**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік мүлік мәселелері**

**бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»**

**Қазақстан Республикасы Заңының жобасына**

**САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Құрылымдық бөлік** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылатын редакция** | **Негіздеме (тапсырмаларға сілтемелерді, консультативтік құжаттың нақты тармағын/ережесін, түзетудің мәнін; енгізілетін әрбір түзетудің дәл және аражігі ажыратылған негіздемесін қоса алғанда)** |
| **Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі** | | | | |
|  | 10-баптың  1-тармағы | 10-бап. Кәсiпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау  1. Азаматтардың, қандастардың және заңды тұлғалардың мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына (жеке кәсіпкерлік) не шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік кәсіпорынды **жедел басқару** құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлік) негізделген дербес, бастамашылық қызметі кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкер атынан, оның тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады. | 10-бап. Кәсiпкерлер мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау  1. Азаматтардың, қандастардың және заңды тұлғалардың мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына (жеке кәсіпкерлік) не шаруашылық жүргізу құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлік) негізделген дербес, бастамашылық қызметі кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкер атынан, оның тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады. | Бүгінгі күні мемлекет қатысатын ұйымдар кәсіпкерлік қызметті мынадай ұйымдық-құқықтық нысандарда жүзеге асырады: жеке корпоративтік *(АҚ және ЖШС)* және шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар *(бұдан әрі - ШЖҚ МК)* және жедел басқару құқығындағы немесе қазыналық *(бұдан әрі – қ азыналық)* мемлекеттік кәсіпорындар.  Бүгінгі күні мемлекет қатысатын 6,1 мың ұйымның едәуір бөлігі *(шамамен 75 %)* әлеуметтік саладағы *(білім беру, мәдениет, спорт салалары)* және нарықтық емес өндірушілер болып табылатын қазыналық кәсіпорындар нысанында жұмыс істейді *(кәсіпорын кірісінің  50%-дан астамы мемлекеттік органдарға қызмет көрсетуден түскен қаражат есебінен (бюджет қаражаты, субсидиялау есебінен)* *қалыптастырылады және т. б.).*  Қазыналық кәсіпорынның мемлекеттік мүлкін иеленудің, пайдаланудың және оған билік етудің құқықтық режимі *(өз қызметінің мақсаттарына, меншік иесінің тапсырмаларына және мүліктің мақсатына сәйкес)* мекемені жедел басқару құқығымен бірдей *(Азаматтық кодекстің  202-бабының 1-тармағы).*  Халықаралық макроэкономикалық статистиканың ережелеріне сәйкес қазыналық және мемлекеттік мекемелер нарықтық емес өндірушілер ретінде мемлекеттік басқару секторына жатады.  Қазыналық кәсіпорынға бекітілген мүліктің меншік иесі бұл мүлікті өз қалауы бойынша алып қоюға не оны өзі құрған басқа заңды тұлғалар арасында қайта бөлуге құқылы.  Қазыналық кәсіпорын өз міндеттемелері бойынша өзінің иелігіндегі ақшамен жауап береді.  Қазыналық кәсіпорында ақша жеткіліксіз болған кезде оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік-аумақтық бірлік тиісті бюджет қаражатымен субсидиарлық жауаптылықта болады *(Азаматтық кодекстің 207-бабының 1-тармағы).*  Осылайша, қазыналық кәсіпорындар қызметті жүзеге асыру еркіндігіне және өз мүлкіне билік етуге қатысты айтарлықтай шектеулі және кәсіпкерлік қызмет үшін белгіленген өлшемдерге сәйкес келмейді *(таза табыс алу және толық мүліктік жауапкершілік алу).* |
|  | 193-1-баптың  2 тармағы | 193-1-бап. Стратегиялық нысандар  …  2. Стратегиялық объектілерге: магистральдық темір жол желілері; магистральдық құбырлары; ұлттық электр тораптары; магистральдық байланыс желілері; телерадио хабарларын тарату объектілері (телевизия және радио хабарларын таратудың жерүсті және жерсеріктік жүйелерінің өндірістік-технологиялық кешені); мұнайды қайта өңдеу өндірістері; қуаты кемінде 50 мегаватт энергия өндіруші объектілер; ұлттық почта тораптары; халықаралық әуежайлар; халықаралық маңызды мәртебесі бар теңіз порттары; әуе қозғалысын басқару жүйесінің аэронавигациялық құрылғылары; кемелердің қауіпсіз жүзуін реттейтін және оған кепілдік беретін құрылғылар мен навигациялық белгілер; атом энергиясын пайдаланатын объектілер; патогендігі І топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеу жүзеге асырылатын стационарлық ықтимал қауіпті биологиялық объектілер; ғарыш саласының объектілері; су шаруашылығы құрылысжайлары және гидротехникалық құрылысжайлар; ортақ пайдаланудағы автомобиль жолдары; қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымының мүліктік кешені; сондай-ақ меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары), меншігінде стратегиялық объектілер бар жеке және заңды тұлғалардың шешімдерін тікелей немесе жанама айқындауға немесе қабылдайтын шешімдеріне ықпал етуге мүмкіндігі бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары) жатқызылуы мүмкін.  Стратегиялық объектілер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік және жеке меншікте болуы мүмкін. | 193-1-бап. Стратегиялық нысандар  …  2. Стратегиялық объектілерге: магистральдық темір жол желілері; магистральдық құбырлары; ұлттық электр тораптары; магистральдық байланыс желілері; телерадио хабарларын тарату объектілері (телевизия және радио хабарларын таратудың жерүсті және жерсеріктік жүйелерінің өндірістік-технологиялық кешені); мұнайды қайта өңдеу өндірістері; қуаты кемінде 50 мегаватт энергия өндіруші объектілер; ұлттық почта тораптары; халықаралық әуежайлар; халықаралық маңызды мәртебесі бар теңіз порттары; әуе қозғалысын басқару жүйесінің аэронавигациялық құрылғылары; кемелердің қауіпсіз жүзуін реттейтін және оған кепілдік беретін құрылғылар мен навигациялық белгілер; атом энергиясын пайдаланатын объектілер; патогендігі І топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеу жүзеге асырылатын стационарлық ықтимал қауіпті биологиялық объектілер; ғарыш саласының объектілері; су шаруашылығы құрылысжайлары және гидротехникалық құрылысжайлар; ортақ пайдаланудағы автомобиль жолдары; қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен ұйымының мүліктік кешені; сондай-ақ меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары), меншігінде стратегиялық объектілер бар  **және өзге де** **объектілер Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінде белгіленген стратегиялық мүлікке жатқызу өлшемшарттарына сәйкес** жеке және заңды тұлғалардың шешімдерін тікелей немесе жанама айқындауға немесе қабылдайтын шешімдеріне ықпал етуге мүмкіндігі бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары) жатқызылуы мүмкін. .  Стратегиялық объектілер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік және жеке меншікте болуы мүмкін. | Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің қолданыстағы нұсқасында стратегиялық объектінің жалпы анықтамасы бар, бірақ бұл анықтаманы іс жүзінде біркелкі және орынды қолдану өлшемшарттары қарастырылмаған.  Нормативті түрде анықталған өлшемшарттардың болмауы мүлікті стратегиялық объектілерге жатқызу туралы шешім қабылдау кезінде құқықтық белгісіздікке, сондай-ақ құқық қолданудың біркелкі болмауы тәуекелдеріне әкеледі.  Ұсынылып отырған толықтыру маңызды мемлекеттік жүйелердің жұмыс істеуі үшін мүліктің маңыздылығын, ұлттық қауіпсіздік пен экономикаға төнетін тәуекелдерді және мүліктің өзгергіштік дәрежесін ескеретін өлшемшарттарды белгілеу арқылы стратегиялық объектінің қолданыстағы анықтамасын нақтылауға бағытталған.  Бұл ретте стратегиялық объектінің негізгі анықтамасы **өзгермейді**, бұл құқықтық реттеудің үздіксіздігін қамтамасыз етеді.  Факультативтілік жойылады, бақылау күшейтіледі, стратегиялық объектілердің өлшемшарттары енгізіледі. |
|  | 193-1-баптың  3-тармағы | 193-1-бап. Стратегиялық объектілер  …  3. Стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарын ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы Үкіметінің рұқсат беру туралы шешімі негізінде және Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамалық актісімен айқындалған тәртіппен мүмкін болады. | 193-1-бап. Стратегиялық нысандар  ….  3. Стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарын ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы Үкіметінің **немесе жергілікті атқарушы органның** рұқсат беру туралы шешімі негізінде және Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамалық актісімен айқындалған тәртіппен мүмкін болады. | Қолданыстағы редакцияда коммуналдық меншіктегі страдегиялық объектіні басқарудағы жергілікті атқарушы органдардың дербестігіне тікелей сілтеменің болмауы мұндай шешімдерді Қазақстан Республикасы Үкіметінің келісуі қажеттігін кеңейте түсіндіруге әкеледі.  Ұсынылып отырған толықтыру жергілікті атқарушы органдардың дербестігі қағидаты мен ұлттық қауіпсіздікті қорғау қажеттілігі арасындағы тепе-теңдікті нығайтуға бағытталған. |
| **Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі** | | | | |
|  | 2-баптың  1-тармағы | 2-бап. Кәсіпкерлік ұғымы және оны құқықтық реттеудің шектері  1. Азаматтардың, қандастардың және заңды тұлғалардың мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына (жеке кәсіпкерлікке) не шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік кәсіпорынды **жедел басқару** құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлікке) негізделген дербес, бастамашыл қызметі кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкер атынан, оның тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады. | 2-бап. Кәсіпкерлік ұғымы және оны құқықтық реттеудің шектері  1. Азаматтардың, қандастардың және заңды тұлғалардың мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына (жеке кәсіпкерлік) не шаруашылық жүргізу құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлік) негізделген дербес, бастамашылық қызметі кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкер атынан, оның тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 23-баптың  1-тармағы | 23-бап. Кәсіпкерлік субъектілері  1. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар, қандастар және мемлекеттік емес коммерциялық заңды тұлғалар (жеке кәсіпкерлік субъектілері), мемлекеттік кәсіпорындар (мемлекеттік кәсіпкерлік субъектілері) кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. | 23-бап. Кәсіпкерлік субъектілері  1. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар, қандастар және мемлекеттік емес коммерциялық заңды тұлғалар (жеке кәсіпкерлік субъектілері), **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар (мемлекеттік кәсіпкерлік субъектілері) кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 26-баптың  2-тармағы | 26-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары  …  2. Мемлекеттік кәсіпорындар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, осы Кодексте көзделген құқықтарды жүзеге асырады. | 26-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары  …  2. **Шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, осы Кодексте көзделген құқықтарды жүзеге асырады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 51-бап | 51-бап. Мемлекеттік кәсіпорындардың кәсіпкерлігі  1. Мемлекет қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерінен айқындалатын әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу мақсатында:  1) шаруашылық жүргізу;  **2) жедел басқару (қазыналық кәсіпорындар) құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар құрады.**  2. Мемлекет шаруашылық жүргізу құқығында бөліп берген мүлкі бар және өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап беретін коммерциялық ұйым шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын болып табылады.  **3. Мемлекет жедел басқару құқығында бөліп берген мүлкі бар коммерциялық ұйым қазыналық кәсіпорын болып табылады.** | 51-бап. Мемлекеттік кәсіпорындардың кәсіпкерлігі  1**.** **Мемлекет қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерімен айқындалатын әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу мақсатында шаруашылық жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар құрады.**  2. Мемлекет шаруашылық жүргізу құқығында бөліп берген мүлкі бар және өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап беретін коммерциялық ұйым шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын болып табылады.  **3. алып тастау.** | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 58-баптың  2-тармағы | 58-бап. Ұлттық палата қызметінің қағидаттары  …  2. Ұлттық палата, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге коммерциялық емес ұйымдарға міндетті түрде мүше болу белгіленген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген (есептік тіркеуден өткен) кәсіпкерлік субъектілерінің мүше болуының міндеттілігі қағидаты бойынша құрылады. | 58-бап. Ұлттық палата қызметінің қағидаттары  …  2.Ұлттық палата, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге коммерциялық емес ұйымдарға міндетті түрде мүше болу белгіленген кәсіпкерлік субъектілерін, сондай-ақ **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген (есептік тіркеуден өткен) кәсіпкерлік субъектілерінің мүше болуының міндеттілігі қағидаты бойынша құрылады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 90-6-баптың  15) тармақшасы | 90-6-бап. Монополияға қарсы органның құзыреті  Монополияға қарсы орган:  …  15) мемлекеттік кәсіпорындар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын және (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі әдістемелерді, мемлекеттік кәсіпорындарға және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғаларға және олармен үлестес заңды тұлғаларға қатысты – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді; | 90-6-бап. Монополияға қарсы органның құзыреті  Монополияға қарсы орган:  …  15) **Шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын және (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі әдістемелерді, мемлекеттік кәсіпорындарға және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғаларға және олармен үлестес заңды тұлғаларға қатысты – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді; | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 90-6-баптың  20-1), 20-2) тармақшалары | 90-6-бап. Монополияға қарсы органның құзыреті  Монополияға қарсы орган:  …  20-1) мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;  20-2) мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторингті жүзеге асырады; | 90-6-бап. Монополияға қарсы органның құзыреті  Монополияға қарсы орган:  …  20-1) **Шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторинг жүргізу қағидаларын әзірлейді және бекітеді;  20-2) **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту және (немесе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру тұрғысынан мониторингті жүзеге асырады; | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 90-6-баптың  27) тармақшасы | 90-6-бап. Монополияға қарсы органның құзыреті  Монополияға қарсы орган:  …  27) жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 5 қаңтарынан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды бәсекелестік ортаға беру жөніндегі ұсыныстарды және мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін жаңартып отыру жөнінде ұсыныстарды жібереді; | 90-6-бап. Монополияға қарсы органның құзыреті  Монополияға қарсы орган:  …  27) жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 5 қаңтарынан кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес заңды тұлғаларды бәсекелестік ортаға беру жөніндегі ұсыныстарды және мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін жаңартып отыру жөнінде ұсыныстарды жібереді; | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 192-баптың  1-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  1. Мемлекет мынадай:  1) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, қорғаныс қабілетін немесе қоғам мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің өзге мүмкіндігі болмаған;  2) мемлекеттік меншіктегі стратегиялық объектілер пайдаланылған және күтіп-ұсталған;  3) мемлекеттік монополияға жатқызылған салалардағы қызмет жүзеге асырылған;  4) тиісті тауар нарығында бәсекелестік болмаған не оның даму деңгейі төмен болған жағдайларда кәсіпкерлік қызметке қатысады.  Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  1. Мемлекет мынадай:  1) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, қорғаныс қабілетін немесе қоғам мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің өзге мүмкіндігі болмаған;  2) мемлекеттік меншіктегі стратегиялық объектілер пайдаланылған және күтіп-ұсталған;  3) мемлекеттік монополияға жатқызылған салалардағы қызмет жүзеге асырылған;  4) тиісті тауар нарығында бәсекелестік болмаған не оның даму деңгейі төмен болған жағдайларда кәсіпкерлік қызметке қатысады.  **Шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. | Бүгінгі күні заңдар деңгейінде заңды тұлғалардың мемлекеттік меншікте болуының негіздемесі мен мақсаттары жоқ.  Бұл олардың тиімді жұмыс істеуінің төмендеуіне, мемлекеттің меншік иесі ретіндегі құқықтарын іске асырудың бірыңғай стратегиясының болмауына әкеледі.  Осыған байланысты әрбір нақты мемлекеттік компанияның (бұдан әрі – НМК) алдында тұрған қажетті рөлді, функцияларды, басты мақсаттар мен міндеттерді НМК-ың барлық спектрі мен қолжетімді ұйымдық-құқықтық нысандар контекстінде құру кезінде де, қызмет барысында да толық түсіну түсініксіз болып қалады.  Бұл ретте, соңғы 10 жылда мемлекеттік басқару жүйесін дамыту, бәсекелестікті дамыту, бюджеттік саясат, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тұжырымдамалар, сондай-ақ мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі тәсілдерді бекіту мақсатында мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары қабылданды.  Сонымен қатар, жоғарыда аталған құжаттардың императивті сипаты жоқ немесе жоюға қойып та жиі қайта қаралады.  Осыны ескере отырып, заңнамалық деңгейде ҚР Үкіметіне Мемлекеттік активтерді басқарудың біріңғай жүйесін бекіту жөніндегі құзыретін беру ұсынылады.  Мемлекеттік активтерді басқарудың біріңғай жүйесінде мемлекеттік компаниялардың мемлекеттік меншігінде сақтаудың негіздемесі мен мақсаттарын; НМК ұсынылуы мүмкін экономика секторларын; мемлекеттік компаниялар үшін қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштердің санаттарын айқындауды; есептілікке және қызмет мақсаттарын белгілеуге қойылатын талаптарды (оның ішінде пайда нормаларын) бекітуді; мемлекеттік мүлікті басқаруды ұйымдастыру қағидаттарын, уәкілетті басқару органы мен мемлекеттік органның арасында өкілеттіктерді бөлуді қамтитын болады. мемлекеттік компаниялардың органдары және т. б. |
|  | 192-баптың  1-1-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  1-1. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар, оның ішінде қызметін осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген негіздер бойынша жүзеге асыратын тұлғалар кәсіпкерлік қызметті осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген қызмет түрлерінің тізбесі негізінде жүзеге асырады. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  1-1. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар, оның ішінде қызметін осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген негіздер бойынша жүзеге асыратын тұлғалар кәсіпкерлік қызметті осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген қызмет түрлерінің тізбесі негізінде жүзеге асырады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 192-баптың 2-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  2. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуы:  1) мемлекеттік кәсіпорындар (мемлекеттік кәсіпкерлік) құру;  2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына тікелей немесе жанама қатысу арқылы жүзеге асырылады. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  2. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуы:  1) **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар (мемлекеттік кәсіпкерлік) құру;  2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына тікелей немесе жанама қатысу арқылы жүзеге асырылады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 192-баптың 4-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  4. Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды құру монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге асырылады.  Осы Кодексте белгіленген өлшемшарттарға сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды құруға, сондай-ақ мемлекеттің оларға қатысуына тыйым салынады.  Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері кеңейтілген және (немесе) өзгертілген кезде монополияға қарсы органның келісімі қажет. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  4. Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды құру монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге асырылады.  Осы Кодексте белгіленген өлшемшарттарға сәйкес шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды және олармен үлестес тұлғаларды құруға, сондай-ақ мемлекеттің оларға қатысуына тыйым салынады.  Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері кеңейтілген және (немесе) өзгертілген кезде монополияға қарсы органның келісімі қажет. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 192-баптың 4-1-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  4-1. Мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет түрлерін құруды, кеңейтуді және (немесе) өзгертуді көздейтін құқықтық актілердің жобалары монополияға қарсы органмен міндетті түрде келісуге жатады. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  4-1. **Шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет түрлерін құруды, кеңейтуді және (немесе) өзгертуді көздейтін құқықтық актілердің жобалары монополияға қарсы органмен міндетті түрде келісуге жатады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 192-баптың 6-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  6. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайда өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны және олармен үлестес тұлғаларды құру туралы шешім қабылдайтын орган монополияға қарсы органға негіздейтін материалдарды ұсына отырып, монополияға қарсы орган белгілеген нысан бойынша мұндай құру туралы өтінішхат ұсынады.  Өтінішхат келіп түскен кезден бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде монополияға қарсы орган:  1) өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны және онымен үлестес тұлғаны құру болжанатын тауар нарықтарын зерттеп-тексеруге:  2) осы тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің даму деңгейі туралы, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорынның, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның және онымен үлестес тұлғаның осы тауар нарығында болу мерзімі туралы қорытынды дайындауға;  3) өтінішхатты ұсынған органға негізделген шешім жіберуге міндетті. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  6. Осы баптың 4-тармағында көзделген жағдайда **шаруашылық жүргізу** **құқығындағы** өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны және олармен үлестес тұлғаларды құру туралы шешім қабылдайтын орган монополияға қарсы органға негіздейтін материалдарды ұсына отырып, монополияға қарсы орган белгілеген нысан бойынша мұндай құру туралы өтінішхат ұсынады.  Өтінішхат келіп түскен кезден бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде монополияға қарсы орган:  1) **шаруашылық жүргізу құқығындағы** өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны және онымен үлестес тұлғаны құру болжанатын тауар нарықтарын зерттеп-тексеруге;  2) осы тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің даму деңгейі туралы, оның ішінде **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорынның, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның және осы тауар нарығындағы онымен үлестес тұлғаның болу мерзімі туралы қорытынды дайындауға;  3) өтінішхатты ұсынған органға негізделген шешім жіберуге міндетті. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 192-баптың 7-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  7. Монополияға қарсы орган, егер мұндай құру бәсекелестікті шектеуге әкелетін болса, өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны және онымен үлестес тұлғаны құруға келісім беруден бас тартады. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  7. Монополияға қарсы орган **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны және егер мұндай құру бәсекелестікті шектеуге әкеп соғатын болса, өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын онымен үлестес тұлғаны құруға келісім беруден бас тартады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
