**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ғылым мәселелері бойынша**

**өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с**  **№** | | **Құрылымдық элемент** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылып отырған редакция** | **Негіздеме** | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексі** | | | | | | |
| 1. | | 12-баптың  33) тармақшасы | 12-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  Осы Кодексте мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ….  33) мемлекеттік жер пайдаланушылар - мемлекеттік республикалық және коммуналдық заңды тұлғалар; | 12-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  Осы Кодексте мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ….  33) мемлекеттік жер пайдаланушылар - мемлекеттік республикалық және коммуналдық заңды тұлғалар, **жарғылық капиталына мемлекет 100 пайыз қатысатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдардың ұйымдық-құқықтық нысанындағы білім және ғылым саласындағы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары**; | Мемлекеттік және ұлттық жоғары оқу орындарын жаңа ұйымдық-құқықтық нысанға – 100 пайыз мемлекет қатысатын акционерлік қоғамға айналдыру бойынша | |
| **2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне** | | | | | | |
| 2. | | 1-баптың \_\_ тармағы (жаңа) | 3-бап. Осы Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарды түсіндіру  Осы Кодексте қамтылған ұғымдардың, егер заңда ерекше нұсқаулар болмаса, мынадай мағыналары бар:  ...  28) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам – жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органының мүшелігіне кандидат ретінде тіркелген азамат; жергілікті өзін-өзі басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін, еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің қаражатынан жүргізілетін қызметші; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, сондай-ақ сатып алуды, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу бойынша шешімдер қабылдауға уәкілеттік берілген не мемлекеттік бюджеттің және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеу мен іске асыруға жауапты, көрсетілген ұйымдарда дербес құрылымдық бөлімшенің басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын адам; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілері; Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның қызметшілері; қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қызметшілері; | 3-бап. Осы Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарды түсіндіру  Осы Кодексте қамтылған ұғымдардың, егер заңда ерекше нұсқаулар болмаса, мынадай мағыналары бар:  ...  28) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам – жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органының мүшелігіне кандидат ретінде тіркелген азамат; жергілікті өзін-өзі басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін, еңбегіне ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің қаражатынан жүргізілетін қызметші; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, сондай-ақ сатып алуды, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу бойынша шешімдер қабылдауға уәкілеттік берілген не мемлекеттік бюджеттің және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатынан қаржыландырылатын жобаларды іріктеу мен іске асыруға жауапты, көрсетілген ұйымдарда дербес құрылымдық бөлімшенің басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын адам; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілері; Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның қызметшілері; қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қызметшілері; **ұлттық ғылыми кеңестердің мүшелері, Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының және ғылым Қорының қызметкерлері;** | Ғылым саласындағы ұйымдарды гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру (қаржыландыруды тоқтату) туралы шешім қабылдайтын ұлттық ғылыми кеңестер мүшелерінің, сондай-ақ Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы мен Ғылым қоры қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру мақсатында. | |
| **3. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі** | | | | | | |
