**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»**

**заң жобасына түзетулердің**

**САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕСІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Қолданыстағы заңнама редакциясы** | **Ұсынылатын редакция** | **Негіздеме** |
|  | **2** | **3** | **4** |
|  | **Қылмыстық кодекс** |
|  |  | бүкіл мәтін бойынша:«бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «**елу** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «**бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «**бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «**екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«**бір мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «**бес жүз** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «бір мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «екі мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«алты мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«жеті мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «үш мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«**бір мыңнан бес мың** айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «**үш мың бес жүз** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«бір мыңнан үш мың айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «бір мыңнан бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«бір мыңнан екі мың айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына» деген сөздермен ауыстырылсын;«екі мыңнан бес мың айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «екі мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«үш мыңнан бес мың айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«үш мыңнан жеті мың айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «үш мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздермен ауыстырылсын;«үш мыңнан жеті мың айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға» деген сөздер «үш мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына» деген сөздермен ауыстырылсын; | Түзетулер Қылмыстық кодекстің бүкіл Ерекше бөлігі бойынша қылмыстық теріс қылықтар үшін санкциялардағы айыппұлдардың мөлшерлерін екі есеге азайтады.Қолданыстағы редакцияда қылмыстық теріс қылықтар үшін айыппұлдар 153 санкцияда көзделген. Олардың ішінде 100 АЕК-ке дейін – 22 санкцияда, 200 АЕК-ке дейін – 26, 300 АЕК-ке дейін – 55, 500 АЕК-ке дейін – 50.Сәйкесінше, қылмыстық теріс қылықтар бойынша айыппұлдардың мөлшерлері:100 АЕК-тен 50 АЕК-ке дейін,200 АЕК-тен 100 АЕК-ке дейін,300 АЕК-тен 150 АЕК-ке дейін,500 АЕК-тен 200 АЕК-ке дейін азаяды.Қылмыстық теріс қылықтар үшін айыппұлдардың шектері 25-тен 200 АЕК-ке дейін.Қылмыстар үшін санкцияларда «бір мыңнан», «екі мыңнан», «үш мыңнан» деген сөздер түріндегі айыппұлдардың төменгі шектері жойылады.Қылмыстар үшін айыппұлдардың төменгі шектері 10 санкцияда көзделген (386-б. – 1000-нан 2000 АЕК-ке дейін, 217-б. – 1000-нан 3000 АЕК-ке дейін, 179, 180-б. – 1000-нан 5000 АЕК-ке дейін, 421-б. – 2000-нан 5000 АЕК-ке дейін, 235-б. – 3000-нан 5000 АЕК-ке дейін, 179, 202, 215, 216-б. – 3000-нан 7000 АЕК-ке дейін). Қылмыстар бойынша айыппұлдар мөлшері де 2 есеге азаяды:1000 АЕК-тен 500 АЕК-ке дейін,2000 АЕК-тен 1000 АЕК-ке дейін,3000 АЕК-тен 1500 АЕК-ке дейін,4000 АЕК-тен 2000 АЕК-ке дейін,5000 АЕК-тен 2500 АЕК-ке дейін,6000 АЕК-тен 3000 АЕК-ке дейін,7000 АЕК-тен 3500 АЕК-ке дейін.Қылмыстар үшін айыппұлдардың шектері 200 АЕК-тен 10000 АЕК-ке дейін.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  3-бап. Осы Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарды түсіндіруОсы Кодексте қамтылған ұғымдардың, егер заңда ерекше нұсқаулар болмаса, мынадай мағыналары бар:2) айтарлықтай залал және айтарлықтай мөлшер – [198](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z198) және [199-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z199) – айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын залал мөлшері немесе зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқықтарының құны не авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілері даналарының немесе өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетiстiктер немесе интегралдық микросхемалар топологиялары қамтылған тауарлардың құны; [202-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z202) – айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын сомадағы залал; [214-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z214) – құны бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын тауарлар саны; [233-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z233) – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомада келтірілген залал; [325](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z325), [326](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z326), [328](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z328), [335](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z335), [337](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z337)және [342](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z342)-баптарда –қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі; өзге баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын сомадағы залал мөлшері; [366](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z366) және [367-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z367) – елуден үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны;28) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам – жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттардың депутаттығына, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органының мүшелігіне кандидат ретінде тіркелген азамат; жергілікті өзін-өзі басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін, еңбекақысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің қаражатынан төленетін қызметші; мемлекеттік ұйымда немесе жарғылық капиталындағы мемлекеттің үлесі елу пайыздан асатын ұйымда, оның ішінде акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингте, ұлттық холдингте, ұлттық компанияда, ұлттық даму институтында, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы өздеріне тиесілі олардың еншілес ұйымында, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы көрсетілген еншілес ұйымға тиесілі заңды тұлғада басқару функцияларын орындайтын адам; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілері; | **3-бап. Осы Кодексте қамтылған кейбір ұғымдарды түсіндіру**Осы Кодексте қамтылған ұғымдардың, егер заңда ерекше нұсқаулар болмаса, мынадай мағыналары бар:2) айтарлықтай залал және айтарлықтай мөлшер – [198](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z198) және [199-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z199) – айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын залал мөлшері немесе зияткерлік меншік объектілерін пайдалану құқықтарының құны не авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектілері даналарының немесе өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер, селекциялық жетiстiктер немесе интегралдық микросхемалар топологиялары қамтылған тауарлардың құны; [202-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z202) – айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын сомадағы залал; [214-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z214) – құны бір мың айлық есептік көрсеткіштен асатын тауарлар саны; [233-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z233) – айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомада келтірілген залал; [325](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z325), [326](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z326), [328](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z328), [335](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z335), [337](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z337)және [342](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z342)-баптарда – **бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі не одан асатын** қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бір жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі; өзге баптарда – айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын сомадағы залал мөлшері; [366](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z366) және [367-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z367) – елуден үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны;3) аса ірі залал және аса ірі мөлшер – [188](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z188), [189](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z189), [190](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z190), [191](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z191), [192](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z192), [194](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z194), [197](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z197), [202](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z202) және [204-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z204) – айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын мүлік құны немесе залал мөлшері; [214-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z214) – сомасы жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын табыс; [215](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z215) және [216-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z216) – азаматқа айлық есептiк көрсеткiштен бес мың есе асатын сомада келтiрiлген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептiк көрсеткiштен елу мың есе асатын сомада келтiрiлген залал; [217](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z217)-бапта – сомасы бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын табыс; [229](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z229), [230](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z230)-баптарда – айлық есептік көрсеткіштен жиырма мың есе асатын сомадағы залал; [234, **234-1**-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z234)рда – он мың айлық есептік көрсеткіштен асатын, алып өткізілген тауарлардың құны; [245-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z245) – елу мың айлық есептік көрсеткіштен асатын, бюджетке түспеген төлемдер сомасы; [253-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z253) – екі мың айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны; [307-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z307) – сомасы бес мың айлық есептік көрсеткіштен асатын табыс; [324](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z324), [325](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z325), [326](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z326), [328](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z328), [329](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z329), [330](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z330), [332](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z332), [333](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z333), [334](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z334), [337](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z337) және [343-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z343) – қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі құндық көрінісі; [365-бапта](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z365) – азаматқа айлық есептік көрсеткіштен бір мың есе асатын сомада келтірілген залал не ұйымға немесе мемлекетке айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын сомада келтірілген залал; [366](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z366) және [367-баптарда](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z367) – он мың айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша сомасы, бағалы қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны; өзге баптарда – айлық есептік көрсеткіштен екі мың есе асатын сомадағы залал мөлшері;28) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам – жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің немесе мәслихаттардың депутаттығына, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқарудың сайланбалы органының мүшелігіне кандидат ретінде тіркелген азамат; жергілікті өзін-өзі басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін, еңбекақысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің қаражатынан төленетін қызметші; мемлекеттік ұйымда немесе жарғылық капиталындағы мемлекеттің үлесі елу пайыздан асатын ұйымда, оның ішінде акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингте, ұлттық холдингте, ұлттық компанияда, ұлттық даму институтында, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы өздеріне тиесілі олардың еншілес ұйымында, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы көрсетілген еншілес ұйымға тиесілі заңды тұлғада басқару функцияларын орындайтын адам; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілері, **алқабилер;**29) сыбайлас жемқорлық қылмыстар – осы Кодекстің [189](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z189) (үшінші бөлігінің 2) тармағында**, төртінші бөлігінің 2) тармағында**), [190](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z190) (үшінші бөлігінің 2) тармағында, **төртінші бөлігінің 2) тармағында**), [215](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z215) (екінші бөлігінің 3) тармағында, **үшінші бөлігінде**), [216](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z216) (екінші бөлігінің 4) тармағында, **үшінші бөлігінде**), [217](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z217) (үшінші бөлігінің 3) тармағында), [218](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z218) (үшінші бөлігінің 1) тармағында), [234](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z234) (үшінші бөлігінің 1) тармағында), [**234**](http://10.61.43.123/rus/docs/K1400000226#z883)**-1 (үшінші бөлігінің 1) тармағында)**, [249](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z249)(үшінші бөлігінің 2) тармағында), [307](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z307) (үшінші бөлігінің 3) тармағында), [361](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z361), [362](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z362) (төртінші бөлігінің 3) тармағында), [364](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z364), [365](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z365), [366](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z366), [367](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z367), [368](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z368), [369](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z369), [370](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z370), [450](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z450), [451](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z451) (екінші бөлігінің 2) тармағында, **үшінші бөлігінде**) және [452-баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z452) көзделген іс-әрекеттер; | Баптардың нормаларын қолдану процесінде, атап айтқанда ҚР ҚК 3-бабының 2-бөлігінде ҚР ҚК 335, 337-баптарына қатысты бір жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі, қоршаған ортаны және табиғи ресурстардың тұтынушылық ресурстарын қалпына келтіру үшін қажетті шығындардың бағасын көрсету бөлігінде, баптардың диспозициялары ұғымдарының толық ашылмауына байланысты, қиындықтар туындайды.