**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне нормашығармашылықты**

**жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»**

**Қазақстан Республикасы Заңының жобасына салыстырма кесте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құрылымдық элемент** | | **Қолданыстағы редакция** | | **Ұсынылған редакция** | | **Негіздеме** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
| **2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі** | | | | | | | | |
|  | | 96-баптың  3-тармағының 6) тармақшасы | | 96-бап. Қаржылай емес қолдау  …  3. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржылай емес қолдауды жүзеге асыру мақсатында өзінің интернет-ресурсында мынадай ақпаратты:  …  6) жеке кәсіпкерліктің дамуы мен кәсіпкерлік бастамасы бар халықты қолдауды қамтамасыз етуге бағытталған **~~реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттары,~~** нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласындағы құқықтық актілердің жобалары туралы;  … | | 96-бап. Қаржылай емес қолдау  …  3. Кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган қаржылай емес қолдауды жүзеге асыру мақсатында өзінің интернет-ресурсында мынадай ақпаратты:  …  6) жеке кәсіпкерліктің дамуы мен кәсіпкерлік бастамасы бар халықты қолдауды қамтамасыз етуге бағытталған нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласындағы құқықтық актілердің жобалары туралы;  … | | Артық нақтыланған нормаларды алып тастау мақсатында.  Бұл құжаттың ережелері заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің деңгейіне көшірілетін болады *(Үкіметтің заң шығару жұмысының қағидаларына)*. |
| **2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экология кодексі** | | | | | | | | |
|  | | 87-баптың 3) тармақшасы | | 87-бап. Мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері  Міндетті мемлекеттік экологиялық сараптамаға мынадай мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері жатады:  ...  **3) орталық мемлекеттік органдар және жергілікті мемлекеттік басқару органдары әзірлейтін, іске асырылуы қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуге әкелуі мүмкін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің жобалары;**  ... | | 87-бап. Мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері  Міндетті мемлекеттік экологиялық сараптамаға мынадай мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері жатады:  ...  **3) мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген талаптар ескерілген, іске асырылуы қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуге алып келуі мүмкін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің жобалары;**  ... | | Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізуге қойылатын талаптарды белгілеу ұсынылады, өйткені қазіргі уақытта қоршаған орта мәселелерін қозғайтын НҚА-ның барлық жобалары олар бойынша экологиялық сараптама жүргізу үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға жіберілмейді.  Осыған байланысты экологиялық сараптама жүргізу үшін нақты өлшемшарттар белгілеу ұсынылады, оған сәйкес мемлекеттік органдар НҚА жобаларын әзірлеу кезінде мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген талаптарды негізге ала отырып, НҚА жобаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға жіберу қажеттілігін алдын ала қарайтын болады.  Өз кезегінде талаптар экологиялық сараптамаға жатпайтын заңнама салаларын көздейтін болады.  Жобалар жіберілгеннен кейін экологиялық сараптама жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген қоршаған ортаға әсер ету өлшемшарттары негізінде экологиялық сараптама жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдайтын болады. |
|  | | 89-баптың жаңа 4-1-тармағы | | 89-бап. Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу тәртібі  ...  **4-1. Жоқ.** | | 89-бап. Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу тәртібі  ...  **4-1.** **Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізуге қойылатын талаптар мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларында айқындалады.** | | Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізуге қойылатын талаптарды белгілеу ұсынылады, өйткені қазіргі уақытта қоршаған орта мәселелерін қозғайтын НҚА-ның барлық жобалары олар бойынша экологиялық сараптама жүргізу үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға жіберілмейді.  Осыған байланысты экологиялық сараптама жүргізу үшін нақты өлшемшарттар белгілеу ұсынылады, оған сәйкес мемлекеттік органдар НҚА жобаларын әзірлеу кезінде мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген талаптарды негізге ала отырып, НҚА жобаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға жіберу қажеттілігін алдын ала қарайтын болады.  Өз кезегінде талаптар экологиялық сараптамаға жатпайтын заңнама салаларын көздейтін болады.  Жобалар жіберілгеннен кейін экологиялық сараптама жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген қоршаған ортаға әсер ету өлшемшарттары негізінде экологиялық сараптама жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдайтын болады. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Әділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы**  **Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 3-баптың 3-1) және 4) тармақшалары | 3-бап. Әдiлет органдарының мiндеттерi  Әдiлет органдарының мiндеттерi:  ...  3-1) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, **құқықтық насихат** саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;  ...  4) заң көмегін ұйымдастыру және көрсету және **құқықтық насихатты** қамтамасыз ету;  ... | 3-бап. Әдiлет органдарының мiндеттерi  Әдiлет органдарының мiндеттерi:  ...  3-1) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, **құқық түсіндіру жұмысы** саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру;  ...  4) заң көмегін ұйымдастыру және көрсету және **құқық түсіндіру жұмысын** қамтамасыз ету;  ... | Құқықтық насихат жөніндегі функцияның атауын құқықтық түсіндіру жұмысы жөніндегі функцияға қайта қарау орынды деп санаймыз. Адамның санасында «насихат» сөзі теріс қабылданады, өйткені ол бұқаралық ақпарат құралдарын таратуды ғана емес, сонымен бірге алға қойылған мақсаттарға жету үшін қоғамдық сананы басқаруды да қарастырады. Мемлекеттік міндет-құқықтық ақпаратқа жалпыға бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ету, жалпы халық үшін нормативтік құқықтық актілерді проактивті форматта түсіндіру. |
|  | 15-баптың  тақырыбы,  бірінші бөлігінің 2-3) және 5) тармақшалары және жаңа екінші бөлігі | 15-бап. Әдiлет органдарының заң жобасы жұмысын жүргiзу, **заңдарды жетiлдiру саласындағы функциялары**  Әдiлет органдары заң жобасы жұмысын жүргiзу, заңдарды жетiлдiру саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:  ...  **2-3)** **~~өз құзыреті шегінде «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес реттеушілік саясаттың консультативтік құжатын және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жария талқылау рәсімдерін жүргізуді үйлестіру;~~**  …  5) құқықтық ақпараттандыруды,  **«Е-заңнама» ақпараттық жүйесін жүргізуді**, құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесін жүргізуді қамтамасыз ету;  ...  **Жоқ.** | 15-бап. Әділет органдарының заң жобалау жұмысын жүргізу, **заңнаманы жетілдіру, мемлекеттік органдардың нормашығармашылық қызметін үйлестіру саласындағы функциялары**  Әдiлет органдары заң жобасы жұмысын жүргiзу, заңдарды жетiлдiру саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:  ...  **2-3) Алып тасталсын.**  ...  5) құқықтық ақпараттандыруды, **құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесін** жүргізуді қамтамасыз ету;  ...  **Әділет органдары мемлекеттік органдардың нормашығармашылық қызметін үйлестіруді және оған әдіснамалық басшылық етуді жүзеге асырады.** | 1. Заңның 19-бабынан заң қызметтерін үйлестіру алынып тасталады, өйткені бұл бап заң көмегін көрсетуге және құқықтық түсіндіруге бағытталған.  2. Мемлекеттік органдардың нормашығармашылық қызметін үйлестіру жөніндегі нақтылама түзету Әділет органдарының заң шығару қызметін құрылымдық бірлік ретінде емес, жалпы нормашығармашылық қызметін (мемлекеттік органдардың қандай құрылымдық бөлімшесі айналысатынына қарамастан) үйлестіруіне байланысты (заң қызметінің қызметін тұтастай әділет органдары да үйлестіреді, бірақ мұндай құзырет Заңның деңгейінде емес).  3. «Реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттарды және заң жобаларын жария талқылау рәсімдерін жүргізуді үйлестіруге» қатысты норманы регламенттеу тым егжей-тегжейлі норма болып табылады, өйткені орталық атқарушы органдар мен жергілікті атқарішы оргадардың заң жобалау жұмысы мен нормашығармашылық қызметін үйлестіру бойынша жалпы норма көзделген. Осыған байланысты жобаларды жария талқылауды үйлестіру жөніндегі құзыретті алып тастау ұсынылады.  4. «Е-Заннаманы» АЖ іске асыру «Documentolog» АЖ шеңберінде жүзеге асырылатындығына және қазір жеке жүйе емес, заң шығару процесінің модулі болып табылатындығына байланысты. Жүйені бірыңғай құжат айналымы бойынша жүргізу Цифрлық даму министрлігіне бекітілген. |
|  | 19-баптың тақырыбы, 1-тармағының  5) тармақшасы және 2-тармағы | 19-бап. Әдiлет органдарының заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, **құқықтық насихат** салаларындағы функциялары  1. Әдiлет органдары заң көмегін ұйымдастыру және көрсету саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:  …  **5) ~~орталық атқарушы органдардың заң қызметiнiң жұмысын үйлестiру және оған әдiстемелiк басшылық жасау, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкiмдерi аппараттарының заң қызметтерiмен өзара iс-қимыл жасау;~~**  ...  2. Әдiлет органдары **құқықтық насихат** саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:  1) **құқықтық насихатты** ұйымдастыруды ведомствоаралық үйлестiру, заңдарға түсiндiрме беруге қатысу;  **2) эталондық заң актiлерiн және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi, ақпараттық және анықтамалық-әдiстемелiк материалдарды шарт негiзiнде, оның iшiнде құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесiн пайдалана отырып беру;**  **~~3) алып тасталды ҚР 29.09.2014 № 239-V Заңымен;~~**  **~~4) «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленетін заң жобаларын және қабылданған заңдарды ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламаларының жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен келісу.~~** | 19-бап. Әдiлет органдарының заң көмегін ұйымдастыру және көрсету, **құқық түсіндіру жұмысы** салаларындағы функциялары  1. Әдiлет органдары заң көмегін ұйымдастыру және көрсету саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:  …  **5) Алып тасталсын;**  ...  2.Әдiлет органдары **құқық түсіндіру жұмысы** саласында мынадай функцияларды:  **1) құқық түсіндіру жұмысын** ұйымдастыруды ведомствоаралық үйлестiруді, заңнамаға түсiндiрме беруге қатысуды;  **2) эталондық заңнамалық актiлерге және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, ақпараттық және анықтамалық-әдiстемелiк материалдарға ашық қол жеткізуді, оның iшiнде құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесiн пайдалана отырып ұсынуды жүзеге асырады.** | Құқықтық насихат жөніндегі функцияның атауын құқықтық түсіндіру жұмысы жөніндегі функцияға қайта қарау орынды деп санаймыз.  Адамның санасында «насихат» сөзі теріс қабылданады, өйткені ол бұқаралық ақпарат құралдарын таратуды ғана емес, сонымен бірге алға қойылған мақсаттарға жету үшін қоғамдық сананы басқаруды да қарастырады. Мемлекеттік міндет-құқықтық ақпаратқа жалпыға бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ету, жалпы халық үшін нормативтік құқықтық актілерді проактивті форматта түсіндіру.  Әділет органдарының орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың нормашығармашылық қызметін үйлестіру жөніндегі функциясын осы Заңның 15-бабына ауыстыруға байланысты.  Қазіргі уақытта Әділет министрлігі аталған материалдарды **шарттық негізде** беруді жүзеге асырмайды.  Министрлік қазіргі уақытта мұндай деректерді «Әділет» АҚЖ және «НҚА ЭББ» ашық қолжетімділікте орналастырады.  Бұл функциямен ҚР ӘМ жанындағы Заңнама және құқықтық ақпарат институты айналысады.  Артық регламенттеуді болдырмау мақсатында ақпараттық сүйемелдеу бағдарламаларын келісу жөніндегі норма заңға тәуелді НҚА деңгейінде көзделетін болады. |
