**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заң жобасы бойынша**

**САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Құрылымдық элемент** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылған редакция** | **Негіздеме** |
| **1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)** | | | | |
|  | 972-баптың  1-тармағы  8) тармақшасы | 972-бап. Авторлық құқық объектiлерiнiң түрлерi  1. Авторлық құқық объектiлерi мыналар болып табылады:  1) әдеби туындылар;  2) драмалық және музыкалық-драмалық туындылар;  3) сценарийлiк туындылар;  4) хореография және пантомима туындылары;  5) мәтiндi немесе мәтiнсiз музыкалық туындылар;  6) аудио-бейне туындылар, радио туындылар;  7) кескiндеме, мүсiн, графика туындылары мен басқа да бейнелеу өнерiнiң туындылары;  8) қолданбалы өнер туындылары;  9) сәулет, қала құрылысы, дизайн және бау-саябақ өнерi туындылары;  10) фотосурет туындылары және фотосуретке ұқсас әдiстермен алынған туындылар;  11) географияға, топографияға және басқа ғылымдарға қатысты карталар, жоспарлар, эскиздер, безендiрмелер мен үш өлшемдi туындылар;  12) ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар;  13) өзге де туындылар. | 972-бап. Авторлық құқық объектiлерiнiң түрлерi  1. Авторлық құқық объектiлерi мыналар болып табылады:  1) әдеби туындылар;  2) драмалық және музыкалық-драмалық туындылар;  3) сценарийлiк туындылар;  4) хореография және пантомима туындылары;  5) мәтiндi немесе мәтiнсiз музыкалық туындылар;  6) аудио-бейне туындылар, радио туындылар;  7) кескiндеме, мүсiн, графика туындылары мен басқа да бейнелеу өнерiнiң туындылары;  **8) сәндік-**қолданбалы өнер туындылары;  9) сәулет, қала құрылысы, дизайн және бау-саябақ өнерi туындылары;  10) фотосурет туындылары және фотосуретке ұқсас әдiстермен алынған туындылар;  11) географияға, топографияға және басқа ғылымдарға қатысты карталар, жоспарлар, эскиздер, безендiрмелер мен үш өлшемдi туындылар;  12) ЭЕМ-ге арналған бағдарламалар;  13) өзге де туындылар. | Нақтылау түзету. |
| **«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | |
|  | 461-баптың 1-тармағы | 461-бап. Зияткерлік меншік объектілерін кедендік тізілімге енгізу тәртібі  1. Уәкілетті орган авторлық құқықтар мен сабақтас құқықтар объектілерін, тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін және тауарлардың шығарылған жерлерінің атауларын (бұдан әрі – зияткерлік меншік объектілері) кедендік тізілімге енгізуді құқық иеленушінің немесе құқық иеленушінің мүдделерін білдіретін өзге тұлғаның өтініші бойынша жүзеге асырады. | 461-бап. Зияткерлік меншік объектілерін кедендік тізілімге енгізу тәртібі  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. | 2022 жылғы 20 маусымда «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру және мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы қабылданды, оның шеңберінде зияткерлік меншіктің жаңа объектісі – географиялық нұсқама енгізілді. |
| **«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 7-баптың 1-тармағы, 8) тармақшасы | 1. Мыналар авторлық құқық объектiлерi болып табылады:  8) қолданбалы өнер туындылары; | 1. Мыналар авторлық құқық объектiлерi болып табылады:  8) **сәндік**-қолданбалы өнер туындылары; | Заңның 1-бабының 28) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында «қолданбалы өнер туындылары» Заңының 7-бабы 1-тармағының 8) тармақшасы «сәндік-қолданбалы өнер туындысы» дегенге ауыстырылсын. |
|  | 16-баптың, 2-тармағының 7) тармақшасы | 2. Автордың немесе өзге құқық иеленушiнiң сол туындыны кез келген нысанда және кез келген әдiспен пайдалануға мүлiктiк (айрықша) құқығы бap.  7) жалпы жұрттың назарына арнап эфирде алғашқы және (немесе) кейiнгi хабарлауды қоса алғанда туындыны эфирде хабарлау (эфирде жариялау құқығы); | 2. Автордың немесе өзге құқық иеленушiнiң сол туындыны кез келген нысанда және кез келген әдiспен пайдалануға мүлiктiк (айрықша) құқығы бap.  **7) ретрансляцияны қоса алғанда, туындыны эфирде хабарлау (эфирде хабарлау құқығы);** | Нақтылау түзету. |
|  | 19-баптың 6) тармақшасы | Автордың немесе өзге де құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және авторлық сыйақы төлемей, бiрақ туындысы пайдалынатын автордың есiмiн және қай деректен алынғаны мiндеттi түрде көрсетiле отырып, шығарманы пайдалануға мынадай жағдайларда жол берiледi:  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; | Автордың немесе өзге де құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және авторлық сыйақы төлемей, бiрақ туындысы пайдалынатын автордың есiмiн және қай деректен алынғаны мiндеттi түрде көрсетiле отырып, шығарманы пайдалануға мынадай жағдайларда жол берiледi:  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** | Авторлық құқықтан ерекшеліктерді толықтыру Зағиптар мен көру қабілеті бұзылған немесе жарияланған шығармаларға басқа да қабілеті шектеулі адамдардың қол жеткізуін қамтамасыз етеді және жеңілдетеді. |
|  | 37-баптың 2-тармағы, 3) тармақшасы | 2. Орындаушының орындаушылықты немесе қойылымды пайдалануға айрықша құқықтары мынадай iс-әрекеттердi:  1) бұрын жазылмаған орындаушылықты немесе қойылымды жазуды;  2) орындаушылық немесе қойылым жазбасын кез келген нысанда тiкелей немесе жанама қайта шығаруды;  3) **орындаушылықтың немесе қойылымның жазбасын пайдаланбай-ақ орындаушылықты немесе қойылымды эфирге берудi, кәбiл арқылы жалпыжұрттың назарына хабарлауды немесе жалпыжұрттың назарына жеткiзудi;**  4) осы Заңның 39-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, орындаушылық немесе қойылым жазбасын эфирге берудi, кәбiл арқылы жалпыжұрттың назарына хабарлауды немесе жалпыжұрттың назарына жеткiзудi;  5) орындаушының қатысуымен орындаушылық немесе қойылым жазылған, коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы прокатқа (жалға) берудi жүзеге асыруға рұқсат ету немесе тыйым салу құқығын бiлдiредi. Орындаушылықты фонограммаға жазуға шарт жасалған кезде бұл құқық фонограмманы шығарушыға ауысады. Бұл ретте орындаушы мұндай фонограмманың даналарын прокатқа (жалға) бергенi үшiн сыйақы алу құқығын сақтап қалады. | 2. Орындаушының орындаушылықты немесе қойылымды пайдалануға айрықша құқықтары мынадай iс-әрекеттердi:  1) бұрын жазылмаған орындаушылықты немесе қойылымды жазуды;  2) орындаушылық немесе қойылым жазбасын кез келген нысанда тiкелей немесе жанама қайта шығаруды;  **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;**  4) осы Заңның 39-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, орындаушылық немесе қойылым жазбасын эфирге берудi, кәбiл арқылы жалпыжұрттың назарына хабарлауды немесе жалпыжұрттың назарына жеткiзудi;  5) орындаушының қатысуымен орындаушылық немесе қойылым жазылған, коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы прокатқа (жалға) берудi жүзеге асыруға рұқсат ету немесе тыйым салу құқығын бiлдiредi. Орындаушылықты фонограммаға жазуға шарт жасалған кезде бұл құқық фонограмманы шығарушыға ауысады. Бұл ретте орындаушы мұндай фонограмманың даналарын прокатқа (жалға) бергенi үшiн сыйақы алу құқығын сақтап қалады. | Халықаралық шарттарға сәйкес келтіру |
|  | 39-баптың 1-тармағы, 2) тармақшасы | 39-бап. Коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы фонограмма жасаушы мен орындаушының келiсiмiнсiз пайдалану  1. Коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы жасаушының және осындай фонограммаға орындауы жазылған орындаушының келiсiмiнсiз, бiрақ сыйақы төлей отырып:  1) фонограмманы көпшiлiк алдында орындауға;  2) **фонограмманы эфирге беруге;**  3) фонограмманы кабель арқылы жалпы жұртшылық назарына жеткiзу үшiн хабарлауға жол берiледi.. | 39-бап. Коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы фонограмма жасаушы мен орындаушының келiсiмiнсiз пайдалану  1. Коммерциялық мақсатта жарияланған фонограмманы жасаушының және осындай фонограммаға орындауы жазылған орындаушының келiсiмiнсiз, бiрақ сыйақы төлей отырып:  1) фонограмманы көпшiлiк алдында орындауға;  **2) фонограмманы эфирге беруге (ретрансляцияны қоса алғанда);**  3) фонограмманы кабель арқылы жалпы жұртшылық назарына жеткiзу үшiн | Халықаралық шарттарға сәйкес келтіру |