Мысалы, сібір елігінің біреуін атқаны және заңсыз аңшылық жасағаны үшін адамды ұстау кезінде ҚК 337-бабы диспозициясының барлық басқа белгілері бар болған кезде, саралауда проблемалар туындайды. 1 елік үшін келтірілген залалдың мөлшері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің м.а. 2015 жылғы 27 ақпандағы № 18-03/158 бұйрығына сәйкес 100 АЕК-ке тең. Алайда, ҚК 3-бабының 2-бөлігіне сәйкес іс-әрекетті қылмыстық-жазаланатын іс-әрекетке жатқызу үшін, келтірілген залалдың мөлшері 100 АЕК-тен асуы тиіс.Бұл мән-жай ІІО аумақтық бөлімшелерінің ҚК осы нормасын қолдануы кезінде практикада кері әсер беруде.Көп жағдайда заңсыз аңшылық кезінде, оның ішінде қару, автокөлік құралдарын және басқаларын қолданып, адамдар тобындағы аңшылық кезінде, мысалы елікті бір адам атады. Заңнамадағы осы олқылық туралы білетін күдіктілер көп жағдайда заңсыз аңшылық жасаған жоқпыз жеп жауап береді. Кінәні ұсталғандардың бірі мойнына алады, салдарынан тек әкімшілік жазамен шектеліп, қылмыстық жауаптылықтан құтылып кетеді. Қалған адамдар мүлде жауаптылыққа тартылмайды, себебі түрлі мән-жайларға байланысты, нақты жағдайға қарай, олардың қатыстылығын дәлелдеудің мүмкіншілігі әрқашан бола бермейді. Бұл өзгеріс пен толықтыруды осыған ұқсас қылмыстық іс-әрекеттер үшін жазаның бұлтартпастығы мақсатында, сондай-ақ нақты осы және осыған ұқсас жабайы аң түрлеріне заңсыз аңшылық факторының алдын алу, тежеу мақсатында енгізу ұсынылады, бұл ҚР жабайы аңдарының популяциясының сақталуына жағдай жасайды.3) тармаққа түзету ҚК жаңа 234-1-бабын енгізуге байланысты қажет болды.Түзету сыбайлас жемқорлық қылмыстарының тізбесін кеңейтуге бағытталған.Аса ірі мөлшерде сыбайлас жемқорлық субъектілері жасаған бірқатар құқық бұзушылықтар сыбайлас жемқорлық ретінде есепке алынбайды. Сәйкесінше, олар бойынша өмір бойы мемқызметте лауазым атқару құқығынан айыру секілді қылмыстық-құқықтық салдарлар басталмайды.Бұдан басқа, бұл құрамдар ҚР БП ҚСжАЕК «Сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы...» №3-К есебінде статистикалық мәліметтер жасау кезінде көрінбейді. |
|  |  41-бап. Айыппұл**2. Айыппұл қылмыстық теріс қылықтар үшін – айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен бес жүзге дейінгі шегінде, қылмыстар үшін – айлық есептік көрсеткіштің бес жүзден он мыңға дейінгі шегінде, ал осы Кодекстің** [**366**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z366)**,** [**367**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z367) **және** [**368-баптарында**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z368) **көзделген қылмыстар үшін осы Кодекстің** [**Ерекше бөлігінің**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) **тиісті бабының санкциясында белгіленген мөлшерде белгіленеді. Айыппұл мөлшерін жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың ауырлығын және сотталған адамның мүліктік жағдайын ескере отырып, сот айқындайды.****3. Қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін тағайындалған айыппұлды төлеуден жалтарған жағдайда, осы Кодекстің** [**43**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z43) **және** [**45-баптарының**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z45) **ережелері ескеріле отырып, ол бір айлық есептiк көрсеткiш үшін қоғамдық жұмыстардың бір сағаты есебімен қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт айлық есептiк көрсеткiш үшін бір тәулікке қамаққа алу есебімен қамаққа алуға ауыстырылады.****Қылмыс жасағаны үшін тағайындалған айыппұлды төлеуден жалтарған жағдайда, осы Кодекстің** [**46-бабының**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z46) **ережелері ескеріле отырып, ол төрт айлық есептiк көрсеткiш үшін бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығынан айыруға ауыстырылады. Бұл ретте осы Кодекстің** [**366**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z366)**,** [**367**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z367) **және** [**368-баптарында**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z368) **көзделген қылмыстарды жасағаны үшін айыппұл осы Кодекстің** [**Ерекше бөлігінің**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) **тиісті бабының санкциясы шегінде бас бостандығынан айыруға ауыстырылады.