай-ақ оларға айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас белгілемелерді бейнелейтін белгілер тауар белгілері ретінде тіркелмейді.»;

4) 7-бапта:

1-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) егер тауар белгісін тіркеу дараландыру үшін тауар шығарылған жердің атауы тіркелген тауарларға қатысты жүзеге асырылса, тауар шығарылған жердiң осы атауын пайдалану құқығы иесiнiң атына тiркелетiн тауар белгісінің қорғалмайтын элементi ретiнде олар енгiзiлуi мүмкiн жағдайларды қоспағанда, біртекті тауарларға қатысты Қазақстан Республикасында қорғалатын тауар шығарылған жер және географиялық нұсқамалар атауларымен бiрдей немесе олар айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемелер тiркелуге жатпайды.»;

5) 11-бапта:

1-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) алдын ала сараптама – өтінім берілген күннен бастап бір ай ішінде жүргізіледі.

Алдын ала сараптама өтінім берушінің өтінішхаты бойынша өтінім берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жеделдетілген тәртіппен жүргізіледі;

2) өтінім берілген белгілеменің осы Заңның 6 және 7-баптарында белгіленген талаптарға сәйкестігі тексерілетін толық сараптама – өтінім берілген күннен бастап жеті ай ішінде жүргізіледі.

Толық сараптама өтінім берушінің өтінішхаты бойынша өтінім берілген күннен бастап үш ай ішінде жеделдетілген тәртіппен жүргізіледі.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Сараптаманың кез келген кезеңінде сараптама ұйымы қосымша материалдарды сұратуға құқылы, олар өтініш берушіге сұрау салу жіберілген күннен бастап үш ай ішінде ұсынылуға тиіс. Өтінім бойынша іс жүргізу сұрау салу жіберілген күннен бастап сұрау салуға жауап алғанға дейін тоқтатыла тұрады.

Өтінім беруші белгіленген мерзімде қосымша материалдарды не көрсетілген мерзімді ұзарту туралы өтінішхатты ұсынбаған жағдайда іс жүргізу тоқтатылады және өтінім кері қайтарып алынды деп есептеледі.

Жеделдетілген толық сараптама жүргізу кезінде қосымша материалдар сараптама ұйымының сұрау салуы өтінім берушіге жіберілген күннен бастап үш ай ішінде ұсынылуға тиіс.

Өтінім беруші белгіленген мерзімде қосымша материалдарды ұсынбаған жағдайда іс жүргізу тоқтатылады, өтінім кері қайтарып алынды деп есептеледі және қалпына келтіруге жатпайды.»;

6) 11-2-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Кез келген мүдделі тұлға өтінім туралы мәліметтер жарияланған күннен бастап екі ай ішінде сараптама ұйымына осы Заңның 6 және 7-баптарында көзделген негіздер бойынша мәлімделген белгілемені тауар белгісі ретінде тіркеуге қарсы қарсылық беруге құқылы.»;

7) 13-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) апелляциялық кеңеске немесе сотқа қарсылық беруге байланысты іс жүргізуді тоқтата тұру туралы өтініш білдіруге;»;

8) 18-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«18-1-бап. Тауар белгісін жалпыға бірдей белгілі деп тану

Қазақстан Республикасының аумағында тiркелген немесе халықаралық шарттарға орай қорғалатын тауар белгісі немесе Қазақстан Республикасында құқықтық қорғалмайтын тауар белгісі ретінде пайдаланылатын, белсендi пайдалану нәтижесiнде Қазақстан Республикасында кеңiнен мәлiм болған белгiлеме уәкілетті органның шешімімен Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi тауар белгісі деп танылуы мүмкiн.

Тауар белгілерін немесе тауар белгілері ретінде қолданылатын белгілемелерді Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану тәртібін уәкілетті орган бекітеді.»;

9) 29-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Егер атауы географиялық нұсқама ретінде мәлімделетін географиялық объект Қазақстан Республикасының аумағында болса, өтінімге жергілікті атқарушы органның осы географиялық объектінің шекараларында өтінім беруші белгілі бір сапасы, репутациясы немесе басқа да сипаттамалары оның   
географиялық шығу тегіне едәуір дәрежеде байланысты тауар өндірісінің кем дегенде бір сатысын жүзеге асыратыны туралы қорытындысы қоса беріледі. Сондай-ақ өтінімге мәлімделген тауардың белгілі бір сапасы, репутациясы (немесе) басқа да сипаттамалары едәуір дәрежеде оның географиялық шығу тегімен айқындалатынын растайтын құжат немесе құжаттар қоса беріледі.»;

10) 38-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«38-бап. Ескертпе таңбалау