|  | 40-баптың 2-тармағы, 2) тармақшасы | 2. Хабарды пайдалануға айрықша құқықтар мынадай iс-әрекеттердi:  1) хабарды эфирге берудi;  2) жалпы жұрт назарына жеткiзу үшiн хабарды кәбiл арқылы хабарлауды немесе хабарды эфирге берудi;  3) хабарды жазып алуды;  4) хабардың жазбасын көшiрмелеудi;  5) жалпы жұрт назарына жеткізу үшін хабарды ақы төлеп кіретін жерлерде хабарлауды;  6) хабарды жалпы жұрт назарына жеткізуді жүзеге асыру, мұндай iс-әрекеттердi жүзеге асыруға рұқсат ету немесе тыйым салу құқықтарын бiлдiреді. | 2. Хабарды пайдалануға айрықша құқықтар мынадай iс-әрекеттердi:  1) хабарды эфирге берудi;  **2) жалпы жұрттың назарына кәбіл арқылы беруді хабарлауды немесе хабарды эфирге, оның ішінде өз хабарларын ретрансляциялау арқылы беруді;**  3) хабарды жазып алуды;  4) хабардың жазбасын көшiрмелеудi;  5) жалпы жұрт назарына жеткізу үшін хабарды ақы төлеп кіретін жерлерде хабарлауды;  6) хабарды жалпы жұрт назарына жеткізуді жүзеге асыру, мұндай iс-әрекеттердi жүзеге асыруға рұқсат ету немесе тыйым салу құқықтарын бiлдiреді. | Халықаралық шарттарға сәйкес келтіру |
|  | 48-бап | 2. Туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қатысты:  1) автордың немесе өзге де құқық иеленушінің рұқсатынсыз туындыларды немесе сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғаудың техникалық құралдарын қолдану арқылы белгіленген шектеулерді алып тастауға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыруға;  2) егер мұндай іс-әрекеттер нәтижесінде авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғаудың техникалық құралдарын пайдалану мүмкін болмаған не осы техникалық құралдар аталған құқықтардың тиісті қорғалуын қамтамасыз ете алмаған жағдайларда кез келген құрылғыны немесе оның компоненттерін дайындауға, таратуға, прокатқа беруге, уақытша пайдалануға беруге, импорттауға, жарнамалауға, оларды пайда табу мақсатында пайдалануға не қызмет көрсетуге;  3) автордың немесе өзге де құқық иеленушінің рұқсатынсыз авторлық құқықтарды басқару туралы ақпаратты жоюға немесе өзгертуге;  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 хабарлауға **немесе эфирде беруге**, жалпы жұрттың назарына жеткізуге жол берілмейді. | 2. Туындыларға немесе сабақтас құқықтар объектілеріне қатысты:  1) автордың немесе өзге де құқық иеленушінің рұқсатынсыз туындыларды немесе сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғаудың техникалық құралдарын қолдану арқылы белгіленген шектеулерді алып тастауға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыруға;  2) егер мұндай іс-әрекеттер нәтижесінде авторлық құқықты және сабақтас құқықтарды қорғаудың техникалық құралдарын пайдалану мүмкін болмаған не осы техникалық құралдар аталған құқықтардың тиісті қорғалуын қамтамасыз ете алмаған жағдайларда кез келген құрылғыны немесе оның компоненттерін дайындауға, таратуға, прокатқа беруге, уақытша пайдалануға беруге, импорттауға, жарнамалауға, оларды пайда табу мақсатында пайдалануға не қызмет көрсетуге;  3) автордың немесе өзге де құқық иеленушінің рұқсатынсыз авторлық құқықтарды басқару туралы ақпаратты жоюға немесе өзгертуге;  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. | Нақтылау түзету. |
| **«Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 3-1 баптың 2-тармағы, 2-тармақшасының сегізінші абзацы | **аттестаттау** комиссиясы туралы ережелер | **патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия туралы ережені** | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
|  | 3-1 баптың 2-тармағы, 5-тармақшасы | **аттестаттау** комиссиясының, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру; | **патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі** комиссияның,апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру; | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
|  | 8-баптың 1-тармағы | 1. Өтінім бергені үшін ақы төленген жағдайда өтінім берілген күннен бастап бір ай ішінде сараптама ұйымы ол бойынша алдын ала сараптама жүргiзедi. Алдын ала сараптама жүргiзу барысында өтiнiмге басымдық берiлген күн белгiленедi, қажеттi құжаттардың бар-жоғы және олардың өздеріне белгіленген талаптарға сәйкестігі тексеріледі.  Өтінім берушінің селекциялық жетістіктің мәнін өзгертпей, өтінім құжаттарына түзетулер мен нақтылауларды осы өтінім бойынша тиісті шешім қабылданғанға дейін енгізуге құқығы бар.  Көрсетілген өзгерістер өтінім келіп түскен күннен бастап екі ай ішінде енгізілген кезде төлем алынбайды.  Қорғау құжатын алу құқығын басқаға беру кезінде өтінім берушіні көрсетуге қатысты өзгерістер немесе өтініш беруші – заңды тұлғаның атауын не жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) өзгерту, сондай-ақ өтінім құжаттарындағы техникалық сипаттағы қателерді түзету тиісті төлем төленген кезде Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне тіркелген селекциялық жетістік туралы мәліметтер енгізілген күнге дейін жүргізілуі мүмкін.  Сараптама ұйымы жоқ құжаттарды немесе түзетілген материалдарды сұрата алады, өтінім беруші оларды сұрау салу жөнелтілген күннен бастап үш ай мерзімде ұсынуға міндетті.  Өтініш беруші жоқ құжаттарды немесе түзетілген материалдарды белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, өтінім бойынша іс жүргізу тоқтатылады.  Өтінім беруші Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімінде селекциялық жетістік тіркелгенге дейін өтінімді кері қайтарып ала алады. | 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. | Заң жобасында өтініш берушіге өтінім бойынша іс жүргізуді қалпына келтіруге 12 ай мерзім беру көзделген. Ұсынылған норма өтінім бойынша іс жүргізуді қалпына келтіруге қатысты, ол бойынша өтініш беруші белгіленген мерзімде сараптама сұрауына жауап беруге үлгермеген. Сондай-ақ, бұл норма басқа салалық заңдармен және халықаралық актілермен *(Патенттік кооперация туралы шарт және патенттік құқық туралы шарт*) ұқсастығы бойынша ұсынылады.  Сонымен қатар, осы Заңның 22-1-бабының 2-тармағына сәйкес апелляциялық кеңеске қарсылықтар өтінімді одан әрі қараудан және патент беруден бас тарту туралы шешімдерге берілуі мүмкін екенін атап өтеміз. Ал өтінім бойынша сараптама сұрауына жауап ұсынылмауына байланысты іс жүргізу тоқтатылған жағдайда өтінім берушіге өтінімді кері қайтарып алу туралы хабарлама жіберіледі. |