|  | 192-баптың 8-тармағы | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  8. Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет түрлерін монополияға қарсы органның келісімінсіз құруға, кеңейтуге және (немесе) өзгертуге тыйым салынады және бұл Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.  Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда, монополияға қарсы орган бұзушылықтар мен олардың салдарларын жою туралы нұсқама шығарады. | 192-бап. Мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке қатысуының негіздері  …  8. Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет түрлерін монополияға қарсы органның келісімінсіз құруға, кеңейтуге және (немесе) өзгертуге тыйым салынады және бұл Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа алып келеді.  Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда, монополияға қарсы орган бұзушылықтар мен олардың салдарларын жою туралы нұсқама шығарады. | Негіздеме Салыстырма кестенің 1-тармағында келтірілген |
| **Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі** | | | | |
|  | 56-баптың  2-тармағы | 56-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджет процесіне қатысуы туралы жалпы ережелер  …..  2. Жалғыз акционері (қатысушысы) мемлекет болып табылатын квазимемлекеттік сектор субъектісі акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органдары мен жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналыстарын өткізу кезінде – квазимемлекеттік сектор субъектісінің жылдық қаржылық есептілікте, ал еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікте көрсетілген, таза кіріс сомасының кемінде жетпіс пайызын дивидендтерді (кірісті) төлеуге бағыттау және оларды уақтылы аудару үшін шаралар қабылдайды.  Тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы мен оның ведомстволарының өздеріне жүктелген функцияларды жүзеге асыруына ықпал ететін салада қызметін жүзеге асыратын, сондай-ақ әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, мемлекеттік кәсіпорынның таза кірісі сомасының кемінде елу пайызы мөлшерінде таза кірістің бөлігін мемлекеттік кәсіпорындардың бюджетке толық және уақтылы аударуын бақылауды жүзеге асырады.  Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін өздері айқындайды.  Әлеуметтік салада қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты белгілейді.  Осы тармақтың бірінші бөлігінің күші мемлекеттің «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген заңды тұлғалардың құрылтайшысы (қатысушысы, салымшысы, акционері, мүшесі) ретінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының актілеріне қайшы келмейтін бөлікте әрекет етуі жағдайларына қолданылады.  Қазақстан Республикасының Үкіметі Ұлттық әл-ауқат қорына қатысты акциялары (қатысу үлестері) Ұлттық әл-ауқат қорына тиесілі заңды тұлғалардан есепті кезеңдегі алынған дивидендтердің кемінде елу пайызы мөлшеріндегі сомаларды дивидендтер ретінде бағыттау және оларды уақтылы аудару үшін шаралар қабылдайды.  Ұлттық әл-ауқат қорының республикалық бюджетке дивидендтер төлеу сомасын есептеу кезінде Ұлттық әл-ауқат қоры жалғыз акционерінің шешімдеріне сәйкес жобаларды қаржыландыру қаражатының көлемі ескеріледі. | 56-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджет процесіне қатысуы туралы жалпы ережелер  ….  2. Жалғыз акционері (қатысушысы) мемлекет болып табылатын квазимемлекеттік сектор субъектісі акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын тиісті саланың уәкілетті органдары мен жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналыстарын өткізу кезінде – квазимемлекеттік сектор субъектісінің жылдық қаржылық есептілікте, ал еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікте көрсетілген, таза кіріс сомасының кемінде жетпіс пайызын дивидендтерді (кірісті) төлеуге бағыттау және оларды уақтылы аудару үшін шаралар қабылдайды.  Тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы мен оның ведомстволарының өздеріне жүктелген функцияларды жүзеге асыруына ықпал ететін салада қызметін жүзеге асыратын, сондай-ақ әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда,  **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорынның таза кірісі сомасының кемінде елу пайызы мөлшерінде таза кірістің бөлігін **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың бюджетке толық және уақтылы аударуын бақылауды жүзеге асырады.  Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативін өздері айқындайды.  Әлеуметтік салада қызметті жүзеге асыратын **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының бір бөлігін аудару нормативін тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппараты белгілейді **және мемлекеттік кәсіпорынның таза табысы сомасының кемінде бес пайызын құрауға тиіс.**  Осы тармақтың бірінші бөлігінің күші мемлекеттің «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген заңды тұлғалардың құрылтайшысы (қатысушысы, салымшысы, акционері, мүшесі) ретінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының актілеріне қайшы келмейтін бөлікте әрекет етуі жағдайларына қолданылады.  Қазақстан Республикасының Үкіметі Ұлттық әл-ауқат қорына қатысты акциялары (қатысу үлестері) Ұлттық әл-ауқат қорына тиесілі заңды тұлғалардан есепті кезеңдегі алынған дивидендтердің кемінде елу пайызы мөлшеріндегі сомаларды дивидендтер ретінде бағыттау және оларды уақтылы аудару үшін шаралар қабылдайды.  Ұлттық әл-ауқат қорының республикалық бюджетке дивидендтер төлеу сомасын есептеу кезінде Ұлттық әл-ауқат қоры жалғыз акционерінің шешімдеріне сәйкес жобаларды қаржыландыру қаражатының көлемі ескеріледі. | Бүгінгі күні мемлекет қатысатын ұйымдар қызметті мынадай ұйымдық-құқықтық нысандарда жүзеге асырады: жеке корпоративтік (АҚ және ЖШС) және шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар (бұдан әрі - ШЖҚ МК) және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар немесе қазыналық (бұдан әрі - қазыналық).  Бүгінгі таңда мемлекет қатысатын 6,1 мың ұйымның едәуір бөлігі *(66 %)* әлеуметтік салада *(білім беру, мәдениет, спорт салалары)* ұсынылған және нарықтық емес өндірушілер болып табылатын қазыналық кәсіпорындар нысанында жұмыс істейді (кәсіпорын кірісінің 50% - дан астамы мемлекеттік органдарға қызмет көрсетуден түскен қаражат есебінен *(бюджет қаражаты, субсидиялау және т. б.).*  Қазыналық кәсіпорынның мемлекеттік мүлкін иеленудің, пайдаланудың және оған билік етудің құқықтық режимі *(өз қызметінің мақсаттарына, меншік иесінің тапсырмаларына және мүліктің мақсатына сәйкес)* мекемені жедел басқару құқығымен бірдей (Азаматтық кодекстің 202-бабының 1-тармағы).  Бұл ретте бірқатар мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтер көрсетуге және оларға өз бетінше билік етуге құқығы бар.  Қызметтің әлеуметтік бағытын және бюджетке үлкен тәуелділікті ескере отырып, оның материалдық техникалық базасын нығайту және оны бөлу тәртібін мемлекеттік мүлік туралы заңда реттеу үшін қазыналық кәсіпорындардың иелігінде таза табыс қалдыру ұсынылады. |
|  | 56-баптың  3-тармағы | 56-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджет процесіне қатысуы туралы жалпы ережелер  ….  3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген төлемдердің мөлшерін азайту немесе түсімдерді төлеуден босату:  1) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакеттері республикалық меншіктегі мемлекеттік кәсіпорындарға, акционерлік қоғамдарға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысты – бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган;  2) Ұлттық әл-ауқат қорына қатысты – Қазақстан Республикасының Үкіметі;  3) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакеттері коммуналдық меншіктегі мемлекеттік кәсіпорындарға, акционерлік қоғамдарға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысты – жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша тиісті жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты айқындайтын тәртіппен және тізбе бойынша тиісті бюджет комиссиясының міндетті қарауына жатады. | 56-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджет процесіне қатысуы туралы жалпы ережелер  ….  3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген төлемдердің мөлшерін азайту немесе түсімдерді төлеуден босату:  1) **шаруашылық жүргізу құқығындағы** акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакеттері республикалық меншіктегі мемлекеттік кәсіпорындарға, акционерлік қоғамдарға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысты – бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган;  2) Ұлттық әл-ауқат қорына қатысты – Қазақстан Республикасының Үкіметі;  3) **шаруашылық жүргізу құқығындағы** акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакеттері коммуналдық меншіктегі мемлекеттік кәсіпорындарға, акционерлік қоғамдарға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысты – жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша тиісті жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты айқындайтын тәртіппен және тізбе бойынша тиісті бюджет комиссиясының міндетті қарауына жатады. | Бүгінгі күні мемлекет қатысатын ұйымдар қызметті мынадай ұйымдық-құқықтық нысандарда жүзеге асырады: жеке корпоративтік (АҚ және ЖШС) және шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар (бұдан әрі - ШЖҚ БП) және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар немесе қазыналық (бұдан әрі - қазыналық).  Бүгінгі таңда мемлекет қатысатын 6,1 мың ұйымның едәуір бөлігі *(66 %)* әлеуметтік салада *(білім беру, мәдениет, спорт салалары)* ұсынылған және нарықтық емес өндірушілер болып табылатын қазыналық кәсіпорындар нысанында жұмыс істейді (кәсіпорын кірісінің 50% - дан астамы мемлекеттік органдарға қызмет көрсетуден түскен қаражат есебінен *(бюджет қаражаты, субсидиялау және т. б.).*  Қазыналық кәсіпорынның мемлекеттік мүлкін иеленудің, пайдаланудың және оған билік етудің құқықтық режимі *(өз қызметінің мақсаттарына, меншік иесінің тапсырмаларына және мүліктің мақсатына сәйкес)* мекемені жедел басқару құқығымен бірдей (Азаматтық кодекстің 202-бабының 1-тармағы).  Бұл ретте бірқатар мемлекеттік мекемелердің ақылы қызметтер көрсетуге және оларға өз бетінше билік етуге құқығы бар.  Қызметтің әлеуметтік бағытын және бюджетке үлкен тәуелділікті ескере отырып, оның материалдық техникалық базасын нығайту және оны бөлу тәртібін мемлекеттік мүлік туралы заңда реттеу үшін қазыналық кәсіпорындардың иелігінде таза табыс қалдыру ұсынылады. |
| **«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының**  **Заңы** | | | | |
|  | 6-бап  1-тармағының 3-2) тармақшасы | 6-бап. Мәслихаттардың құзыретi  1. Мәслихаттардың құзыретiне:  …  **3-2. Коммуналдық мүлікті мүліктік жалдағаны (жалға алғаны) үшін жалға алу төлемақысының мөлшерлемесін келісу аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) мәслихаттарының құзыретіне жатады.** | 6-бап. Мәслихаттардың құзыретi  1. Мәслихаттардың құзыретiне:  …  **3-2. алып тастау** | Мемлекеттік мүлік туралы заңға сәйкес мемлекеттік мүлік мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеменің балансында бекітіледі, бірақ олардың оны пайдалануға, жалға алуға, сенімгерлік басқаруға және т. б. беру құқықтары жоқ.  ҚР Қаржы министрлігі немесе әкімдік мемлекеттік мүлікті мемлекеттік емес жеке және заңды тұлғаларға пайдалануға, жалға алуға, сенімгерлік басқаруға береді.  Тиісінше, мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеме теңгерім ұстаушылар бола отырып, шарттың тарапы болмайды және пайдаланушыға, жалға алушыға, Сенімгерлік басқарушыға қатысты қандай да бір құқықтарға ие болмайды.  Соңғысының да оған міндеттері жоқ.  Сондай-ақ, жоғарыда аталған мәмілелер бойынша түскен қаражат бюджетке жіберілуге тиіс.  Бұл ретте мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеменің басшысы Қаржы-шаруашылық қызметі мен мемлекеттік кәсіпорын мүлкінің сақталуы үшін дербес жауапты болады.  Осыны ескере отырып, мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекемеге өзінің материалдық техникалық базасын нығайту үшін түскен қаражатты өз иелігінде қалдыра отырып, мемлекеттік мүлікті жалға/сенімгерлік басқаруға беру құқығын беру ұсынылады. |
| **«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 1-баптың  13) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:  13) Мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқару жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - тиісті саланың уәкілетті органы) – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқаруды жүзеге асыратын және осы Заңда **және** Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында көзделген шарттарда мемлекеттік мүлікке қатысты құқықтарға иелік ететін орталық атқарушы орган немесе орталық атқарушы органның ведомствосы. Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттік мүлікке қатысты құқықтарды басқа мемлекеттік органдарға берген жағдайларда, тиісті саланың уәкілетті органы туралы осы Заңның ережелері осындай мемлекеттік органға қолданылады; | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:  13) ) Мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқару жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - тиісті саланың уәкілетті органы) – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын, мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқаруды жүзеге асыратын және осы Заңда **немесе** Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында көзделген шарттарда мемлекеттік мүлікке қатысты құқықтарға иелік ететін орталық атқарушы орган немесе орталық атқарушы органның ведомствосы. Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттік мүлікке қатысты құқықтарды басқа мемлекеттік органдарға берген жағдайларда, тиісті саланың уәкілетті органы туралы осы Заңның ережелері осындай мемлекеттік органға қолданылады; | Тиісті саладағы уәкілетті орган ұғымын нақтылау мақсатындағы редакциялық түзету |
|  | 1-баптың  33) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:  33**) ұлттық даму институттары - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен акционерлiк қоғамдардың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, қызметiнiң басты мақсаты өнеркәсіптік-инновациялық даму және кәсiпкерлiктi қолдау саласындағы жобаларды iске асыру, сондай-ақ "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-7-бабында көзделген қызметті жүзеге асыру болып табылатын қаржылық, консалтингтiк, инновациялық, сервистiк ұйымдар;** | 1-бап. Осы Заңда қолданылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда келесі негізгі ұғымдар пайдаланылады:  **19) алып тастау** | Ұлттық даму институтының қызметін реттеудің ерекшеліктері салалық заңнамалық актілермен анықталған және заңды реттеудің мәні болып табылмайды. |
|  | 6-1-бап | **6-1 бап**  **жоқ** | **6-1-бап. Мемлекеттік мүлікті басқарудың негізгі бағыттары**  **Мемлекеттік мүлікті басқарудың негізгі бағыттары мыналар болып табылады:**  **мемлекеттік мүліктің толық есебін қамтамасыз ету;**  **Мемлекеттік активтерді басқарудың бірыңғай жүйесінде көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес келген жағдайда мемлекеттік мүлікке иелік ету;**  **бәсекелестік дамыған салаларда жекешелендіру, қайта ұйымдастыру және мемлекеттік мүлікті тарату арқылы экономиканың мемлекеттік қатысуын қысқарту;**  **мемлекеттің қатысуымен заңды тұлғалардың қызметіне корпоративтік басқарудың заманауи қағидаттарын енгізу;**  **ашық және айқын есептілік жүйесін қалыптастыру** | Бүгінгі күні заңдар деңгейінде заңды тұлғалардың мемлекеттік меншікте болуының негіздемесі мен мақсаттары жоқ.  Бұл олардың тиімді жұмыс істеуінің төмендеуіне, мемлекеттің меншік иесі ретіндегі құқықтарын іске асырудың бірыңғай стратегиясының болмауына әкеледі.  Осыған байланысты әрбір нақты мемлекеттік компанияның (бұдан әрі – НМК) алдында тұрған қажетті рөлді, функцияларды, басты мақсаттар мен міндеттерді НМК-ың барлық спектрі мен қолжетімді ұйымдық-құқықтық нысандар контекстінде құру кезінде де, қызмет барысында да толық түсіну түсініксіз болып қалады.  Бұл ретте, соңғы 10 жылда мемлекеттік басқару жүйесін дамыту, бәсекелестікті дамыту, бюджеттік саясат, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тұжырымдамалар, сондай-ақ мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі тәсілдерді бекіту мақсатында мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары қабылданды.  Сонымен қатар, жоғарыда аталған құжаттардың императивті сипаты жоқ немесе жоюға қойып та жиі қайта қаралады.  Осыны ескере отырып, заңнамалық деңгейде ҚР Үкіметіне Мемлекеттік активтерді басқарудың біріңғай жүйесін бекіту жөніндегі құзыретін беру ұсынылады.  Мемлекеттік активтерді басқарудың біріңғай жүйесінде мемлекеттік компаниялардың мемлекеттік меншігінде сақтаудың негіздемесі мен мақсаттарын; НМК ұсынылуы мүмкін экономика секторларын; мемлекеттік компаниялар үшін қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштердің санаттарын айқындауды; есептілікке және қызмет мақсаттарын белгілеуге қойылатын талаптарды (оның ішінде пайда нормаларын) бекітуді; мемлекеттік мүлікті басқаруды ұйымдастыру қағидаттарын, уәкілетті басқару органы мен мемлекеттік органның арасында өкілеттіктерді бөлуді қамтитын болады. мемлекеттік компаниялардың органдары және т. б. |
|  | 11-баптың  4) тармақшасы | 11-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы құзыреті  Қазақстан Республикасының Үкіметі:  …  4) Қазақстан Республикасы оларға қатысты жалғыз акционер (қатысушы) болып табылатын республикалық заңды тұлғаларды, ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлттық компанияларды, сондай-ақ өзге де акционерлік қоғамдарды және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешімдер қабылдайды; | 11-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы құзыреті  Қазақстан Республикасының Үкіметі:  …  4) Қазақстан Республикасы өздеріне қатысты Жалғыз акционер (қатысушы) болып табылатын республикалық заңды тұлғаларды, Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлттық компанияларды, сондай-ақ өзге де Акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді құру, қайта ұйымдастыру, олардың **атауын өзгерту** және тарату туралы шешімдер қабылдайды; | 2021 жылы орталықсыздандыру шеңберінде қайта атау жөніндегі функция тиісті саланың уәкілетті органдарына бекітілді. Сонымен қатар, Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 125-бабына сәйкес мемлекеттік мекеме мен кәсіпорынның атауында мемлекеттік меншік түріне (республикалық немесе коммуналдық) жататындығы, ұйымдық-құқықтық нысаны және ведомстволық бағыныстылығы көрсетілуге тиіс. Заңды тұлғаның атауын өзгерту көбінесе ведомстволық бағыныстылықтың өзгеруімен, демек, тиісті саланың уәкілетті органын анықтаумен байланысты. Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 1-бабының 13-тармақшасына сәйкес тиісті саланы басқару жөніндегі **уәкілетті органды** **Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.**  Осылайша, тиісті саланың уәкілетті органын қайта атау және айқындау жөніндегі функциялар ажырамас. Бұл функцияларды әртүрлі органдарға бекіту белгілі бір қиындықтарға әкеледі. Осыған байланысты, заңды тұлғалардың атын өзгерту жөніндегі функцияны ҚР Үкіметіне қайта бекіту орынды деп санаймыз. |