|  | 24-баптың 5)-тармақшасы | 24-бап. Әдiлет органдары мен олардың лауазымды адамдарының құқықтары  …  5) Қазақстан Республикасы Азаматтық iс жүргiзу кодексiнiң **56-бабында** белгiленген тәртiппен азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерiн, сондай-ақ қоғамдық немесе мемлекеттiк мүдделердi қорғау үшiн сотқа талап қойып жүгiнуге;  ... | 24-бап. Әдiлет органдары мен олардың лауазымды адамдарының құқықтары  …  5) Қазақстан Республикасы Азаматтық iс жүргiзу кодексiнiң **55-бабында** белгiленген тәртiппен азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерiн, сондай-ақ қоғамдық немесе мемлекеттiк мүдделердi қорғау үшiн сотқа талап қойып жүгiнуге;  ... | Редакциялық түзету.  Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгіну Азаматтық процестік кодекстің 55-бабымен реттелген. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» 2010 жылғы 29 сәуірдегі**  **Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 9-баптың 1) тармақшасы | 9-бап. Әділет органдарының құзыреті  Әділет органдары:  1) мемлекеттік органдардың **құқықтық насихат** жөніндегі қызметін үйлестіреді;  ... | 9-бап. Әділет органдарының құзыреті  Әділет органдары:  1) мемлекеттік органдардың **құқық түсіндіру** **жұмысы** жөніндегі қызметін үйлестіреді;  ... | Құқықтық насихат жөніндегі функцияның атауын құқықтық түсіндіру жұмысы жөніндегі функция ретінде қайта қарау орынды деп санаймыз. Адамның санасында «насихаттау» сөзі теріс қабылданады, өйткені ол бұқаралық ақпарат құралдарын таратуды ғана емес, сонымен бірге алға қойылған мақсаттарға жету үшін қоғамдық сананы басқаруды да қарастырады. Мемлекеттік міндет - құқықтық ақпаратқа жалпыға бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ету, жалпы халық үшін нормативтік құқықтық актілерді проактивті форматта түсіндіру. |
|  | 16-баптың 1)-тармақшасы | 16-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті орган:  1) бұқаралық ақпарат құралдарында **құқықтық насихат** жүргізуді қамтамасыз етеді;  ... | 16-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті органның құзыреті  Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті орган:  1) бұқаралық ақпарат құралдарында **құқық түсіндіру жұмысын** жүргізуді қамтамасыз етеді;  ... | Құқықтық насихат жөніндегі функцияның атауын құқықтық түсіндіру жұмысы жөніндегі функцияға қайта қарау орынды деп санаймыз. Адамның санасында «насихаттау» сөзі теріс қабылданады, өйткені ол бұқаралық ақпарат құралдарын таратуды ғана емес, сонымен бірге алға қойылған мақсаттарға жету үшін қоғамдық сананы басқаруды да қарастырады. Мемлекеттік міндет-құқықтық ақпаратқа жалпыға бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ету, жалпы халық үшін нормативтік құқықтық актілерді проактивті форматта түсіндіру. |
|  | 17-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы | 17-бап. Азаматтар мен ұйымдардың құқық бұзушылық профилактикасына қатысуы  3. Құқық бұзушылық профилактикасына қатысушы азаматтар мен ұйымдар өздерінің қызметін:  1) **құқықтық насихатты** ұйымдастыруға қатысу;  ... | 17-бап. Азаматтар мен ұйымдардың құқық бұзушылық профилактикасына қатысуы  3. Құқық бұзушылық профилактикасына қатысушы азаматтар мен ұйымдар өздерінің қызметін:  1) **құқық түсіндіру** **жұмысын** ұйымдастыруға қатысу;  ... | Құқықтық насихат жөніндегі функцияның атауын құқықтық түсіндіру жұмысы жөніндегі функцияға қайта қарау орынды деп санаймыз. Адамның санасында «насихаттау» сөзі теріс қабылданады, өйткені ол бұқаралық ақпарат құралдарын таратуды ғана емес, сонымен бірге алға қойылған мақсаттарға жету үшін қоғамдық сананы басқаруды да қарастырады. Мемлекеттік міндет-құқықтық ақпаратқа жалпыға бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ету, жалпы халық үшін нормативтік құқықтық актілерді проактивті форматта түсіндіру. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы»**  **2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 5-баптың 3-тармағының 1) тармақшасы | 5-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметімен, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл  …  3. Ұлттық палатаның Қазақстан Республикасының Үкіметімен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы осы Заңда, өзге де нормативтік құқықтық актілерде және өзара іс-қимыл туралы келісімде айқындалған тәртіппен:  1) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын **~~реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттарын,~~** нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласындағы құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және оларға сараптама жасауға Ұлттық палатаның қатысуы нысанында;  … | 5-бап. Қазақстан Республикасының Үкіметімен, мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл  …  3. Ұлттық палатаның Қазақстан Республикасының Үкіметімен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы осы Заңда, өзге де нормативтік құқықтық актілерде және өзара іс-қимыл туралы келісімде айқындалған тәртіппен:  1) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласындағы құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және оларға сараптама жасауға Ұлттық палатаның қатысуы нысанында;  … | Заңнамаға сәйкес олармен келісу бойынша өзге де мемлекеттік органдар, ұйымдар мен азаматтар реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттарының және нормативтік құқықтық актілер жобаларының әзірлеушілері болып табылады.  Бұл тізімге Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы да кіреді.  Сондықтан бұл түзету «Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы туралы» Заңнан артық нақтыланған нормаларды алып тастау мақсатында белгіленеді.  Бұдан басқа, осы Заңның 9-бабында Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының нақты функциялары айқындалған. |
| **«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы**  **Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 16-баптың 3-тармағының 2) тармақшасының екінші абзацы | 16-бап. Интернет-ресурстарда ақпарат орналастыру  …  3. Осы Заңның 8-бабының  1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда:  …  2) нормашығармашылық қызмет туралы ақпаратты:  ...  **әзірленетін реттеушілік саясат консультативтік құжаттарының, нормативтік құқықтық актілер жобаларының оларға түсіндірме жазбаларымен (олар болған кезде) және салыстырма кестелерімен (нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге мәтіндерін, ғылыми сараптамалардың қорытындылары мен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің сараптама қорытындыларын (олар болған кезде), оларды жария талқылаудың аяқталғаны туралы есептерді;**  ... | 16-бап. Интернет-ресурстарда ақпарат орналастыру  …  3. Осы Заңның 8-бабының  1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда:  …  2) нормашығармашылық қызмет туралы ақпаратты:  ...  **әзірленетін нормативтік құқықтық актілер жобаларының мәтіндерін және нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және қабылдау саласындағы заңнамада көзделген материалдарды;**  ... | Заң шығару жұмысының қағидаларын реттеуге байланысты артық нақтыланған нормаларды алып тастау мақсатында. Заң жобасын әзірлеу қажеттілігін негіздейтін материалдар заң жобасына қоса беріледі. Осыған байланысты заң жобасын қоса берілген құжаттармен бірге орналастыру қажеттілігі белгіленеді. |
|  | 17-баптың 4-тармағы | 17-бап. «Электрондық үкіметтің» веб-порталында ақпарат орналастыру  …  4. Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуші мемлекеттік органдар мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жібергенге дейін **реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттарын және** нормативтік құқықтық актілердің жобаларын оларға түсіндірме жазбаларымен және салыстырма кестелерімен (заңдарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында көзделген өзге де ақпаратты жария талқылау үшін орналастырады. Жария талқылау нәтижелері бойынша есептер де ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылады. | 17-бап. «Электрондық үкіметтің» веб-порталында ақпарат орналастыру  …  4.Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында **мемлекеттік органдар жария талқылау үшін нормативтік құқықтық актілердің жобаларын және нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және қабылдау саласындағы заңнамада көзделген өзге де материалдарды орналастырады.** Жария талқылау нәтижелері бойынша есептер де ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылады. | Заң шығару жұмысының қағидаларын реттеуге байланысты артық нақтыланған нормаларды алып тастау мақсатында. Үкіметтің заң жобасын әзірлеу қажеттілігін негіздейтін материалдар заң жобасына қоса беріледі. Осыған байланысты заң жобасын қоса берілген құжаттармен бірге орналастыру қажеттілігі белгіленеді. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі**  **Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың 1-4) және 30-1) тармақшалары | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  ...  **~~1-4) «Е-заңнама» ақпараттық жүйесі – Қазақстан Республикасының заңнамасына талдау (мониторинг) жүргізуге, сондай-ақ норма шығарудың жекелеген процестерін автоматтандыруға арналған бірыңғай құқықтық жүйе;~~**  ...  **30-1) жоқ;**  ... | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар  ...  **1-4)** **Алып тасталсын.**  ...  **30-1)** **нормативтік құқықтық акт мәтінінің теңтүпнұсқалығы – қазақ және орыс тілдеріндегі нормативтік құқықтық акт мәтіндерінің мағыналық мазмұнының сәйкестігі;**  ... | «Е-Заннама» жүйесін іске асыру «Documentolog» АЖ шеңберінде жүзеге асырылатындығына және енді жеке жүйе емес, тек модуль болып табылатындығына байланысты.  Қазіргі уақытта мемлекеттік және орыс тілдерінде НҚА теңтүпнұсқалығы бойынша талап бар, бірақ «теңтүпнұсқалық» ұғымына анықтама берілмеген.  Бұл ретте нақты қазір түпнұсқалық семантикалық емес, сөзбе-сөз аударма арқылы қамтамасыз етіледі, бұл қазақ және орыс тілдерінің стилистикалық ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік бермейді. Кейіннен бұл НҚА мәтінінің қол жетімді түсіндіруіне және, тиісінше, тәжірибеде қолдану кезінде қабылдауға әсер етеді. |
|  | Жаңа 1-1-бап | **1-1-бап. Жоқ.** | **1-1-бап. Осы Заңды реттеудің мақсаттары, міндеттері, қағидаттары**  **1. Заңнама жүйесінің тұтастығын қамтамасыз ету және құқықтық актілер жүйесін айқындау осы Заңды реттеудің мақсаттары болып табылады.**  **2. Мыналар:**  **1) Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесін белгілеу;**  **2) нормативтік құқықтық актілерді қабылдау, күшіне енгізу, қолданысқа енгізу, жариялау, олардың қолданысын тоқтата тұру және тоқтату, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізудің Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртібін белгілеу;**  **3) Қазақстан Республикасының Конституциясында және осы Заңда бекітілген нормативтік құқықтық актілердің сатысын белгілеу;**  **4) нормативтік емес құқықтық актілер бойынша жалпы ережелерді белгілеу осы Заңды реттеудің міндеттері болып табылады.**  **3. Осы Заңды реттеу қағидаттары:**  **1) норма шығарудағы сатылық қағидаты – әртүрлі деңгейдегі нормативтік құқықтық актілер Қазақстан Республикасының заңнамасы жүйесіндегі өздерінің заңдық күшінің дәрежесі бойынша қоса бағынысты болуға тиіс;**  **2) ашықтық пен айқындық қағидаты – нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау процесі заңдарда тікелей көзделген жағдайлардан басқа, барлық мүдделі тарап үшін ашық және айқын болуға тиіс;**  **3) жоспарлау қағидаты – нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау осы жұмысты алдын ала жоспарлау арқылы жүзеге асырылуға тиіс;**  **4) қоғамдық бақылау қағидаты – нормативтік құқықтық актілердің жобалары жұртшылықпен және нысаналы топтармен талқылануға тиіс;**  **5) қолжетімділік қағидаты – азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне және нысаналы топтардың мүдделеріне қатысты нормативтік құқықтық актілер жаңартылып отыруға және пайдалану үшін еркін қол жетімді болуға тиіс;**  **6) құқық нормаларын түсінікті етіп жазу қағидаты – нормативтік құқықтық актілердің мәтіндері нормативтік құқықтық акт мәтінінің теңтүпнұсқалығы сақтала отырып, сілтеме және бланкеттік нормаларды, нормативтік құқықтық актіде немесе өзге де жоғары тұрған нормативтік құқықтық актіде мағынасы ашылмаған терминдерді, норманың мазмұны мен мақсатын ашпайтын ережелерді шамадан тыс пайдалануға жол бермейтіндей түсінікті түрде тұжырымдалуға тиіс;**  **7) құқықтық реттеу тиімділігі қағидаты – енгізілетін құқықтық реттеу азаматтардың және нысаналы топтардың өзекті қажеттіліктері, оның ішінде мемлекеттік қауіпсіздік мүдделері, конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адам құқықтары мен бостандықтарын, халық денсаулығы мен имандылығын қамтамасыз ету ескеріле отырып, ұтымды және барабар болуға тиіс.** | «Құқықтық актілер туралы» ҚР Заңының 24-бабының 1-тармағына сәйкес заңдарда тиісті саланы (аясын) реттеудің негізгі мақсаттары, міндеттері, қағидаттары белгіленеді.  Осыған байланысты Заңды жаңа 1-1-баппен толықтыру ұсынылады. |