|  | 22-4 баптың 1-тармағы | 1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген оның әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.  **Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.**  Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы 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. | 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. | Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін олардың құзыретіне, мамандануына сәйкес ажырату ұсынылады.  Іс жүзінде, мысалы, патенттік құқықпен байланысты даулы істер бойынша қорытынды немесе түсініктеме бере алатын дараландыру құралдары мәселелеріне маманданған патенттік сенім білдірілген өкілдер бар. Бұл жағдайлар құқық қолдану практикасына теріс әсер етеді, өйткені бұл қорытындылар субъективті сипатта болуы және қолданыстағы заңнамаға сәйкес келмеуі мүмкін.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін шектеу тар, бірақ өз бағытында құзыретті мамандарды береді.  Жекешелендіру құралдары мен патенттеу объектілеріне қатысты патенттік сенім білдірілген өкілдің 2 (куәлігін) алуға жол беріледі.  Қолданыстағы патенттік сенім білдірілген өкілдерді қайта аттестаттау талап етілмейді, өйткені «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 43-бабында нормативтік құқықтық актінің қолданылуы ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды деп көзделген.  Патенттік сенім білдірілген өкілдер бөлінген жағдайда қолданыстағы тізілімде тиісті мамандану туралы тиісті белгі болады.  Сондай-ақ, бюрокритизация шеңберінде заңнамалық актіде шамадан тыс егжей-тегжейлерді болдырмау мақсатында аттестаттау нысанына қатысты ережелер алынып тасталады.  ***Халықаралық тәжірибе***  *АҚШ, Канада және Ұлыбритания сияқты кейбір елдерде патенттік сенім білдірілген өкіл мен тауар белгісі өкілінің арасында алшақтық бар. Бұл елдерде патенттік сенім білдірілген өкілдер өнертабыстарды, инновацияларды және патенттерді ұсынуға және қорғауға маманданған, ал тауарлық белгілер бойынша өкілдер тауарлық белгілер мен брендтерді тіркеу, қорғау және басқару саласында жұмыс істейді. Бұл бөлу мамандарға зияткерлік меншік құқықтарының нақты аспектілеріне назар аударуға клиенттерге жоғары сапалы және мамандандырылған қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді.*  *Бөліну патенттік сенім білдірілген өкілдердің өнертабыстарды, инновацияларды және басқа патенттік құқық объектілерін қорғауға мамандануына байланысты болып отыр. Олар технология, ғылым және инженерия бойынша мамандандырылған білімге ие, бұл клиенттерге өнертабысқа патенттерді дайындауға, ұсынуға және қорғауға көмектесуге мүмкіндік береді.*  *Өз кезегінде, тауар белгілері бойынша патенттік сенім білдірілген өкілдер тауар белгілері мен брендтерін тіркеумен, басқарумен және қорғаумен айналысады. Олар нарыққа, маркетингке және брендті тануға қатысты аспектілерге маманданған, бұл тұтынушыларға нарықтағы тауар белгілерін қорғауға және ілгерілетуге көмектеседі.* |
|  | 22-4 баптың 4-тармағы | 4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;  **3) осы Заңның 22-6-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.**  **Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.**  Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұруға себеп болған негіздер жойылған жағдайда, аттестаттау комиссиясының 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. 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 | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
|  | 22-6 баптың 1-тармағы | 1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен **аттестаттау комиссиясының** шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің **аттестаттау комиссиясына** берілген жеке өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс 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 жағдайда;  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. | 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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
|  | 22-6 баптың 2-тармағы | 2. Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе заңды күшіне енген сот шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі | 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 | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады. |
|  | 22-6 бабының 4-тармақ | 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 апелляциялық комиссия құрады. Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады.  Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:  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.  Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін. | 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.  **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 | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атап, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
| **«Қазақстан Республикасының Патент Заңы» 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 4 баптың 2-тармағы, 2) тармақшасының сегізінші абзацы | аттестаттау комиссиясы туралы ережелер; | **патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия** туралы ережені; | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
|  | 4-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы | аттестаттау комиссиясының, Апелляциялық кеңестің, апелляциялық комиссияның және тауар таңбасын Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану жөніндегі комиссияның қызметін ұйымдастыру | **патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның,** апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру; | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
|  | 9-баптың 5-тармағы | 5. Қазақстан Республикасындағы өнертапқыштық қызмет туралы ақпараттандыруды насихаттау және қолдау мақсатында уәкілетті орган **ғылым, инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органдармен және басқа да мүдделі органдармен бірлесіп** Әлеуметтік және экономикалық маңызы бар, бәсекеге қабілетті, экологиялық қауіпсіз өнертабыстарды іріктеу, сондай-ақ "еңбек сіңірген адам" атағын беру бойынша жыл сайынғы "Шапағат" конкурсын өткізу тәртібін әзірлейді және айқындайды өнертапқыш " Ең маңызды және кеңінен қолданылатын өнертабыстардың авторлары үшін. | 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. | Бұл түзету Шапағат конкурсын өткізуді оңтайландыру мақсатында ұсынылады.  ҚР Әділет министрлігі Зияткерлік меншік саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі уәкілетті орган болып табылады.  Бүгінгі таңда аталған конкурсты толық дайындауды, ұйымдастыруды және өткізуді ҚР ӘМ жүзеге асырады.  Көрсетілген мән-жайларды назарға ала отырып, тек уәкілетті орган (ҚР ӘМ) конкурс өткізу тәртібін әзірлеуді және бекітуді ұсынады. |
|  | 11-баптың 16-тармағы | 16. Еуразиялық патентті Қазақстан Республикасының аумағында күшінде ұстап тұру үшін баж мөлшерін уәкілетті орган белгілейді. | 16. Еуразиялық патентті Қазақстан Республикасының аумағында күшінде ұстап тұру үшін баж мөлшерін **уәкілетті органның келісуі бойынша сараптама ұйымы** белгілейді. | Бұл түзету Еуразиялық патенттік Конвенцияның (ЕАПК) ережелеріне сәйкес келеді. Мәселен,ЕАПК-нің 18-бабының 3-тармағында Әрбір уағдаласушы мемлекетке қатысты Еуразиялық патентті күшінде ұстап тұру үшін баждардың мөлшерін осы мемлекет белгілейтіні көзделген. Сараптама ұйымының барлық қызметтері үшін бағаларды осы кәсіпорын уәкілетті органның келісімі бойынша белгілейтінін ескере отырып, көрсетілген баждарды уәкілетті органның келісімі бойынша бекіту ұсынылады. ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК іске асыратын жұмыстар мен қызметтердің бекітілген бағалары 76.2-тармақта белгіленген еуразиялық патенттерді күшінде ұстағаны үшін баждардың мөлшері. |
|  | 22-баптың 1-1-тармағы | 1-1. Өнертабысқа патент беруге өтiнiм берiлген күн белгiленгеннен кейiн сараптама жасау ұйымы ол бойынша ресми сараптама жүргiзедi.  Ресми сараптама жүргiзу барысында осы Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген құжаттардың бар екендiгi және оларға қойылатын талаптардың сақталуы тексерiледi. | 1-1. Өнертабысқа патент беруге өтінім беру күні белгіленгеннен кейін сараптама жасау ұйымы ол бойынша ресми сараптама жүргізеді.  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.** | Бастапқыда сақталмайтын объектілерге жататын объект ұсынылған өтінім бойынша іс жүргізуді жалғастыруды жою мақсатында Заңның 6-бабының 3 және 3-1-тармақтарына сәйкес мәлімделген объектіні сақталмайтын объектілерге жатқызуды белгілеу кезінде іс жүргізуді тоқтату мүмкіндігі ұсынылады.  Мұндай шешім Еуразиялық патенттік конвенцияға және оған арналған нұсқаулыққа сәйкес келеді, оған сәйкес, егер мәлімделген өнертабыстың сақталмайтын өнертабысқа жататыны анықталса, патент беруден бас тарту туралы шешім шығарылады (Нұсқаулықтың 41-ережесі).  Түзетулер Беларусь Республикасының Патенттік Заңының 19-бабының негізінде тұжырымдалған. |