|  | 11-баптың 15-4) тармақшасы | 11-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы құзыреті  Қазақстан Республикасының Үкіметі:  …  **15-4) жоқ;** | 11-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы құзыреті  Қазақстан Республикасының Үкіметі:  …  **15-4)**  **Мемлекеттік активтерді басқарудың бірыңғай жүйесін бекітеді;** | Бүгінгі күні заңдар деңгейінде заңды тұлғалардың мемлекеттік меншікте болуының негіздемесі мен мақсаттары жоқ.  Бұл олардың тиімді жұмыс істеуінің төмендеуіне, мемлекеттің меншік иесі ретіндегі құқықтарын іске асырудың бірыңғай стратегиясының болмауына әкеледі.  Осыған байланысты әрбір нақты мемлекеттік компанияның (бұдан әрі – НМК) алдында тұрған қажетті рөлді, функцияларды, басты мақсаттар мен міндеттерді НМК-ың барлық спектрі мен қолжетімді ұйымдық-құқықтық нысандар контекстінде құру кезінде де, қызмет барысында да толық түсіну түсініксіз болып қалады.  Бұл ретте, соңғы 10 жылда мемлекеттік басқару жүйесін дамыту, бәсекелестікті дамыту, бюджеттік саясат, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тұжырымдамалар, сондай-ақ мемлекеттік меншікті басқару жөніндегі тәсілдерді бекіту мақсатында мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары қабылданды.  Сонымен қатар, жоғарыда аталған құжаттардың императивті сипаты жоқ немесе жоюға қойып та жиі қайта қаралады.  Осыны ескере отырып, заңнамалық деңгейде ҚР Үкіметіне Мемлекеттік активтерді басқарудың біріңғай жүйесін бекіту жөніндегі құзыретін беру ұсынылады.  Мемлекеттік активтерді басқарудың біріңғай жүйесінде мемлекеттік компаниялардың мемлекеттік меншігінде сақтаудың негіздемесі мен мақсаттарын; НМК ұсынылуы мүмкін экономика секторларын; мемлекеттік компаниялар үшін қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштердің санаттарын айқындауды; есептілікке және қызмет мақсаттарын белгілеуге қойылатын талаптарды (оның ішінде пайда нормаларын) бекітуді; мемлекеттік мүлікті басқаруды ұйымдастыру қағидаттарын, уәкілетті басқару органы мен мемлекеттік органның арасында өкілеттіктерді бөлуді қамтитын болады. мемлекеттік компаниялардың органдары және т. б. |
|  | 13-баптың  4-12) тармақшасы | 13-бап. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті  Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган:  …  4-12) жоқ; | 13-бап. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның құзыреті  Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган:  …  4-12) меншік иесінің күту хатын қалыптастыру тәртібін әзірлейді және бекітеді; | Мемлекеттік меншік саясатын іске асыру үшін КМС басқаруды жүзеге асыратын уәкілетті органдар жыл сайын өздерінің ведомстволық бағынысты ұйымдарына мемлекеттік компаниялар үшін негізгі қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштерді (оның ішінде пайда нормаларын) қамтитын меншік иесінің күту хаттарын жеткізеді.  Бұл ретте ҚР Ұлттық экономика министрлігі меншік иесінің күту хатын қалыптастыру тәртібі бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекітеді. |
|  | 14-баптың  6-1) тармақшасы | 14-бап. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның құзыреті  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:  ...  **6-1) Жоқ;** | 14-бап. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның құзыреті  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:  ...  **6-1)** **тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша мүлікті республикалық мемлекеттік заңды тұлғаға бекітіп беруді жүзеге асырады;** | Қаржы министрлігінің республикалық мүлікті республикалық заңды тұлғаларға бекіту жөніндегі функцияны жүзеге асырады.  Атап айтқанда, КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстан Республикасының меншігіне өткен «Байқоңыр» кешенінің, полигондардың және т.б. мүлкі.  Бірақ мұндай функция «Мемлекеттік мүлік туралы» заңда тікелей қарастырылмаған. Осыған байланысты, «Мемлекеттік мүлік туралы» заңда осы Заңның 11)-тт 17-бап, 13)-тт 18-бап және 14)-тт 18-1-бабында әкімдіктер үшін көзделген нормаларға ұқсас функцияны қарастырған жөн деп санаймыз. |
|  | 14-баптың 25-1) тармақшасы | 14-бап. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның құзыреті  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:  …  25-1) Қазақстан Республикасы акционері (қатысушысы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу үлестерін және республикалық меншіктегі стратегиялық объектілерді қоспағанда, **тиісті саланың уәкілетті органымен** келісу бойынша республикалық мемлекеттік мүлікті акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына беру туралы шешім қабылдайды; | 14-бап. Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның құзыреті  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган:  …  25-1) Қазақстан Республикасы өздеріне қатысты акционер (қатысушы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердегі қатысу үлестерін және республикалық меншіктегі стратегиялық объектілерді қоспағанда, республикалық мемлекеттік мүлікті акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына беру туралы шешім қабылдайды; | Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган ретінде Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Қаржы министрлігі) мен мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органдары (бұдан әрі – салалық мемлекеттік органдар) арасындағы өкілеттіктерді саралау ұсынылады.  Бүгінгі таңда мемлекеттік қатысуы бар заңды тұлғаларға қатысты Қаржы министрлігі мен салалық мемлекеттік органдар бекіту органы мен келісуші мемлекеттік органның рөлін атқара отырып, бірдей функцияны жүзеге асырады.  Атап айтқанда, Қаржы министрлігі тиісті саланың уәкілетті органымен келісім бойынша:  - мүлікті алып қою немесе қайта бөлу;  - республикалық мемлекеттік кәсіпорынға мүлікті иеліктен шығаруға жазбаша келісім береді;  - республикалық мемлекеттік мүлікті акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына беру туралы шешім қабылдайды (Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 14-бабы).  Бұл ретте, бұл функциялар меншік иесінің құқықтарындағы Қаржы министрлігіне тән, ол мемлекеттік мүлік пен мемлекеттік бюрократияны басқаруға құқылы.  Осыған байланысты тиісті саланың уәкілетті органы тарапынан келісуді алып тастау ұсынылады.  Салалық мемлекеттік органның құзыретіне қатысты.  Қаржы министрлігімен келісім бойынша тиісті саланың уәкілетті органы:  республикалық мемлекеттік кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттарын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын республикалық мемлекеттік кәсіпорынның (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе қазыналық кәсіпорын) түрін айқындайды;  республикалық заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады. Бұл ретте екі функция бойынша шешімді Үкімет қаулы шығару түрінде қабылдайды.  Өз кезегінде Қаржы министрлігі Салалық мемлекеттік орган әзірлеген қаулының жобасын қарайды.  Осыны ескере отырып, Қаржы министрлігінің құзыретін алып тастау ұсынылады. |
|  | 15-баптың  3-1), 4) -тармақшалары | 15-бап. Тиісті саланың уәкілетті органының құзыреті  Тиісті саланың уәкілетті органы:  …  **3-1) өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға атау беру, оларды қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және оларға жеке адамдардың есімдерін беру туралы шешім қабылдайды;** | 15-бап. Тиісті саланың уәкілетті органының құзыреті  Тиісті саланың уәкілетті органы:  …  **3-1) алып тасталсын.** | Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган ретінде Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Қаржы министрлігі) мен мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органдары (бұдан әрі – салалық мемлекеттік органдар) арасындағы өкілеттіктерді саралау ұсынылады. |
|  | 15-баптың  6) тармақшасы | 15-бап. Тиісті саланың уәкілетті органының құзыреті  Тиісті саланың уәкілетті органы:  …  **6)** республикалық заңды тұлғалар мүлкінің сақталуын**және республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуын** бақылауды жүзеге асырады; | 15-бап. Тиісті саланың уәкілетті органының құзыреті  Тиісті саланың уәкілетті органы:  …  6) республикалық заңды тұлғалар мүлкінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады; | Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 15-бабының 8) тармақшасымен қайталануды болдырмау мақсатында. |
|  | 17-баптың  6) тармақшасы | 17-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары:  …  6) облыстық коммуналдық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы, сондай-ақ акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысуы, оларды құру, қайта ұйымдастыру, тарату, акционерлік қоғамдардың өздеріне тиесілі акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды; | 17-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары:  …  6) облыстық коммуналдық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру, **атауын өзгерту** және тарату туралы, сондай-ақ Акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу, оларды құру, қайта ұйымдастыру, **атауын өзгерту**, тарату, оларға тиесілі акционерлік қоғамдардың акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды; | Сонымен қатар, мемлекеттік мүлік туралы Заңның 178-бабына сәйкес жалғыз акционері немесе қатысушысы әкімшілік-аумақтық бірлік болып табылатын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді тарату, қайта ұйымдастыру және олардың атауын өзгерту туралы шешімдерді жергілікті атқарушы орган қабылдайды. |
|  | 17-баптың тармақшалары  27-2) және 27-3) | 17-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары:  **27-2) жоқ;**  **27-3) жоқ;** | 17-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары:  **27-2)** **әкімшілік-аумақтық бірлікке тиесілі стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салуға не оларды иеліктен шығаруға рұқсат беру немесе беруден бас тарту туралы шешімдер қабылдайды;**  **27-3)** **әкімшілік-аумақтық бірлік акционер (қатысушы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердегі қатысу үлестерін, сондай-ақ муниципалитетке тиесілі стратегиялық активтерді акционерлік қоғамның акцияларына немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына айырбастау туралы шешім қабылдайды;** | Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің қолданыстағы нұсқасында стратегиялық нысанның жалпы анықтамасы бар, бірақ бұл анықтаманы іс жүзінде біркелкі және орынды қолдану критерийлері қарастырылмаған.  Заңды түрде анықталған критерийлердің болмауы мүлікті стратегиялық нысандар ретінде жіктеу туралы шешім қабылдау кезінде құқықтық белгісіздікке, сондай-ақ құқық қорғау органдарының сәйкессіздігінің тәуекелдеріне әкеледі.  Ұсынылып отырған түзету маңызды мемлекеттік жүйелердің жұмыс істеуі үшін мүліктің маңыздылығын, ұлттық қауіпсіздік пен экономикаға төнетін тәуекелдерді және мүліктің өзгергіштік дәрежесін ескеретін критерийлерді белгілеу арқылы стратегиялық нысанның қазіргі анықтамасын нақтылауға бағытталған.  Сонымен қатар, стратегиялық нысанның негізгі анықтамасы **өзгеріссіз** қалады, бұл құқықтық реттеудің үздіксіздігін қамтамасыз етеді.  Міндетті еместік жойылады, бақылау күшейтіледі және стратегиялық нысандарға арналған критерийлер енгізіледі. |
|  | 18-баптың  7) тармақшасы | 18-бап. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары:  …  7) аудандық коммуналдық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы, сондай-ақ олардың акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысуы, оларды құру, қайта ұйымдастыру, тарату, акционерлік қоғамдардың өздеріне тиесілі акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды; | 18-бап. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары:  …  7) аудандық коммуналдық заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру, **атауын өзгерту** және тарату туралы, сондай-ақ олардың акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу, оларды құру, қайта ұйымдастыру, **атауын өзгерту**, тарату, акционерлік қоғамдардың акцияларын, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару туралы шешімдер қабылдайды; | Сонымен қатар, мемлекеттік мүлік туралы Заңның 178-бабына сәйкес жалғыз акционері немесе қатысушысы әкімшілік-аумақтық бірлік болып табылатын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді тарату, қайта ұйымдастыру және олардың атауын өзгерту туралы шешімдерді жергілікті атқарушы орган қабылдайды. |
|  | 18-баптың 24-5), 24-6) тармақшалары | 18-бап. Облыстық маңызы бар аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Облыстық маңызы бар аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдары:  **24-5) Жоқ;**  **24-6) Жоқ;** | 18-бап. Облыстық маңызы бар аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті  Облыстық маңызы бар аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдары:  **24-5)** **әкімшілік-аумақтық бірлікке тиесілі стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салуға не оларды иеліктен шығаруға рұқсат беру немесе беруден бас тарту туралы шешімдер қабылдайды;**  **24-6)** **әкімшілік-аумақтық бірлік акционер (қатысушы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердегі қатысу үлестерін, сондай-ақ муниципалитетке тиесілі стратегиялық активтерді акционерлік қоғамның акцияларына немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына айырбастау туралы шешім қабылдайды;** | Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің қолданыстағы нұсқасында стратегиялық нысанның жалпы анықтамасы бар, бірақ бұл анықтаманы іс жүзінде біркелкі және орынды қолдану критерийлері қарастырылмаған.  Заңды түрде анықталған критерийлердің болмауы мүлікті стратегиялық нысандар ретінде жіктеу туралы шешім қабылдау кезінде құқықтық белгісіздікке, сондай-ақ құқық қорғау органдарының сәйкессіздігінің тәуекелдеріне әкеледі.  Ұсынылып отырған түзету маңызды мемлекеттік жүйелердің жұмыс істеуі үшін мүліктің маңыздылығын, ұлттық қауіпсіздік пен экономикаға төнетін тәуекелдерді және мүліктің өзгергіштік дәрежесін ескеретін критерийлерді белгілеу арқылы стратегиялық нысанның қазіргі анықтамасын нақтылауға бағытталған.  Сонымен қатар, стратегиялық нысанның негізгі анықтамасы **өзгеріссіз** қалады, бұл құқықтық реттеудің үздіксіздігін қамтамасыз етеді.  Міндетті еместік жойылады, бақылау күшейтіледі және стратегиялық нысандарға арналған критерийлер енгізіледі. |
|  | 74-баптың  2 және 3-тармақтары | 74-бап. Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу)шарты  …  2. Жылжымалы және жылжымайтын мүлік (заттар) мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу) объектісі болуы мүмкін.  **3.**  **Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылысжайларын қоспағанда, республикалық мүлiктi мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) мемлекеттiк мүлiкті басқару жөнiндегi уәкiлеттi орган (республикалық мүлiктi жалдауға берушi (жалға берушi) бередi.**  **Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылысжайларын қоспағанда, коммуналдық мүлiктi мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) жергiлiктi атқарушы орган немесе жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты (коммуналдық мүлiктi жалдауға берушi (жалға берушi) бередi.** Егер осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.  **Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылысжайларын мүліктік жалдауға (жалға) білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен береді.** | 74-бап. Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу)шарты  …  2. **Егер осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше белгіленбесе,** жылжымалы және жылжымайтын мүлік (заттар) мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу) объектісі болуы мүмкін  **3.**  **Тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік бақылаудағы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акционерлік қоғамдарға, ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді және ұлттық компанияларды қоспағанда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен меншік иесінің күту хатын жолдайды.**  **Республикалық мемлекеттік мекеменің балансында бекітілген республикалық мүлікті, орта білім беру мемлекеттік ұйымдарының дене шынықтыру-сауықтыру және спорт ғимараттарын қоспағанда, мүліктік жалдауға (жалға алуға) мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган береді.**  **Коммуналдық мемлекеттік мекеменің балансында бекітілген коммуналдық мүлікті, орта білім беру мемлекеттік ұйымдарының дене шынықтыру-сауықтыру және спорт ғимараттарын қоспағанда, мүліктік жалдауға (жалға алуға) жергілікті атқарушы орган не жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты береді.**  **Егер осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік кәсіпорындар өздерінің балансында бекітілген мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) береді.**  Егер осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады. | Мемлекеттік мүлік туралы Заңға сәйкес мемлекеттік мүлік мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеменің балансында бекітіледі, бірақ олардың оны пайдалануға, жалға алуға, сенімгерлік басқаруға және т. б. беру құқықтары жоқ.  ҚР Қаржы министрлігі немесе әкімдік мемлекеттік мүлікті мемлекеттік емес жеке және заңды тұлғаларға пайдалануға, жалға алуға, сенімгерлік басқаруға береді.  Тиісінше, мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеме теңгерім ұстаушылар бола отырып, шарттың тарапы болмайды және пайдаланушыға, жалға алушыға, Сенімгерлік басқарушыға қатысты қандай да бір құқықтарға ие болмайды.  Соңғысының да оған міндеттері жоқ.  Сондай-ақ, жоғарыда аталған мәмілелер бойынша түскен қаражат бюджетке жіберілуге тиіс.  Бұл ретте мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеменің басшысы Қаржы-шаруашылық қызметі мен мемлекеттік кәсіпорын мүлкінің сақталуы үшін дербес жауапты болады.  Осыны ескере отырып, мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекемеге өзінің материалдық техникалық базасын нығайту үшін түскен қаражатты өз иелігінде қалдыра отырып, мемлекеттік мүлікті жалға/сенімгерлік басқаруға беру құқығын беру ұсынылады. |
|  | 74-баптың  3-1-тармағы | 74-бап. Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу)шарты  …  **3-1. Жоқ** | 74-бап. Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдау (жалға алу)шарты  …  **3-1.**  **Егер осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруден түскен ақша мемлекеттік заңды тұлғалардың иелігінде қалады.** | Мемлекеттік мүлік туралы Заңға сәйкес мемлекеттік мүлік мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеменің балансында бекітіледі, бірақ олардың оны пайдалануға, жалға алуға, сенімгерлік басқаруға және т. б. беру құқықтары жоқ.  ҚР Қаржы министрлігі немесе әкімдік мемлекеттік мүлікті мемлекеттік емес жеке және заңды тұлғаларға пайдалануға, жалға алуға, сенімгерлік басқаруға береді.  Тиісінше, мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеме теңгерім ұстаушылар бола отырып, шарттың тарапы болмайды және пайдаланушыға, жалға алушыға, Сенімгерлік басқарушыға қатысты қандай да бір құқықтарға ие болмайды.  Соңғысының да оған міндеттері жоқ.  Сондай-ақ, жоғарыда аталған мәмілелер бойынша түскен қаражат бюджетке жіберілуге тиіс.  Бұл ретте мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекеменің басшысы Қаржы-шаруашылық қызметі мен мемлекеттік кәсіпорын мүлкінің сақталуы үшін дербес жауапты болады.  Осыны ескере отырып, мемлекеттік кәсіпорын мен мемлекеттік мекемеге өзінің материалдық техникалық базасын нығайту үшін түскен қаражатты өз иелігінде қалдыра отырып, мемлекеттік мүлікті жалға/сенімгерлік басқаруға беру құқығын беру ұсынылады. |
|  | 76-баптың  2-1-тармағы | 76-бап. Мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шарты  …  **2-1 Жоқ** | 76-бап. Мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану шарты  ...  **2-1.** **Республикалық заңды тұлғаның балансында бекітілген республикалық мүлік (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін қоспағанда) мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органның шешімі негізінде коммуналдық заңды тұлғаға өтеусіз пайдалану шарты бойынша беріледі.**  **Коммуналдық заңды тұлғаның балансында бекітілген коммуналдық мүлік жергілікті атқарушы органның шешімі негізінде немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жергілікті қоғамдастықпен келісімі бойынша республикалық заңды тұлғаға өтеусіз пайдалану шарты бойынша беріледі.** | «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 72-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес мемлекеттік мүлік мемлекеттік мүлікті өтеусіз пайдалану (несие) шарты негізінде пайдалануға берілуі мүмкін.  Қаржы министрлігі мен жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік мүлікті уақытша өтеусіз пайдалануға беру жөніндегі функцияларды жүзеге асырады. Мемлекеттік мүлік туралы заңда баптарда көзделген мемлекеттік мүлікті өтеусіз беруге жол берілетін толық жағдайлар келтірілген 76, 119-1, 119-2, 119-3, 120, оның ішінде мүлікті мемлекеттік заңды тұлғаларға уақытша өтеусіз пайдалануға беру жағдайлары жоқ.  Іс жүзінде республикалық меншікке жататын ғимараттарда коммуналдық меншік ұйымдары өтеусіз негізде немесе керісінше орналасуы мүмкін.  Осыған байланысты, Мемлекеттік мүлік туралы заңда мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мемлекеттік мүлікті басқа мемлекеттік заңды тұлғаларға уақытша өтеусіз пайдалануға беру мәселесін регламенттеу ұсынылады. |
|  | 87-баптың 4-тармағы | 87-бап. Мемлекеттік мүліктің бұзылуы немесе жойылуы  **…..**  **4. Жоқ** | 87-бап. Мемлекеттік мүліктің бұзылуы немесе жойылуы  ...  **4.** **Мемлекеттік заңды тұлғалардың физикалық немесе моральдық тозу салдарынан жарамсыз болып қалған мемлекеттік мүліктің жекелеген түрлерінің жойылуы мен жойылуын ресімдеу нәтижесінде, дүлей зілзалалар мен авариялар салдарынан алынған материалдарды сатуынан түскен ақша тиісті бюджетке есепке жатқызылуға тиіс.** | Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың негізгі құралдарды есептен шығаруы нәтижесінде одан әрі мақсатына сай пайдалануға жарамсыз материалдар жинақталады, олар қайталама шикізат (қара, түсті және қымбат металдардың сынықтары, шүберектер, Отын және басқа да шикізат) ретінде келеді.Бұл ретте, Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 161-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік мекеме өзіне бекітілген мүлікті және оған смета бойынша бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе оған өзге де тәсілмен билік етуге құқылы емес.Есептен шығарудан түскен кірістер бюджетті толықтырады, ол әлеуметтік сақтандыру төлемдерін, зейнетақымен қамсыздандыруды, медициналық көмекті қоса алғанда, мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асыруға бағытталуы мүмкін. |