|  | 4-баптың  2-тармағы | 4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесі, оның тұтастығын қамтамасыз ету  1. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесін Қазақстан Республикасының Конституциясы, оған сәйкес келетін заңнамалық актілер, өзге де нормативтiк құқықтық актiлер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулылары құрайды.  2. Қазақстан Республикасы заңнамасы жүйесінің тұтастығы:  **1) нормативтік құқықтық актілерді қабылдау, оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібін сақтау;**  **2) Қазақстан Республикасының Конституциясында және осы Заңда бекітілген нормативтік құқықтық актілер сатысын сақтау;**  **~~3) азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау арқылы қамтамасыз етіледі.~~** | 4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесі, оның тұтастығын қамтамасыз ету   1. Қазақстан Республикасы заңнамасының жүйесін Қазақстан Республикасының Конституциясы, оған сәйкес келетін заңнамалық актілер, өзге де нормативтiк құқықтық актiлер, оның ішінде Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтiк қаулылары құрайды.   2. Қазақстан Республикасы заңнамасы жүйесінің тұтастығы:  **1) нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық қатынастарға әсер ету кезіндегі олардың сатысы мен ерекшеліктері ескеріле отырып, құқық нормаларының өзара үйлесімділігі;**  **2) Конституцияда, осы Заңда және өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген нормативтік құқықтық актілерді дайындау, қабылдау, қолданысқа енгізу және жариялау жөніндегі рәсімдердің сақталуы арқылы қамтамасыз етіледі.** | «Құқықтық актілер туралы» Заңның мақсаты осы заң жобасы, оның ішінде заңнама жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуді айқындайтындықтан, бұл тұтастықтың қалай қамтамасыз етілетінін қайта қарау қажет.  Қазіргі уақытта тұтастық 2 формальды белгілермен (процедуралар, жариялау) және 1 мағыналы белгілермен (тек иерархия белгісі бойынша) қамтамасыз етіледі.  Бұл ретте заңнаманың тұтастығының мазмұндық белгісі НҚА иерархиясымен ғана емес, олардың заңдық күші тең болған кезде, сабақтас қоғамдық қатынастарды реттеген кезде олардың бір-бірімен келісілуімен, сондай-ақ қоғамдық қатынастарды реттеу кезінде құқық нормаларының шарттылығымен де шартталады.  Заңнама жүйесінің тұтастығы түсінігін ашу мақсатында.  Құқық теориясында заңнама жүйесінің тұтастығы оның барлық элементтерінің ішкі үйлесімділігі мен өзара байланысын білдіреді.  Бұнымен заңдар:  1. логикалық түрде бір-бірімен келісілуі керек, мазмұны мен қолдану аясы бойынша бір-біріне қайшы келмеуі керек;  2. әр элементтің өз орны мен мақсаты бар бірыңғай реттеу жүйесін құрай отырып, бір-бірін толықтыруы керек;  3. кейбір нормалар басқаларға қарағанда басым болатын иерархия бойынша құрылымдалуы керек;  4. әр элементтің өз орны мен рөлі бар және жүйенің жалпы құрылымы оның тиімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ететін логикалық үйлесімді жүйеге ұйымдастырылуы керекдегенді білдіреді.  Бұл ретте заңнама жүйесі қоғамның өзгермелі өмір сүру жағдайларына жауап беру үшін дамуға және жетілдірілуге қабілетті болуы тиіс. |
|  | 7-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы | 7-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi және туынды түрлерi  ...  2. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi түрлерiне мыналар жатады:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары, Қазақстан Республикасының кодекстері, **~~Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңдары~~**~~,~~ Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулылары;  …  3. Нормативтiк құқықтық актiлердiң туынды түрлерiне мыналар жатады:  ...  Қазақстан Республикасының**заңнамалық актілерінде** туынды түрдегі нормативтік құқықтық актілердің өзге де нысандары көзделуі мүмкін.  … | 7-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi және туынды түрлерi  ...  2. Нормативтiк құқықтық актiлердiң негiзгi түрлерiне мыналар жатады:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары, Қазақстан Республикасының кодекстері, Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулылары;  …  3. Нормативтiк құқықтық актiлердiң туынды түрлерiне мыналар жатады:  ...  Қазақстан Республикасының**заңнамасында** туынды түрдегі нормативтік құқықтық актілердің өзге де нысандары көзделуі мүмкін.  … | Редакциялық түзету. Нормашығармашылық практикасында шоғырландырылған заңдар ҚР Заңы нысанында әзірленеді. Бұл ретте Заңның және шоғырландырылған заңның құқықтық күші бірдей.  Осыған байланысты шоғырландырылған заң түрінде НҚА-ның жекелеген түрін бөлу талап етілмейді.  Нормашығармашылық практикасында заңға тәуелді НҚА туынды түрдегі нормативтік құқықтық актілердің өзге де нысандарын көздеуі мүмкін. |
|  | Жаңа 7-1-бап | **7-1-бап. Жоқ.** | **7-1-бап. Нормативтік құқықтық актілерді жүйелеу және мемлекеттік есепке алу**  **1. Жүйе құраушы және кешенді сипатқа ие болатын аса маңызды әлеуметтік қатынастарды реттеу үшін нормалар кодификация және шоғырландыру нысанында жүйеленуі мүмкін.**  **Кодификация нысанында нормаларды жүйелеу біртекті аса маңызды қоғамдық қатынастарды тиімді реттеу мақсатында жүзеге асырылады және нормалары Қазақстан Республикасының кодексі нысанында ретке келтірілген нақты салада (аяда) қалыптасқан құқықтық қатынастардың жиынтығын білдіреді.**  **2. Сипаты бойынша кешенді қоғамдық қатынастарды қандай да бір салада (аяда) реттейтін нормаларды кодификациялау мүмкіндігі болмаған кезде нормалар шоғырландыру түрінде жүйеленуі және Қазақстан Республикасының заңы нысанында қабылдануы мүмкін.**  **3. Заңнаманы жинау, сақтау және бақыланатын жай-күйде ұстап тұру үшін нормативтік құқықтық актілердің барлығын мемлекеттік есепке алу жүргізіледі.**  **Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік есепке алу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізуі арқылы жүзеге асырылады.**  **Мемлекеттік есепке алуды жүргізу тәртібін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі айқындайды.** | Заңнама саласын жүйелеудің оң аспектілерінің бірі - оны қолдану саласындағы «сәйкессіздіктер» мен «қайшылықтарды» жою болып табылады.  Сондықтан, белгілі бір салада көптеген нормативтік-құқықтық базаның болуы, сөзсіз, құқықтық қатынастардың құқықтық сенімділігі деңгейіне және құқық қолдану практикасындағы нормалардың тиімділігіне әсер етеді және мемлекеттік органдардың оларды реттеуге деген ұмтылысы туындайды.  Сонымен қатар, іс жүзінде мемлекеттік органдар кодификация нысанын теріс пайдаланатынын атап өткен жөн. Сондықтан ұсынылған бапта кодификация мен заңдарды шоғырландыру арасындағы айырмашылық белгіленеді.  «Кодификация теңдестірілген және шектеулі түрде қолданылуы керек, және, негізінен, кодификациясыз тиімді құқықтық реттеуге қол жеткізу мүмкін емес біртектес қоғамдық қатынастар салаларында қалыптасқан құқық салаларына.  Кез-келген Кодексті қабылдаудың алдында үлкен заң шығару және құқық қолдану практикасы, оны мұқият бақылау, талдау және бағалау жүйелі негізде болуы керек. Құқық саласы кодификация деңгейіне дейін «жетілуі» керек.» *(ҚР құқықтық саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы).*  Осы Заңның бір бабында НҚА жүйелеу мәселелерін реттейтін нормаларды ретке келтіру ұсынылады.  ***Анықтама ретінде:*** құқық теориясында заңнаманы жүйелеу 3 нысанда жүргізіледі: кодификация *(кодекстер),* шоғырландыру *(заңдар),* инкорпорация *(«физикалық» реттеу).* |
|  | 10-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы | 10-бап. Нормативтік құқықтық актілер сатысы  ...  2. Қазақстан Республикасының Конституциясын қоспағанда, өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдық күшiнiң арақатынасы мынадай төмендей беретiн деңгейлерге сәйкес болады:  ...  4) Қазақстан Республикасының **~~шоғырландырылған заңдары~~**~~,~~ заңдары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулылары;  ... | 10-бап. Нормативтік құқықтық актілер сатысы  ...  2. Қазақстан Республикасының Конституциясын қоспағанда, өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдық күшiнiң арақатынасы мынадай төмендей беретiн деңгейлерге сәйкес болады:  ...  4) Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулылары;  ... | Нақтылайтын түзету.  «Шоғырландырылған заң» ұғымы нормативтік құқықтық актінің түрі емес, заңдарды жүйелеу түрі ретінде ұсынылады. Бұдан басқа, шоғырландырылған заңдар Қазақстан Республикасының заңдары нысанында қабылданады.  Осыған байланысты шоғырландырылған заң түрінде НҚА-ның жекелеген түрін бөлу талап етілмейді. |
|  | 14-баптың 2-тармағының төртінші бөлігі | 14-бап. Мерзімдерді есептеу  ...  Күндермен (тәуліктермен) есептелетiн мерзiм Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген оқиға басталған күннен басталатын конституциялық мерзімдерді қоспағанда, оның басталуы айқындалған күнтiзбелiк күннен немесе оқиға **басталған күннен (тәуліктен)** басталады және белгіленген кезеңнің соңғы күнiнде (тәулігінде) аяқталады.  ... | 14-бап. Мерзімдерді есептеу  ...  Күндермен (тәуліктермен) есептелетiн мерзiм Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген оқиға басталған күннен басталатын конституциялық мерзімдерді қоспағанда, оның басталуы айқындалған күнтiзбелiк күннен немесе оқиға **басталған күннен кейін** басталады және белгіленген кезеңнің соңғы күнiнде (тәулігінде) аяқталады.  ... | Нақтылайтын түзету.  Іс жүзінде НҚА жобаларын әзірлеушілер сараптамалық немесе өзге қорытындыны алу үшін хабарлама жіберген кезде хабарлама «Ашық НҚА» порталында НҚА/консультативтік құжаттардың жобасы орналастырылған күннен кейінгі күні келіп түседі, бұл қорытындыны беру үшін жалпы белгіленген мерзімдерді бұзады.  Заң шығару жұмысының қағидаларында және өзге де заңға тәуелді актілерде мынадай норма көзделетін болады:  *«Реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттары/НҚА жобалары бойынша сараптамалық қорытындыларды, қорытындыларды, ұсынымдарды ұсыну үшін белгіленетін мерзім оны ҰКП «Ашық НҚА» порталында, сараптамалық кеңес, Қоғамдық кеңес, ЗҚАИ мүшелеріне орналастыру туралы хабарлама жасалған күннен кейінгі күннен кейін 15 жұмыс күнінен кем болмауы тиіс».*  Бұдан басқа, «Құқықтық актілер туралы» Заңда белгіленген мерзімдерді есептеу мерзімдерді есептеуге әсер етеді. |
|  | 15-баптың 4-тармағы | 15-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарлары  …  4. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарларын жасаған кезде мемлекеттік және өзге де органдардың, ұйымдардың, оның ішінде ғылыми ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және өзге де мүдделі тұлғалардың ұсыныстары, құқықтық және қоғамдық мониторинг нәтижелері, **~~консультативтік құжаттарды, сондай-ақ «Е-заңнама» ақпараттық жүйесі арқылы алынған ұсынымдардыталқылау нәтижелері~~** ескеріледі. | 15-бап. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарлары  ...  4. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау жоспарларын жасаған кезде мемлекеттік және өзге де органдардың, ұйымдардың, оның ішінде ғылыми ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және өзге де мүдделі тұлғалардың ұсыныстары, құқықтық және қоғамдық мониторинг нәтижелері ескеріледі. | Заң деңгейіндегі артық нақтыланған нормаларды алып тастау мақсатында және «Е-Заннама» жүйесін іске асыру «Documentolog» АЖ шеңберінде жүзеге асырылатындығына және енді жеке жүйе емес, тек модуль болып табылатындығына байланысты. |
|  | 16-баптың жаңа 7-1 және 7-2 тармақтары | 16-бап. Заңнамалық актілердің жобаларын дайындауды жоспарлау  …  **7-1. Жоқ.**  **7-2. Жоқ.**  ... | 16-бап. Заңнамалық актілердің жобаларын дайындауды жоспарлау  …  **7-1. Заң жобасы:**  **1) осы Заңның 17-1-бабының 15-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес әзірленген;**  **2) Қазақстан Республикасы Президентінің бір жылдан кем болатын қысқа мерзімде орындау көзделген тапсырмасы негізінде әзірленген;**  **3) осы Заңның 21-1-бабына сәйкес оңайлатылған тәртіппен әзірлеген жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңнамалық бастамасы тәртібімен жоспардан тыс заң жобаларын Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізуге жол беріледі.**  **7-2. Заңның осы бабының 7-1-тармағы 2) тармақшасының негізінде әзірленген заң жобасы үкіметтік заң жобалары үшін көзделген жалпыға бірдей белгіленген тәртіп бойынша өтеді.**  ... | Бүгінгі таңда Үкіметтің жоспардан тыс заң жобаларының саны үдемелі өсуде және іс жүзінде жоспарлы заң жобаларының санына теңестірілуде.  Бұл ретте жоспардан тыс заң жобаларын әзірлеу процесі қолданыстағы заңнамамен регламенттелмеген.  Мысалы, 2023 жылы жоспардан тыс заң жобаларының негізгі үлесі (17 бірлік) Мемлекет басшысының тапсырмалары негізінде әзірленді және заң жобасын әзірлеудің жалпыға бірдей белгіленген тәртібі бойынша өтті: реттеушілі саясаттың консультативтік құжатын *(бұдан әрі – консультативтік құжат)* әзірлеу, консультативтік құжатты жария талқылау және ВАК отырысында заң жобалау қызметі бойынша консультативтік құжатты мақұлдау, заң жобасын әзірлеу және жария талқылау және т.б.  Екі заң жобасы Конституциялық Соттың нормативтік қаулылары негізінде оңайлатылған тәртіппен әзірленді. Бір Заң жобасы оның ережелері депутаттық Заң жобасына ауыстырылғандықтан тоқтатылды.  Үкіметтің жоспардан тыс заң жобаларын Парламент Мәжілісіне енгізудің қалыптасқан заң шығару практикасын ескере отырып, жоспардан тыс заң жобаларын әзірлеудің негіздері мен тәртібін көздеу қажет.  Қазіргі уақытта жоспардан тыс заң жобаларын әзірлеу бөлігінде тиісті консультативтік құжатты заң жобалау қызметі бойынша ВАК-та мақұлдау жөніндегі Үкімет регламентінің талаптары ғана көзделген. |