|  | 22-баптың 5-тармағы | 5. Ресми сараптама аяқталғаннан кейiн өтiнiм берушiге оның нәтижесi туралы хабарланады. | 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** | Бастапқыда сақталмайтын объектілерге жататын объект ұсынылған өтінім бойынша іс жүргізуді жалғастыруды жою мақсатында Заңның 6-бабының 3 және 3-1-тармақтарына сәйкес мәлімделген объектіні сақталмайтын объектілерге жатқызуды белгілеу кезінде іс жүргізуді тоқтату мүмкіндігі ұсынылады.  Мұндай шешім Еуразиялық патенттік конвенцияға және оған сәйкес нұсқаулыққа сәйкес келеді,  егер мәлімделген өнертабыстың сақталмайтын өнертабысқа жататыны анықталса, беруден бас тарту туралы шешім шығарылады  патент (Нұсқаулықтың 41-ережесі).  Түзетулер Беларусь Республикасының Патенттік Заңының 19-бабының негізінде тұжырымдалған. |
|  | 36-баптың 1-тармағы | 1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген оның әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.  **Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.**  Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы 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. | 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. | Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін олардың құзыретіне, мамандануына сәйкес ажырату ұсынылады.  Іс жүзінде, мысалы, патенттік құқықпен байланысты даулы істер бойынша қорытынды немесе түсініктеме бере алатын даралау құралдары мәселелеріне маманданған патенттік сенім білдірілген өкілдер бар. Бұл жағдайлар құқық қолдану практикасына теріс әсер етеді, өйткені бұл қорытындылар субъективті сипатта болуы және қолданыстағы заңнамаға сәйкес келмеуі мүмкін.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін шектеу тар, бірақ өз бағытында құзыретті мамандарды береді.  Жекешелендіру құралдары мен патенттеу объектілеріне қатысты патенттік сенім білдірілген өкілдің 2 (куәлігін) алуға жол беріледі.  Қолданыстағы патенттік сенім білдірілген өкілдерді қайта аттестаттау талап етілмейді, өйткені «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 43-бабында нормативтік құқықтық актінің қолданылуы ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды деп көзделген.  Патенттік сенім білдірілген өкілдер бөлінген жағдайда қолданыстағы тізілімде тиісті мамандану туралы тиісті белгі болады.  Сондай-ақ, бюрокритизация шеңберінде заңнамалық актіде шамадан тыс егжей-тегжейлерді болдырмау мақсатында аттестаттау нысанына қатысты ережелер алынып тасталады.  ***Халықаралық тәжірибе***  *АҚШ, Канада және Ұлыбритания сияқты кейбір елдерде патенттік сенім білдірілген өкіл мен тауар белгісі өкілінің арасында алшақтық бар. Бұл елдерде патенттік сенім білдірілген өкілдер өнертабыстарды, инновацияларды және патенттерді ұсынуға және қорғауға маманданған, ал тауарлық белгілер бойынша өкілдер тауарлық белгілер мен брендтерді тіркеу, қорғау және басқару саласында жұмыс істейді. Бұл бөлу мамандарға зияткерлік меншік құқықтарының нақты аспектілеріне назар аударуға клиенттерге жоғары сапалы және мамандандырылған қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді.*  *Бөліну патенттік сенім білдірілген өкілдердің өнертабыстарды, инновацияларды және басқа патенттік құқық объектілерін қорғауға мамандануына байланысты болып отыр. Олар технология, ғылым және инженерия бойынша мамандандырылған білімге ие, бұл клиенттерге өнертабысқа патенттерді дайындауға, ұсынуға және қорғауға көмектесуге мүмкіндік береді.*  *Өз кезегінде, тауар белгілері бойынша патенттік сенім білдірілген өкілдер тауар белгілері мен брендтерін тіркеумен, басқарумен және қорғаумен айналысады. Олар нарыққа, маркетингке және брендті тануға қатысты аспектілерге маманданған, бұл тұтынушыларға нарықтағы тауар белгілерін қорғауға және ілгерілетуге көмектеседі.* |
|  | 36-баптың 4-тапмағы | 4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;  **3) осы Заңның 36-2-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.**  **Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.**  Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұруға себеп болған негіздер жойылған жағдайда, **аттестаттау** комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта басталады. | 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 | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
|  | 36-2 баптың 1-тармағы | 1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен **аттестаттау** комиссиясының шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің **аттестаттау** комиссиясына берілген жеке өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс 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 жағдайда;  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. | 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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атап, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады. |
|  | 36-2 баптың 2-тармақшасы | Аттестаттау комиссиясының шешімі немесе заңды күшіне енген сот шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі | **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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады. |
|  | 36-2 баптың 4-тармағы | 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 **апелляциялық комиссия** құрады. **Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады**.  Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:  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.  Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін. | 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 шешімдердің бірі қабылданады.  **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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
| **«Тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері, географиялық нұсқамалар және тауарлар шығарылған жерлердің атаулары туралы»  1999 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 2)тармақшаның сегіз абзацы  3-баптың 2-тармағының | аттестаттау комиссиясы туралы ережелер | **патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия туралы ережені** | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады. |
|  | **3-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы** | 5) **аттестаттау комиссиясының**, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру; | 5) **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; | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады. |