|  | 94-баптың  4-тармағы | 94-бап. Мемлекеттік мүлікті иеліктен шығару түрлері  ….  4. Мемлекетке және **квазимемлекеттік сектор субъектілеріне тиесілі**, иеліктен шығаруға жатпайтын активтердің, оның ішінде стратегиялық активтердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Президентімен келісім бойынша бекітеді. | 94-бап. Мемлекеттік мүлікті иеліктен шығару түрлері  ….  4. Мемлекетке және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне тиесілі, иеліктен шығаруға жатпайтын объектілердің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Президентімен келісім бойынша бекітеді. | Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің қолданыстағы нұсқасында стратегиялық нысанның жалпы анықтамасы бар, бірақ бұл анықтаманы іс жүзінде біркелкі және орынды қолдану критерийлері қарастырылмаған.  Заңды түрде анықталған критерийлердің болмауы мүлікті стратегиялық нысандар ретінде жіктеу туралы шешім қабылдау кезінде құқықтық белгісіздікке, сондай-ақ құқық қорғау органдарының сәйкессіздігінің тәуекелдеріне әкеледі.  Ұсынылып отырған түзету маңызды мемлекеттік жүйелердің жұмыс істеуі үшін мүліктің маңыздылығын, ұлттық қауіпсіздік пен экономикаға төнетін тәуекелдерді және мүліктің өзгергіштік дәрежесін ескеретін критерийлерді белгілеу арқылы стратегиялық нысанның қазіргі анықтамасын нақтылауға бағытталған.  Сонымен қатар, стратегиялық нысанның негізгі анықтамасы **өзгеріссіз** қалады, бұл құқықтық реттеудің үздіксіздігін қамтамасыз етеді.  Міндетті еместік жойылады, бақылау күшейтіледі және стратегиялық нысандарға арналған критерийлер енгізіледі. |
|  | 98-баптың  5-1-тармағы | 98-бап. Мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың акциялары және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлестері  ...  **5-1. жоқ** | 98-бап. Мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдардың акциялары және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлестері  ...  **5-1.**  **Мемлекетке тиесілі табиғи монополия, мемлекеттік монополия және арнайы құқық субъектілерін тендер арқылы сату қызмет бейінін сақтай отырып, штаттық қызметкерлер санының кемінде үштен екісін сақтау, сондай-ақ инвестициялар тарту шарттарымен жүзеге асырылады. Инвестициялардың көлемі мен мерзімдерін сатушы мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі негізінде айқындайды.** | Табиғи монополиялардың, мемлекеттік монополиялардың және арнайы құқықтың субъектілері болып табылатын стратегиялық нысандар мен ұйымдарды жекешелендірудің ерекшеліктерін реттеу мақсатында. |
|  | 100-1-баптың 1-тармағы | 100-1-бап. Жекешелендіру объектісінің құны  1. Жекешелендіру объектісінің алғашқы бағасы тәуелсіз консультанттар немесе бағалаушы ұсынған жекешелендіру объектісінің құнын бағалау туралы есептің негізінде айқындалады және оны мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру мәселелері жөніндегі комиссия қандай құнның ең жоғары болатынына байланысты баланстық немесе бағалау құны мөлшерінде белгілейді.  Жекешелендіру объектілері, екінші және одан кейінгі сауда-саттықты өткізу жағдайларын қоспағанда, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасынан төмен болмайтын бастапқы баға бойынша сатуға қойылады. | Статья 100-1. Стоимость объекта приватизации  1. Жекешелендіру объектісінің алғашқы бағасы тәуелсіз консультанттар немесе бағалаушы ұсынған жекешелендіру объектісінің құнын бағалау туралы есептің негізінде айқындалады және оны мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендіру мәселелері жөніндегі комиссия қандай құнның ең жоғары болатынына байланысты баланстық немесе бағалау құны мөлшерінде белгілейді.  Жекешелендіру объектілері **аукцион және тендер нысанындағы** екінші және кейінгі сауда-саттықтарды өткізу жағдайларын қоспағанда, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасынан төмен емес бастапқы баға бойынша сатуға қойылады. | Түзету нақтылау болып табылады және Мемлекеттік мүлік туралы Заңның нормаларын келісу мақсатында енгізіледі.  "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрландыру, көлік және кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік мүлік туралы Заңның 103-бабы 3-1-тармақпен толықтырылды, оған сәйкес жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын екі кезеңдік рәсімдер арқылы төмендетуге жол берілмейді. |
|  | 100-1-баптың 6-тармағы | 101-бап. Жария сауда-саттықты өткiзу тәртiбi  …  6. Тараптар сатып алу-сату шартына сауда-саттық аяқталғаннан кейiн күнтізбелік он күннен кешiктiрмей қол қоюға тиiс.  Сауда-саттықты ұтқан тұлға сауда-саттықтың нәтижелерi туралы хаттамаға немесе сатып алу-сату шартына қол қоюдан жалтарған кезде өзi енгізген кепiлдiк жарнасынан айрылады және кепiлдiк жарнамен жабылмаған бөлiгiнде сатушыға өзі келтірген нақты залалды өтеуге мiндеттi.  Сауда-саттықты ұтқан тұлға осы Заңның 93-бабының талаптарына сай келмейтін жағдайлардан басқа, сатушы сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға және сауда-саттықты ұтқан тұлғамен сатып алу-сату шартына қол қоюдан жалтаруға құқылы емес.  Сатып алу-сату шартының талаптары сауда-саттық талаптарына қайшы келмеуге тиiс.  **Кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатып алу-сату шарттарында мерзімдер туралы талаптар қамтылуға тиіс, осы мерзімдер ішінде сатып алушы кәсіпорын қызметінің тоқтатылуын тіркеу үшін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына өтініш жасайды.** | 101-бап. Жария сауда-саттықты өткiзу тәртiбi  …  6. Тараптар сатып алу-сату шартына сауда-саттық аяқталғаннан кейiн күнтізбелік он күннен кешiктiрмей қол қоюға тиiс.  Сауда-саттықты ұтқан тұлға сауда-саттықтың нәтижелерi туралы хаттамаға немесе сатып алу-сату шартына қол қоюдан жалтарған кезде өзi енгізген кепiлдiк жарнасынан айрылады және кепiлдiк жарнамен жабылмаған бөлiгiнде сатушыға өзі келтірген нақты залалды өтеуге мiндеттi.  Сауда-саттықты ұтқан тұлға осы Заңның 93-бабының талаптарына сай келмейтін жағдайлардан басқа, сатушы сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттамаға және сауда-саттықты ұтқан тұлғамен сатып алу-сату шартына қол қоюдан жалтаруға құқылы емес.  Сатып алу-сату шартының талаптары сауда-саттық талаптарына қайшы келмеуге тиiс.  **Алып тастау.** | Бұл норманы алып тастау Мемлекеттік мүлік туралы Заңға енгізілген өзгерістерге байланысты, оған сәйкес кәсіпорын жекешелендіру объектілерінен мүліктік кешен ретінде алынып тасталады.  Мәселен, "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне цифрландыру, көлік және кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік мүлік туралы Заңның 96-бабы 1-тармағының 1) тармақшасы және 97-бабы Алып тасталды. |
|  | 114-баптың  1-тармағы | 114-бап. Мүлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына не акционерлік қоғамдардың акцияларын сатып алу ақысына не «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына (акцияларын төлеуге) мүліктік салым ретінде беру  1. Қазақстан Республикасы акционері (қатысушысы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу үлестерін және республикалық меншіктегі стратегиялық объектілерді жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына не акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге беру туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы акционері (қатысушысы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу үлестерін және республикалық меншіктегі стратегиялық объектілерді қоспағанда, республикалық мемлекеттік мүлікті акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына беру туралы шешім қабылдайды. | 114-бап. Мүлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына не акционерлік қоғамдардың акцияларын сатып алу ақысына не «Астана» халықаралық қаржы орталығының қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына (акцияларын төлеуге) мүліктік салым ретінде беру  **1. Мемлекет** акционері (қатысушы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердегі қатысу үлестерін, сондай-ақ мемлекетке тиесілі стратегиялық активтерді жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына немесе акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге беру туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі **немесе жергілікті атқарушы орган** қабылдайды.  Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы акционері (қатысушысы) болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысу үлестерін және республикалық меншіктегі стратегиялық объектілерді қоспағанда, республикалық мемлекеттік мүлікті акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына беру туралы шешім қабылдайды. | Қолданыстағы редакцияда коммуналдық меншіктің стратегиялық объектілеріне билік ету кезінде жергілікті атқарушы органдардың дербестігіне тікелей нұсқаудың болмауы осындай шешімдерді Қазақстан Республикасының Үкіметімен келісу қажеттілігін кеңейте түсіндіруге алып келеді.  Ұсынылған толықтыру жергілікті атқарушы органдардың дербестігі қағидаты мен ұлттық қауіпсіздікті қорғау қажеттілігі арасындағы теңгерімді бекітуге бағытталған. |
|  | 124-баптың  2-тармағының  6) тармақшасы | 124-бап. Мемлекеттік занды тұлғалардың құрылтай құжаттары  Тұлғаның жарғысында (ережесінде) мемелекеттік тапсырма :  ...  6) басшының оқуы; | 124-бап. Мемлекеттік занды тұлғалардың құрылтай құжаттары  Тұлғаның жарғысында (ережесінде) мемелекеттік тапсырма :  ...  6) басшының, **атқарушы органның өкілеттіктері;** | Мемлекеттік мүлік туралы заңның 142-бабына сәйкес, шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның органдары оның директоры, сондай-ақ Заңның 148-бабында көзделген жағдайларда бақылау кеңесі немесе құрылуы [«](http://10.61.42.188/rus/docs/Z1100000413#z1142) Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген  **басқа да алқалы басқару органдары болып табылады.** |
|  | 2-тармаққа 2-1) тармақша қосылсын  124-бап | 124-бап. Мемлекеттік заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары  2. Мемлекеттік заңды тұлғаның жарғысында (ережесінде):    **2-1) жоқ;** | 124-бап. Мемлекеттік заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары  2. Мемлекеттік заңды тұлғаның жарғысында (ережесінде): :  ...  **2-1)** **Білім беру саласындағы мемлекеттік кәсіпорын жарғысының мазмұнының ерекшеліктері «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес анықталады.** | «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының талаптарына сәйкестендіру. |
|  | 133-баптың 2-тармағы | 133-бап. Мемлекеттік кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату  …  2. Мемлекет мынадай:  1) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, қорғаныс қабілетін немесе қоғамның мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің өзге мүмкіндігі болмаған;  2) мемлекетке тиесілі стратегиялық объектілер пайдаланылған және күтіп-ұсталған;  3) мемлекеттік монополияға жатқызылған салалардағы қызмет жүзеге асырылған;  4) тиісті тауар нарығында бәсекелестік болмаған не даму деңгейі төмен болған жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындар құрады. | 133-бап. Мемлекеттік кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату  …  2. Мемлекет келесі жағдайларда шаруашылық жүргізу құқығы негізінде мемлекеттік кәсіпорындарды құрады:  1) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, қорғаныс қабілетін немесе қоғамның мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің өзге мүмкіндігі болмаған;  2) мемлекетке тиесілі стратегиялық объектілер пайдаланылған және күтіп-ұсталған;  3) мемлекеттік монополия, арнайы құқық санатына жатқызылған салаларда қызметті жүзеге асыру;  4) тиісті тауар нарығында бәсекелестік болмаған не даму деңгейі төмен болған жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындар құрады.  Шаруашылық жүргізу құқығы негізінде мемлекеттік кәсіпорындарды құру монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге асырылады.  Мемлекеттік кәсіпорындар шаруашылық жүргізу негізінде жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін, оның ішінде тауар нарығының шекараларын, қолданылу мерзімін және нарық субъектісінің (субъектілерінің) атауын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. | Бүгінгі таңда мемлекет қатысатын ұйымдар кәсіпкерлік қызметті келесі ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарда жүзеге асырады: жеке корпоративтік (АҚ және ЖШС) және шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар (бұдан әрі - ЖМ бойынша ЖК) және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар немесе мемлекеттік меншіктегі (бұдан әрі - мемлекеттік меншіктегі).  Бүгінгі таңда мемлекеттің қатысуымен жұмыс істейтін 6,1 мың ұйымның айтарлықтай бөлігі *(75%) әлеуметтік салада (денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт) ұсынылған* және нарықтық емес өндірушілер болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар түрінде жұмыс істейді (кәсіпорынның табысының 50%-дан астамы *мемлекеттік органдарға қызмет көрсетуден түскен қаражаттан ( бюджеттік қаражаттан, субсидиялардан және т.б.) құралады.*  Осыған байланысты , мемлекеттік кәсіпорындарды құрудың мақсаты қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерімен анықталатын әлеуметтік мәселелердің шешімдерін анықтау және олардың қызмет салаларын «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңда жаңарту ұсынылады.  Мемлекеттік кәсіпорынды құру үшін монополияға қарсы органның мақұлдауы қажет емес. Олар сондай-ақ таза табысының бір бөлігін бюджетке есептемейді және төлемейді. Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысын бөлуді басқарушы орган анықтайды.  Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар және мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар (ЖШС) үшін Кәсіпкерлік кодексінің ережелерін ескере отырып және тауар нарығының шекараларын, қолданылу мерзімін және нарық субъектісінің (субъектілерінің) атауын қоса алғанда, олардың қызмет түрлерін анықтау бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретін көздей отырып құру мақсаттарын өзектілендіру ұсынылады. |
|  | 133-баптың жаңа 2-1-тармағы | 133-бап. Мемлекеттік кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату  …  2-1. Қатыспады | 133-бап. Мемлекеттік кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату  …  **2-1. Қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерімен анықталатын әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында мемлекет жедел басқару құқығына негізделген,** өз қызметін келесі салаларда жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындарды құрады:  1) мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, қосымша білім беру, техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру;  2) егер олар Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдары болса, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;  3) еңбек қауіпсіздігі, жұмыспен қамту, мәдениет және спорт саласының денсаулығы;  4) қиын өмірлік жағдайда жүрген жеке тұлғаларға (отбасыларға) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету. |
|  | 133-баптың 3-тармағы | 133-бап. Мемлекеттік кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату  …  3. Осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындарды Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрады.  Осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген жағдайларда, мемлекеттiк кәсiпорындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылады.  Қалған жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындарды Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (республикалық кәсіпорындарды) немесе жергілікті атқарушы орган не аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімімен және жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты (коммуналдық кәсіпорындарды) құрады.  Мемлекеттік кәсіпорындарды құру осы Заңның 134-бабында белгіленген шектеулер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады. | 133-бап. Мемлекеттік кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату  …  3. Осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындарды Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрады.  Осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетiлген жағдайларда, мемлекеттiк кәсiпорындар Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылады.  Қалған жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындарды Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (республикалық кәсіпорындарды) немесе жергілікті атқарушы орган не аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімімен және жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты (коммуналдық кәсіпорындарды) құрады.  Мемлекеттік кәсіпорындарды құру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. |
|  | 134-бап | 134-бап. Мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің мақсаты  1. Осы Заңның 133-бабы 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайларда мемлекеттік кәсіпорындар құрылуы мүмкін, ал бұрын құрылғандары осы бапта көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін ғана жұмыс істеуі мүмкін.  2. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар өз қызметін:  1) елді мекендердің тіршілігін (энергиямен, газбен, сумен, жылумен жабдықтау, су бұру және коммуналдық қалдықтарды көму, қалдықтар полигондарын құру және пайдалану) қамтамасыз ету;  2) табиғат пайдаланудың және орман өсірудің шектеулі режимі бар орман саябақтары, жасыл және қорғаныш аймақтарын құру;  3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы мен оның ведомстволарының және Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызмет органдарының өздеріне жүктелген функцияларын, сондай-ақ астананың және Алматы қаласының жергілікті атқарушы органдарының мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды, оларды ғимараттардан (құрылыстардан, құрылысжайлардан) босатуды қамтамасыз ету саласындағы функцияларын жүзеге асыруына ықпал ету;  4) мемлекеттік автомобиль жолдарын күтіп ұстау;  4-1) автомобиль жолдары туралы заңнамаға сәйкес жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жасау, сондай-ақ жол активтерін басқару;  5) денсаулық сақтау; бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру;  5-1) өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдар (отбасылар) үшін арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну;  5-2) протездік-ортопедиялық және есту протездік көмек көрсету;  5-3) халықты жұмыспен қамту саласында қызметтер көрсету;  6) спорттық-сауықтыру объектілерін, мәдениет және демалыс саябақтарын пайдалану;  7) ғылыми зерттеулер, ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру;  7-1) заңнамалық актілердің жобаларына, ратификациялауға жататын, Қазақстан Республикасы қатысушысы болуға ниеттенетін халықаралық шарттарға, халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми лингвистикалық сараптаманы қамтамасыз ету, заңнаманың тиімділігін талдауды (нормативтік құқықтық актілерді талдауды), Қазақстан Республикасының заңнамасын дамытудың ғылыми тұжырымдарын әзірлеуді, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу кезінде іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізуді қамтамасыз ету;  7-2) заңнамалық актілерді ағылшын тіліне аударуды және оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету;  7-3) заң жобаларына, ратификациялауға жататын, Қазақстан Республикасы қатысушысы болуға ниеттенетін халықаралық шарттарға, сондай-ақ халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми құқықтық сараптаманы және нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми сараптаманы қамтамасыз ету;  8) тармақшаға өзгеріс енгізу көзделген – ҚР 09.01.2026 № 256-VIII (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.  8) топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргізу, Ұлттық кеңістіктік деректер қорын жүргізу, мемлекеттік жер кадастры үшін жерге орналастыру жұмыстарын, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы ақпараттық дерекқорды, экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын және Қазақстан Республикасы табиғи ресурстарының мемлекеттік кадастрларын, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін, республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын, мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың, олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тапсырысы бойынша жүргізілетін талдамалық, консалтингтік, әлеуметтанушылық және өзге де зерттеулердің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулердің бірыңғай дерекқорын жүргізу;  9) мемлекеттік меншіктегі су шаруашылығы құрылысжайлары мен гидротехникалық құрылысжайларды күтіп-ұстау, пайдалану, жөндеу және реконструкциялау, сондай-ақ олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  10) өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер карантині, карантинге жатқызылған өнімнің карантиндік фитосанитариялық сараптамасы;  11) тарих және мәдениет ескерткіштерін ғылыми зерттеу, консервациялау, реставрациялау, қайта жасау, жөндеу және бейімдеу жөніндегі жұмыстарды орындау;  12) теңіз портының қызметі;  13) Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдаланушыларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді ұсыну;  14) мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау;  15) техникалық реттеу, өлшем бірлігін қамтамасыз ету, аккредиттеу саласында, сондай-ақ стандарттау саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру;  15-1) экономика, құрылыстағы баға белгілеу және басқару саласындағы өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру;  16) қылмыстық-атқару жүйесі саласында өндірістік қызметті жүзеге асыру және сотталғандардың жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру;  17) алып тасталды - ҚР 2013.01.29 № 74-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;  18) мынадай функцияларды:  денсаулық сақтау саласындағы референс-зерттеулерді;  өсімдіктер карантині және оларды қорғау саласындағы референттік (референс-) зерттеулерді;  патогенді биологиялық агенттермен, оның ішінде аса қауіпті инфекциялық аурулар туғызатындарымен жұмыс істеуді;  жануарлар ауруларының диагностикасы жөніндегі референттік функцияны;  эпизоотиялық мониторингті;  патогенді және (немесе) өнеркәсіптік микроорганизмдердің ұлттық коллекцияларын жүргізуді;  ветеринариялық препараттарды, жемшөп қоспаларын тіркеу сынақтарынан, байқаудан өткізуді, сондай-ақ препараттарға шағым түскен кезде олардың серияларын (партияларын) бақылауды;  тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік мониторингті, референцияны;  ветеринариялық препараттар, жемшөп пен жемшөп қоспалары қауіпсіздігінің мониторингін;  жануарлардың аса қауіпті, жұқпалы емес және энзоотиялық ауруларына қарсы ветеринариялық іс-шаралар өткізуді;  ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуді;  ауыл шаруашылығы жануарларын қолдан ұрықтандыру бойынша қызметтер көрсетуді;  жануарлардың аса қауіпті және энзоотиялық ауруларына қарсы ветеринариялық препараттарды тасымалдау (жеткізу), сақтау, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған бұйымдар (құралдар) мен атрибуттарды тасымалдау (жеткізу) бойынша қызметтер көрсетуді;  құрылысын тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұйымдастырған мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), сою алаңдарын (ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын) күтіп-ұстауды;  жануарларды аулауды, уақытша ұстауды және жансыздандыруды;  ветеринариялық есепке алу мен есептілікті жүргізуді, ұсынуды;  ветеринариялық анықтама беруді;  ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорды жүргізуді және одан үзінді көшірме беруді;  биологиялық материалдың сынамаларын алуды және оларды ветеринариялық зертханаға жеткізуді;  ауру жануарларды санитариялық союға тасымалдау бойынша қызмет көрсетуді;  микроорганизмдердің штамдарын депонирлеуді;  жануарлардың Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет анықталған аса қауіпті және экзотикалық ауруларын диагностикалауды жүзеге асыру;  19) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;  20) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;  20-1) пайдаланылмайтын мүлікті өткізу (оның ішінде экспорттау), құртып жіберу, кәдеге жарату, көму арқылы жою және қайта өңдеу, қорғаныс объектілерін жалға беру, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының мұқтаждары, мемлекеттік материалдық резерв, жұмылдыру, ғарыш қызметі үшін әскери мақсаттағы тауарларды (өнімдерді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді), әскери мақсаттағы жұмыстар мен әскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерді сатып алу (оның ішінде импорттау), сондай-ақ әскери мақсаттағы тауарларды (өнімдерді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімдерді) экспорттау;  20-2) Семей ядролық қауіпсіздік аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;  21) алып тасталды - ҚР 08.04.2016 № 490-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);  22) алып тасталды - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);  23) мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу;  24) төтенше және авариялық жағдайларда жүргізілетін өртті сөндіруге және алғашқы медициналық көмек көрсетуге байланысты жұмыстарды және басқа да авариялық-құтқару жұмыстарын орындау;  25) метрополитенді пайдалану (күтіп-ұстау, дамыту), сондай-ақ метрополитенмен жолаушылар мен багаж тасымалын іске асыру;  26) алып тасталды - ҚР 17.11.2015 № 408-V Заңымен (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);  27) азаматтық қорғаныстың арнаулы инженерлік іс-шараларын орындау;  28) зияткерлік меншік құқықтарын қорғау;  29) құрылыс жобаларына (техникалық-экономикалық негіздемелерге, жобалау-сметалық құжаттамаға) кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу;  30) барлық деңгейдегі қала құрылысы жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу;  31) құрылыс жобаларының мемлекеттік банкін қалыптастыру мен жүргізу, сондай-ақ құрылыс жобаларының мемлекеттік банкінен техникалық-экономикалық негіздемелерді, үлгілік жобаларды және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын ұсыну саласында жүзеге асырады.  3. Қазыналық кәсіпорындар өз қызметін:  1) алып тасталды - ҚР 11.04.2014 № 189-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);  2) денсаулық сақтау;  3) мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, қосымша білім беру, техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру;  3-1) егер олар Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру ұйымдары болса, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;  4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, жұмыспен қамту, мәдениет және спорт;  4-1) өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдар (отбасылар) үшін арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну;  4-2) протездік-ортопедиялық және есту протездік көмек көрсету;  5) ғылыми зерттеулер;  6) биологиялық әртүрлілікті және тектік қорды сақтау, қазақы ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту мақсатында жануарлар, өсімдіктер дүниесі объектілерін қорғауды, тұрақты пайдалануды, молайтуды және жасанды түрде өсіруді, сондай-ақ табиғатты (зоологиялық саябақтарды, ботаникалық бақтарды, дендрологиялық саябақтарды) қорғауды, орман қорын күзету және қорғау жөніндегі авиациялық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету;  7) алып тасталды - ҚР 28.10.2019 № 268-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);  8) өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдар (отбасылар) үшін арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету;  9) алып тасталды - ҚР 2012.07.10 № 34-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;  10) кемелерді сыныптау және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;  11) сот-сараптама қызметі;  12) халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу саласында жүзеге асырады.  3-1. Жергілікті атқарушы органдар құратын мемлекеттік ветеринариялық ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабында көрсетілген ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызмет түрлерін жүзеге асыра алады.  4. Мемлекеттік кәсіпорындарға – табиғи және мемлекеттік монополиялар субъектілеріне осы | 134-бап. Мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің мақсаты  алып тастау | Бүгінгі таңда мемлекет қатысатын ұйымдар кәсіпкерлік қызметті келесі ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарда жүзеге асырады: жеке корпоративтік (АҚ және ЖШС) және шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар (бұдан әрі - ЖМ бойынша ЖК) және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар немесе мемлекеттік меншіктегі (бұдан әрі - мемлекеттік меншіктегі).  Бүгінгі таңда мемлекеттің қатысуымен жұмыс істейтін 6,1 мың ұйымның айтарлықтай бөлігі (75%) әлеуметтік салада (денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, спорт) ұсынылған және нарықтық емес өндірушілер болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар түрінде жұмыс істейді (кәсіпорынның табысының 50%-дан астамы мемлекеттік органдарға қызмет көрсетуден түскен қаражаттан (бюджеттік қаражаттан, субсидиялардан және т.б.) құралады.  Осыған байланысты , мемлекеттік кәсіпорындарды құрудың мақсаты қоғам мен мемлекеттің қажеттіліктерімен анықталатын әлеуметтік мәселелердің шешімдерін анықтау және олардың қызмет салаларын «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңда жаңарту ұсынылады.  Мемлекеттік кәсіпорынды құру үшін монополияға қарсы органның мақұлдауы қажет емес. Олар сондай-ақ таза табысының бір бөлігін бюджетке есептемейді немесе төлемейді. Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысын бөлуді басқарушы орган анықтайды.  Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар және мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар (ЖШС) үшін Кәсіпкерлік кодексінің ережелерін ескере отырып және тауар нарығының шекараларын, қолданылу мерзімін және нарық субъектісінің (субъектілерінің) атауын қоса алғанда, олардың қызмет түрлерін анықтау бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретін көздей отырып құру мақсаттарын өзектілендіру ұсынылады. |
|  | 137-бап | 137-бап. Мемлекеттік кәсiпорынның заңсыз алған табыстарын алып қою  Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, мемлекеттік кәсіпорынның жарғысында көзделмеген, қызметтi жүзеге асырудан осы кәсіпорын алған табыстар, сондай-ақ бюджеттен қаржыландыру есебінен құралған, сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) белгіленген бағаларын көтеру нәтижесiнде алынған табыстар **Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртiппен** бюджетке алып қоюға жатады. **Мүлікті бухгалтерлік есеп қағидалары бойынша тиісті түрде көрсетпей пайдалану фактілері анықталған жағдайда, ол да алып қоюға жатады.** | 137-бап. Мемлекеттік кәспорынның заңсыз алған табыстарын алып қою  **1.** Мемлекеттік кәсіпорынның Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, оның жарғысында көзделмеген қызметті жүзеге асырудан алған табысы, сондай-ақ сатылған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) белгіленген бағаларын көтеру нәтижесінде алынған, бюджеттен қаржыландыру арқылы жасалған және **мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылау нәтижесінде анықталған табысы бюджетке өтелуге жатады.**  **2. Тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы органдар) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының бұйрығын және (немесе) сот шешімін алған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде мемлекеттік кәсіпорынның кірісін басқару шараларын қабылдайды,** **осы баптың 2-тармағында көрсетілген, бюджетке.** | Жоғарғы Есеп палатасының 21.04.2023 жылғы № 2-9-12/1152-I ұсынысына сәйкес, мемлекеттік кәсіпорындардың Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған қызметтен алған, олардың жарғысында көзделмеген кірістерін, сондай-ақ бюджеттен қаржыландыру арқылы сатылған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) бағаларының көтерілуі нәтижесінде алынған кірістерді бюджетке алып қою тәртібін анықтау бойынша шаралар қабылдау ұсынылды. |
|  | Жаңа 1-2 тармақ  140-бап | 140-бап. Мемлекеттік кәсіпорындардың қызметін қаржыландыру  …  1-2. жоқ | 140-бап. Мемлекеттік к асипорындардың қызметін қаржыланды  ...  **1-2. Тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік кәсіпорынға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен меншік иесінің күту-хатын жібереді.** | Мемлекеттік меншік саясатын іске асыру барысында Мемлекеттік меншік корпорациясын басқаратын уәкілетті органдар жыл сайын өздерінің бағынысты ұйымдарына мемлекеттік компаниялар үшін негізгі қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштерді (пайда маржасын қоса алғанда) қамтитын меншік иелерінің күтулері туралы хаттар ұсынады.  Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі меншік иесінің күту хатын қалыптастыру тәртібі бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекітеді. |
|  | 2, 3 және 4 -тармақтар  140-бап | 140-бап. Мемлекеттік кәсіпорындардың қызметін қаржыландыру  …  2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған республикалық мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда, мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін аудару нормативі Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде айқындалады.  Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың иелігінде қалған таза кірістің бір бөлігін бөлу нормативін тиісті саланың уәкілетті органы белгілейді.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісін бөлу тәртібін олардың өздері айқындайды.  Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың иелігінде қалған таза кірістің бір бөлігін бөлу нормативін жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты белгілейді.  3. Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының белгіленген нормативтер бойынша бір бөлігі Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде белгіленген тәртіппен тиісті бюджеттің есебіне жатқызылады.  4. Тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің белгіленген бөлігін бюджетке толық және уақтылы аударуын бақылауды жүзеге асырады.  Мемлекеттік кәсіпорындар таза табыстың бір бөлігін тиісті бюджетке аударуды корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.  Мемлекеттік кәсіпорын тиісті бюджетке таза кірістің бір бөлігін аудару мерзімін бұзған кезде таза кірістің бір бөлігінің мерзімінде төленбеген сомасына мерзімі өткен әрбір күн үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2,5 еселенген базалық мөлшерлемесі мөлшерінде өсімпұл есептеледі. | 140-бап. Мемлекеттік к асипорындардың қызметін қаржыланды  ...  2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорындарды қоспағанда **, шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігін шегеру нормативіҚазақстан Республикасының Бюджет кодексінде айқындалады.  Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың қарамағында қалған таза табыстың бөлігін **шаруашылық жүргізу құқығындағы негізінде бөлу нормативін тиісті саланың уәкілетті органы белгілейді.**  3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құрған **шаруашылық жүргізу құқығындағы** республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісін бөлу тәртібін оның өзі белгілейді.  Коммуналдық шаруашылық кәсіпорындарының қарамағында қалған таза табыстың бөлігін **шаруашылық жүргізу құқығындағы негізінде бөлу нормативін** жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент немесе ауылдық округ әкімінің аппараты белгілейді.  3. сәйкес **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігі Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке аударылуға жатады.  4. Таза кірістің белгіленген бөлігін бюджетке аударудың толықтығы мен уақтылылығын бақылауды тиісті саланың уәкілетті органы немесе жергілікті атқарушы орган немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент немесе ауылдық округ әкімінің аппараты жүзеге асырады **.**  **Шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорындар корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей таза кірісінің бір бөлігін тиісті бюджетке аударады.  **шаруашылық жүргізу құқығындағы** мемлекеттік кәсіпорын таза табысының бір бөлігін тиісті бюджетке аудару мерзімін сақтамаса, таза табыстың төленбеген бөлігіне кешіктірілген әрбір күн үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерінде айыппұл салынады. | Бүгінгі таңда мемлекет қатысатын ұйымдар келесі ұйымдастырушылық-құқықтық нысандарда жұмыс істейді: жеке меншік корпоративтік (АҚ және ЖШС) және шаруашылық жүргізу құқығы бар мемлекеттік кәсіпорындар (бұдан әрі - ЖМ бойынша ЖК) және жедел басқару құқығы бар мемлекеттік кәсіпорындар немесе қазынашылық (бұдан әрі - қазынашылық).  Бүгінгі таңда мемлекеттің қатысуымен жұмыс істейтін 6,1 мың ұйымның айтарлықтай бөлігі *(66%) әлеуметтік салада (білім беру, мәдениет, спорт) ұсынылған* және нарықтық емес өндірушілер болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар түрінде жұмыс істейді *(кәсіпорынның табысының 50%-дан астамы мемлекеттік органдарға қызмет көрсетуден түскен қаражаттан ( бюджеттік қаражаттан, субсидиялардан және т.б.) құралады.*  Мемлекеттік кәсіпорынның мемлекеттік мүлкін иеленудің, пайдаланудың және билік етудің құқықтық режимі *(оның қызметінің мақсаттарына, меншік иесінің міндеттеріне және мүліктің мақсатына сәйкес)* мекемені жедел басқару құқығымен бірдей (Азаматтық кодекстің 202-бабының 1-тармағы).  Сонымен қатар, бірқатар мемлекеттік мекемелер ақылы қызметтер көрсетуге және оларды дербес басқаруға құқылы.  Қызметтің әлеуметтік бағыттылығын және оның бюджетке жоғары тәуелділігін ескере отырып, таза кірісті мемлекеттік кәсіпорындардың қарамағында қалдыру, олардың материалдық-техникалық базасын нығайту және оны бөлу тәртібін « Мемлекеттік мүлік туралы» Заңда реттеу ұсынылады. |
|  | 2-абзац  145-бап | 145-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсiпорынның мүлiктiк құқықтарын жүзеге асыру шарттары  2. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын **тиісті сала уәкілетті органының ұсынуы бойынша** мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жазбаша келісуімен:  1) филиалдар, өкілдіктер құруға;  **2) акционерлік қоғамдардың өзіне тиесілі акцияларына билік етуге;**  **3) үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілгерлік немесе кепілдік беруге құқылы.**  Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын тиісті сала уәкілетті органының немесе жергілікті атқарушы органның не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жазбаша келісуімен ғана дебиторлық берешекті беруге және есептен шығаруға, қарыздар беруге құқылы. | 145-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсiпорынның мүлiктiк құқықтарын жүзеге асыру шарттары  2. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент немесе ауылдық округ әкімі аппаратының жазбаша келісімімен:  1) филиалдар, өкілдіктер құруға;  **2) алып тастау;**  **3) алып тастау;**  Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын тиісті сала уәкілетті органының немесе жергілікті атқарушы органның не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жазбаша келісуімен ғана дебиторлық берешекті беруге және есептен шығаруға, қарыздар беруге құқылы. | Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган ретінде Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Қаржы министрлігі) мен мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың меншік және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органдары (бұдан әрі – салалық мемлекеттік органдар) арасындағы өкілеттіктерді шектеу ұсынылады.  Бүгінгі таңда мемлекеттің қатысуымен заңды тұлғаларға қатысты Қаржы министрлігі және салалық мемлекеттік органдар бекітуші орган және үйлестіруші мемлекеттік орган ретінде әрекет ете отырып, дәл осындай функцияны орындайды .  Атап айтқанда, Қаржы министрлігі тиісті саланың уәкілетті органымен келісім бойынша:  - мүлікті тәркілеу немесе қайта бөлу;  - республикалық мемлекеттік кәсіпорынға мүлікті иеліктен шығаруға жазбаша келісім береді;  - республикалық мемлекеттік мүлікті акционерлік қоғамның акцияларын төлеуге немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына беру туралы шешім қабылдайды (Мемлекеттік мүлік туралы заңның 14-бабы).  Сонымен қатар, бұл функциялар мемлекеттік мүлік пен мемлекеттік заңды тұлғаларды иеліктен шығару құқығы бар меншік иесі ретінде Қаржы министрлігіне тән.  Осыған байланысты тиісті саланың уәкілетті органының бекітуін алып тастау ұсынылады.  Салалық мемлекеттік органның құзыретіне қатысты.  Тиісті саланың уәкілетті органы Қаржы министрлігімен келісім бойынша:  республикалық мемлекеттік кәсіпорын қызметінің нысанасы мен мақсаттарын, сондай-ақ осындай қызметті жүзеге асыратын республикалық мемлекеттік кәсіпорынның түрін (шаруашылық жүргізу құқығындағы немесе мемлекеттік кәсіпорын) анықтайды;  Республикалық заңды тұлғаны қайта ұйымдастыруды және таратуды жүзеге асырады. Бұл жағдайда екі функция бойынша да шешімді Үкімет қаулы түрінде қабылдайды.  Өз кезегінде, Қаржы министрлігі салалық мемлекеттік мекеме әзірлеген қаулының жобасын қарастыруда.  Осыны ескере отырып, Қаржы министрлігінің құзыретінен бас тарту ұсынылады.  Сондай-ақ мемлекеттік мүліктің иеліктен шығарылуын және оған ауыртпалық салынуын болдырмау мақсатында кәсіпорындардың өзіне тиесілі акционерлік қоғамдардың акцияларын иеліктен шығару және) үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілгерлік немесе кепілдік беру құқығын алып тастау ұсынылады. |
|  | 149-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы | 149-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің өкілеттіктері  1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мынадай өкілеттіктері бар:  …  3) демеушілік, қайырымдылық көмектер мен **қосымша көздерден** алынған қаражатты, **оның ішінде шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның иелігінде қалған таза табыстың бір бөлігін** бөлу туралы шешім қабылдайды; | 149-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің өкілеттіктері  1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мынадай өкілеттіктері бар:  …  3) демеушілік және қайырымдылық көмекті бөлу туралы шешімдер қабылдайды; | Оны Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 140-бабына сәйкестендіру мақсатында онда уәкілетті органдар шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның қарамағында қалған таза кірісті пайдалану тәртібін анықтайды. |
|  | 149-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы | 149-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің өкілеттіктері  1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мынадай өкілеттіктері бар:  …  5) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және онымен еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) ұсыныстарын келіседі; | 149-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің өкілеттіктері  1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мынадай өкілеттіктері бар:  …  5) тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) **білім беру және ғылым саласындағы** шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және онымен жасалған еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша ұсыныстарын келіседі; | Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 149-тармағының екінші бөлігіне сәйкес, денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығы бар мемлекеттік кәсіпорынның бақылау кеңесі денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен атқарушы органның функцияларын тек қана жүзеге асыратын басшының немесе алқалы атқарушы орган басшысының бос лауазымына конкурс өткізеді.  Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның бақылау кеңесі конкурс нәтижелері бойынша тиісті саланың уәкілетті органына (жергілікті атқарушы органға) атқарушы органның функцияларын жеке өзі жүзеге асыратын басшы немесе алқалы атқарушы органның басшысы лауазымына тағайындау үшін кандидатура ұсынады. |