|  | 17-1-бап | 17-1-бап.Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы құқығын **іске асыру тәртібі**  ...  **4. Орталық мемлекеттік орган заң жобасын әзірлеу басталғанға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларына сәйкес консультативтік құжатты жариялау және талқылау рәсімдерін қамтамасыз етуге тиіс.**  **~~Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжат Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен және Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес құрылған жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша сараптама кеңестерімен (бұдан әрі – сараптама кеңестері) міндетті түрде талқылауға жатады.~~**  **~~Консультативтік құжатты жұртшылықпен талқылау оны ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін орналастыруды, сондай-ақ жария тыңдау мен пікірсайысты қамтиды.~~**  **~~Реттелуі жоспарланып отырған қоғамдық қатынастардың ерекшеліктеріне қарай талқылаулар жоғарыда көрсетілген тәсілдердің бірі немесе бірнешеуі пайдаланыла отырып жүргізілуі мүмкін.~~**  **~~Заң жобалары оларға түсіндірме жазбаларымен және салыстырма кестелерімен (заңдарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) бірге мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберілгенге дейін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін орналастырылады.~~**  **~~Консультативтік құжаттарды, сондай-ақ заң жобаларын ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастыру және жария талқылау тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында айқындалады.~~**  **4-1. Жоқ**  **5. ~~Егер заң жобасында ұсынылып отырған құқық нормасы алдын ала сынамалауды талап ететін болса, онда осы құқық нормасы өзі қамтылатын заңмен, оның қолданылуының белгілі бір мерзімдерімен шектеледі және пилоттық жоба жүргізіледі.~~**  **6. ~~Мемлекеттік орган пилоттық жоба шеңберінде сынамаланатын құқық нормасын қолдану практикасына талдау жүргізеді, оның барысында оң және жағымсыз салдарлары, осындай реттеуді қолдануға әсер еткен әлеуметтік және өзге де факторлар, пилоттық жобаны жүргізуге байланысты жұмсалған шығыстар мен алынған кірістер айқындалады.~~**  **~~Сынамаланатын құқық нормасын қолданылу мерзімі бойынша шектеу сынамаланатын құқық нормасына жүргізілген талдау нәтижелері негізінде алып тасталуы мүмкін.~~**  **~~Пилоттық жобаларды жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында белгіленеді.~~**  **6-1. ~~Кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы пилоттық жобаны жүргізу үшін мемлекеттік органдар мұндай пилоттық жобаны жүргізу шарттарын заңнамалық деңгейде бекітуді қамтамасыз етуге тиіс.~~**  **~~Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы пилоттық жобаға қатысуы тек қана ерікті болып табылады.~~**  ...  **8. ~~Консультативтік құжатты әзірлеу жөніндегі талаптар республикалық бюджет туралы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт туралы, республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы заңдардың жобаларына және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңдардың жобаларына қолданылмайды~~**  ...  11. Дайындалған заң жобасы мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келісуге жіберіледі.  **~~Мемлекеттік кірістердің қысқартылуы немесе мемлекеттік шығыстардың ұлғайтылуы көзделетін заң жобасына қаржы-экономикалық есеп-қисаптар қоса беріледі.~~**  Егер заң жобасында қамтылған құқық нормаларын іске асыру үшін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді қабылдау қажет болса (егер мұндай қажеттілік болмаса, онда бұл ілеспе хатта көрсетіледі), Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша әзірленген заң жобаларын қоспағанда, заң жобасына заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобалары қоса беріледі. Егер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасын әзірлеу басқа мемлекеттік органның құзыретіне жататын болса, онда осы мемлекеттік орган әзірлеуші органға заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын ұсынады.  **~~Заң жобасын әзірлеу кезінде әзірлеуші органдар міндетті түрде ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламасының жобасын әзірлейді.~~**  **12. ~~Келісу кезінде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларына сәйкес заң жобасы бойынша қорытынды береді, онда заң жобасының жан-жақты пысықталу және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасы мен ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламасының жобасы бойынша реттеу нысанасының ашылу фактісін белгілеу қамтылады.~~**  **13. ~~Заң жобасы келісуге жіберілген мемлекеттік органдар мен ұйымдар, егер Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі өзгеше белгілемесе, оны алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде заң жобасы бойынша өз ескертулері мен ұсыныстарын дайындауға немесе заң жобасын әзірлеген әзірлеуші органға олардың жоқ екендігін хабарлауға тиіс.~~**  **~~Мемлекеттік органның, ұйымның заң жобасы бойынша ескертулері жазбаша нысанда ұсынылады және кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныстарды қамтуға, негізделген және тиянақты болуға тиіс.~~**  **~~Алынған ескертулер бойынша заң жобасы пысықталып, қабылданған және қабылданбаған ескертулер, ескертулерді қабылдамау уәждері туралы анықтама жасалады.~~**  **14. ~~Жұмыс тобын құрған әзірлеуші орган заң жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізе алады, оларды жұмыс тобы талқылауға тиіс.~~**  … | 17-1-бап.Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару бастамасы құқығын **іске асыру ерекшеліктері**  ...  **4. Орталық мемлекеттік орган заң жобасын әзірлеу басталғанға дейін консультативтік құжатты жариялау және азаматтармен және нысаналы топтармен талқылау рәсімдерін қамтамасыз етуге тиіс.**  **Орталық мемлекеттік органдардың консультативтік құжаттар мен заң жобаларын әзірлеу және талқылау тәртібі Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында айқындалады.**  **4-1. Заң жобасын әзірлеу кезінде әзірлеуші органдар міндетті түрде ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламасының жобасын әзірлейді.**  **Ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламасы әзірлеуші органның жергілікті атқарушы органдарды тарта отырып, халықпен жария тыңдаулар өткізуін көздеуі мүмкін.**  **Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару қызметінің қағидаларында көзделген жағдайларда және (немесе) заң жобасы белгілі бір аумақ тұрғындарының мүдделерін қозғайтын проблемаларды шешуге байланысты болған жағдайларда жария тыңдаулар міндетті түрде өткізіледі.**  **5. Алып тасталсын.**  **6. Алып тасталсын.**  **6-1. Алып тасталсын**  ...  **8. Алып тасталсын**  ...  11. Дайындалған заң жобасы мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келісуге жіберіледі.  **Алып тасталсын.**  Егер заң жобасында қамтылған құқық нормаларын іске асыру үшін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді қабылдау қажет болса (егер мұндай қажеттілік болмаса, онда бұл ілеспе хатта көрсетіледі), Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша әзірленген заң жобаларын қоспағанда, заң жобасына заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобалары қоса беріледі. Егер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасын әзірлеу басқа мемлекеттік органның құзыретіне жататын болса, онда осы мемлекеттік орган әзірлеуші органға заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын ұсынады.  **Алып тасталсын.**  **12. Алып тасталсын.**  **13. Алып тасталсын.**  **14. Алып тасталсын.**  ... | 1. Артық (шамадан тыс) нақтылау болдырмау мақсатында. консультативтік құжатты әзірлеуге, талқылауға, орналастыруға байланысты ережелер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің деңгейіне ауыстырылатын болады *(Заң шығару жұмысының қағидаларына)*.   II. Заң жобасын әзірлеушінің жершілікті атқарушы органдарменмен оны жария талқылау барысында өзара іс-қимылы жоқ. Бұл ішінара азаматтардың нормашығармашылық процесіне деген қызығушылығының төмендігін тудырады.  НҚА жобалары мен консультативтік құжаттарды талқылауға арналған алаңдар жеткілікті – бұл қоғамдық кеңестер, кәсіпкерлік мәселелері бойынша сараптамалық кеңестер және «Ашық НҚА» порталы.  Қоғамдық және сараптамалық кеңестер, жоғарыда айтылғандай, бүгінгі күнге дейін заң жобалары мен консультативтік құжаттарды әзірлеу және талқылау кезінде тиімсіз (объективті және субъективті себептер бойынша).  Осыны, сондай-ақ осы институттардың қорытындылары «Ашық НҚА» порталында орналастырылатынын ескере отырып, жергілікті атқарушы органдардың өкілдерін заң шығару процесіне тарту мәселесін қарастыру қажет.  Барлығына белгілі, жергілікті атқарушы органдар тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінде жергілікті маңызы бар міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін реттеу, іске асыру және (немесе) бақылау функцияларын жүзеге асырады. Бұл ретте әкімдіктер азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің нормаларын орындауына жәрдемдесуге міндетті.  Сондай-ақ, әкімдер мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтармен қарым-қатынаста тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің мүдделерін білдіретін өкілдері болып табылатынын атап өткен жөн.  Осыған байланысты жергілікті атқарушы органдар заң жобаларын дайындау процесіне тарту:  - осы жұмыстың тұрақтылығын және жұртшылықтың заңнамалық бастамаларды талқылауға қызығушылығын арттырады;  - биліктің орталық және өңірлік деңгейлері арасындағы кері байланысты, сондай-ақ барлық деңгейлердегі іс-қимылдарды үйлестіруді және мәселелерді келісілген шешуді қамтамасыз етеді.  Бастапқы кезеңде құқықтық қатынастардың нақты салаларын бөліп көрсету керек деп санаймыз, олар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті, мысалы, әлеуметтік сала: денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт, еңбек қатынастары, әлеуметтік көмек және т. б.  Жалпы, бұл шара жергілікті атқарушы органдарға қосымша жүктеме болмайды, өйткені олардың міндеті - халықтың проблемалық мәселелері мен қажеттіліктерін білу, сондай-ақ НҚА-ның іс жүзінде орындалуын бақылау.  Бұл ретте бұл ұсыныс «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» қағидатымен және Мемлекет басшысының 2022 жылғы 3 наурыздағы «Әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы» № 826 Жарлығымен *(Мемлекет басшысының бұл Жарлығы қоғамды одан әрі демократияландыру, елде жүргізіліп жатқан реформалар туралы халықты хабардар ету, жергілікті атқарушы органдардың ашықтығын, жауапкершілігін, есептілігін арттыру мақсатында қабылданды)* сәйкес келеді.  Ораталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдар өзара іс-қимыл жасау тәртібі өңірде жария тыңдаулар өткізу қажет болған жағдайда заң шығару жұмысының қағидаларында (іс-қимыл алгоритмі) нақтыланатын болады.  III. 5, 6 және 6-1-тармақтар (пилоттық жоба бойынша) заңның жеке тарауына көшіріледі.  Заң жобасын әзірлеумен қатар дайындалатын құжаттар бойынша артық регламенттелген нормаларды алып тастау мақсатында. Бұл заң шығару жұмысының қағидаларында көзделетін болады.  Әрі қарай, осы баптағы барлық түзетулер осы негізде алынып тасталады. |
|  | Жаңа 17-2-бап | **17-2-бап. Жоқ.** | **17-2-бап. Пилоттық жобаны жүргізу**  **1. Енгізілетін реттеудің нәтижесін анықтау мақсатында құқық нормасын сынамалаудан өткізу үшін пилоттық жоба енгізілуі мүмкін.**  **2. Егер заңның және (немесе) заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің жобасында ұсынылатын құқық нормасы алдын ала сынамалау өткізуді талап еткен жағдайда, осы баптың 4-тармағының талаптарын ескере отырып, сынамалаудан өткізілетін құқық нормасы осы заңмен және (немесе) ол қамтылған заңға тәуелді нормативтік құқықтық актімен, белгілі бір мерзімдермен, реттеу субъектілерімен және оның қолданылу аумағымен шектеледі.**  **Бұл ретте заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің сынамалаудан өткізілетін нормасы заңнамалық актілердің ережелеріне қайшы келмеуге тиіс.**  **3. Мемлекеттік орган пилоттық жоба шеңберінде сынамалаудан өткізілетін құқық нормасының қолдану практикасына талдау жүргізеді, оның барысында пилоттық жобаны жүргізуге байланысты осындай реттеуді қолдануға ықпал еткен оң және теріс салдар, әлеуметтік және өзге де факторлар, жұмсалған шығыстар мен алынған кірістер айқындалады.**  **Сынамалаудан өткізілетін құқық нормасының қолданылу мерзімі бойынша шектеу сынамалаудан өткізілетін құқық нормасына жүргізілген талдау нәтижелері негізінде алып тасталуы мүмкін.**  **Пилоттық жобаларды жүргізу тәртібі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және қабылдау саласындағы заңнамамен айқындалады.**  **4. Кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы пилоттық жобаны жүргізу үшін мемлекеттік органдар осындай пилоттық жобаны жүргізу шарттарының заңнамалық деңгейде бекітілуін қамтамасыз етуге тиіс.**  **Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы пилоттық жобаға қатысуы тек қана ерікті болып табылады.** | Нормаларды сынамалау институты заң шығару практикасында сирек қолданылады. Бүгінгі таңда аталған институтқа тиімділікті бағалауды мемлекеттік органдар арасында ешкім жүргізбейді. Осыған байланысты осы мәселеде Әділет органдары мен НҚА жобаларын әзірлеушілердің қызметін нормативтік реттеу қажеттілігі туындайды.  Бұл ретте мемлекеттік органдар заңға тәуелді НҚА нормалары бойынша пилоттық жобаларды жиі енгізеді, бұл әкімшілік реформаның іске асырылуына байланысты *(мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру үшін іс жүзінде барлық НҚА қайта қаралды)* және заңнамалық актілерге шамадан тыс заңнамалық регламенттеу тұрғысынан ревизия жүргізілуіне байланысты орынды болып табылады.  Бұл ретте заңға тәуелді НҚА нормалары бойынша пилоттық жобаларды енгізу мәселесі заңнамамен реттелмеген.  Алайда, пилоттық жобаларды енгізу **аумақтық ерекшеліктер мен оларда тұратын азаматтардың қажеттіліктерін ескермей,** оның қолданылу уақыты бойынша ғана шектеледі. |