|  | 3-1-бап | 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 белгілеріне өтінімдерге және тауарлар шығарылған жерлердің атауларына сараптама жүргізеді;  2) тауар белгілерін және тауар шығарылған жерлердің атауларын тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінде және тауар шығарылған жерлердің атауларының мемлекеттік тізілімінде тіркейді және күзет құжаттары мен олардың телнұсқаларын береді, тіркеудің қолданылуын тоқтатуды және оны жарамсыз деп тануды жүзеге асырады;  3) тауар таңбаларының мемлекеттік тізілімінде айрықша құқықты беруді, тауар таңбасын пайдалану құқығын беруді тіркейді;  4) тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімін және тауарлар шығарылған орындар атауларының мемлекеттік тізілімін, бюллетеньді жүргізеді және оларды өзінің интернет-ресурсында орналастырады;  5) тауар белгілерінің мемлекеттік тізілімінен және тауарлар шығарылған жер атауларының мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірмелер ұсынады;  6) тауар белгілерін және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын тіркеуге қатысты мәліметтерді бюллетеньде жариялайды;  7) мүдделі тұлғалардың өтініштері негізінде тіркелген тауар белгілерінің және тауарлар шығарылған жерлердің атауларының мәліметтерін іздеуді жүзеге асырады;  8) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес Тауар белгілеріне өтінімдерді және тауарлар шығарылған жерлердің атауларын қарайды;  9) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.  2. Сараптама ұйымы уәкілетті органмен келісу бойынша тауар белгілерін, тауарларды шығару орындарының атауларын қорғау саласындағы көрсетілетін қызметтердің бағаларын осы ұйым оларды көрсетуге жұмсаған шығындардың толық өтелуін, оның қызметінің залалсыздығын және өз кірістері есебінен қаржыландыруды қамтамасыз еткен жағдайда бекітеді | 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 Г**еографиялық 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. | Бұл түзету географиялық нұсқамаларды құқықтық қорғауды реттейтін заңға сәйкес келтіру үшін ұсынылады. |
|  | **6-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы** | 3) тауарлардың түрін, сапасын, санын, қасиетін, мақсатын, құндылығын, оларды өндіру немесе өткізу орны мен уақытын көрсететін; | 3) тауарлардың түрін, сапасын, санын, қасиетін, мақсатын, құндылығын, оларды өндіру немесе өткізу орны мен уақытын, **сондай-ақ қызметтер көрсету орнын көрсететін**; | Қолданыстағы редакцияда қызметтерге қатысты белгілеуде географиялық объектінің атауын қорғаудан шығару үшін негіз жоқ. Географиялық объектілердің атаулары тіркеуге (монополиялауға) жатпайды. |
|  | **6-баптың 1-тармағының 3-1) тармақшасы** | 3-1) дәрілік заттардың халықаралық патенттелмейтін атауларын білдіретін; | 3-1) дәрілік заттардың патенттелмейтін халықаралық атауларын **немесе олардың негіздерін бейнелейтін**; | Өзгеріс Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы мен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының саясаты мен міндеттері негізінде ұсынылады.  WHO46.19 қарарына сәйкес ДДҰ мүше мемлекеттерден: "халықаралық патенттелмеген атауларды пайдалану мен қорғауға қатысты саясаттың нұсқаулықтарын әзірлеуді және олардан алынған атауларды, әсіресе белгіленген негіздерді қамтитын атауларды тауар белгілері ретінде пайдалануға жол бермеуді сұрайды.». Сондай-ақ: "өндірушілерді патенттің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін енгізілген бірнеше көздерден өнімді жылжыту және өткізу үшін бренд атауларына емес, өздерінің фирмалық атауларына және халықаралық патенттелмеген атауларына сүйенуге ынталандыру.». |
|  | **1 абзац 6 баптың 2 тармағы** | 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, сондай-ақ оларға араластыру дәрежесіне дейін ұқсас белгілерді жаңғыртатын белгілер тауар белгілері ретінде тіркелмейді. | 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.. | Париж конвенциясының 6-ter: (a) Одақ елдері құзыретті органдардың рұқсатынсыз тауар белгілері ретінде немесе осы белгілердің элементтері ретінде елтаңбаларды, туларды және басқа да мемлекеттік эмблемаларды тіркеуден бас тартуға немесе жарамсыз деп тануға және тиісті шаралар арқылы пайдалануға тыйым салуға уағдаласады Одақ елдері, олар енгізген ресми белгілер мен бақылау және кепілдік белгілері, сондай-ақ Геральдика тұрғысынан оған еліктеу. |
|  | **7-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы** | 5) егер тауар таңбасын тіркеу дараландыру үшін тауар шығарылған жердің атауы тіркелген тауарларға қатысты жүзеге асырылса, тауар шығарылған жердiң осы атауын пайдалану құқығы иесiнiң атына тiркелетiн тауар таңбасының қорғалмайтын элементi ретiнде олар енгiзiлуi мүмкiн жағдайларды қоспағанда, кез келген тауарларға қатысты Қазақстан Республикасында қорғалатын тауар шығарылған жер атауларымен бiрдей немесе олар айырғысыз дәрежеге дейiн ұқсас белгiлемелер тiркелуге жатпайды | 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. | Бұл түзету географиялық нұсқамаларды құқықтық қорғауды реттейтін заңға сәйкес келтіру үшін ұсынылады. |
|  | **11-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы** | 1) алдын ала сараптама-өтінім берілген күннен бастап бір ай ішінде; | 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;** | Тіркеуге өтінім берілген белгілерге қатысты сараптама мерзімдерін қысқартудың мақсаты құрылатын брендке немесе логотипке қорғауды жеделдетілген тәртіппен алуға мүмкіндік беру болып табылады.  Конвенциялық басымдықтың болуын ескере отырып, үшінші тұлғалардың құқықтарын ықтимал бұзғаны үшін өтініш берушінің өзі жауапты болады. |
|  | **11-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы** | 2) өтініш берілген белгінің осы Заңның 6 және 7 – баптарында белгіленген талаптарға сәйкестігі тексерілетін толық сараптама-өтінім берілген күннен бастап жеті ай ішінде 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**. | Тіркеуге өтінім берілген белгілерге қатысты сараптама мерзімдерін қысқартудың мақсаты құрылатын брендке немесе логотипке қорғауды жеделдетілген тәртіппен алуға мүмкіндік беру болып табылады.  Конвенциялық басымдықтың болуын ескере отырып, үшінші тұлғалардың құқықтарын ықтимал бұзғаны үшін өтініш берушінің өзі жауапты болады. |
|  | **11-баптың 2-тармағы** | 2. Сараптаманың кез келген кезеңінде сараптама жасау ұйымы өтініш берушіге сұрау салу жіберілген күннен бастап үш ай ішінде ұсынылуы тиіс қосымша материалдарды сұратуға құқылы.  Өтініш беруші белгіленген мерзімде қосымша материалдарды не көрсетілген мерзімді ұзарту туралы өтінішті ұсынбаған жағдайда іс жүргізу тоқтатылады және Өтінім кері қайтарып алынды деп есептеледі. | 2. 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** | Толықтыру сараптама жүргізу мерзімін сақтау мақсатында ұсынылады. Қосымша материалдарды ұсыну үшін сұрау салу жіберілген жағдайда, сараптама көрсетілген қосымша материалдарды қараусыз жалғастырыла алмайды. Өтініш берушінің сараптама сұрауына жауап беру мерзімін 6 айға ұзартуға (Заңның 13-бабының 4-тармақшасы) не өткізіп алған мерзімін екі айдан кешіктірмей қалпына келтіруге (Заңның 13-бабының 5-тармақшасы) құқылы екенін ескере отырып, сараптама өтінім берілген күннен бастап белгіленген 7 ай мерзімде жүргізілмейді.  Тіркеуге өтінім берілген белгілерге қатысты сараптама мерзімдерін қысқартудың мақсаты құрылатын брендке немесе логотипке қорғауды жеделдетілген тәртіппен алуға мүмкіндік беру болып табылады.  Конвенциялық басымдықтың болуын ескере отырып, үшінші тұлғалардың құқықтарын ықтимал бұзғаны үшін өтініш берушінің өзі жауапты болады.  Өтінім беруші сұрауға белгіленген мерзімде жауап ұсынбаған жағдайда, толықтыру сараптаманың іс-әрекетін нақтылайды |
|  | 11-2 баптың 1-тармақшасы | Кез келген мүдделі тұлға өтінім туралы мәліметтер жарияланған күннен бастап **бір ай ішінде** осы Заңның 6 және 7-баптарында көзделген негіздер бойынша өтінім берілген белгіні тауар белгісі ретінде тіркеуге қарсылық білдіруге құқылы. | 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. | Қарсылық білдіру үшін бір ай өте қысқа мерзім. Өтінімдер бойынша ақпарат кідіріспен жарияланады, тәжірибе көрсеткендей, сараптамалық ұйымның дерекқорының істен шығуы, белгілер туралы ақпарат мүлдем жоғалып кететін жағдайлар, сондай-ақ сайттың өзі істен шығуы, сондай-ақ жарияланымдарда белгілердің кейбір суреттерінің болмауы жиі кездеседі.  Бұл норманы заң шығарушы тауар белгілері бойынша сараптаманы жеңілдету және көмек ретінде енгізді. Сондықтан қарсылық білдіру мүмкіндігі кемінде екі ай болуы керек. Сондай-ақ, бұл сараптама ұйымының қосымша қаржылық түсімдері, өйткені қарсылық білдіру қызмет ақылы. |