|  | 9) тармақша  149-баптың 1-тармағы | 149-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің өкілеттіктері  1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мынадай өкілеттіктері бар:  ...  9) шаруашылық жүргізу құқығы негізінде мемлекеттік кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар **әзірлейді ;** | 149-бап. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің өкілеттіктері  1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің мынадай өкілеттіктері бар:  ...  9) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар **енгізеді ;** | Мемлекеттік мүлік туралы заңның 15-бабының 2-тармақшасына сәйкес, басым бағыттарды анықтау тиісті саланың уәкілетті органының құзыретінде. |
|  | 2-тармақтың үшінші абзацы  150-1 баптар | 150-1-бап. Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның атқарушы органы  …  **Атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын басшыны**, алқалы атқарушы органның басшысын тағайындаудың, кандидатурасын келісудің және аттестаттаудан өткізудің осы Заңның 139-бабының 3-тармағында белгіленген тәртібі денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынға қатысты қолданылмайды. | 150-1-бап. Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның атқарушы органы  ...  **мемлекеттік кәсіпорын** басшысын тағайындау, кандидатураны бекіту және аттестаттау жүргізу тәртібі денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы, **бақылау кеңесі бар мемлекеттік кәсіпорынға қолданылмайды.** | Редакциялық редакциялау |
|  | 175-баптың 3-тармағы | 175-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару  3. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жарғылық капиталына берілген ұлттық компаниялардың акцияларын, сондай-ақ акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акцияларын (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) стратегиялық активтер болып табылатын иеліктен шығаруға Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен **рұқсат етіледі.** | 175-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару  3. Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің жарғылық капиталына берілген ұлттық компаниялардың акцияларын, сондай-ақ стратегиялық активтер болып табылатын акционерлік қоғамдардың мемлекеттік акцияларын (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) иеліктен шығару Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша **жүзеге асырылады.** | Редакциялық редакциялау |
|  | 175-баптың жаңа 3-1-тармағы | 175-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекетке тиесілі акцияларына және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне билік ету  **3-1-тармақ. Жоқ.** | 175-бап. Акционерлік қоғамдардың мемлекеттік меншіктегі акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеліктен шығару  …  **3-1. Әкімшілік-аумақтық бірлікке тиесілі және стратегиялық активтер болып табылатын акционерлік қоғамдардың акцияларын (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін) иеліктен шығару жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жүзеге асырылады.** | Қазіргі нұсқада жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық комуналдық меншікті басқарудағы тәуелсіздігіне тікелей сілтеменің болмауы мұндай шешімдерді Қазақстан Республикасы Үкіметімен үйлестіру қажеттілігін кеңінен түсіндіруге әкеледі.  Ұсынылып отырған түзету жергілікті атқарушы органдардың тәуелсіздігі қағидаты мен ұлттық қауіпсіздікті қорғау қажеттілігі арасындағы тепе-теңдікті нығайтуға бағытталған. |
|  | 177-баптың 2-тармағының  екінші  бөлігіндегі 7) тармақшасы | 177-бап. Мемлекет қатысатын акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестікті басқаруға мемлекеттің қатысу құқығы  Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы мемлекеттік қатысу үлестерін иелену және оларды пайдалану құқығы берілген тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша шешім қабылданатын:  **…**  **7) қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің күшін жою мәселелерін қоспағанда, акционердің құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімді дербес қабылдайды.** | 177-бап. Мемлекет қатысатын акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестікті басқаруға мемлекеттің қатысу құқығы  Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы мемлекеттік қатысу үлестерін иелену және оларды пайдалану құқығы берілген тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша шешім қабылданатын:  **…**  **7) алып тастау;** | Заңның 166-бабына сәйкес, тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік акциялар пакетіне (жарғылық капиталдағы үлеске) меншік құқығын және пайдалану құқығын жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының (қатысушылардың жалпы жиналысының) құзыретіне кіретін мәселелер бойынша акционер (қатысушы) ретінде мемлекеттің мүдделерін білдіреді.  Заңның 177-бабына сәйкес, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы мемлекеттік үлесті иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті органы қатысушының құзыретіне қатысты барлық мәселелер бойынша дербес шешім қабылдайды, жекелеген мәселелер бойынша шешім мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша қабылданады, оның ішінде серіктестіктің мүлкін жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру бойынша мәмілелер туралы шешімдер қабылдау.  Дегенмен, серіктестіктің мүлкін жалға беру жөніндегі мәмілелер бойынша шешім қабылдау «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайды.  Осыған байланысты, Заңның 177-бабы 2-тармағының екінші бөлігінің 7) тармақшасы алып тасталсын.  Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі) 33-бабының 1-тармағына сәйкес, заңды тұлға – меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі бар және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып ала және жүзеге асыра алатын ұйым.  ҚР Азаматтық кодексінің 37-бабының 1-тармағына сәйкес, заңды тұлға азаматтық құқықтарға ие болады және міндеттемелерді тек заңнамалық актілер мен құрылтай құжаттарына сәйкес әрекет ететін өз органдары арқылы ғана алады.  Осыған байланысты, серіктестіктің меншігіндегі мүлкі мемлекеттік меншік болып табылмайды және серіктестік өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлікті Қазақстан Республикасының заңнамасында және серіктестіктің тиісті ішкі құжаттарында көзделген органдардың құзыретіне сәйкес дербес билік етуге құқылы.  Осылайша, Заңның 177-бабы 2-тармағының екінші бөлігінің 7) тармақшасының талаптары жоғарыда аталған нормаларға және Қазақстан Республикасы заңнамасының рухына қайшы келеді. |
|  | 179-баптың 2-тармағы | 179-бап. Мемлекет акционері болып табылатын ұлттық компанияны басқару  ...  2. Мемлекет жалғыз акционері болып табылатын ұлттық компанияны тарату, қайта ұйымдастыру және атауын өзгерту туралы шешімдерді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары құрған әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларын тарату, қайта ұйымдастыру және атауын өзгерту туралы шешімдерді облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары қабылдайды.  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары біреуден артық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясын құра алмайды. | 179-бап. Мемлекет акционері болып табылатын ұлттық компанияны басқару  ...  2. Мемлекет жалғыз акционері болып табылатын ұлттық компанияны тарату, қайта ұйымдастыру және атауын өзгерту туралы шешімдерді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды. | 179-бап ұлттық компаниялардың қызметін реттейді. Бұл ретте ӘКК ұлттық компания мәртебесіне ие емес және оның басқару ерекшеліктерін - Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 12-1 жеке тарауында реттеу ұсынылады. |
|  | 179-баптың 5-тармағы | 179-бап. Мемлекет акционері болып табылатын ұлттық компанияны басқару  ...  5. Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес осы баптың 3 және 4-тармақтарының талаптары қызметінің негізгі нысанасы Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ халықаралық мамандандырылған көрменің аумағын көрмеден кейін пайдалану болып табылатын, жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаға қолданылмайды.  Жоғарыда көрсетілген заңды тұлғаның құны осындай компания активтері құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан кем мөлшерін құрайтын мүлікті нәтижесінде осындай компания сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (мүмкін, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешімін басқарма қабылдайды.  Жоғарыда көрсетілген заңды тұлғаның құны осындай компания активтері құнының жалпы мөлшерінің елуден жетпіс бес пайызға дейінгісін құрайтын мүлікті нәтижесінде осындай компания сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (мүмкін, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешімін Директорлар кеңесі қабылдайды.  Жоғарыда көрсетілген заңды тұлғаның құны осындай компания активтері құнының жалпы мөлшерінің жетпіс бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде осындай компания сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (мүмкін, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) мәмілені немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасу туралы шешімін Директорлар кеңесінің ұсынуы бойынша акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционердің шешімімен) қабылдайды. | 179-бап. Мемлекет акционері болып табылатын ұлттық компанияны басқару  …  **5. Алып тастау** | Мәмілелер жасасуды тиімді бақылау және «QazExpoCongress «ҰК» АҚ қызметіне толыққанды басшылықты жүзеге асыру мақсатында оның ерекшеліктерін алып тастау және оған Мемлекеттік мүлік туралы Заңның 179-бабының 3 және 4-тармақтарының талаптарын тарату ұсынылады. Бұл ұсыныс Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының 18.01.2024 ж. №1-Қ аудиторлық қорытындысында көрсетілген. |
|  | 182- баптың 1-тармағы | 182-бап. Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқару  1. Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді басқару жөніндегі қызметті үйлестіру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі жанынан корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер құрылуы мүмкін.  Корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер туралы ережені және олардың құрамын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. | 182-бап. Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқару  1. **алып тастау** | Ескірген ереже. Қазіргі уақытта корпоративтік басқару мәселелері бойынша мамандандырылған кеңестер құрылмаған. Мемлекеттік ұйымдар Корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады. |
|  | 182-баптың 6-тармағы | 182-бап. Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқару  …  6. Тәуелсіз директорлар лауазымына кандидаттарды іріктеу, **Ұлттық әл-ауқат қорын** және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын **қоспағанда**, мемлекет жүз пайыз қатысатын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) директорлар кеңесінің (байқау кеңесінің) құрамына тәуелсіз директорларды (тәуелсіз мүшелерді) іріктеу қағидалары мен өлшемшарттарына сәйкес конкурстық тәртіппен жүзеге асырылуға тиіс. | **182-бап. Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқару**  …  6. Тәуелсіз директорлар лауазымына кандидаттарды іріктеу, **ұлттық басқарушы холдингтер** және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын **қоспағанда**, мемлекет жүз пайыз қатысатын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) директорлар кеңесінің (байқау кеңесінің) құрамына тәуелсіз директорларды (тәуелсіз мүшелерді) іріктеу қағидалары мен өлшемшарттарына сәйкес конкурстық тәртіппен жүзеге асырылуға тиіс. | Түзету ұлттық басқарушы холдингтердің директорлар кеңестерінің құрамына кәсіби қызметті тиімді орындау үшін қажетті құзыреттері бар тәуелсіз директорларды сайлауға мүмкіндік береді. |
|  | 184- баптың жаңа 1-1-тармағы | 184-бап. Акциялары  ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, сондай-ақ  ұлттық компанияларға тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің,  ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың қызметін жоспарлау  1-1. Жоқ | 184-бап. Акциялары ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, сондай-ақ ұлттық компанияларға тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың қызметін жоспарлау  **1-1. Тиісті саланың уәкілетті органы бастауыш басқарушы холдингтерге (ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда), ұлттық холдингтерге және ұлттық компанияларға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен меншік иесінің күту хатын жібереді.** | Мемлекеттік меншік саясатын іске асыру барысында Мемлекеттік меншік корпорациясын басқаратын уәкілетті органдар жыл сайын өздерінің бағынысты ұйымдарына мемлекеттік компаниялар үшін негізгі қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштерді (пайда маржасын қоса алғанда) қамтитын меншік иелерінің күтулері туралы хаттар ұсынады.  Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі меншік иесінің күту хатын қалыптастыру тәртібі бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекітеді. |
|  | 185- баптың жаңа 2-1-тармағы | 185-бап. Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді және ұлттық компанияларды қоспағанда, мемлекет бақылайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және акционерлік қоғамдардың қызметін жоспарлау  ...  2-1. Қатыспады | 185-бап. Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді және ұлттық компанияларды қоспағанда, мемлекет бақылайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және акционерлік қоғамдардың қызметін жоспарлау  ...  **2-1.**  **Тиісті саланың уәкілетті органы Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді және ұлттық компанияларды қоспағанда, мемлекет бақылайтын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акционерлік қоғамдарға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен меншік иесінің күту хатын жібереді.** | Мемлекеттік меншік саясатын іске асыру барысында Мемлекеттік меншік корпорациясын басқаратын уәкілетті органдар жыл сайын өздерінің бағынысты ұйымдарына мемлекеттік компаниялар үшін негізгі қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштерді (пайда маржасын қоса алғанда) қамтитын меншік иелерінің күтулері туралы хаттар ұсынады.  Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі меншік иесінің күту хатын қалыптастыру тәртібі бойынша әдістемелік ұсынымдарды бекітеді. |
|  | 186-1-бап | 12-1 тарау  **186-1-бап** Жоқ. | **12-1 тарау. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларға құқықтарды жүзеге асыру**  **186-1-бап. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар**  **1. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың даму жоспарларында көзделген мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған инвестициялық жобаларды сүйемелдеу және іске асыруға қатысу арқылы өңір экономикасының дамуына жәрдемдесу мақсатында құрылады.**  **2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары біреуден аспайтын әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация құра алады.**  **3. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары құрған әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды тарату, қайта ұйымдастыру және олардың атауларын өзгерту туралы шешімдерді облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қабылдайды.** | ӘКК қызметінің ағымдағы моделінде бір мезгілде өз табиғаты бойынша сыйыспайтын міндеттер жүктеледі: пайда алу мақсатында әлеуметтік бағдарланған, жиі шығынды жобаларды іске асыру және кәсіпкерлік қызмет.  Бұдан басқа, ӘКК-нің даму жоспарлары номиналды сипатқа ие және сыртқы бағалауға жатпайды.  Әлемдік тәжірибеде Өңірлік даму институттары (бұдан әрі - ӨДИ) тұрақтандырумен айналыспайды, аймақтың экономикалық өсуі мен бәсекеге қабілеттілігін қолдауға бағытталған. Жалпы әлемдік тәжірибеде ӨДИ функцияларының 4 түрін ажыратуға болады:  - инвестицияларды жылжыту;  - экспортты ынталандыру;  - келісім-шарт орталықтары (жергілікті жеткізушілердің құзыреттерін дамыту және олар мен ірі кәсіпорындар арасында бизнес-байланыстар құру);  - арнайы экономикалық және индустриялық аймақтардың операторлары.  Өңірлік даму институттары өңір экономикасының дамуына жәрдемдесуді жүзеге асыруы тиіс. Бұл ретте өңірдің экономикалық өсуінің негізгі қозғаушысы инвестициялар тарту болып табылады, алайда қазіргі уақытта өңірдің инвестициялық саясаты бөлшектенген.  Осыған байланысты, ӘКК базасында өңірдің инвестициялық қызметіне байланысты барлық негізгі мәселелерді орталықтандыру қажет. |
|  | 186-2-бап | **186-2-бап**  **Жоқ** | **186-2-бап. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның қызметі**  **1. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның қызметі мынадай қағидаттарға негізделеді:**  **1) қызметтің ашықтығы мен есептілігі;**  **2) көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі, сапасы және жеделдігі;**  **3) жеке кәсіпкерлік субъектілерімен бәсекелестікке жол бермеу;**  **4) мемлекет пен бизнестің тең құқылы әріптестігі.**  **2. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның қызметіне мыналар кіреді:**  **1) өңірге инвестициялар тарту үшін жағдайларды қамтамасыз ету және инвестициялық қызметтің барлық кезеңдерінде инвесторларды сүйемелдеу;**  **2) өңір экономикасының тұрақты дамуына ықпал ететін инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асыру;**  **3) инвесторлар үшін "бір терезе" қағидатын іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында инвестициялар тарту саласындағы ұлттық холдингтермен, ұлттық компаниялармен және ұлттық даму институттарымен өзара іс-қимыл жасау;**  **4) Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы қызметіне байланысты берілген мемлекеттік активтерді басқару;**  **5) өндірістік инфрақұрылымды құру (кеңейту) және оның қолжетімділігін арттыру;**  **6) өңірдің экспорттық әлеуетін дамытуға жәрдемдесу;**  **7) ауылдық елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуының, оның ішінде ауылдың өндірістік және инженерлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған бағдарламалық құжаттарын іске асыруға қатысу.**  **3. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның қызметі осы нарықта бәсекелестік болмаған немесе әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның қатысуы өңірге инвестициялар тартуға ықпал ететін Шартпен жергілікті атқарушы органдардың ұсынуы бойынша өзге де қызмет түрлерімен толықтырылуы мүмкін.**  **Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар жүзеге асыратын қызмет түрлері Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 192-бабының 1-тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбеде айқындалады.**  **4. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар әлеуметтік жобалар бойынша қызметтің бөлек есебін жүргізуге міндетті.**  **5. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар ақпаратты электрондық-цифрлық нысанда ұсынған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжаттарды деректерді жасау, өңдеу, сақтау, беру, ұсыну және растау процесінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар қолданылатын кез келген қызмет салаларында пайдалануға міндетті.** | Негіздеме салыстырмалы кестенің 101 позициясында келтірілген |
|  | 186-3-бап | **186-3-бап**  **Жоқ**. | **186-3-бап. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы қатысатын жобалар**  **1. Өңірде іске асыруға жататын жобалардың тізбесі Инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша қалыптастырылады.**  **2. Жобалар тізбесін бекітуді облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың даму жоспарларында көзделген мақсаттар мен әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның қаржылық мүмкіндіктері ескеріле отырып, жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады.** | Негіздеме салыстырмалы кестенің 101 позициясында келтірілген |
|  | 186-4-бап | **186-4-бап**  **Жоқ.** | **186-4-бап. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның мүлкі**  **1. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның мүлкі құны бухгалтерлік баланста көрсетілетін және ӘКК-нің жарғылық мақсаттары мен жобаларын іске асыру үшін пайдаланылатын активтер түрінде қалыптастырылады.**  **2. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның мүлкі:**  **1) Жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша берілетін мемлекеттік мүлік;**  **2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсімдер (кірістер);**  **3) акциялар, облигациялар және салымдар (депозиттер)бойынша алынатын дивидендтер (кірістер, сыйақылар (мүдделер);**  **4) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған басқа да түсімдер.**  **3. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар жарты жылдық негізде, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей жергілікті атқарушы органға мүліктің қызметі, құрамы, оны қалыптастыру көздері және жұмсау бағыттары туралы, оның ішінде іске асырылатын жобалар бойынша ақпарат береді.**  **Бұл ақпарат мемлекеттік мүліктің веб-порталында орналастырылады.** | Негіздеме салыстырмалы кестенің 101 позициясында келтірілген |