Географиялық нұсқаманы және тауар шығарылған жердің атауын пайдалану құқығының иесi географиялық нұсқамаға және тауар шығарылған жердің атауына қатар тұстан латынның R әрпi түрiндегi ескертпе таңбалауды, «тіркелген географиялық нұсқама», «тiркелген тауар шығарылған жердің атауы», «зарегистрированное географическое указание», «зарегистрированное наименование места происхождения товара» немесе «тірк. ГН», «тiрк. ТШЖА», «рег. ГУ», «рег. НМПТ» деген сөз белгiлемелерін соғады.»;

11) 46-бапта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары білімі бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркелген оның әрекетке қабілетті азаматы патенттік сенім білдірілген өкіл болуға құқылы.

Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу және патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін беру нәтижелері бойынша қызметті:

1) тауар белгілері, географиялық нұсқамалар, тауарлар шығарылған жерлердің атаулары;

2) өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетістіктер саласында мамандануына сәйкес жүзеге асырады.

Уәкілетті орган жанынан құрылатын патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оған өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімі уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берген өтініші негізінде;  
2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңінде тоқтатыла тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен қайта басталады.»;

12) 46-2-бапта:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінен (тізілімдерінен) патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берген жеке өтініші негізінде;

2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайларда;

6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынысын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

2. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия құрады.

Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту шешімдердің бірі қабылданады.

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

«5. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия шешіміне уәкілетті органның жанынан құрылатын патенттік сенім білдірілген өкілдердің шағымдарын сотқа дейін қарау жөніндегі апелляциялық комиссияға шағым берілуі мүмкін.

Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдеріне шағымдарды қарау тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Көрсетілген шағымдарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.

Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.».

7. «Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы» 2001 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 4-бапта:

2) тармақшаның жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия туралы ережені;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру;»;

2) 15-бапта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары білімі бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімдерінде тіркелген оның әрекетке қабілетті азаматы патенттік сенім білдірілген өкіл болуға құқылы.

Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу және патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін беру нәтижелері бойынша қызметті:

1) тауар белгілері, географиялық нұсқамалар, тауарлар шығарылған жерлердің атаулары;

2) өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетістіктер саласында мамандануына сәйкес жүзеге асырады.

Уәкілетті орган жанынан құрылатын патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркеу және оларға өзгерістер енгізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімдері уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берген өтініші негізінде;

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңінде тоқтатыла тұрады.

Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен қайта басталады.»;

3) 15-2-бапта:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Патенттік сенім білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдер тізілімінен (тізілімдерінен) патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімімен:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияға берген жеке өтініші негізінде;

2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған немесе Қазақстан Республикасының шегінен тысқары тұрақты тұрғылықты жерге кеткен кезде;

3) патенттік сенiм білдірілген өкілдің кәсіптік қызметінде бес жылдан астам үзіліс болған жағдайда;

4) патенттік сенiм білдірілген өкіл қылмыс жасағаны үшін сотталып, соттың айыптау үкімі күшіне енген кезде;

5) патенттік сенiм білдірілген өкіл қайтыс болған немесе ол хабарсыз кетті деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайларда;

6) патенттік сенiм білдірілген өкіл әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған жағдайда;

7) жеке және (немесе) заңды тұлғалардың шағымдарын, сондай-ақ патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша шығарылады.

2. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі немесе соттың заңды күшіне енген шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4.  Уәкілетті орган патенттік сенім білдірілген өкілдің әрекеттеріне жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуы келіп түскен жағдайда уәкілетті орган қызметкерлерінің тақ санынан патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияны құрады.

Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай:

1) патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігін кері қайтарып алу және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне тиісті жазба енгізу;

2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қанағаттандырудан бас тарту шешімдердің бірі қабылданады.

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

«5. Патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның шешіміне уәкілетті органның жанынан құрылатын патенттік сенім білдірілген өкілдердің шағымдарын сотқа дейін қарау жөніндегі апелляциялық комиссияға шағым берілуі мүмкін.

Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдеріне жасалған шағымдарды қарау тәртібін уәкілетті орган айқындайды.

Көрсетілген шағымдарды сотқа дейін қарау міндетті болып табылады.

Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін.».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Осы Заңның 4-тармағының 3) тармақшасы, 5-тармағының 5) тармақшасы, 6-тармағының 11) тармақшасы, 7-тармағының 2) тармақшасы қолданысқа енгізілгенге дейін аттестаттаудан өткен патенттік сенім білдірген өкіл өз қызметін барлық мамандандырулар бойынша 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін жүзеге асырады.

**Қазақстан Республикасының**

**Президенті**