|  | 13-баптың 7) тармақшасы | 7) апелляциялық кеңеске қарсылық беруге байланысты іс жүргізуді тоқтата тұру туралы өтініш жасауға құқылы; | 7) апелляциялық кеңеске **немесе сотқа** қарсылық беруге байланысты іс жүргізуді тоқтата тұру туралы өтініш білдіруге; | Егер сотта қаралатын іс іс жүргізу тоқтатыла тұрған өтініммен байланысты болса немесе сотта қаралу нәтижелері өтінім бойынша іс жүргізуге салдары болса, іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы да сотта дау болған кезде берілуге тиіс. |
|  | 18-1 бап | 1. 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 белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi деп тану туралы жеке немесе заңды тұлғалардың өтiнiшi уәкiлеттi органға беріледі.  Өтініш бір тауар белгісіне немесе белгілемеге қатысты болуға және онда мыналар қамтылуға тиіс:  1) тұрғылықты жері немесе орналасқан жері көрсетіле отырып, өтініш беруші туралы мәліметтер;  2) жалпыға бірдей белгiлi белгі ретінде мәлімделген тауар белгісінің немесе белгілеменің кескіні;  3) өтініш берушінің пікірі бойынша белгі жалпыға бірдей белгiлi болған күн;  4) өтініш берушінің пікірі бойынша белгі өздеріне қатысты жалпыға бірдей белгiлi болған тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) тізбесі.  2. Өтінішке мыналар қоса беріледі:  1) тауар белгісінің немесе белгілеменің жалпыға бірдей белгiлi екенін растайтын мәліметтер;  2) 8х8 сантиметр форматпен саны бес данадағы тауар белгісінің немесе белгілеменің кескіні;  3) өтінішті өкіл берген жағдайда сенімхаттың көшірмесі;  4) тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тану үшін мемлекеттік баждың төленгенін растайтын құжат.  Тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi деп тану туралы өтінішті уәкілетті органның тауар белгісін Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгiлi деп тану жөніндегі комиссиясы (бұдан әрі – уәкілетті органның комиссиясы) қарайды.  Тауар белгісін жалпыға бірдей белгілі деп тану туралы өтінім алынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы өтінімнің және оған қоса берілетін құжаттардың осы баптың талаптарына сәйкестігі тексеріледі.  Тексерудің оң нәтижесі алынған жағдайда, сараптама ұйымы келіп түскен өтінім туралы мәліметтерді бюллетеньде жариялайды.  Жарияланған күннен бастап үш ай өткен соң уәкілетті органның комиссиясы екі ай ішінде өтінімді және белгінің жалпыға бірдей белгілі екенін растайтын оған қоса берілетін материалдарды қарайды.  Өтінім беруші өтінім материалдарына оны қарау аяқталғанға дейін түзетулер, толықтырулар мен нақтылаулар енгізуге құқылы.  Үшінші тұлғалар тарапынан келіспеушілік болған кезде өтінім берушіге тиісті хабарлама жіберіледі, өтінім беруші оған қатысты пікірін өтінімді қарау нәтижелері бойынша қорытынды шығарылғанға дейін ұсынады.  Өтiнiмдi қарау нәтижелерi бойынша уәкiлеттi органның комиссиясы тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тану не мұндай танудан бас тарту туралы шешiм қабылдайды, ол мұндай шешiм қабылданған кезден бастап он жұмыс күнi iшiнде тауар белгісінің иесiне (құқық иеленушіге) жiберiледi.  Егер өтiнiм берушi ұсынған нақты мәлiметтер белгінің жалпыға бірдей белгiлi болуы өтiнiмде көрсетiлгеннен өзге күн екенін растаса, тауар белгісі нақты күннен бастап жалпыға бірдей белгілі деп танылуы мүмкiн.  Тауар белгісін жалпыға бірдей белгілі деп іс жүзінде тану туралы мәліметтер тұтынушыларға сауал қою нәтижелерімен расталады, оны Қазақстан Республикасының аумағындағы мамандандырылған тәуелсіз ұйым жүргізеді. Сауал қою республикалық маңызы бар қаланы, астананы және кемінде бес облыстық маңызы бар қаланы қамтуға тиіс. Бір елді мекендегі респонденттердің жалпы саны кемінде бір жүз адамды құрауға тиіс.  Егер:  1) тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тану үшiн мәліметтердің жеткiлiксiз екені;  2) өтiнiш берушiнiң тауар белгісімен бiрдей немесе айырғысыз дәрежеге дейін ұқсас, қорғалатын немесе бiртектес тауарларға қатысты өзге тұлғаның атына мәлімделген, өтініш беруші өзiнiң тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп тануға өтiнiшхат берген күннен неғұрлым ертерек басымдығы бар тауар белгісінің бар екенi анықталса, тауар белгісін жалпыға бірдей белгiлi деп танудан бас тарту туралы шешiм шығарылады.  Уәкілетті орган комиссиясының шешіміне сотқа шағым жасалуы мүмкін.  3. Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісіне осы Заңда көзделген құқықтық қорғау берiледi.  4. Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгілерін құқықтық қорғау:  1) тiркеудiң қолданылу мерзiмiнің өтуіне байланысты;  2) кез келген мүдделі тұлғаның соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде жалпыға бiрдей белгiлi мәртебесін жоғалтуына байланысты жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісін құқықтық қорғауды мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініші бойынша;  3) уәкілетті орган комиссиясы шешiмінiң күшiн жою туралы соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде тоқтатылады.  5. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген, белгiлеменi немесе тауар белгісін жалпыға бiрдей белгiлi деп тану негiзiнде Тауар белгілерінің мемлекеттік тізіліміне тиісті мәліметтер енгізіледі.  Жалпыға бiрдей белгiлi деп танылған тауар белгісінің қолданылу мерзімі белгiлеменi немесе тауар белгісін жалпыға бiрдей белгiлi деп тану туралы өтініш уәкілетті органға берілген күннен бастап есептеледі.  Жалпыға бiрдей белгiлi деп танылған тауар белгісінің қолданылу мерзімі оның иесiнiң өтінішхаты бойынша және тауар белгісінің жалпыға бiрдей белгiлi екенiн растайтын мәлiметтер ұсынылған кезде келесi он жыл мерзiмге ұзартылады.  Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісін тiркеу, оның иесi туралы мәлiметтер және осындай тiркеуге қатысты кейiнгi өзгерiстер Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiледi және бюллетеньде жарияланады.  Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісіне құқық Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiнде тіркелгені туралы жазбамен куәландырылады және Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiнен үзінді көшірмемен расталады.  Жалпыға бiрдей белгiлi тауар белгісін құқықтық қорғаудың тоқтатылғаны туралы мәліметтер Тауар белгілерінің мемлекеттiк тiзiлiмiне енгізіледі, уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылады және сараптама ұйымының бюллетенінде жарияланады. | 18-1-бап. Тауар белгісін жалпыға 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.** | Түзету бюрокритизация шеңберінде заңнамалық актіде ҚР-дағы жалпыға белгілі тауар белгілерін тану тәртібін регламенттеуді болдырмау мақсатында ұсынылады.  Тауар белгілерін немесе белгілердің тауар белгілері ретінде пайдаланылатын белгілерді Қазақстан Республикасында жалпыға бірдей белгілі деп тану тәртібін уәкілетті орган айқындайтын болады.  Ұсынылып отырған редакция тәртіптің неғұрлым дұрыс атауы болып табылады, өйткені кейіннен осындай деп танылуы мүмкін "қатардағы" тауар белгілері жалпыға белгілі деп танылуға беріледі.  Бұрын ұсынылған ереже атауының редакциясынан ҚР-да жалпыға мәлім болып табылатын тауар белгілері танылуға жатады.  Ұсынылған түзету Заңның 18-1-бабының қолданыстағы атауына сәйкес келеді: «тауар белгісін жалпыға белгілі деп тану».  Сонымен қатар, ереже атауының редакциясы «белгілердің тауар белгілері ретінде пайдаланылатын» деген сөздермен толықтырылуы ұсынылады.  Заңға сәйкес тауар белгілері ғана емес, сонымен қатар құқықтық қорғалмаған белгілер де жалпыға белгілі деп танылатындығына байланысты, тиісінше, ұсынылған редакцияда тәртіптің атауын жазып алған жөн. |