|  | 186-5-бап | **186-5-бап**  **Жоқ.** | **186-5-бап. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қызметін басқару**  **1. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың даму жоспарларында көзделген мақсаттарға сәйкес 5 жылға арналған даму жоспарын әзірлейді.**  **Даму жоспары атқарушы органның төрағасы мен мүшелері үшін, оның ішінде инвестициялар тарту жөніндегі қызметтің нәтижелілігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің негізгі көрсеткіштерін, оның ішінде тартылған инвестициялардың көлемін, іске қосылған жобалардың санын, инвестициялық жобаларды сүйемелдеуді, индустриялық және арнайы экономикалық аймақтарды жүктеу деңгейін және басқаларын қамтиды.**  **Атқарушы органның төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерінің үлес салмағы меншік иесінің күту-хатында айқындалады.**  **2. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның даму жоспарының жобасы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарында баяндалған мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігіне, сондай-ақ инвестициялық жобалардың инвестициялық саясаттың басым бағыттарына сәйкестігіне Инвестициялар жөніндегі уәкілетті органмен келісіледі.**  **3. Басқару келесі принциптер негізінде жүзеге асырылады:**  **1) Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация активтерінің нарықтық құнын ұлғайту;**  **2) корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігі;**  **3) дивидендтік саясаттың тиімділігі;**  **4) ақпаратты ашу және ашықтық.**  **4. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының Директорлар кеңесінің құрамына акционерлер, Ұлттық палата ұсынған тұлғалар арасынан тәуелсиз директорды сайлайды, сондай-ақ Ұлттық инестициялық холдингтер инвестицияларды тарту саласында ұлттық компания ұсынған инвестициялық жобаларды іске асыру тәжірбиесі бар тұлғалар қатарынан тәуелсиз директор болып табылады.**  **5. Директорлар кеңесінің жанынан тұрақты жұмыс істейтін инвестициялық комитет құрылады, оның сандық құрамы әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияның ішкі құжаттарымен белгіленетін қалыптастыру және жұмыс істеу тәртібі, олардың өкілеттіктері.**  **Инвестициялық комитет тартылған инвестициялар көлемін, іске қосылған жобалар санын, инвестициялық жобаларды сүйемелдеу жылдамдығын, индустриялық және арнайы экономикалық аймақтарды жүктеу деңгейін қоса алғанда, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация қызметінің экономикалық тиімділігін бағалау мақсатында жыл сайын әлеуметтік – кәсіпкерлік корпорация қызметінің өңірдің дамуына әсерін кешенді талдауды (бұдан әрі-талдау) жүргізеді.**  **6. Талдау нәтижелері кейіннен акционерге және Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға мемлекеттік активтерді және квазимемлекеттік секторды басқару жөніндегі Ұлттық баяндамаға енгізу үшін есепті жылдан кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберіле отырып, директорлар кеңесінің отырысына шығарылады.** | Негіздеме салыстырмалы кестенің 101 позициясында келтірілген |
|  | 6-бөлімнің тақырыбы | 6-бап. Жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық объектілерге құқықтарды шектеу | 6-бап. **Мемлекетке**, жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық объектілерге құқықтарды шектеу | Редакциялық редакциялау |
|  | 13-тараудың тақырыбы | 13-тарау. Жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық активтерге ауыртпалық салу және иеліктен шығару | 13-тарау. **Мемлекетке,** жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық активтерге ауыртпалық салу және иеліктен шығару | Редакциялық редакциялау |
|  |  | 186-6-бап. Жоқ | **186-6-бап. Стратегиялық нысандар тізіміне және иеліктен шығаруға жатпайтын стратегиялық нысандар тізіміне нысандарды енгізу критерийлері**  **1) ұлттық маңызы бар сыни инфрақұрылым объектісі болып табылады, оның жұмыс істеуінің бұзылуы ұлттық қауіпсіздікке, қорғаныс қабілетіне, халықтың өмірі мен денсаулығына, экономиканың тұрақтылығына немесе мемлекеттің аумақтық тұтастығына тікелей қатер төндіреді;**  **2) негізгі салалар мен өңірлердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін экономиканың жүйеқұраушы объектісі болып табылады, олардың қызметін жоғалтуы немесе шектелуі өңіраралық немесе ұлттық деңгейде елеулі әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп соғады;**  **3) біріктірілген энергетикалық жүйенің тұтастығын қамтамасыз ететін, оның ішінде аталған жүйені диспетчерлік (технологиялық) басқаруды жүзеге асыратын, магистральдық және мемлекетаралық электр желілерін, атом электр станцияларын, гидроаккумуляциялық электр станцияларын және гидроэлектр станцияларын (шағын гидроэлектр станцияларын қоспағанда) пайдаланатын отын-энергетика кешенінің заңды тұлғалары;**  **4) телекоммуникациялар және пошта байланысы қызметтерін көрсету, теміржол, автомобиль, авиация және теңіз көлігі, магистральдық газ және мұнай құбырлары, магистральдық құбыржол көлігі, жерасты мұнай және газ қоймалары салаларында жалпы мемлекеттік маңызы бар инфрақұрылымның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін заңды тұлғалар;**  **5) магистральдық құбыржолдар арқылы химиялық өнімдерді тасымалдауды және осындай құбыржолдарға қызмет көрсетуді жүзеге асыратын; мұнай-газға бай жер қойнауын геологиялық зерделеуді және игеруді; жалпы мемлекеттік маңызы бар пайдалы қазбаларды өндіру мен қайта өңдеуді; топографиялық-геодезиялық және картографиялық қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар;**  **6) телекоммуникациялар саласындағы қызметті, радиожиілік ресурсынан пайдалануды және пошта байланысы қызметтерін жүзеге асыратын, мемлекеттік радио және телекомпаниялар болып табылатын заңды тұлғалар;**  **7) жалпы пайдаланымдағы теміржол көлігі, автомобиль, теңіз және өзен көлігі; авиациялық және зымыран-ғарыш өнеркәсібі салаларында қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ азаматтық қорғаныс санаттарына жатқызылған заңды тұлғалар.**  **2. Заңды тұлға, егер аталған қызмет оның негізгі қызмет түрі болып табылса, жоғарыда көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес келеді деп есептеледі.**  **3. Стратегиялық объектілерді тізбелерге енгізу және олардан шығару тиісті саланы (саланы) мемлекеттік басқару жөніндегі уәкілетті органның салалық қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.**  **4. Стратегиялық объектілер мынадай түрлерге бөлінеді:**  **1) республикалық маңызы бар;**  **2) өңірлік маңызы бар.**  **5. Өңірлік маңызы бар стратегиялық объектілердің тізбесі ұлттық қауіпсіздік органдарымен келісілген тиісті саланың уәкілетті органының салалық қорытындысы негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен бекітіледі.**  **6. Объектілерді стратегиялық объектілерге жатқызу тәртібі осы баптың 1-тармағында көзделген өлшемшарттар негізінде тиісті қызмет салаларының уәкілетті мемлекеттік органдарымен бекітіледі. Стратегиялық нысандар тізіміне енгізілетін нысандар стратегиялық маңызы бар экономика салаларына тиесілі болуы және келесі критерийлердің біріне сәйкес келуі тиіс:**  **1) жұмысының бұзылуы ұлттық қауіпсіздікке, қорғаныс қабілетіне, халықтың өмірі мен денсаулығына, экономиканың тұрақтылығына немесе мемлекеттің аумақтық тұтастығына тікелей қауіп төндіретін ұлттық маңызы бар маңызды инфрақұрылым нысандары;**  **2) негізгі салалар мен аймақтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, олардың жоғалуы немесе шектелуі аймақаралық немесе ұлттық деңгейде елеулі әлеуметтік-экономикалық салдарға әкелетін жүйелік маңызды экономикалық нысандар;**  **3) халықтың негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған әлеуметтік маңызды нысандар және олардың жұмысының бұзылуы денсаулық сақтауға, білім беруге, әлеуметтік қорғауға және азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіреді;**  **4) жұмыс істеуі елдің технологиялық, экономикалық және ақпараттық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін өте маңызды ұлттық маңызы бар технологиялық нысандар;**  **5) стратегиялық ресурстарды жер асты сақтау және сақтау нысаны болып табылады;**  **6) азаматтардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін қауіпті өнімдері немесе қызметтері бар нысан болып табылады;**  **7) геологиялық және барлау жұмыстарына арналған нысан болып табылады;**  **8) азаматтық қорғаныс және жұмылдыру маңызы бар нысан болып табылады.**  **Стратегиялық нысандарды тізімге енгізу және алып тастау мемлекеттік басқарудың тиісті саласын (аясын) басқаратын уәкілетті органның салалық қорытынды негізделеді.** | Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің қолданыстағы нұсқасында стратегиялық нысанның жалпы анықтамасы бар, бірақ бұл анықтаманы іс жүзінде біркелкі және орынды қолдану критерийлері қарастырылмаған.  Заңды түрде анықталған критерийлердің болмауы мүлікті стратегиялық нысандар ретінде жіктеу туралы шешім қабылдау кезінде құқықтық белгісіздікке, сондай-ақ құқық қорғау органдарының сәйкессіздігінің тәуекелдеріне әкеледі.  Ұсынылып отырған түзету маңызды мемлекеттік жүйелердің жұмыс істеуі үшін мүліктің маңыздылығын, ұлттық қауіпсіздік пен экономикаға төнетін тәуекелдерді және мүліктің өзгергіштік дәрежесін ескеретін критерийлерді белгілеу арқылы стратегиялық нысанның қазіргі анықтамасын нақтылауға бағытталған.  Сонымен қатар, стратегиялық нысанның негізгі анықтамасы **өзгеріссіз қалады**, бұл құқықтық реттеудің үздіксіздігін қамтамасыз етеді.  Міндетті еместік жойылады, бақылау күшейтіледі және стратегиялық нысандарға арналған критерийлер енгізіледі. |
|  | 1, 2 және 5, 6-тармақтар, 187-бап | 187-бап. Жеке тұлғалар мен мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық нысандарды үшінші тарап құқықтарымен ауыртпалыққа салу немесе оларды иеліктен шығару тәртібі  1. Жеке тұлғалар мен мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық нысандарды үшінші тарап құқықтарымен ауыртпалыққа салу немесе оларды иеліктен шығаруға осы бапта, осы Заңның 188-бабында және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен рұқсат беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде рұқсат етілуі мүмкін.  2. Қазақстан Республикасының Үкіметі тиісті саланың уәкілетті органының ұлттық қауіпсіздік органдарымен келісілген салалық қорытындысы негізінде стратегиялық нысандарды үшінші тарап құқықтарымен ауыртпалыққа салу немесе оларды иеліктен шығару немесе мұндай рұқсат беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.  …..  5. Стратегиялық нысанның иесі (құқық иеленушісі) орналастырылатын акциялар санын көрсете отырып, Қазақстан Республикасы Үкіметінің рұқсат беру туралы шешімі негізінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жарияланған акцияларды орналастырады.  6. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында осы баптың 5-тармағында көрсетілген акциялармен одан әрі мәмілелер жасау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің рұқсаты **қажет емес**, тек бір адам немесе аффилиирленген тұлғалар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында эмитенттің жалпы дауыс беретін акцияларының жиырма пайызынан астамын құрайтын акцияларды сатып алған жағдайларды қоспағанда.  Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында стратегиялық активтер ретінде жіктелген акциялармен мәмілелер жасаған кезде, егер мәмілелер эмитенттің жалпы дауыс беретін акцияларының бес пайызынан аспайтын сомада жасалса, Қазақстан Республикасы Үкіметінің рұқсаты талап етілмейді.  7. Стратегиялық активтің кепіл ұстаушысы, оңалту және банкроттық бойынша сенімгерлер кепілге қойылған мүлікті иеліктен шығару туралы шешімді Қазақстан Республикасы Үкіметінің рұқсат беру туралы шешімі негізінде қабылдайды, онда иеліктен шығарудың арнайы шарттары және стратегиялық активті сатып алушыларға қосымша талаптар белгіленеді.  Кепілге қойылған мүлікті сот шешімі негізінде иеліктен шығару Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен белгіленген иеліктен шығарудың арнайы шарттарына және кепілге қойылған мүлікті (стратегиялық активті) сатып алушыларға қосымша талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. Стратегиялық активті иеліктен шығарудың арнайы шарттарын және сатып алушыларға қосымша талаптарды белгілеу туралы ұсыныстарды мүдделі мемлекеттік органдар тиісті саланың уәкілетті органына ұсынады. | 187-бап. **Мемлекетке**, жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық нысандарға үшінші тарап құқықтарымен ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару тәртібі  1. Мемлекетке, жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық нысандарға үшінші тарап құқықтарымен ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару Қазақстан Республикасы Үкіметінің **немесе** **жергілікті атқарушы органның осы бапта,** осы Заңның 188-бабында және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен рұқсат беру туралы шешімі негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.  2. Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган тиісті саланың уәкілетті органының ұлттық қауіпсіздік органдарымен келісілген салалық қорытындысы негізінде стратегиялық нысандарға үшінші тарап құқықтарымен ауыртпалық салуға немесе оларды иеліктен шығаруға рұқсат беру немесе **мұндай рұқсат беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.**  ....  5. Стратегиялық активтің иесі (құқық иеленушісі) жарияланған акцияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырады, онда орналастырылатын акциялар саны көрсетілген рұқсат беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе **жергілікті атқарушы органның шешімі негізінде.**  6. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында осы баптың 5-тармағында көрсетілген акциялармен одан әрі мәмілелер жасау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе **жергілікті атқарушы органның рұқсаты талап етілмейді**, бұған бір тұлға немесе аффилиирленген тұлғалар ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санының жиырма пайызынан астамын құрайтын акцияларды сатып алған жағдайларды қоспағанда.  Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында стратегиялық активтер ретінде жіктелген акциялармен мәмілелер жасаған кезде, егер мәмілелер эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санының бес пайызынан аспайтын көлемде жүргізілсе, Қазақстан Республикасы Үкіметінің **немесе** **жергілікті атқарушы органның рұқсаты талап етілмейді.**  7. Стратегиялық активтің кепіл ұстаушысы, оңалту әкімшісі және банкроттық бойынша басқарушы кепілге қойылған мүлікті иеліктен шығару туралы шешімді Қазақстан Республикасы Үкіметінің **немесе жергілікті атқарушы органның** иеліктен шығарудың ерекше шарттарын және стратегиялық активті сатып алушыларға қосымша талаптарды белгілейтін рұқсат беру туралы шешімі негізінде қабылдайды.  Сот шешімі негізінде кепілге қойылған мүлікті иеліктен шығару Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе **жергілікті атқарушы органның шешімімен белгіленген иеліктен шығарудың ерекше шарттарына және кепілге қойылған мүлікті (стратегиялық активті) сатып алушыларға қосымша талаптарға сәйкес жүзеге асырылады.**  Стратегиялық активті иеліктен шығарудың ерекше шарттарын және сатып алушыларға қосымша талаптарды белгілеу туралы ұсыныстарды мүдделі мемлекеттік органдар тиісті саладағы уәкілетті органға ұсынады. | ҚР Азаматтық кодексінде «ерекше мемлекеттік меншіктегі стратегиялық нысандар» ұғымының енгізілуіне, сондай-ақ бұл нысандардың санаттарға бөлінуіне байланысты. |
|  | 188-баптың 4, 5 және 6-тармақтары | 188-бап. Жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға үшінші тарап құқықтарымен тиесілі стратегиялық нысандарға ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару тәртібі  …  4. Стратегиялық нысандарға ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару туралы өтініштер тиісті саланың уәкілетті органына құжаттар келіп түскен күннен бастап қырық бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қаралуы тиіс және Қазақстан Республикасының Үкіметі олар бойынша шешім қабылдауы тиіс. Құжаттарды алған күн тиісті саланың уәкілетті органына осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттардың толық жиынтығы келіп түскен күн болып саналады.  Стратегиялық нысандардың меншік иелерінің (авторлық құқық иелерінің), оңалту немесе банкроттық бойынша сенімгерлердің стратегиялық нысанға ауыртпалық салу немесе иеліктен шығару туралы өтініштерін қарау тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.  5. Стратегиялық нысандарға ауыртпалық салуға рұқсат беру немесе бас тарту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды және қаулы түрінде шығарылады.  6. Тиісті саланың уәкілетті органы өтініш берушіге Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешім қабылданған күннен бастап бес күн ішінде жазбаша түрде хабарлауға міндетті. | 188-бап. Мемлекеттік, жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарын беру немесе оларды иеліктен шығару тәртібі  …  4. Стратегиялық активтерге ауыртпалық салу немесе **иеліктен шығару туралы өтініштер тиісті саланың уәкілетті органына құжаттар келіп түскен күннен бастап қырық бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қаралып,** шешім қабылдануы тиіс. Құжаттарды алған күн тиісті саланың уәкілетті органына осы баптың 1-тармағында көрсетілген құжаттардың толық жиынтығы келіп түскен күн болып саналады.  Стратегиялық нысанның меншік иелерінің (авторлық құқық иелерінің), оңалту немесе банкроттық бойынша сенімгерлердің стратегиялық нысанға ауыртпалық салу **немесе иеліктен шығару туралы өтініштерін қарау тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтайды.**  5. Стратегиялық нысандарға ауыртпалық салуға рұқсат беру немесе бас тарту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі **немесе жергілікті атқарушы орган қабылдайды және қаулы немесе шешім түрінде шығарылады.**  6. Тиісті саладағы уәкілетті орган өтініш берушіге шешім қабылданғаннан кейін бес күн ішінде жазбаша түрде хабарлауға міндетті. | Мемлекеттік меншіктегі стратегиялық объектілерге ауыртпалық салу рәсімін регламенттеу мақсатында. |
|  | Жаңа 7-1 абзац | 188-бап. **Мемлекеттік** органдарға, жеке тұлғаларға және мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық активтерге үшінші тарап құқықтарымен ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару тәртібі  …  **7-1. Жоқ** | 188-бап. **Мемлекеттік** органдарға, жеке тұлғаларға және үшінші тарап құқықтары бар мемлекеттік емес заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық нысандарға ауыртпалық салу немесе оларды иеліктен шығару тәртібі  …  **7-1. Тиісті саланың уәкілетті органы стратегиялық объектілерге ауыртпалық салу не оларды ауыртпалық салу не иеліктен шығару кезінде жасалған мәмілелер талаптарының сақталуына иеліктен шығару туралы мәміле жасалған кезден бастап бес жыл ішінде жыл сайын мониторингті жүзеге асырады, оның ішінде:**  **1) мониторинг объектілерін басқарудың жай-күйі мен тиімділігін бақылау;**  **2) мәлімделген мәміле шарттарын сақтау;**  **3) түпкілікті бенефициарлық иелердің құрылымының өзгермейтіндігі.** | Сыбайлас жемқорлық және стратегиялық активтердің жоғалу тәуекелдерін азайту үшін транзакцияларды бақылауды жақсарту |
|  | 197-баптың 3-1 тармағы | Статья 197. Мемлекеттік мүлікті есепке алу түрлері  … | Статья 197. Мемлекеттік мүлікті есепке алу түрлері    **3-1.**  **Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік мүлікке құқықтарын іске асыру жөніндегі өзара іс-қимылын ұйымдастырады.**  **Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен ақпаратты ресми көздермен салыстыру арқылы деректерді салыстыру арқылы мемлекеттік мүлік тізіліміне енгізілген деректердің уақтылығын, толықтығын және дұрыстығын автоматтандырылған түрде талдайды .** | Мемлекеттік мүліктің, оның ішінде республикалық және коммуналдық мүліктің нысаналы және тиімді пайдаланылуын бақылау тәртібін айқындау бөлігінде мемлекеттік мүлік туралы ҚРЗ-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылады. |
|  | 2- абзац  199-баптар | 199-бап. Мемлекеттік мүліктің тізілімінде көрсетілетін мәліметтер  …  2. Есепке алу объектілері үшін мемлекеттік мүліктің тізілімінде көрсетілетін қосымша мәліметтердің құрамына ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың даму жоспарлары, мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, оның ішінде мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспарлары, даму жоспарлары және олардың орындалуы туралы есептер, сондай-ақ дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен алынған, мемлекет дербес білім беру ұйымдарының меншігіне берген дербес білім беру ұйымдарының мүлкі туралы қосымша мәліметтер, мемлекеттік мүліктің өтінімдік тізбесі кіреді.  Мемлекеттік мүлікті есепке алу объектілері үшін мемлекеттік мүліктің тізілімінде көрсетілетін қосымша мәліметтердің құрамы мемлекеттік мүліктің тізілімін жүргізу қағидаларында айқындалады.  Дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен алынған, сондай-ақ мемлекет дербес білім беру ұйымдарының меншігіне берген дербес білім беру ұйымдарының мүлкі туралы қосымша мәліметтерді мемлекеттік мүлік тізіліміне ұсыну қағидаларын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша дербес білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесі бекітеді.  Мемлекеттік мүлік тізілімінде дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен алынған, сондай-ақ мемлекет дербес білім беру ұйымдарының меншігіне берген дербес білім беру ұйымдарының мүлкі туралы қосымша мәліметтерді көрсету дербес білім беру ұйымдарының мүлкіне мемлекеттің мүліктік құқықтарының туындауына алып келмейді. | 199-бап. Мемлекеттік мүліктің тізілімінде көрсетілетін мәліметтер  …  2. Есепке алу объектілері үшін мемлекеттік мүліктің тізілімінде көрсетілетін қосымша мәліметтердің құрамына ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және ұлттық компаниялардың даму жоспарлары, мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, оның ішінде мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспарлары, даму жоспарлары және олардың орындалуы туралы есептер, сондай-ақ дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен алынған, мемлекет дербес білім беру ұйымдарының меншігіне берген дербес білім беру ұйымдарының мүлкі туралы қосымша мәліметтер, мемлекеттік мүліктің өтінімдік тізбесі мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік қоғамдар, мемлекет қатысатын серіктестіктер тобының корпоративтік құрылымына, оның тобына кіретін, оның ішінде Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын барлық ұйымдарды, мемлекет қатысатын табиғи монополиялар және арнайы құқық субіектілерін көрсете отырып, артық пайдаланылмайтын не мақсатына сай пайдаланылмайтын кіреді.  Мемлекеттік мүлікті есепке алу объектілері үшін мемлекеттік мүліктің тізілімінде көрсетілетін қосымша мәліметтердің құрамы мемлекеттік мүліктің тізілімін жүргізу қағидаларында айқындалады.  Дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен алынған, сондай-ақ мемлекет дербес білім беру ұйымдарының меншігіне берген дербес білім беру ұйымдарының мүлкі туралы қосымша мәліметтерді мемлекеттік мүлік тізіліміне ұсыну қағидаларын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша дербес білім беру ұйымының қамқоршылық кеңесі бекітеді.  Мемлекеттік мүлік тізілімінде дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен алынған, сондай-ақ мемлекет дербес білім беру ұйымдарының меншігіне берген дербес білім беру ұйымдарының мүлкі туралы қосымша мәліметтерді көрсету дербес білім беру ұйымдарының мүлкіне мемлекеттің мүліктік құқықтарының туындауына алып келмейді. | Мемлекеттік мүлік тізілімін пайдаланылмаған немесе дұрыс пайдаланылмаған мемлекеттік мүлік, мемлекеттік кәсіпорындар тобының корпоративтік құрылымы, акционерлік қоғамдар, мемлекет қатысатын серіктестіктер туралы, оның тобына кіретін барлық ұйымдарды, соның ішінде Қазақстан Республикасының резидент емес субъектілерін, табиғи монополиялар мен арнайы құқық субъектілерін көрсете отырып, ақпаратты қосу арқылы кеңейту ұсынылады. |