|  | 18-баптың 4-тармағының үшінші бөлігі | 18-бап. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және келісу тәртібі  …  4. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өз құзыретіне сәйкес, өз бастамасы немесе жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың тапсырмасы бойынша әзірлейді.  Егер Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлығының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық қаулысының дайындалып жатқан жобасының құқық нормаларын іске асыру үшін бір деңгейдегі немесе төмен тұрған деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болса, онда негізгі түрдегі нормативтік құқықтық актінің жобасымен бір мезгілде көрсетілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары бар нормативтік құқықтық актілердің жобалары дайындалуға немесе тиісті органдарға осындай актілерді дайындау туралы тапсырмалар берілуге тиіс.  ...  **~~Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі,~~** Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің әзірленген жобалары оларға **~~түсіндірме жазбалармен және салыстырма кестелерімен (заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда)~~** бірге мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберіледі және ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін орналастырылады. | 18-бап. Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және келісу тәртібі  …  4. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өз құзыретіне сәйкес, өз бастамасы немесе жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың тапсырмасы бойынша әзірлейді.  Егер Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлығының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік құқықтық қаулысының дайындалып жатқан жобасының құқық нормаларын іске асыру үшін бір деңгейдегі немесе төмен тұрған деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болса, онда негізгі түрдегі нормативтік құқықтық актінің жобасымен бір мезгілде көрсетілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары бар нормативтік құқықтық актілердің жобалары дайындалуға немесе тиісті органдарға осындай актілерді дайындау туралы тапсырмалар берілуге тиіс.  ...  Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің әзірленген жобалары **заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, келісу саласындағы заңнамада көзделген ілеспе** **құжаттарымен** бірге мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберіледі және ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында жария талқылау үшін орналастырылады. | Тұңғыш Президент Кеңсесінің таратылуына байланысты.  Заң жобасын әзірлеумен қатар дайындалатын құжаттар бойынша артық нақтылауды алып тастау. Бұл заң шығару жұмысының қағидаларында көзделетін болады. |
|  | Жаңа 18-1-бап | **18-1-бап. Жоқ.** | **18-1-бап. Нысаналы топтардың (реттеу субъектілерінің) пікірлерін есепке алу және олардың нормативтік құқықтық актінің жобасын дайындауға қатысуы**  **1. Мемлекеттік органдарды қоспағанда, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты, кәсіпкерлік субъектілерінің және өзге де нысаналы топтардың мүдделерін қозғайтын заңнамалық және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау олардың пікірін ескере отырып, оның ішінде ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында нормативтік құқықтық актілердің жобаларын жария талқылау рәсімдерінен өту арқылы жүзеге асырылады.**  **2. Нысаналы топтар мен жұртшылықтың осы баптың 1-тармағында көрсетілген нормативтік құқықтық актілердің жобаларын талқылауға қатысу тәртібі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және қабылдау саласындағы заңнамамен реттеледі.** | Осы Заңның қолданыстағы 19 және 20-баптары жобаларды «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және қоғамдық кеңестермен міндетті түрде келісу жөніндегі талаптарды белгілеумен байланысты. НҚА-ның жобалары мен консультативтік құжаттары міндетті түрде жариялануға және жұртшылықпен және нысаналы топтармен жария талқылануға жататынын ескере отырып, нормашығармашылық процесінде нысаналы топтардың негізгі рөлін белгілеу ұсынылады.  Бұл ретте нормативтік құқықтық актілердің (НҚА) жобаларын дайындау кезінде жұртшылықтың ғана емес, нысаналы топтардың да пікірлерін міндетті есепке алу жөніндегі талаптарды заңда нақтылаудың бірнеше маңызды себептері бар:  1. Қоғамның әртүрлі топтарының, соның ішінде мақсатты топтардың пікірлерін ескеру неғұрлым әділ және заңды нормативтік құқықтық актілерді құруға ықпал етеді. Бұл барлық мүдделі тараптардың мүдделерін ескеруге және ықтимал қақтығыстарды азайтуға көмектеседі.  2. НҚА әзірлеу процесіне мақсатты топтарды тарту олардың білімін, тәжірибесі мен қажеттіліктерін ескеруге мүмкіндік береді. Бұл қоғамның нақты қажеттіліктеріне сәйкес келетін жоғары сапалы және  3. НҚА әзірлеу процесіне нысаналы топтар мен жұртшылықтың қатысуы заң шығару процесінде ашықтық пен айқындылықты арттыруға ықпал етеді. Бұл азаматтардың билік пен заңнамаға деген сенімін нығайтуға ықпал етеді.  4. Мақсатты топтардың пікірлерін ескеру нормативтік актінің мәтініндегі сәйкессіздіктер мен қателіктерді болдырмауға көмектеседі, бұл оны іс жүзінде тиімді қолдануға ықпал етеді.  Осылайша, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде жұртшылықтың ғана емес, мақсатты топтардың да пікірлерін есепке алуды реттеу демократиялық және тиімді заңдарды шығарудың маңызды элементі болып табылады. |
|  | 19-бап | 19-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері  **1. Әзірлеуші органдар Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және сараптама кеңестеріне кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжатты немесе нормативтік құқықтық актінің тиісті  жобасын сараптама қорытындыларын алу үшін, оның ішінде оларды мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір**  **келесі келісу кезінде ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырғаны туралы хабарлама жібереді.**  Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және **сараптама кеңестері ~~консультативтік құжатқа~~****~~немесе~~** нормативтік құқықтық актінің жобасына өздерінің сараптама қорытындыларын ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырады.  Сараптама қорытындылары қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.  **~~Сараптама қорытындысын ұсыну үшін мерзім үш жұмыс күнін құрайтын осы Заңның 17-1-бабы 15-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген заңдардың жобаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулыларының жобаларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы сауда саясаты жөніндегі консультативтік-кеңесші органның шешімі негізінде елеулі маңызды тауарлар тізбесіне енгізілген азық-түлік тауарларының немесе өзге де тауарлардың ішкі нарықта аса жетіспеушілігін болғызбау не азайту және Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тыйым салу мен сандық шектеуді және кедендік-тарифтік реттеу шараларын енгізуді көздейтін, сараптамалық қорытынды ұсыну мерзімі бес жұмыс күнін құрайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қоспағанда, кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжатқа, нормативтік құқықтық актінің жобасына сараптама қорытындысын ұсыну үшін әзірлеуші органдар белгілейтін мерзім – Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына және сараптама кеңесінің мүшелеріне хабарлама келіп түскен кезден бастап он жұмыс күнінен, ал заң жобалары бойынша он бес жұмыс күнінен кем болмайды.~~**  Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңесінің мүшелері сараптама қорытындыларын **белгіленген мерзімде** ұсынбаған жағдайда, **~~консультативтік құжат немесе~~** нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз келісілді деп есептеледі.  **~~Бұл ретте тиісті жобаларды келісу кезінде мемлекеттік органдардың әзірлеуші органдардан өзінің сараптама қорытындысын әзірлеуші орган айқындаған мерзімдерде ұсынбаған Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасынан және сараптама кеңесінің мүшелерінен сараптама қорытындыларын алуды талап етуіне тыйым салынады.~~**  **~~Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасына түсіндірме жазба нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енгізілуіне байланысты кәсіпкерлік субъектілері шығындарының азаюын және (немесе) ұлғаюын растайтын есеп-қисаптардың нәтижелерін қамтуға тиіс.~~**  **2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген сараптама қорытындысын алу жөніндегі талап орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы, карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына қолданылмайды.**  3. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларына қатысты Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген жағдайларда және тәртіппен реттеушілік әсерге талдау жүргізіледі.  4. Әзірлеуші орган Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және сараптама кеңесі мүшелерінің сараптама қорытындысымен келіскен кезде **~~консультативтік құжатқа,~~** нормативтік құқықтық актінің жобасына тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.  Сараптама қорытындыларымен келіспеген жағдайда әзірлеуші орган келіспеу себептерін негіздей отырып, ұстанымын қалыптастырады.  5. Сараптама қорытындылары Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының немесе сараптама кеңесі мүшесінің жазбаша ұстанымын білдіреді, ұсынымдық сипатта болады және **~~консультативтік құжатқа~~**~~,~~ нормативтік құқықтық актінің жобасына ол қабылданғанға дейін, оның ішінде осы жобаны мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде міндетті қосымшалар болып табылады.  **6. ~~Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжаттар, нормативтік құқықтық актілердің жобалары оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңесі қарағанға дейін интернет-ресурстарда орналастыруды қоса алғанда, бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялануға (таратылуға) жатады.~~**  **7.** Осы бапта көзделген рәсімдер жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерді қабылдаудың міндетті шарттары болып табылады.  **8.** Осы баптың талаптары Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының заң шығару бастамасы тәртібімен әзірленген заң жобаларына қолданылмайды. | 19-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын консультативтік құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері  **1. Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңестері кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасына және  оған қатысты құжаттарға сараптама қорытындыларын алу үшін, оның ішінде оларды мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде ашық нормативтік құқықтық  актілердің  интернет-порталында олардың орналастырылғаны туралы хабардар етіледі.**  Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы және **сараптама кеңесінің мүшелері** нормативтік құқықтық актінің жобасына өздерінің сараптама қорытындыларын ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырады.  Сараптама қорытындылары қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.  **Алып тасталсын.**  Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы және сараптама кеңесінің мүшелері **заңнамада белгіленген мерзімде** сараптамалық қорытындылар ұсынбаған жағдайда, нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз келісілген болып есептеледі.  **Алып тасталсын.**  **Алып тасталсын.**  **2.** **Осы баптың 1-тармағында көрсетілген талап орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің:**  **1) жоғары деңгейдегі нормативтік құқықтық актілердің ережелерін толығымен қайталайтын нормаларды қабылдауды;**  **2) Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы, карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін нормативтік құқықтық актілерінің жобаларына қолданылмайды.**  3. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобаларына қатысты Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде белгіленген жағдайларда және тәртіппен реттеушілік әсерге талдау жүргізіледі.  4. Әзірлеуші орган Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және сараптама кеңесі мүшелерінің сараптама қорытындысымен келіскен кезде консультативтік құжатқа, нормативтік құқықтық актінің жобасына тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.  Сараптама қорытындыларымен келіспеген жағдайда әзірлеуші орган келіспеу себептерін негіздей отырып, ұстанымын қалыптастырады.  5. Сараптама қорытындылары Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының немесе сараптама кеңесі мүшесінің жазбаша ұстанымын білдіреді, ұсынымдық сипатта болады және нормативтік құқықтық актінің жобасына ол қабылданғанға дейін, оның ішінде осы жобаны мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде міндетті қосымшалар болып табылады.  **6. Алып тасталсын.**  **6.** Осы бапта көзделген рәсімдер жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерді қабылдаудың міндетті шарттары болып табылады.  **7.** Осы баптың талаптары Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының заң шығару бастамасы тәртібімен әзірленген заң жобаларына қолданылмайды. | А.ж. І тоқсанында Әділетмині «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-мен бірлесіп ғылыми сараптамалардың *(құқықтық, экономикалық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы)* қорытындыларын, қоғамдық кеңестердің ұсынымдары мен сараптамалық кеңестердің қорытындыларын, сондай-ақ оларға мемлекеттік органдардың негіздемелерін орналастыру бөлігінде «Ашық НҚА» порталының функционалын пысықтады. Сондай-ақ автоматты хабарландыру қамтамасыз етілген.  Заңнан артық регламенттелген нормалар алынып тасталады, осы нормалардың ережелері заңға тәуелді НҚА-да көрсетіледі *(Заң шығару жұмысының қағидалары, заңға тәуелді НҚА-ны келісу ережелері және т.б.)*. |