|  | 29-баптың 3-тармағы | 3. Егер атауы географиялық нұсқама ретінде мәлімделетін географиялық объект Қазақстан Республикасының аумағында болса, өтінімге осы географиялық объектінің шекараларында өтініш берушінің тауардың ерекше қасиеттерінің қалыптасуына елеулі әсер ететін, тауар өндірісінің кем дегенде бір сатысын жүзеге асыратыны туралы жергілікті атқарушы органның қорытындысы қоса беріледі. Сондай-ақ өтінімге мәлімделген тауардың белгілі бір сапасы, репутациясы және (немесе) басқа да сипаттамалары едәуір дәрежеде оның географиялық шығу тегімен айқындалатынын растайтын құжат немесе құжаттар қоса беріледі. | 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. | Өзгерту Заңның 1-бабының 3) тармақшасына сәйкес келтіру үшін ұсынылады. |
|  | 38-бап. | 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 ~~соға алад~~ы. | 38-бап. Ескертпе таңбалау  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** | Тұтынушыны адастырмау үшін. Міндетті ескерту таңбасы болған жағдайда тұтынушы тіркелген белгіні, тауар шығарылған жердің географиялық көрсетілімін және атауын осы объектілермен араласқан дәрежеге дейін тіркелмеген ұқсас белгілерден ажыратады. Сонымен қатар, ескерту белгілері иелеріне халықаралық нарыққа шығуға мүмкіндік беретін қауіпсіздік пен қорғауды көрсетеді. |
|  | 46-баптың 1-тармағы | 1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген оның әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.  **Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.**  Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы 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. | 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 | Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін олардың құзыретіне, мамандануына сәйкес ажырату ұсынылады.  Іс жүзінде, мысалы, патенттік құқықпен байланысты даулы істер бойынша қорытынды немесе түсініктеме бере алатын дараландыру құралдары мәселелеріне маманданған патенттік сенім білдірілген өкілдер бар. Бұл жағдайлар құқық қолдану практикасына теріс әсер етеді, өйткені бұл қорытындылар субъективті сипатта болуы және қолданыстағы заңнамаға сәйкес келмеуі мүмкін.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін шектеу тар, бірақ өз бағытында құзыретті мамандарды береді.  Жекешелендіру құралдары мен патенттеу объектілеріне қатысты патенттік сенім білдірілген өкілдің 2 (куәлігін) алуға жол беріледі.  Қолданыстағы патенттік сенім білдірілген өкілдерді қайта аттестаттау талап етілмейді, өйткені «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 43-бабында нормативтік құқықтық актінің қолданылуы ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды деп көзделген.  Патенттік сенім білдірілген өкілдер бөлінген жағдайда қолданыстағы тізілімде тиісті мамандану туралы тиісті белгі болады.  Сондай-ақ, бюрокритизация шеңберінде заңнамалық актіде шамадан тыс егжей-тегжейлерді болдырмау мақсатында аттестаттау нысанына қатысты ережелер алынып тасталады.  ***Халықаралық тәжірибе***  *АҚШ, Канада және Ұлыбритания сияқты кейбір елдерде патенттік сенім білдірілген өкіл мен тауар белгісі өкілінің арасында алшақтық бар. Бұл елдерде патенттік сенім білдірілген өкілдер өнертабыстарды, инновацияларды және патенттерді ұсынуға және қорғауға маманданған, ал тауарлық белгілер бойынша өкілдер тауарлық белгілер мен брендтерді тіркеу, қорғау және басқару саласында жұмыс істейді. Бұл бөлу мамандарға зияткерлік меншік құқықтарының нақты аспектілеріне назар аударуға клиенттерге жоғары сапалы және мамандандырылған қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді.*  *Бөліну патенттік сенім білдірілген өкілдердің өнертабыстарды, инновацияларды және басқа патенттік құқық объектілерін қорғауға мамандануына байланысты болып отыр. Олар технология, ғылым және инженерия бойынша мамандандырылған білімге ие, бұл клиенттерге өнертабысқа патенттерді дайындауға, ұсынуға және қорғауға көмектесуге мүмкіндік береді.*  *Өз кезегінде, тауар белгілері бойынша патенттік сенім білдірілген өкілдер тауар белгілері мен брендтерін тіркеумен, басқарумен және қорғаумен айналысады. Олар нарыққа, маркетингке және брендті тануға қатысты аспектілерге маманданған, бұл тұтынушыларға нарықтағы тауар белгілерін қорғауға және ілгерілетуге көмектеседі.* |
|  | 46-баптың  4-тармағы | 4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің аттестаттау комиссиясына берілген өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;  **3) осы Заңның 46-2-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.**  **Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.**  Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, аттестаттау комиссиясының хаттамалық шешімімен қайта басталады. | 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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
|  | 46-2 баптың 1- тармағы | 1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен **аттестаттау комиссиясының** шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің **аттестаттау комиссиясына** берілген жеке өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс 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 жағдайда;  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. | 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 | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
|  | 46-2 баптың 2-тармағы | 2. **Аттестаттау** комиссиясының шешімі немесе заңды күшіне енген сот шешімі не айыптау үкімі негізінде патенттік сенім білдірілген өкілдің куәлігі жарамсыз деп танылады және тиісті мәліметтер патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне енгізіледі. | 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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады. |
|  | 46-2 баптың 4-тармағы | 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 апелляциялық комиссия құрады. **Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады.**  Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:  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.  Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін. | 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.  **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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
| **«Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы» 2001 жылғы 29 маусымдағы  Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 4-баптың  2-тармағы  2) тармақшасы  жетінші абзацы | аттестаттау комиссиясы туралы ережелер | **патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссия туралы ережені;** | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
|  | 4-баптың  2-тармағы  5) тармақшасы | 5) **аттестаттау** **комиссиясының**, апелляциялық кеңестің, апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру; | 5) **патенттік сенім білдірілген өкілдер қызметінің мәселелері жөніндегі комиссияның**, апелляциялық кеңестің және апелляциялық комиссияның қызметін ұйымдастыру; | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