** | **41-бап. Айыппұл****2. Еселенген мөлшерде айыппұл тағайындау, осы қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазаға қарағанда неғұрлым жеңіл жаза тағайындау, аяқталмаған қылмыс үшін жаза тағайындау, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтелмеген бөлігін айыппұлмен ауыстыру жағдайларын қоспағанда, айыппұл қылмыстық теріс қылықтар үшін – айлық есептік көрсеткіштің жиырма бестен екі жүзге дейінгі шегінде, қылмыстар үшін – айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден он мыңға дейінгі шегінде белгіленеді.** **3. Айыппұл тағайындау кезінде, сотталған адамның мүліктік және отбасылық жағдайын, оның жалақы немесе басқа да кіріс алу мүмкіндігін ескере отырып, сот оның мөлшерін, орындау тәртібін және төлеу мерзімін айқындайды.** **Айыппұл осы баптың жетінші тармағының ережелерінің есебімен тағайындау кезінде сот сондай-ақ белгіленген мерзімде айыппұл төленбеген жағдайда, өтеуге жататын жазаның өзге түрін айқындайды.****4. Айыппұл біржолғы төлем немесе бөліп төлеу жолымен не ай сайынғы төлемдер жолымен орындалады.****Біржолғы төлем кезінде айыппұл үкім заңды күшіне енген сәттен бастап екі ай ішінде толық төлеуге жатады.****Бөліп төлеу кезінде сотталған адамға айыппұл мөлшері бір мыңнан аспайтын айлық есептік көрсеткіш болса, алты айдан бір жылға дейінгі, айыппұл мөлшері бір мың айлық есептік көрсеткіштен артық болса, бір жылдан үш жылға дейінгі мерзімде кейінге қалдыру беріледі.** **Ай сайынғы төлемдер жүргізудің мөлшерін, мерзімдері мен тәртібін айыппұл толығымен төленгенге дейін сот белгілейді.****5. Толығымен немесе бір бөлігінде жалақы төлемеумен не уақытша еңбекке жарамсыздықпен, жұмыстан айырылумен байланысты сотталған адамның мүліктік жағдайы елеулі төмендеген жағдайда, сот айыппұл төлеудің жаңа мерзімі мен тәртібін белгілей отырып, оны орындаудың тәртібін өзгерте алады.****6. Сотталған адам белгіленген мерзімде айыппұлды толығымен немесе бір бөлігінде төлемеген жағдайда, айыппұл жазаның өзге түрімен ауыстырылады.****7. Қылмыстық теріс қылық үшін айыппұл төленбеген бір айлық есептік көрсеткіш үшін бір сағат қоғамдық жұмыстар есебімен қоғамдық жұмыстармен не төленбеген төрт айлық есептік көрсеткіш үшін бір тәулік қамақ есебімен қамақпен ауыстырылады.** **Қылмыстар үшін айыппұл төленбеген екі айлық есептік көрсеткіш үшін бір күнге бас бостандығынан айыру есебімен бас бостандығынан айырумен ауыстырылады.** **Ауыстыру кезінде қоғамдық жұмыстардың, қамақтың, бас бостандығынан айырудың мерзімі осы Кодекстің Ерекше бөлігінің адам сотталған тиісті бабында немесе бабының бөлігінде көзделген жоғарғы шектерден асырылмайды.****8. Егер айыппұл жазаның өзге түріне ауыстырылған адам айыппұлдың орындалмаған бөлігін толығымен төлесе, жаза өтелген болып саналады.** | Қылмыстық кодекстің белгіленген баптарының санкцияларына еселік айыппұлдар енгізуге байланысты.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  42-бап. Түзеу жұмыстары2. Еңбекке қабілетсіз деп танылған, тұрақты жұмысы жоқ немесе өндірістен қол үзіп оқу орындарында оқитын адамдарға түзеу жұмыстары тағайындала алмайды.3. Түзеу жұмыстарын орындауға кедергі келтіретін мән-жайлар туындаған жағдайларда, қылмыстық теріс қылық үшін тағайындалған жазаның орындалмаған бөлігі – осы Кодекстің [43](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z43) және [45-баптарының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z45) ережелері ескеріле отырып, бір айлық есептік көрсеткіш үшін қоғамдық жұмыстардың бір сағаты есебімен қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт айлық есептік көрсеткіш үшін бір тәулікке қамаққа алу есебімен қамаққа алуға, ал қылмыс үшін тағайындалған жазаның орындалмаған бөлігі осы Кодекстің [46-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z46) ережелері ескеріле отырып, төрт айлық есептік көрсеткіш үшін бас бостандығынан айырудың бір күні есебімен бас бостандығынан айыруға ауыстырылады. | **42-бап. Түзеу жұмыстары****2. Түзеу жұмыстары сотталған адамның жалақысынан (ақшалай қамтылымынан) жиырмадан қырық пайызға дейін мемлекет кірісіне ай сайын аудару жолымен орындалады.** **3. Түзеу жұмыстары еселік мөлшерде түзеу жұмыстарын тағайындау, дәл осы қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазаға қарағанда неғұрлым жеңіл жаза тағайындау, аяқталмаған қылмыс үшін жаза тағайындау жағдайларын қоспағанда, қылмыстық теріс қылықтар үшін жиырма бестен екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі шектерде, қылмыстар үшін – екі жүзден оны мың айлық есептік көрсеткішке дейігі шектерде белгіленеді.** **4. Түзеу жұмыстарын тағайындау кезінде сот сотталған адамның кірістерін, мүліктік және отбасылық жағдайын ескере отырып, олардың мөлшерлерін айқындайды.** **5. Егер түзеу жұмыстарының орындалуына кедергі болатын жағдайлар пайда болғанда ол өзге түрімен ауыстырылады. Қылмыстық теріс қылықтар үшін түзеу жұмыстары қоғамдық жұмыстармен не бір өтелмеген айлық есептік көрсеткіш үшін бір сағат қоғамдық жұмыстар есебімен қамаққа алумен, төрт өтелмеген айлық есептік көрсеткіш үшін бір тәулікке қамаққа алумен ауыстырылады. Қылмыстар үшін түзеу жұмыстары бір күн есебімен бас бостандығынан айырумен немесе төрт өтелмеген айлық есептік көрсеткіш үшін бас бостандығынан айырумен ауыстырылады. Ауыстыру кезінде қоғамдық жұмыстардың, қамаққа алудың, бас бостандығынан айырудың мерзімдері осы Кодекстің Ерекше бөлігінің адам сотталған тиісті бабында немесе бабының бөлігінде көзделген жоғарғы шектерден асырылмайды.****6. Түзеу жұмыстары еңбекке жарамсыз, тұрақты жұмысы жоқ немесе өндірістен қол үзіп оқу орындарында оқып жүрген адамдарға тағайындалмайды. Еңбекке жарамдылығынан айырылған жағдайда, сотталған адам жазаның қалған бөлігін орындаудан босатылуы мүмкін.** | Жаңа редакция. |