| 3. | | 87-баптың 1-тармағының жаңа 3) тармақшасы | 87-бап. Демалыс түрлері  1. Жұмыскерлерге демалыстардың мынадай түрлері беріледі:  1) жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары;  2) әлеуметтік демалыстар;  ...  3) **Жоқ.** | 87-бап. Демалыс түрлері  1. Жұмыскерлерге демалыстардың мынадай түрлері беріледі:  1) жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалыстары;  2) әлеуметтік демалыстар;  3) **«Ғылым және технологиялық саясат туралы» Заңға сәйкес жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында, ғылыми ұйымдарда жұмыс істейтін жетекші ғалымдардың шығармашылық демалысы.** | Жоғары оқу орындарында және ҒЗИ-де еңбекақыларын сақтай отырып, басқа міндеттерден, әкімшілік және педагогикалық жүктемелерден босата отырып, зерттеу жүргізу үшін ғалымдар үшін шығармашылық демалыстар (sabbatical) көзделсін. | |
| **4. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы»**  **Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | | | |
| 4. | | 129-баптың 1-тармағының 1)-тармақшасы | 129-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту салаларындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  1-1) жоқ | 129-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту салаларындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  **1-1) қаржыландыру қаражатының бір бөлігі ғылым ұйымдарын технологиялық жабдықтармен материалдық-техникалық жарақтандыруға, Phd дәрежесін алу үшін кадрлар даярлауға жіберіледі.** | Кадр сапасын жақсарту және ғылым ұйымдарын технологиялық жабдықтармен жарақтандыру мақсатында | |
| 5. | | 129-баптың  1-тармағының  2) тармақшасы | 129-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту салаларындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  …  2) көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган ғылым саласындағы уәкілетті органмен бірлесе отырып айқындаған тәртіппен ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесе отырып айқындаған тәртіппен көмірсутектер саласындағы цифрландыру жобаларын алдыңғы жылдың қорытындылары бойынша жер қойнауын пайдаланушының көмірсутектерді өндіру кезеңінде өндіру үшін шеккен шығындарының бір пайызы мөлшерінде қаржыландыруды жүзеге асыруға;  Жоқ. | 129-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың көмірсутектерді өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту салаларындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  …  **Бұл ретте қаржыландыруды бөлу мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық орталығының ескертулерін ескере отырып, конкурстық тәртіппен жүзеге асырылады.**  **Есеп қорытындысы бойынша жариялануға тиіс.** | ҒЗТКЖ қаржыландыруға бөлінетін жер қойнауын пайдаланушылардың қаражатын әділ және объективті бөлу мақсатында | |
| 6. | | 178-баптың 1-тармағы 1)-  тармақшасы | 178-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың уран өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту саласындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  1-1) жоқ | 178-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың уран өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту саласындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  **1-1) қаржыландыру қаражатының бір бөлігі ғылым ұйымдарын технологиялық жабдықтармен материалдық-техникалық жарақтандыруға, Phd дәрежесін алу үшін кадрлар даярлауға жіберіледі.** | Кадр сапасын жақсарту және ғылым ұйымдарын технологиялық жабдықтармен жарақтандыру мақсатында | |
| 7. | | 178-баптың  1-тармағының 2) тармақшасы | 178-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың уран өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту саласындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  ...  2) уран өндіру саласындағы уәкілетті орган ғылым саласындағы уәкілетті органмен бірлесе отырып айқындаған тәртіппен ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) уран өндіру саласындағы уәкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесе отырып айқындаған тәртіппен уран өндіру саласындағы цифрландыру жобаларын алдыңғы жылдың қорытындылары бойынша жер қойнауын пайдаланушының уранды өндіру кезеңінде өндіру үшін шеккен шығындарының бір пайызы мөлшерінде қаржыландыруды жүзеге асыруға;  Жоқ. | 178-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың уран өндіру кезеңі ішіндегі оқыту, ғылым, цифрландыру және өңірді әлеуметтік-экономикалық дамыту саласындағы міндеттемелері  1. Өндіру кезеңі ішінде, екінші жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушы жыл сайын:  ...  **Бұл ретте қаржыландыруды бөлу мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық орталығының ескертулерін ескере отырып, конкурстық тәртіппен жүзеге асырылады.**  **Есеп қорытындысы бойынша жариялануға тиіс.** | ҒЗТКЖ қаржыландыруға бөлінетін жер қойнауын пайдаланушылардың қаражатын әділ және объективті бөлу мақсатында | |
| **5. 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі** | | | | | | |