|  | 15-баптың  1-тармағы | 1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жоғары бiлiмi бар, аттестаттаудан өткен және патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тiркелген Қазақстан Республикасының әрекетке қабiлеттi азаматы патенттiк сенiм білдірілген өкiл болуға құқылы.  **Патенттік сенім білдірілген өкіл қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды білуге арналған тестілеу нысанында өткізіледі.**  Уәкілетті органның жанынан құрылатын аттестаттау комиссиясы 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. | 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. | Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін олардың құзыретіне, мамандануына сәйкес ажырату ұсынылады.  Іс жүзінде, мысалы, патенттік құқықпен байланысты даулы істер бойынша қорытынды немесе түсініктеме бере алатын даралау құралдары мәселелеріне маманданған патенттік сенім білдірілген өкілдер бар. Бұл жағдайлар құқық қолдану практикасына теріс әсер етеді, өйткені бұл қорытындылар субъективті сипатта болуы және қолданыстағы заңнамаға сәйкес келмеуі мүмкін.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметін шектеу тар, бірақ өз бағытында құзыретті мамандарды береді.  Жекешелендіру құралдары мен патенттеу объектілеріне қатысты патенттік сенім білдірілген өкілдің 2 (куәлігін) алуға жол беріледі.  Қолданыстағы патенттік сенім білдірілген өкілдерді қайта аттестаттау талап етілмейді, өйткені «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 43-бабында нормативтік құқықтық актінің қолданылуы ол қолданысқа енгізілгенге дейін туындаған қатынастарға қолданылмайды деп көзделген.  Патенттік сенім білдірілген өкілдер бөлінген жағдайда қолданыстағы тізілімде тиісті мамандану туралы тиісті белгі болады.  Сондай-ақ, бюрокритизация шеңберінде заңнамалық актіде шамадан тыс егжей-тегжейлерді болдырмау мақсатында аттестаттау нысанына қатысты ережелер алынып тасталады.  ***Халықаралық тәжірибе***  *АҚШ, Канада және Ұлыбритания сияқты кейбір елдерде патенттік сенім білдірілген өкіл мен тауар белгісі өкілінің арасында алшақтық бар. Бұл елдерде патенттік сенім білдірілген өкілдер өнертабыстарды, инновацияларды және патенттерді ұсынуға және қорғауға маманданған, ал тауарлық белгілер бойынша өкілдер тауарлық белгілер мен брендтерді тіркеу, қорғау және басқару саласында жұмыс істейді. Бұл бөлу мамандарға зияткерлік меншік құқықтарының нақты аспектілеріне назар аударуға клиенттерге жоғары сапалы және мамандандырылған қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді.*  *Бөліну патенттік сенім білдірілген өкілдердің өнертабыстарды, инновацияларды және басқа патенттік құқық объектілерін қорғауға мамандануына байланысты болып отыр. Олар технология, ғылым және инженерия бойынша мамандандырылған білімге ие, бұл клиенттерге өнертабысқа патенттерді дайындауға, ұсынуға және қорғауға көмектесуге мүмкіндік береді.*  *Өз кезегінде, тауар белгілері бойынша патенттік сенім білдірілген өкілдер тауар белгілері мен брендтерін тіркеумен, басқарумен және қорғаумен айналысады. Олар нарыққа, маркетингке және брендті тануға қатысты аспектілерге маманданған, бұл тұтынушыларға нарықтағы тауар белгілерін қорғауға және ілгерілетуге көмектеседі.* |
|  | 15-баптың  4-тармағы | 4. Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі **аттестаттау комиссиясының** хаттамалық шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің **аттестаттау комиссиясына** берілген өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынатын адамдарға, уәкілетті органның және оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметкерлеріне жатқызу кезеңіне;  **3) осы Заңның 15-2-бабының 1-тармағында көзделген мән-жайларды анықтау мақсатында тоқтатыла тұрады.**  **Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі аттестаттау комиссиясы тиісті шешім қабылдағанға дейін үш ай бойы тоқтатыла тұрады.**  Патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметі оның қызметін тоқтата тұру үшін себеп болған негіздер жойылған жағдайда, **аттестаттау комиссиясының** хаттамалық шешімімен қайта басталады. | 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 | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
|  | 15-2 баптың  1-тармағы | 1. Патенттік сенiм білдірілген өкіл патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен **аттестаттау** комиссиясының шешімімен:  1) патенттік сенім білдірілген өкілдің **аттестаттау комиссиясына** берілген жеке өтініші негізінде;  2) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған кезде немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс 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 жағдайда;  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. | 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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады. |
|  | 15-2 баптың  2-тармағы | 2. **Аттестаттау** **комиссиясының** 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. | 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. | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді. |
|  | 15-2 баптың  4-тармағы | 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 **апелляциялық комиссия** құрады. **Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау кезеңінде патенттік сенім білдірілген өкіл куәлігінің қолданылуы тоқтатыла тұрады, бұл туралы патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізіліміне белгі қойылады.**  Жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымын не патенттік сенім білдірілген өкілдер палатасының ұсынуын қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:  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.  Апелляциялық комиссияның шешімі жай көпшілік дауыспен қабылданады, хаттамамен ресімделеді және оған сотқа шағым жасалуы мүмкін. | 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.  **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 | Бүгінгі таңда Әділет министрлігінде 2 алқалы орган жұмыс істейді: апелляциялық және аттестаттау комиссиясы.  Апелляциялық комиссия жеке және заңды тұлғалардың патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарын қарайды.  Аттестаттау комиссиясының негізгі функциялары патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттау отырысын өткізу (тестілеу), куәлік беру, патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұру, патенттік сенім білдірілген өкілдердің тізілімінен шығару болып табылады.  Айта кету керек, бүгінде патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттау пилоттық жобаға сәйкес жүзеге асырылады. Пилоттық жоба шеңберінде аттестаттау комиссиясы отырысының кезеңі көзделмеген, өйткені өтініш берушілер тестілеу операторы ұсынатын емтихан алушының қатысуымен тестілеуді өз бетінше тапсырады.  Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, аттестаттау комиссиясын ұқсас функциялары бар патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссия деп қайта атау, бірақ патенттік сенім білдірілген өкілдерді аттестаттаудан өткізу жөніндегі функцияны алып тастау ұсынылады.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің әрекеттеріне шағымдарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның функцияларын патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияға беру ұсынылады. Бұл ретте апелляциялық комиссияға ӘРПК ережелеріне сәйкес сотқа дейінгі реттеу шеңберінде патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның шешімдерін қайта қарау жөніндегі функция беріледі.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі шешімдерді қарау тәртібін уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.  Патенттік сенім білдірілген өкілдердің қызметі мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына аталған облысқа жетекшілік ететін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлері енгізіледі, сондай-ақ ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК (сараптама ұйымы) өкілдік етеді деп болжанады, төраға ретінде уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы тағайындалады.  Апелляциялық комиссияның құрамына төрағалық етуші жетекшілік ететін вице-министрмен бірге орталық аппараттың қызметкерлері енгізілетін болады.  Бұдан басқа, жеке және (немесе) заңды тұлғаның шағымы түскен кезде патенттік сенім білдірілген өкілдің қызметін тоқтата тұруға қатысты норманы алып тастау ұсынылады. |
|  |  |  | **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.** |  |