|  | 20-бап | 20-бап. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері  1. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу процесіне коммерциялық емес ұйымдарды, азаматтарды тарту мақсатында «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен қоғамдық кеңестер құрылады.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында **~~консультативтік құжаттарды және~~** заң жобаларын қоғамдық кеңестермен жария талқылау тәртібі реттеледі.  2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы, карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, орталық мемлекеттік органдар, жергілікті өкілді және атқарушы органдар қоғамдық кеңестерді азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты **консультативтік құжатты немесе** нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын жария талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында **орналастырғаны туралы хабардар етеді.**  **~~Азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қозғайтын консультативтік құжат, нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдар ұсыну үшін белгіленетін мерзім – қоғамдық кеңес олардың ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылғаны туралы хабарламаны алған кезден бастап он жұмыс күнінен, ал заң жобалары бойынша он бес жұмыс күнінен кем болмайды.~~**  **~~Осы Заңның 17-1-бабы 15-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген заң жобалары бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулыларының жобалары бойынша қоғамдық кеңестің ұсынымдар беруі үшін мерзім үш жұмыс күнін құрайды.~~**  **Қоғамдық кеңес ұсынымдарды мемлекеттік орган белгілеген мерзімде ұсынбаған жағдайда, консультативтік құжат немесе нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз келісілді деп есептеледі.**  Ұсынымдар қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.  **3. ~~Орталық мемлекеттік орган, жергілікті өкілді немесе жергілікті атқарушы орган қоғамдық кеңестің ұсынымдарымен келіскен кезде консультативтік құжатқа, нормативтік құқықтық актінің жобасына тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді және он жұмыс күні ішінде қоғамдық кеңеске тиісті хат жібереді.~~**  **~~Орталық мемлекеттік орган, жергілікті өкілді немесе жергілікті атқарушы орган ұсынымдармен келіспеген жағдайда, келіспеу себептерін негіздей отырып, ұстанымын қалыптастырады.~~**  **~~Консультативтік құжатты немесе нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын талқылау қорытындысы бойынша дайындалған ұсынымдар нормативтік құқықтық актінің жобасына ол қабылданғанға дейін міндетті қосымшалар болып табылады.~~**  **4.** Осы баптың талаптары Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының заң шығару бастамасы тәртібімен әзірленген заң жобаларына қолданылмайды. | 20-бап. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қабылдау ерекшеліктері  1. Азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу процесіне коммерциялық емес ұйымдарды, азаматтарды тарту мақсатында «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіпте қоғамдық кеңестер құрылады.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару жұмысының қағидаларында заң жобаларын қоғамдық кеңестермен жария талқылау тәртібі реттеледі.  2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ әкімдердің **жоғары тұрған деңгейдегі нормативтік құқықтық актілердің ережелерін толық қайталайтын нормаларды бекітуді**, Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті аумақта карантиндік режимді енгізе отырып, карантиндік аймақты белгілеу (күшін жою) туралы, карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау) туралы шешімдер қабылдауды, сондай-ақ табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауды көздейтін нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын қоспағанда, **қоғамдық кеңестер азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актінің тиісті жобасын және оған байланысты құжаттарды жария талқылау үшін ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылғаны туралы хабардар етіледі.**  **Алып тасталсын.**  **Алып тасталсын.**  **Қоғамдық кеңес ұсынымдарды заңнамада белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, нормативтік құқықтық актінің жобасы ескертусіз келісілген болып есептеледі.**  Ұсынымдар қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.  **3. Алып тасталсын.**  **3.** Осы баптың талаптары Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарының заң шығару бастамасы тәртібімен әзірленген заң жобаларына қолданылмайды. | Заңнан артық регламенттелген нормалар алынып тасталады, осы нормалардың ережелері заңға тәуелді НҚА-да көрсетіледі *(Үкіметтің заң шығару жұмысының қағидалары, заңға тәуелді НҚА-ны келісу ережелері және т.б.)*.  А.ж. І тоқсанында Әділетмині «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ-мен бірлесіп ғылыми сараптамалардың *(құқықтық, экономикалық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы)* қорытындыларын, қоғамдық кеңестердің ұсынымдары мен сараптамалық кеңестердің қорытындыларын, сондай-ақ оларға мемлекеттік органдардың негіздемелерін орналастыру бөлігінде «Ашық НҚА» порталының функционалын пысықтады. Сондай-ақ автоматты хабарландыру қамтамасыз етілген. |
|  | 21-1-баптың 2-тармағы | 21-1-бап. Нормативтік құқықтық актілерді дайындаудың оңайлатылған тәртібі  ...  2. Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты күшін жойған норманы қамтитын нормативтік құқықтық актіні қабылдау (әзірлеу) құзыретіне кіретін мемлекеттік орган нормативтік құқықтық актінің жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын оңайлатылған тәртіппен әзірлеуі және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуі мүмкін. | 21-1-бап. Нормативтік құқықтық актілерді дайындаудың оңайлатылған тәртібі  ...  2. Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты күшін жойған  **және (немесе) Қазақстан Республикасының Конституциялық Соты осы түсіндіруде Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес деп таныған норманы** қамтитын нормативтік құқықтық актіні қабылдау (әзірлеу) құзыретіне кіретін мемлекеттік орган нормативтік құқықтық актінің жобасын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын оңайлатылған тәртіппен әзірлеуі және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуі мүмкін. | Бұл түзету НҚА дайындаудың оңайлатылған тәртібін кеңейту бөлігінде «2023 жылғы Қазақстан Республикасындағы конституциялық заңдылықтың жай – күйі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының 2024 жылғы 18 маусымдағы № ПКС-2 Жолдауын іске асыру мақсатында көзделген. |
|  | 22-баптың 2) тармақшасы | 22-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң деректемелері  Нормативтiк құқықтық актiлердiң мынадай деректемелері болуға тиiс:  1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Елтаңбасы;  2) акт нысанына нұсқау: Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулысы; Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; Қазақстан Республикасының кодексi; **~~Қазақстан Республикасының шоғырландырылған заңы;~~** Қазақстан Республикасының заңы; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы; Министрдiң бұйрығы; орталық мемлекеттiк орган басшысының бұйрығы; ведомство басшысының бұйрығы; орталық мемлекеттiк органның қаулысы; мәслихаттың шешiмi; әкiмдiктің қаулысы; әкiмнің шешiмi; тексеру комиссияның қаулысы және нормативтiк құқықтық актiнiң осы Заңда көзделген өзге де нысаны;  ... | 22-бап. Нормативтiк құқықтық актiнiң деректемелері  Нормативтiк құқықтық актiлердiң мынадай деректемелері болуға тиiс:  1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Елтаңбасы;  2) акт нысанына нұсқау: Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулысы; Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; Қазақстан Республикасының кодексi; Қазақстан Республикасының заңы; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Сенатының қаулысы; Қазақстан Республикасы Парламентi Мәжiлiсiнiң қаулысы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлығы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы; Министрдiң бұйрығы; орталық мемлекеттiк орган басшысының бұйрығы; ведомство басшысының бұйрығы; орталық мемлекеттiк органның қаулысы; мәслихаттың шешiмi; әкiмдiктің қаулысы; әкiмнің шешiмi; тексеру комиссияның қаулысы және нормативтiк құқықтық актiнiң осы Заңда көзделген өзге де нысаны;  ... | Нақтылайтын түзету.  «Шоғырландырылған заң» ұғымы нормативтік құқықтық актінің түрі емес, заңдарды жүйелеу түрі ретінде ұсынылады. Бұдан басқа, шоғырландырылған заңдар Қазақстан Республикасының заңдары нысанында қабылданады. |
|  | 24-баптың 3-тармағы | 24-бап. Нормативтiк құқықтық акт мәтiнiнiң мазмұнына және жазылу  мәтiнi әдеби тiл нормалары, заң терминологиясы және заң техникасы сақтала отырып жазылады, оның ережелерi барынша қысқа болуға, нақты мағынаны және әртүрлi түсiндiруге жатпайтын мағынаны қамтуға тиiс. Нормативтiк құқықтық актiнiң мәтiнiнде мағыналық және құқықтық жүктемесi жоқ декларативтік сипаттағы ережелер қамтылмауға тиiс.  **Жоқ.**  Ескірген және көп мағыналы сөздер мен сөз орамдарын, эпитеттердi, метафораларды қолдануға, сөздердi қысқартуға жол берiлмейдi. Нормативтiк құқықтық актiнiң құрылымдық элементінде жазылған құқық нормасы нақ осы актiнiң басқа құрылымдық элементтерiнде қайталап жазылмайды.  Қазақ және орыс тілдеріндегі нормативтік құқықтық актілердің мәтіндері теңтүпнұсқалы болуға тиіс.  **Жоқ.**  ... | 24-бап. Нормативтiк құқықтық акт мәтiнiнiң мазмұнына және жазылу  мәтiнi әдеби тiл нормалары, заң терминологиясы және заң техникасы сақтала отырып жазылады, оның ережелерi барынша қысқа болуы, нақты мағынаны және әртүрлi түсiндiруге жатпайтын мағынаны қамтуға тиiс. Нормативтiк құқықтық актiнiң мәтiнiнде мағыналық және құқықтық жүктемесi жоқ декларативтік сипаттағы ережелер қамтылмауға тиiс.  **Нормативтік құқықтық актінің мәтіні азаматтарға түсінікті тілде қысқаша баяндалуға тиіс, онда бір сөйлем отыз сөзден (шылауларды: демеуліктерді, жалғаулықтарды, көмекші сөздерді қоспағанда) аспауға тиіс.**  **Осы тармақтың екiншi бөлiгi құқық нормаларында қоғамдық қатынастар немесе тізбелеудің өзге де түрлерi бойынша осы құқық нормасының әрекет етуiнiң оқиғаларын, шарттарын, негiздерiн тізбелеу көзделген жағдайларға қолданылмайды.**  Ескірген және көп мағыналы сөздер мен сөз орамдарын, эпитеттердi, метафораларды қолдануға, сөздердi қысқартуға жол берiлмейдi. Нормативтiк құқықтық актiнiң құрылымдық элементінде жазылған құқық нормасы нақ осы актiнiң басқа құрылымдық элементтерiнде қайталап жазылмайды.  Қазақ және орыс тілдеріндегі нормативтік құқықтық актілердің мәтіндері теңтүпнұсқалы болуға тиіс.  **Нормативтік құқықтық акт мәтіндерінің теңтүпнұсқалығын қамтамасыз ету мақсатында оның жобасын әзірлеу кезінде әзірлеуші орган тіл саясатын дамыту саласындағы уәкілетті орган бекіткен тиісті терминологиялық сөздіктерді пайдаланады.**  ...  *(Өтпелі ережелер: «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабының  3-тармағының екінші және алтыншы бөліктері қолданыстағы НҚА-ға сәйкестік мәніне ревизия жүргізуді талап етпейді.*  *Қорытынды ережелер: «Құқықтық актілер туралы» Заңның 24-бабының 3-тармағының екінші және алтыншы бөліктері 01.01.2026 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі).* | НҚА тілінің күрделілігі оның аудармасына (орысша, мемлекеттік)  де сұрақтар туғызады, өйткені әр түрлі субъектілердің қоғамдық қатынастарды әр түрлі түсінуіне байланысты НҚА-ны түсіндіру қажет.  Осыған байланысты, кейбір сөйлемдер 50-60 сөзге жететінін және сәйкесінше оқылымды, қабылдауды, заңдылықты түсінуді қиындататынын ескере отырып, сөйлемдегі сөздерге шектеу қою ұсынылады.  Осыған байланысты түсіндіру материалдарымен бірге НҚА жобаларын белсенді түрде сүйемелдеу қажет болып көрінеді (салыстыру кестесіндегі 50-тармақтағы түзету) және НҚА мәтіндері халықтың көпшілігіне қол жетімді болуы үшін НҚА мәтінінің әр сөйлеміндегі сөздер санына шектеулер қою керек.  Бүгінгі күні Ғылым және жоғары білім министрлігі жанындағы Республикалық терминологиялық комиссия *(бұдан әрі-Комиссия)* бекіткен терминдер *(терминдерді орналастыру арқылы Termincom.kz)* барлығына, оның ішінде НҚА жобаларын әзірлеуші органдарға да ұсынымдық сипатқа ие.  Сондықтан, іс жүзінде, комиссия мақұлдағаннан кейін де, заңгерлер мен филологтар арасында бір терминді аудару төңірегінде пікірталастар жиі туындайды.  Осыған байланысты қазақ терминологиялық сөздіктеріне ресми мәртебе және оларды нормашығармашылық процесте қолданудың міндеттілігін беру қажет деп санаймыз. Бұл өз кезегінде қазақша терминдердің тұрақтылығын қамтамасыз етуге және мемлекеттік органдардың оларды нормашығармашылық процесінде, сондай-ақ ғылыми лингвистикалық сараптама жүргізу кезінде қолданудағы «институционалдық жадын» қалыптастыруға мүмкіндік береді.  Ғылым және жоғары білім министрлігінің ақпаратына сәйкес, Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасында терминдерді қолдануға міндетті сипат беру мақсатында уәкілетті мемлекеттік органның салалық терминологиялық нормативтік сөздіктерді әзірлеу және бекіту жөніндегі іс-шара көзделген.  Ұсынылған түзетуге заң жобасына өтпелі ережелерде жаңа норманы сәйкестендіру үшін НҚА-ге ревизия жүргізуді талап етпейтіні нақтыланатын болады. |