| 8. | | 220-бап  3-тармақ  2) тармақша | 220-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметінің субъектілері және оны жүзеге асыру шарттары  …  3. Медициналық мамандықтар бойынша денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламаларын іске асырудың міндетті шарттары мыналар болып табылады:  …  2) дәрігерлерді даярлау кезінде – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында интеграцияланған және жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру бағдарламаларын (резидентура, докторантура) іске асыру; | 220-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметінің субъектілері және оны жүзеге асыру шарттары  …  3. Медициналық мамандықтар бойынша денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламаларын іске асырудың міндетті шарттары мыналар болып табылады:  …  2) дәрігерлерді даярлау кезінде – жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында **үздіксіз** интеграцияланған және жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру бағдарламаларын (резидентура, докторантура), **оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы ұлттық орталықтармен бірлесіп** іске асыру; | Бұл түзету Кодекстің (221-баптың 3-тармағы) және «Білім туралы» Заңның (40-баптың  5-тармағының 3) тармақшасы) мәтіндерінде «Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру» бөлігінде бірыңғай терминологияның пайдаланылуын қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты. Үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру (221-баптың  3-тармағына сәйкес) жоғары білім беру (бакалавриат) және магистратура бағдарламаларының интеграциясына негізделген.  Өзара іс-қимыл жасаудың ұйымдық-құқықтық нысаны туралы емес, үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру туралы сөз болып отыр. | |
| 9. | | 221-бап  2-тармақ екінші бөлік және  5-тармақ | 221-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметінің ерекшеліктері  …  2. …  Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттардың талаптарына сәйкес, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарда белгіленген біліктілік деңгейіне қойылатын талаптарды ескере отырып, білім беру бағдарламаларын дербес әзірлейді.  …  5. Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық және фармацевтикалық білім беру резидентураны, магистратураны және докторантураны қамтиды.  «Магистр» дәрежесі бар адамдардың клиникалық емес бейіндегі докторантураға түсуге құқығы бар.  Резидентурада оқуды аяқтаған адамдардың клиникалық бейіндегі докторантураға түсуге құқығы бар.  Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында резидентура және клиникалық бейіндегі докторантура бағдарламаларын қамтитын үздіксіз жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру бағдарламалары іске асырылуы мүмкін. | 221-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметінің ерекшеліктері  …  2. …  Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттардың талаптарына сәйкес, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарда белгіленген біліктілік деңгейіне қойылатын талаптарды ескере отырып, білім беру бағдарламаларын дербес **немесе денсаулық сақтау саласындағы ұлттық орталықтармен бірлесіп** әзірлейді.  ...  5. Жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық және фармацевтикалық білім беру резидентураны, магистратураны және докторантураны қамтиды.  **Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттар бойынша магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламаларын іске асырады.**  **Докторантура және постдокторантура бағдарламалары бейіндік бағыт бойынша ғылыми зерттеуді орындау бөлігінде:**  **денсаулық сақтау саласындағы ұлттық орталықтармен бірлесіп жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен;**  **денсаулық сақтау саласындағы ұлттық орталықтар іске асырылады.**  «Магистр» дәрежесі бар адамдардың клиникалық емес бейіндегі докторантураға түсуге құқығы бар.  Резидентурада оқуды аяқтаған адамдардың клиникалық бейіндегі докторантураға түсуге құқығы бар.  Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру ұйымдарында, **оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы ұлттық орталықтармен бірлесіп** клиникалық бейіндегі резидентура және докторантура бағдарламаларын қамтитын үздіксіз жоғары оқу орнынан кейінгі медициналық білім беру бағдарламалары іске асырылуы мүмкін. | Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдардың резидентура бағдарламаларын іске асыруға қатысатынын ескере отырып (222-бапқа сәйкес резидентура базасы ретінде аккредиттелген), денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдарға жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен бірлесе отырып магистратура мен докторантура бағдарламаларын іске асыру мүмкіндігін беру ұсынылады.  