|  | 5 және 6 - тармақ  200- баптан | 200-бап. Мемлекеттік мүліктің тізілімін жүргізу  …  5. Мемлекеттік мүліктің тізіліміне мемлекеттік заңды тұлғалардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың атаулы тізбесі кіреді. Мемлекеттік заңды тұлғаларды және мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды құру, қайта ұйымдастыру, тарату, қайта тіркеу, атауларын өзгерту мемлекеттік мүліктің тізілімін жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүліктің тізіліміне есепке алынуға жатады.  6. Мемлекеттік заңды тұлғалар есепке алу объектілері деректерінің мемлекеттік мүлік тізіліміне енгізілуін, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган белгілеген бірыңғай мерзімде, бірыңғай әдістеме және деректер пішімі бойынша мемлекеттік мүлікке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргізілуін қамтамасыз етуге міндетті. Мемлекеттік мүлікті түгендеу мемлекеттік мүліктің нақты бар екенін анықтауды, сондай-ақ ескерілмеген және бекітіп берілмеген мемлекеттік мүлікті анықтауды және оны одан әрі мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіп беруді қамтамасыз етуге тиіс. | 200-бап. Мемлекеттік мүліктің тізілімін жүргізу  ...  5. Мемлекеттік мүліктің тізіліміне мемлекеттік заңды тұлғалардың және мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың атаулы тізбесі, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар тобына кіретін ұйымдар, акционерлік қоғамдар, мемлекеттік қатысатын серіктестіктер, оның ішінде Қазақстан республикасының резиденті болып табылмайтын ұйымдар және мемлекет қатысатын табиғи монополиялар және арнайы құқық субъектілері кіреді. Мемлекеттік заңды тұлғаларды және мемлекет қатысатын заңды тұлғаларды, сондай-ақ мемлекет қатысатын табиғи монополиялар және арнайы құқық субъектілерін құру, қайта ұйымдастыру, тарату, қайта тіркеу, атауын өзгерту мемлекеттік мүлік тізілімін жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүлік тізілімінде есепке алуға жатады.  6. Мемлекеттік заңды тұлғалар осы есепке алу объектілерін мемлекеттік мүлік тізіліміне енгізуді, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган белгілеген деректердің бірыңғай әдістемесі мен форматы бойынша мемлекеттік мүлікке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргізуді қамтамасыз етуге міндетті. Мемлекеттік мүлікті түгендеу мемлекеттік мүліктің, оның ішінде жеке немесе моральдық тозу салдарынан, дүлей зілзалалар мен авариялар салдарынан жарамсыз болып қалған мүліктің нақты болуын анықтауды, сондай-ақ есепке алынбаған және бекітілмеген мемлекеттік мүлікті анықтауды және оны мемлекеттік заңды тұлғаларға одан әрі бекітуді қамтамасыз етуге тиіс. | Мемлекеттік мүлік тізілімін оған қосу арқылы кеңейту ұсынылады:  1) мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік қоғамдар, мемлекет қатысатын серіктестіктер тобына кіретін, оның ішінде Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын ұйымдар.  2) Жеке бөлімдегі табиғи монополиялар субъектілері.  Түгендеу нәтижелері бойынша табиғи апаттар мен авариялардың салдарынан физикалық немесе моральдық тозу салдарынан жарамсыз болып қалған мемлекеттік мүлікті анықтау ұсынылады. |
|  | 202-баптың 3-тармағы | 202-бап. Мемлекеттік мүлікті басқару тиiмдiлiгiн бағалау және мемлекеттік мүліктің пайдаланылуын бақылау  …  3. Мемлекеттік мүліктің мақсатқа сай пайдаланылуын бақылауды және артық, пайдаланылмайтын не мақсатқа сай пайдаланылмайтын мүлікті алып қоюды республикалық мүлікке қатысты – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган, коммуналдық мүлікке қатысты жергілікті атқарушы органдар немесе аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары **Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалатын тәртіппен жүзеге асырады.** | 202-бап. Мемлекеттік мүлікті басқару тиiмдiлiгiн бағалау және мемлекеттік мүліктің пайдаланылуын бақылау  …  3. Мемлекеттік мүліктің нысаналы **және тиімді** пайдаланылуын бақылауды және артық, пайдаланылмайтын не мақсатына сай пайдаланылмайтын мүлікті алып қоюды республикалық мүлікке қатысты мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган, коммуналдық мүлікке қатысты-жергілікті атқарушы органдар немесе аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде айқындалатын тәртіппен жүзеге асырады **тексеру және профилактикалық бақылау нысаны**. | Заңның 14-бабының 2-тармағына сәйкес келтіру, мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган республикалық мүліктің нысаналы және тиімді пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады.  Мемлекеттік мүліктің нысаналы пайдаланылуын бақылауды Мемлекет мемлекеттік заңды тұлғаларда артық, пайдаланылмайтын не мақсатқа сай пайдаланылмайтын мүлікті, яғни олар алаңдардың, көлік құралдарының және басқа да мүліктің тиісті заттай нормаларынан тыс пайдаланатын мүлікті анықтау мақсатында жүзеге асырады.  Бақылау бекітілген заттай нормалардың асып кетуіне жол берген лауазымды тұлғалардың бұзушылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.  Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 41-бабының 1-тармағында бекітілген заттай нормалардан асып кеткен бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлағаны және (немесе) тиімсіз пайдаланғаны үшін жауапкершілік көзделген.  Түзету Премьер-Министрдің орынбасары бекіткен ҚМИК қызметін кешенді тексеру қорытындылары бойынша рекомондацияларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарының 16-тармағын орындау мақсатында ұсынылады – Мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі жүйелі шаралар жөніндегі Жол картасының 2.1-тармағы (сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті тексеру материалдары бойынша) және мемлекеттік мүлікті басқару және оған билік ету саласын одан әрі жаңғырту және реформалау жөніндегі Жол картасының 4.1-тармағы (прокуратура органдарын тексеру материалдары бойынша).  Бақылау нәтижелері бойынша экономикалық орындылық мақсатында анықталған мүлік қайта бөлуге жатады (беру, жалға беру, сату және т.б.).) бюджет қаражатын үнемдеуге, бюджетке түсуге, осындай объектілерді ұстау мен басқаруда мемлекеттің түсуіне ықпал етеді.  Бақылау нәтижесінде алынған кірістер мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асыруға бағытталуы мүмкін. |
|  | 202-баптың 4-тармағы | 202-бап. Мемлекеттік мүлікті басқару тиiмдiлiгiн бағалау және мемлекеттік мүліктің пайдаланылуын бақылау  …  **4. Мемлекеттік мүліктің пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру жөніндегі әдістемелік басшылықты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.** | 202-бап. Мемлекеттік мүлікті басқару тиiмдiлiгiн бағалау және мемлекеттік мүліктің пайдаланылуын бақылау  …  4. Алып тастау | Кәсіпкерлік кодексінің 129-бабының 5-1-тармағына және Мемлекеттік мүлік туралы заңның 202-бабының 3-тармағына енгізілген түзетулерді ескере отырып, мемлекеттік мүліктің мақсатты пайдаланылуын бақылау тәртібі анықталды. |
|  | 210-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы | 210-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алу ерекшеліктері  1. Осы тарауда көзделген мүлікті есепке алу ерекшеліктері мынадай:  ...  мемлекет пайдасына бас тарту кедендік режимінде ресімделген тауарлар мен көлік құралдарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен **республикалық мүліктің құрамына өтеусіз беру;** | 210-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алу ерекшеліктері  1. Осы тарауда көзделген мүлікті есепке алу ерекшеліктері мынадай:  ...  5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен **мемлекеттік меншікке, оның ішінде** мемлекет пайдасына бас тарту кедендік режимінде ресімделген тауарлар мен көлік құралдарын өтеусіз беру; | Мемлекеттік мүлік туралы заңның 211-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен **республикалық меншікке тегін берілген мүлікті** , оның ішінде мемлекет пайдасына бас тарту кедендік режимінде ресімделген тауарлар мен көлік құралдарын есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрі пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастырады.  Сонымен қатар, Заңның 211-бабының 2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес, аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен **коммуналдық меншікке тегін берілген мүлікті**, оның ішінде мемлекет пайдасына бас тарту кедендік режимінде ресімделген тауарлар мен көлік құралдарын есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрі пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастырады.  Осылайша, Заңның 211-бабының 1-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мүлік республикалық меншікке де, коммуналдық меншікке де кіреді.  Сонымен қатар , Заңның 1-бабының 17) тармақшасына сәйкес **мемлекеттік мүлік** республикалық және комуналдық меншік болып табылады. |
|  | 11) тармақша  210-баптың 1-тармағы | 210-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алу ерекшеліктері  1. Осы тарауда көзделген мүлікті есепке алу ерекшеліктері мынадай:  ...  **11) мүлікті коммуналдық меншік құрамына өтеусіз беру (сыйға тарту);** | 210-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алу ерекшеліктері  1. Осы тарауда көзделген мүлікті есепке алу ерекшеліктері мынадай:  ...  **11) алып тастау;** | Заңның 27-бабының 2-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі №1103 қаулысымен мемлекеттің сыйлық шарты бойынша мүлікке құқықтарды алуының бөлек тәртібі анықталған .  Осыған байланысты алып тастау ұсынылады. |
|  | 210-баптың 2-тармағы | 210-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алу ерекшеліктері  ...  2. Осы Заңның 15-тарауының қағидалары, осы мүлік **дереу жойылуға немесе өткізілуге жататын жағдайларды қоспағанда**, мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алуға қолданылады. **Мұндай жағдайларда осы мүлік туралы мәліметтер есепке алынуға жатады, бірақ мемлекеттік мүліктің тізіліміне ұсынылмайды.** | 210-бап. Мемлекеттік м ұліктің құрамына жекелеген негiздер бойынша түскiн мүлiктi есепке алу ерекшiлiктерi  ...  2. Осы Заңның 15-тарауының ережелері белгілі бір негіздер бойынша мемлекеттік меншіктің құрамына кірген мүлікті есепке алуға қолданылады. | Белгілі бір негіздер бойынша мемлекеттік меншікке берілген мүлік туралы ақпарат, дереу жойылуға немесе сатуға жататын мүлік туралы ақпаратты қоспағанда, Мемлекеттік мүлік тізіліміне (бұдан әрі – тізілім) енгізілуге жатады.  Осылайша, қолданыстағы ережеге сәйкес, Тізілімде мемлекеттік меншікке берілген мүлік туралы толық ақпарат көрсетілмеген. |
|  | 211-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы | 211-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алуды, сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын органдар  1. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган республикалық меншiкке айналдырылған (түскен) мынадай мүлiкті:  …  5) республикалық меншікке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеусіз өткен мүлікті, оның iшiнде мемлекет пайдасына бас тартудың **кедендік режимiнде ресiмделген** тауарлар мен көлiк құралдарын есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдалану жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады. | 211-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алуды, сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын органдар  1. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган республикалық меншiкке айналдырылған (түскен) мынадай мүлiкті:  …  5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық меншікке тегін берілген, оның ішінде мемлекет пайдасына бас тарту **кедендік рәсімімен орналастырылған** тауарлар мен көлік құралдары. | «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 206-бабына сәйкестендіру мақсатында . |
|  | 211-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы | 211-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алуды, сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын органдар  ...  2. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары коммуналдық меншікке айналдырылған (түскен) мынадай мүлікті:  …  5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен коммуналдық меншікке өтеусіз өткен мүлікті, оның ішінде мемлекет пайдасына бас тартудың **кедендік режимінде ресімделген** тауарлар мен көлік құралдарын;; | 211-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алуды, сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын органдар  ...  2. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары коммуналдық меншікке айналдырылған (түскен) мынадай мүлікті:  ...  5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен коммуналдық меншікке тегін берілген, оның ішінде мемлекет пайдасына бас тарту **кедендік рәсіміне орналастырылған тауарлар мен көлік құралдары;** | Оны «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 206-бабына сәйкестендіру мақсатында. |
|  | 211-баптың 2-1-тармағы | 211-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алуды, сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын органдар  ...  2-1. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган немесе аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары оларға қатысты есепке алуды, сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын, жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік мүліктің құрамына түскен мүлік түрлерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. | 211-бап. Мемлекеттік мүліктің құрамына жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікті есепке алуды, сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын органдар  ...  2-1. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган немесе аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары есепке алуды , сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын **, осы Заңнын 211-баптың 1-тармағының 1), 2), 5) тармақшаларында және 2-тармағының 5), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген жеке негіздер** бойынша мемлекеттік меншіктің құрамына кірген мүлік түрлерін Қазақстан Республикасының Үкіметі [айқындайды .](http://10.61.43.123/rus/docs/P1500000404#z2) | «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 210-бабының 1-тармағында мүлікті мемлекеттік мүліктің құрамына енгізу негіздері анықталған.  «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 211-бабының 1 және 2-тармақтарында уәкілетті органның және жергілікті атқарушы органдардың белгілі бір негіздер бойынша алынған мүлікпен жұмыс істеу құзыреті анықталған.  Бұл жағдайда мемлекеттік мүлікті мемлекеттік мүліктің құрамына енгізу негіздері уәкілетті орган үшін де, жергілікті атқарушы органдар үшін де ортақ болып табылады: тәркілеу; сот шешімдері негізінде заттай дәлелдемелерді мемлекетке беру; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мүліктің құрамына, оның ішінде мемлекет пайдасына бас тарту кедендік режимінде рәсімделген тауарлар мен көлік құралдарын өтеусіз беру. |
|  | 217-бап | 217-бап. Сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін азық-түлiк шикізатына, тамақ өнімдеріне және өзге де мүлікке құқықтарды тоқтату ерекшеліктері  Сапасы мен қауiпсiздiгiне нормативтiк құжаттарда қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін азық-түлiк шикiзатын, тағамдық өнiмдерді, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және санитариялық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормаларға және гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтiн, сәйкестендіру құралдарынсыз өткізілетін темекi бұйымдарын және шығарылған елi белгісіз құрамында темекi бар басқа да бұйымдарды, сондай-ақ тасымалдауға, сақтауға, өткізуге, санитариялық-эпидемиологиялық сараптама мен сертификаттауды жүргiзуге байланысты шығындары өздерінің бағалау құнынан асып түсетiн тауарлардың шамалы партияларын және өзге де мүлiктi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы органдар құратын комиссия жояды.**  **Қажет болған жағдайларда комиссияның құрамына санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң қызметкерлерi және жергiлiктi атқарушы органдар мен басқа да мүдделi ұйымдардың өзге де мамандары тартылуы мүмкін.** | 217-бап. Сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін азық-түлiк шикізатына, тамақ өнімдеріне және өзге де мүлікке құқықтарды тоқтату ерекшеліктері  Азық-түлік шикізаты, сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келмейтін тамақ өнімдері, темекі өнімдері және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға және гигиеналық стандарттарға сәйкес келмейтін, сәйкестендіру құралдарынсыз сатылатын, шығу тегі белгісіз темекі бар басқа да өнімдер, сондай-ақ тасымалдау, сақтау, сату, санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және сертификаттау шығындары олардың бағалау құнынан асатын аз мөлшердегі тауарлар мен басқа да мүлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес **мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органдардың шешімімен жойылады.** | Уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның комиссиясы мүлікті жоюды дербес жүзеге асыра алмайды.  Мүлікті жою уәкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тиісті қызмет көрсетушілермен жүзеге асырылады, оларды таңдау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысымен бекітілген Белгілі бір негіздер бойынша мемлекеттік меншікке берілген (алынған) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрі пайдалану ережелерінің 30-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. |
| **«ҚР Ұлттық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 13 бап | 13-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілеттіктері  ҚР Үкіметі:  4) мыналардың тізімдерін жасайды:  жарғылық капиталға берілген және/немесе ұлттық холдингтерге және/немесе ұлттық компанияларға немесе олардың еншілес компанияларына, сондай-ақ мемлекет қатысатын басқа да заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық активтер;  мемлекетпен байланысты емес заңды тұлғаларға, сондай-ақ жеке тұлғаларға тиесілі стратегиялық активтер; | 13-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілеттіктері  Қазақстан Республикасының Үкіметі:  4) мыналардың тізімдерін жасайды:  жарғылық капиталға берілген және/немесе ұлттық холдингтерге және/немесе ұлттық компанияларға немесе олардың еншілес компанияларына, сондай-ақ мемлекет қатысатын басқа да заңды тұлғаларға тиесілі стратегиялық активтер;  **жарғылық капиталға берілген және/немесе ұлттық холдингтерге және/немесе ұлттық компанияларға немесе олардың еншілес компанияларына, сондай-ақ мемлекет қатысатын басқа да заңды тұлғаларға тиесілі, иеліктен шығаруға жатпайтын стратегиялық активтер;**  мемлекетпен байланысты емес заңды тұлғаларға, сондай-ақ жеке тұлғаларға тиесілі стратегиялық активтер; | Негіздеме салыстыру кестесінің 109 тармағында келтірілген . |
| **«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | |
|  | 13-баптың 3-тармағы | 13-бап. Мемлекеттік органдардың Қормен және Қордың тобына кіретін ұйымдармен өзара іс-қимылы  …  3. Ұсынылуы Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде тікелей көзделген есептілікті қоспағанда, Қордың және Қор тобына кіретін ұйымдардың мемлекеттік органдарға есептілік ұсынуы Қордың интернет-ресурсына тиісті ақпаратты орналастыру арқылы жүзеге асырылады.  Мемлекеттік органдарға қажетті есептілікті Қордың интернет-ресурсына орналастыру қағидаларын, сондай-ақ есептіліктің тізбесін, нысанын және орналастыру кезеңділігін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітеді.  . | 13-бап. Мемлекеттік органдардың Қормен және Қордың тобына кіретін ұйымдармен өзара іс-қимылы  ...  3. Қордың және Қор тобына кіретін ұйымдардың мемлекеттік органдарға есептерді ұсынуы, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде тікелей көзделген есептерді қоспағанда, тиісті ақпаратты Қордың интернет-ресурсында **және мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.**  Мемлекеттік органдар талап ететін есептерді Қордың интернет-ресурсында және **мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында орналастыру ережелерін** , сондай-ақ есептердің тізбесін, нысандарын және орналастыру жиілігін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітеді. | 1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Экономиканы ырықтандыру шаралары туралы» Жарлығының 2-тармағының 4) тармақшасын іске асыру мақсатында, оған сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметіне бәсекелестікті қорғау және дамыту, стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттіктермен бірлесіп, тиімді жекешелендіруді жүргізу және квазимемлекеттік секторды дамыту бойынша реформаларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету тапсырылды. Атап айтқанда, мыналарды ескере отырып цифрландыру құралдарын пайдалану, жекешелендіру процесінің ашықтығын арттыру қажет:  - мемлекеттік мүлік тізіліміне квазимемлекеттік сектор субъектілері туралы ақпаратты (олардың қаржылық және экономикалық жағдайы туралы ақпаратты қоса алғанда) міндетті түрде қосу арқылы қайта қарау, мемлекеттің бизнес ортада қатысуының орындылығын анықтау мақсатында тауар нарықтарындағы бәсекелестіктің жай-күйін талдау нәтижелері туралы ақпаратты кеңейту. |