|  | 25-баптың 8-тармағы | 25-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерде сiлтеме жасау және жазып келтіру  …  **8. Жоқ.** | 25-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерде сiлтеме жасау және жазып келтіру  ...  **8. Тұтастай алғанда заңнамаға сілтеме жасайтын бланкеттік нормалар қоғамдық қатынастарды реттеу саласы бойынша нақтылануға тиіс.**  **Осы заңмен реттелетін құқықтық қатынастар салаларындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылықтың болуын белгілейтін бланкеттік норма қалыптасқан жағдайда, онда заңдық жауаптылықтың нақты түрін көрсету қажет.**  *(Өтпелі ережелер: «Құқықтық актілер туралы» Заңның 25-бабының 8-тармағы қолданыстағы НҚА-ға сәйкестік мәніне ревизия жүргізуді талап етпейді).* | ҚР 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарының  11-тармағын орындау үшін қолданыстағы заңнаманың ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ету қажеттілігімен ұштасқан құқықтық нормаларды қалыптастырудың бланкеттік тәсілдерін пайдалануды барынша азайту мәселесі пысықталды.  Шынында да, басқа НҚА - да нормаларды іздеу белгілі бір уақытты алады, ал «қарапайым» азамат үшін заң шығарушы сілтеме жасайтын НҚА-ны дұрыс анықтау әрдайым мүмкін емес, нәтижесінде ол нормаларды қалыптастырудың бланкеттік тәсіліне алып келеді.  Сондықтан, шешімдердің бірі ретінде «Құқықтық актілер туралы» заңда ҚР заңнамасына сілтеме жасау кезінде, мысалы, «Банкроттық» бойынша ҚР Азаматтық кодексінің 52-бабына ұқсастығы бойынша құқықтық қатынастар саласын нақтылау жөніндегі талаптарды белгілеу көрінеді *(борышкердің оңалту және банкроттық дәрменсіздігін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалған қаржылық тұрақтылық туралы қорытындыны ескере отырып, сот белгілейді.).*  Сонымен қатар, көптеген салалық заңдарда *(мысалы, «Білім туралы», «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы», «Электр энергетикасы туралы» заңдар)* осы Заңмен реттелетін құқықтық қатынастар саласындағы ҚР заңнамасында бұзғаны үшін жауапкершіліктің болуын белгілейтін классикалық бланкеттік тұжырым қолданылады *(мысалы, «Білім туралы» Заңның 67-бабы: Қазақстан Республикасының «Білім беру» саласындағы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.).*  Норманы жобалаудың бұл формасы екіұшты болып көрінеді, өйткені жауапкершілік әр түрлі болуы мүмкін *(азаматтық-құқықтық, тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық).*  Осыған байланысты мұндай құрылымдарда заңды жауапкершіліктің түрін көрсету орынды болып көрінеді.  Негізсіз бланкеттік нормаларды болдырмау және мемлекеттік органдардың НҚА жобаларындағы осындай сілтемелердің мазмұнын нақты айқындауы мақсатында әзірлеуші үшін осы НҚА жобасының қандай да бір бланкеттік нормасының ережесінен туындайтын нормативтік құқықтық актілердің тиісті тізбесін анықтау бойынша талап қоюды *(осы талап заңға тәуелді НҚА деңгейде көзделетін болады)* белгілеу ұсынылады.  Кейіннен бұл шара ҚР НҚА эталондық бақылау банкінде және «Әділет» ҚАЖ-да Заңнама және құқықтық ақпарат институты ресми жариялау барысында қабылданған НҚА-ның бланкеттік нормаларына гиперсілтеме белгілеуге мүмкіндік береді.  Бұдан басқа, заңнаманың ақпараттық жүйелерінде (ҚР НҚА эталондық бақылау банкінде және «Әділет» ҚАЖ) құқық қолдануда ыңғайлы болу үшін бланкеттік нормаларға гиперсілтеме пысықталатын болады (мұндай бланкеттік норма бойынша қандай актілер көзделетінін ашатын). |
|  | 29-баптың  2-тармағының жаңа  4-1) тармақшасы | 29-бап. Заңнамалық актінің жобасын Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Мәжiлiсiне енгiзу және кері қайтарып алу  ...  2. Заңнамалық актінің жобасы бойынша ұсынылатын материалдар мынадай қосымшаларды қамтуға тиiс:  ...  **4-1) Жоқ;**  ... | 29-бап. Заңнамалық актінің жобасын Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Мәжiлiсiне енгiзу және кері қайтарып алу  ...  2. Заңнамалық актінің жобасы бойынша ұсынылатын материалдар мынадай қосымшаларды қамтуға тиiс:  ...  **4-1)** **іске асырылуы қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуге алып келуі мүмкін заң жобасына мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы;**  ... | Қазіргі уақытта нормативтік құқықтық актінің жобасына мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы оны Парламент Мәжілісіне енгізу кезінде заң жобасына қоса берілетін міндетті құжат болып табылмайды, бұл өз кезегінде мемлекеттік органдарға заң жобалары бойынша экологиялық сараптама жүргізбеуге мүмкіндік береді.  Осыған байланысты экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі заңнаманың талаптарын күшейту және экологиялық сараптама қорытындысын заң жобасына қоса берілетін материалдардың міндетті тізбесіне енгізу ұсынылады. |
|  | 30-баптың 4-тармағы | 30-бап. Ғылыми сараптаманың міндеттері  ...  **4. Ғылыми сараптаманы жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.** | 30-бап. Ғылыми сараптаманың міндеттері  ...  **4. Сараптамаларды жүргізу тәртібі сараптамаларды ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ сарапшыларды іріктеу қағидаларымен айқындалады.** | Құқықтық нормаларды қалыптастырудың бланкеттік тәсілдерін пайдалануды барынша азайтуды болдырмау мақсатында ғылыми сараптамалар жүргізу тәртібі айқындалған шеңберде НҚА-ны нақтылау ұсынылады.  Сонымен қатар, ережелерде сарапшылардың құқықтары мен міндеттері де қарастырылады. |
|  | 33-3 бап | **33-3-бап. ~~Ғылыми құқықтық сарапшының құқықтары мен міндеттері~~**  **~~1. Ғылыми құқықтық сарапшы:~~**  **~~1) ғылыми құқықтық сараптаманы жүзеге асыру үшін, оның ішінде ғылыми сараптама қызметін жүргізу барысында туындайтын мәселелер бойынша материалдарды қорытынды беруге қажетті көлемде алуға;~~**  **~~2) орындалған жұмыс үшін сыйақы алуға;~~**  **~~3) сараптама қызметін жазбаша өтініш негізінде алты айдан аспайтын мерзімге тоқтата тұруға құқылы.~~**  **~~Сараптама қызметін тоқтата тұру сарапшыны бұрын берген қорытынды бойынша жоғарыда көрсетілген құқықтарды пайдалану мүмкіндігінен айырмайды.~~**  **~~2. Ғылыми құқықтық сарапшы:~~**  **~~1) ғылыми құқықтық сараптама процесіне тартылмаған өзге де тұлғалармен сараптама жүргізуге байланысты мәселелер бойынша келіссөздер жүргізуге;~~**  **~~2) ғылыми құқықтық сараптаманы жүзеге асыруға үшінші тұлғаларды тартуға;~~**  **~~3) ғылыми құқықтық сараптама нысанасын құрайтын материалдарды және өзіне ғылыми құқықтық сараптаманы жүзеге асыруға байланысты белгілі болған өзге де мәліметтерді жария етуге;~~**  **~~4) ғылыми құқықтық сараптама жүргізілетін нормативтік құқықтық акт жобасының атауы мен мазмұнын, сондай-ақ ғылыми құқықтық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ ғылыми құқықтық сарапшыларды іріктеу қағидаларына сәйкес ресми жарияланған кезіне дейін сараптама қорытындысының мазмұнын жария етуге құқылы емес.~~**  **~~3. Ғылыми құқықтық сарапшы:~~**  **~~1) өзіне берілген ақпарат пен материалдар негізінде жан-жақты, толық және объективті ғылыми құқықтық сараптама жүргізуге, сараптама қорытындысына қойылатын талаптарға сәйкес қойылған мәселелер бойынша ғылыми негізделген тәуелсіз және объективті жазбаша қорытынды беруге;~~**  **~~2) ғылыми құқықтық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ ғылыми құқықтық сарапшыларды іріктеу қағидаларында көзделген жағдайларда ғылыми құқықтық сараптама жүргізуден бас тартуға;~~**  **~~3) бұрын берілген қорытындыға байланысты мәселелер бойынша консультациялар мен түсініктер беруге;~~**  **~~4) бұрын өзі берген қорытындыны түсіндіру үшін заң жобасын Қазақстан Республикасының Парламентінде талқылауға қатысуға міндетті.~~**  **~~Ғылыми құқықтық сарапшының заң жобасын Қазақстан Республикасының Парламентінде талқылауға қатысуы ол жүрген не тұратын жермен бейнеконференцбайланыс құралдарын пайдалана отырып жүргізілуі мүмкін. Бейнеконференцбайланыс құралдарын техникалық қолдану тәртібін Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын орган айқындайды.~~** | **33-3-бап. Алып тасталсын.** | Артық нақтыланған нормалар алынып тасталады. Осы Ережелер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің деңгейіне көшірілетін болады *(НҚА ғылыми сараптамасын жүргізу қағидалары).* |
|  | 33-4-бап | **33-4-бап. ~~Ғылыми құқықтық сарапшының қарсылық білдіруі~~**  **~~1. Ғылыми құқықтық сарапшының ғылыми құқықтық сараптама жүргізуге қатысуын болғызбайтын мән-жайлар болған кезде ғылыми құқықтық сарапшы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті ұйымды ғылыми құқықтық сараптама жүргізу үшін материалдар ғылыми құқықтық сарапшыға жіберілген кезден бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хабардар етіп, оны жүргізуден бас тартуға міндетті.~~**  **~~2. Ғылыми құқықтық сарапшы, егер:~~**  **~~1) өзіне ғылыми құқықтық сараптамаға жіберілген консультативтік құжатты және заң жобасын келісу процесіне бұрын қатысса;~~**  **~~2) әзірлеуші органның қызметкері болып табылса;~~**  **~~3) ғылыми құқықтық сараптама жүргізу нысанасы ғылыми білімінің шегінен тыс болса не өзіне ұсынылған материалдар қорытынды беру үшін жеткіліксіз болса не өзінің ғылыми құқықтық сараптаманың объективті және тәуелсіз сараптама қорытындысын беруін болғызбайтын өзге де мән-жайлар болса, ғылыми құқықтық сараптама жүргізуге қатыса алмайды.~~** | **33-4-бап. Алып тасталсын.** | Артық нақтыланған нормалар алынып тасталады. Осы ережелер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің деңгейіне көшірілетін болады *(НҚА ғылыми сараптамасын жүргізу қағидалары).* |
|  | 33-5-бап | **33-5-бап. ~~Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзу негіздері~~**  **~~1. Ғылыми құқықтық сарапшымен шартты бұзуға мыналар негіз болып табылады:~~**  **~~1) ғылыми құқықтық сарапшының міндеттемелерді орындамауы не бірнеше рет (үш және одан көп рет) тиісінше орындамауы;~~**  **~~2) ғылыми құқықтық сарапшының Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының, Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты мүшесінің, мәслихат депутатының өкілеттіктерін атқаруы;~~**  **~~3) ғылыми құқықтық сарапшының өтініші;~~**  **~~4) шартта көзделген өзге де негіздер.~~**  **~~2. Сот талап қоюды қанағаттандыру немесе ішінара қанағаттандыру туралы шешім қабылдаған жағдайларды қоспағанда, ғылыми құқықтық сарапшымен шарт осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша бұзылғаннан кейін онымен шарт бір жыл бойы жасалмайды.~~** | **33-5-бап. Алып тасталсын.** | Артық нақтыланған нормалар алынып тасталады. Осы ережелер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің деңгейіне көшірілетін болады *(НҚА ғылыми сараптама жүргізу қағидалары)*. |
|  | 34-бап | 34-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау тәртiбiн айқындау  ...  2. Алуан түрлi нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау тәртiбiнiң ерекшелiктерi мыналарда да:  ...  2) **~~шоғырландырылған заңдар және~~ заңдар үшiн** – Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының Президентi туралы, Қазақстан Республикасының Парламентi туралы, республикалық референдум туралы заңнамалық актiлерде, өзге де заңнамалық актiлерде, оның iшiнде Парламенттің және оның Палаталарының регламенттерiнде;  …  **~~Осы Заңның 7-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген нормативтік құқықтық актілерді қабылдау кезінде нормативтік құқықтық актіні әзірлеуші орган қабылданған заңды ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламасын бекітеді.~~**  **~~Ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламасы деп азаматтарға Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өздерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын өзгерістер туралы хабар беру және оларды түсіндіру, сондай-ақ қабылданған заңның тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар тізбесі түсініледі.~~**  **~~Ақпараттық сүйемелдеу және түсіндіру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң шығару қызметінің қағидаларында айқындалатын тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы уәкілетті органмен міндетті түрде келісіледі.~~**  ...  **4. Жоқ.** | 34-бап. Нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау тәртiбiн айқындау  ...  2. Алуан түрлi нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау тәртiбiнiң ерекшелiктерi мыналарда да:  ...  2) **заңдар үшiн** – Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының Президентi туралы, Қазақстан Республикасының Парламентi туралы, республикалық референдум туралы заңнамалық актiлерде, өзге де заңнамалық актiлерде, оның iшiнде Парламенттің және оның Палаталарының регламенттерiнде;  …  **Алып тасталсын.**  **4. Үлгілік нормативтік құқықтық актілердің негізінде әзірленетін нормативтік құқықтық актілерді қабылдау мұндай нормативтік құқықтық актілерде құқықтың қосымша нормалары болған жағдайларда ғана жүзеге асырылады.**  **Қалған жағдайларда тиісті құқықтық қатынастар үлгілік нормативтік құқықтық актілердің нормаларымен реттеледі.** | Нақтылайтын түзету.  «Шоғырландырылған заң» ұғымы нормативтік құқықтық актінің түрі емес, заңдарды жүйелеу түрі ретінде ұсынылады. Бұдан басқа, шоғырландырылған заңдар Қазақстан Республикасының заңдары нысанында қабылданады.  Артық нақтыланған нормалар алынып тасталады. Осы ережелер заңға тәуелді нормативтік құқықтық актінің *(Заң шығару жұмысының қағидалары)* деңгейіне көшірілетін болады.  Шамадан тыс НҚА-дің санын қысқарту мақсатында, егер үлгілік НҚА-дан өзгеше нормаларды белгілеу көзделмесе, үлгілік НҚА-ді басшылыққа алу ұсынылады. |