Бүгінгі таңда денсаулық сақтау саласындағы барлық ғылыми ұйымдар өздерінің білім беру бағдарламаларын МЖМБС талаптарына сәйкес, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы кәсіптік стандарттарда белгіленген біліктілік деңгейіне қойылатын талаптарды ескере отырып әзірлейді.  Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар медицина саласындағы қызмет бағыты бойынша жетекші ғылыми орталық болып табылады, бұл әлемнің дамыған елдерінің тәжірибесі негізінде бейіндік бағыт бойынша магистрлер мен докторларды даярлау үшін үздік база болып табылады.  Магистратура мен докторантурада даярлаудың ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыттары денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарында іске асырылады.  Өзара іс-қимыл жасаудың ұйымдық-құқықтық нысаны туралы емес, үздіксіз интеграцияланған медициналық білім беру туралы сөз болып отыр.  Түзету арқылы қолданыстағы Кодекстің мәтінін ғылыми орталықтардың атауы бөлігінде сәйкес келтіру ұсынылады, сондай-ақ ғылыми зерттеулерді орындау мақсатында денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдардың магистратура және докторантура бағдарламаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ғылыми ұйымдармен бірлесіп іске асыруы ұсынылады. | |
| **6. 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
| 10. | | 1-баптың \_ тармағы (жаңа) | 36-бап. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру  ...  2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қызметтің негізгі бейіні мен кадрлар даярлаудың бағыттары бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының, ғылыми ұйымдардың магистратурасында, резидентурасында және докторантурасында, сондай-ақ "Болашақ" халықаралық стипендиясының стипендиаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жыл сайын бекiтiлетiн мамандықтар тiзбесiне сәйкес күндiзгi оқыту нысаны бойынша жетекші шет елдердiң жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына оқуға жiберу арқылы жүзеге асырылады. | 36-бап. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру  ...  2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қызметтің негізгі бейіні мен кадрлар даярлаудың бағыттары бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының, ғылыми ұйымдардың магистратурасында, резидентурасында және докторантурасында, **денсаулық сақтау саласындағы ұлттық орталықтарда,** сондай-ақ "Болашақ" халықаралық стипендиясының стипендиаттарын күндізгі оқу бойынша жетекші шетелдік жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына оқуға жіберу жолымен жүзеге асырылады Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жыл сайын бекітілетін мамандықтар тізбесіне сәйкес оқыту нысанына сәйкес жүргізіледі. | Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар медицина саласындағы қызмет бағыты бойынша жетекші ғылыми орталықтар болып табылады, бұл әлемнің дамыған елдерінің тәжірибесі негізінде бейіндік бағыт бойынша магистрлер мен докторларды даярлау үшін ең жақсы база болып табылады. | |
| **7. 2019 жылғы 3 сәуір «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | | |
| 11. | 9-баптың  1-тармағы | | 9-бап. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды құру мақсаттары  1. Арнайы экономикалық аймақ өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті заманауи өндірістерді жедел дамыту, қызметтерді ұсынудың сапалық тұрғыдан жаңа деңгейін қалыптастыру, экономика салаларына және өңірлерге инвестициялар тарту, жаңа технологиялар ендіру, сондай-ақ халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру мақсатында құрылады. | 9-бап. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды құру мақсаттары  1. Арнайы экономикалық аймақ өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті заманауи өндірістерді жедел дамыту, қызметтерді ұсынудың сапалық тұрғыдан жаңа деңгейін қалыптастыру, экономика салаларына және өңірлерге инвестициялар тарту, **ғылым саласындағы инновациялық жобаларды іске асыру** жаңа технологиялар ендіру, сондай-ақ халықтың жұмыспен қамтылуын арттыру мақсатында құрылады. | | Ғылыми қызмет субъектілеріне әкімшілік кедергілерді және салық жүктемесін азайту мақсатында қолайлы жағдайлар жасау. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Қазақстан Республикасы**  **Парламенті Мәжілісінің депутаттары** | **А.Қ.Аймағамбетов**    **Ж.Д.Сулейменова**    **Е.Т. Жанбыршин** |

**Қазақстан Республикасы**

**Парламенті Сенатының депутаты А.Нухулы**