|  | 35-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы | 35-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге қол қоюға уәкiлеттік берілген адамдар  1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң ресми мәтiндерiне мына лауазымды адамдар:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдарына, конституциялық заңдарына, кодекстерiне, **~~шоғырландырылған заңдарына~~**~~,~~ заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтарына – Қазақстан Республикасының Президентi; Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулысына – Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі;  ... | 35-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге қол қоюға уәкiлеттік берілген адамдар  1. Нормативтiк құқықтық актiлердiң ресми мәтiндерiне мына лауазымды адамдар:  1) Қазақстан Республикасының Конституциясына, Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізетін заңдарына, конституциялық заңдарына, кодекстерiне, заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтарына – Қазақстан Республикасының Президентi; Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң күші бар уақытша қаулысына – Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі;  ... | Нақтылайтын түзету.  «Шоғырландырылған заң» ұғымы нормативтік құқықтық актінің түрі емес, заңдарды жүйелеу түрі ретінде ұсынылады. Бұдан басқа, шоғырландырылған заңдар Қазақстан Республикасының заңдары нысанында қабылданады. |
|  | 35-1-баптың 3-тармағының 4) тармақшасы | 35-1-бап. Орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволарының, сондай-ақ мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық актілерін олардың күшіне енуінің шарты ретінде мемлекеттік тіркеу  1. Осы Заңның 7-бабы 2-тармағының 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген нормативтік құқықтық актілер әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге жатады. Мұндай тіркеу олардың күшіне енуінің қажетті шарты болып табылады.  ...  3. Осы баптың 1-тармағының талаптары:  ...  **4) ~~үлгілік нормативтік құқықтық актілер негізінде әзірленген және қосымша құқық нормаларын қамтымайтын нормативтік құқықтық актілерге;~~**  **...** | 35-1-бап. Орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволарының, сондай-ақ мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкімдердің және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық актілерін олардың күшіне енуінің шарты ретінде мемлекеттік тіркеу  1. Осы Заңның 7-бабы 2-тармағының 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген нормативтік құқықтық актілер әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге жатады. Мұндай тіркеу олардың күшіне енуінің қажетті шарты болып табылады.  ...  3. Осы баптың 1-тармағының талаптары:  ...  **4) Алып тасталсын;**  ... | Заңның 34-бабы 4-тармақпен толықтырылады, оған сәйкес үлгілік НҚА негізінде әзірленетін НҚА қабылдау мұндай НҚА құқықтың қосымша нормаларын қамтыған жағдайларда ғана жүзеге асырылады.  Осыған байланысты, сәйкестендіру мақсатында үлгілік НҚА негізінде әзірленген және құқықтың қосымша нормаларын қамтымайтын НҚА қабылдауға жол беретін заңның 35-1-бабы 3-тармағының 4) тармақшасы алынып тасталады. |
|  | 50-баптың 1-тармағы | 50-бап. Құқықтық мониторинг  1. Құқықтық мониторинг қабылданған нормативтік құқықтық **актілерде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылықтарды, қайталануларды, олқылықтарды, тиімсіз іске асырылатын, ескірген және сыбайлас жемқорлықтық құқық нормаларын анықтау және қабылданған нормативтік құқықтық актілерді іске асыру тиімділігін болжау, талдау, бағалау арқылы оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында жүргізіледі.**  ... | 50-бап. Құқықтық мониторинг  1. Құқықтық мониторинг қабылданған нормативтік құқықтық **актілерді және оларды қолдану практикасын талдау арқылы қолданыстағы нормативтік реттеудің тиімділігін бағалау, қабылданған нормативтік құқықтық актілерде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылықтарды, қайталануларды, олқылықтарды, тиімсіз іске асырылатын, ескірген және сыбайлас жемқорлықтық құқық нормаларын анықтау және жетілдіру мақсатында жүргізіледі.**  **Құқықтық мониторинг нәтижелері құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесінде жарияланады.**  ... | Қолданыстағы редакцияға сүйене отырып, құқықтық мониторингтің негізгі мақсаты қабылданған НҚА-дағы заңдық кемшіліктерді анықтау болып табылады, ал заңнаманың тиімділігін «нақты» бағалау екінші жоспарға бөлінген.  Нәтижесінде, бүгінгі күні мемлекеттік органдар жалпы құқықтық реттеудің тиімділігін анықтауға емес, НҚА-ның «кемшіліктерін» іздеуге ғана назар аударады.  Заңнаманың саласын (кіші саласын) мониторингтеуге «оқшауланған» (нақты НҚА бойынша) тәсілдің өзгеруін көздейтін құқықтық мониторингтің жүргізіліп жатқан реформасы аясында құқықтық мониторингтің негізгі мақсаты қолданыстағы нормативтік реттеудің тиімділігін бағалауды белгілеу ұсынылады. |
|  | 51-бап | 51-бап. Нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық мониторингі  **1. Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық мониторингін жүргізеді.**  **1-1. Қоғамдық кеңестер азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерге қоғамдық мониторинг жүргізуге құқылы.**  **2. Қоғамдық мониторинг нәтижелері тиісті мемлекеттік органның және Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының ресми интернет-ресурстарында жыл сайын орналастырылады.**  **3. Нормативтік құқықтық актілерге қоғамдық мониторингті өзге де мүдделі тұлғалар жүргізуі мүмкін.** | 51-бап. Нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық мониторингі  **1. Нормативтік құқықтық актілердің қоғамдық мониторингін нысаналы топтар жүргізуі мүмкін.**  **2. Қоғамдық мониторинг нәтижелері Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне және тиісті қоғамдық қатынастар салаларында басшылықты жүзеге асыратын өзге де мүдделі мемлекеттік органдарға жіберілуі мүмкін.**  **Қоғамдық мониторинг нәтижелері отыз жұмыс күні ішінде уәжді жауап беруі қажет тиісті мемлекеттік органмен міндетті түрде қаралуға жатады.** | Бүгінгі күні «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, қоғамдық кеңестер, басқа да нысаналы топтар сияқты, жүргізілген құқықтық мониторинг қорытындылары бойынша өз ұсыныстарын уәкілетті мемлекеттік органға жіберуге құқылы. Сонымен қатар, құқықтық мониторингті реформалау шеңберінде тиісті Қағидаларда мемлекеттік органдардың құқықтық мониторингті жүзеге асыру барысында «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палата және нысаналы топтармен міндетті өзара іс-қимыл жасау туралы жазылатын болады.  Қоғамдық кеңестердің қоғамдық мониторинг жүргізу тәртібі «Қоғамдық кеңестер туралы» заңда егжей-тегжейлі баяндалған.  Осыған байланысты Заңның 51-бабының ережелерін оңтайландыру ұсынылады, сондай-ақ қоғамдық мониторинг нәтижелеріне «міндетті» сипат беру мақсатында мемлекеттік органдардың «кері байланыс» беру міндетін белгілеу ұсынылады. |
|  | 52-бап | **52-бап. ~~Нормативтiк құқықтық актiлердi жүйелеу~~**  **~~1. Нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдайтын уәкiлеттi органдар осы актiлердi есепке алуды және жүйелеуді жүргiзедi, өздерi қабылдаған актiлердiң бақылау даналарын жүргiзіп, оларға ағымдағы өзгерiстер мен толықтырулардың барлығын уақтылы енгiзеді.~~**  **~~2. Уәкiлеттi органдардың нормативтік құқықтық актілерді есепке алу мен жүйелеуді жүргізуінің тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.~~** | **52-бап. Алып тасталсын.** | НҚА жүйелеу мәселелерін реттейтін нормаларды ретке келтіру мақсатында осы Заңды 7-1-баппен толықтыра отырып, 52-бабын алып тастау ұсынылады. |
|  | 53-бап | **53-бап. ~~Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік есепке алу~~**  **~~1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік есепке алу Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізу арқылы жүзеге асырылады.~~**  **~~2. Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізуді Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті ұйым жүзеге асырады.~~**  **~~3. Уәкілетті органдар Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін осы Заңның 35-бабына сәйкес нормативтік құқықтық актілерге қол қоюға уәкілеттік берілген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталған нормативтік құқықтық актілердің көшірмелерін оларды жүргізуге жауапты уәкілетті ұйымға қағаз түрінде және электрондық түрде жібереді.~~**  **~~Осы Заңның 35-1-бабына сәйкес әділет органдары электрондық түрде тіркеген нормативтік құқықтық акт Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін уәкілетті ұйымға автоматты түрде жіберіледі.~~**  **~~Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне осы Заңның 35-бабына сәйкес оған қол қоюға уәкілеттік берілген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталған нормативтік құқықтық акт қағаз түрінде және (немесе) электрондық түрде енгізіледі.~~**  **~~4. Алып тасталды - ҚР 19.04.2023 № 223-VII Заңымен.~~**  **~~5. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі құқықтық ақпараттың бірыңғай жүйесін құрады, орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарға анықтамалық-ақпараттық жұмыста көмек көрсетеді.~~** | **53-бап. Алып тасталсын.** | НҚА жүйелеу мәселелерін реттейтін нормаларды ретке келтіру мақсатында осы Заңды 7-1-баппен толықтыра отырып, 53-бабын алып тастау ұсынылады. |
|  | 60-баптың жаңа 5-тармағы | 60-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме беруді жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар, лауазымды адамдар  ...  **5. Жоқ.** | 60-бап. Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме беруді жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар, лауазымды адамдар  ...  **5. Әзірлеуші орган қабылданған нормативтік құқықтық актіге тиісті түсіндірме материалдарды, оның ішінде ұсынылатын нормалардың көрнекі графикалық сипаттамасын (бизнес-процестер, схемалар, суреттер, графиктер, диаграммалар түрінде) Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау кезінде орналастырады. Бұл талап азаматтардың және кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен міндеттері қозғалған жағдайларда қолданылады.** | Ұсынылып отырған құқықтық реттеуді проактивті түсіндіруді белгілеу (яғни НҚА қабылданғаннан кейін бірден сұраныс бойынша емес, көпшілік үшін НҚА-ны түсіндіретін барлық материалдар жарияланады) жаңа ережелерді түсіндіру үшін азаматтардың әзірлеуші-органға өтініштерінің санын азайтуға мүмкіндік береді.  Бұдан басқа, бұл талап заңнамалық нормадан бастап заңға тәуелді актілердегі реттеу нормасына дейінгі норма шығару кезіндегі реттеуші саясаттың келісілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасына сәйкес мемлекеттік органдардың осы жұмысты сапалы орындауы үшін ынталандыра отырып, артық регламенттеуден мемлекеттік органдардың бизнес-процестерін жүйелі сипаттауға, оңтайландыруға және автоматтандыруға көшуін қамтамасыз ету қажет.  Осыған байланысты, сондай-ақ реттеу субъектілерінің өзара іс-қимылының бүкіл бизнес-процесін және қоғамдық қатынастарға құқық нормасының іс-қимылдарын қолжетімді және толық түсіну мақсатында НҚА-ға оның новеллалары бойынша бизнес-процестің графикалық сипаттамасын міндетті түрде қосуды көздеу ұсынылады. |
|  |  | **Жоқ.** | **2-бап. Өтпелі ережелер**  **1-баптың 7-тармағының 5), 18), 19) тармақшалары және 23) тармақшасының үшінші абзацы Қазақстан Республикасының заңнамасын көрсетілген нормаларда белгіленген талаптарға сәйкес келтіру тұрғысынан оған ревизия жүргізуді талап етпейді деп белгіленсін.**  **3-бап. Осы Заң 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 7-тармағының 18) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.** | Өтпелі ережелер және қолданысқа енгізу тәртібі. |

**Қазақстан Республикасы**

**Әділет министрі А.Н. Есқараев**