|  |  44-бап. Бас бостандығын шектеу2. Пробациялық бақылауды уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады және сот шешімі бойынша сотталған адамның: сотталған адамның мінез-құлқын бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға хабарламай, тұрақты тұрғылықты жерін, жұмысын, оқуын ауыстырмау; белгілі бір орындарға бармау; алкоголизмнен, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан, жыныс жолдары арқылы берілетін аурулардан емделу курсынан өту; отбасын материалдық қолдауды жүзеге асыру мiндеттерiн; сотталған адамның түзелуіне және оның жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алуға ықпал ететін басқа да міндеттерді орындауды қамтиды.3. Бас бостандығын шектеуге сотталған адам жазаны өтеуден қаскөйлікпен жалтарған жағдайда, бас бостандығын шектеудiң өтелмеген мерзiмi дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаға ауыстырылады. Бұл ретте бас бостандығын шектеудi өтеу уақыты осы Кодекстің [46-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z46) ережелері ескеріле отырып, бас бостандығын шектеудiң бiр күнi үшiн бас бостандығынан айырудың бiр күнi есебiмен бас бостандығынан айыру мерзiмiне есептеледi. | **44-бап. Бас бостандығын шектеу****2. Пробациялық бақылау бас бастандығынан шектеудің барлық мерзімге орнатылады және уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады және сот шешімі бойынша оған сотталғандардың мынадай барлық немесе жекелеген міндеттерді орындауы кіреді:** **1) пробация қызметіне хабарлаусыз тұрғылықты жерін, жұмыс, оқу орнын ауыстырмау;****2) пробация қызметінің рұқсатынсыз Қазақстан Республикасының аумағынан кетпеу;****3) белгілі бір орындарға бармау және (немесе) белгілі бір орындарға жақындамау;****4) жәбірленушілермен немесе өзге де адамдармен байланысқа түспеу;****5) маскүнемдіктен, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан, жыныстық жолмен берілетін аурулардан емделу курсынан өту;****6) отбасына материалдық қолдау көрсету;****7) жұмысшы кәсіптердің бірін алу;****8) сотталған адамның түзелуіне және оның жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алуына ықпал ететін өзге де міндеттер.****Пробациялық бақылау белгілеу кезінде сотталған адамға сонымен қатар Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінде көзделген міндеттерді орындау жүктеледі.****3. Сотталған адам пробациялық бақылау белгілеу кезінде жүктелген міндеттерді жүйелі түрде орындамаған жағдайда, бас бостандығын шектеудің өтелмеген мерзімі дәл сол мерзімге бас бостандығынан айырумен ауыстырылады.**  | Жаңа редакция. |
|  | **46-бап. Бас бостандығынан айыру**5. Бас бостандығынан айыруды:.....3) аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бас бостандығынан айыруға алғаш рет сотталған адамдарға, сондай-ақ **егер сотталған адам бұрын бас бостандығынан айыруды өтеген болса, қылмыстардың қайталануы кезінде** және әйелдерге қылмыстардың қауіпті қайталануы кезінде – қатаң режимдегi түзеу колонияларында; | **46-бап. Бас бостандығынан айыру**5. Бас бостандығынан айыруды:......3) аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бас бостандығынан айыруға алғаш рет сотталған адамдарға, сондай-ақ **егер сотталған адам қылмыстардың қайталануы кезінде бұрын бас бостандығынан айыруды өтеген болса** және әйелдерге қылмыстардың қауіпті қайталануы кезінде – қатаң режимдегi түзеу колонияларында; | Мәтінің орыс және мемлекеттік тілдерінде аудармасын бір ретке келтіру.  |
|  |  50-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру2. Белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру бір жылдан он жылға дейінгі мерзімге белгіленеді.…Осы Кодекстің [120-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z120) үшінші бөлігінің 5) тармағында және төртінші бөлігінде, [121-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z121) үшінші бөлігінің 5) тармағында және төртінші бөлігінде, [122-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z122) екінші және үшінші бөліктерінде, [124-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z124)екінші және үшінші бөліктерінде, [132-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z132) екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде, [133-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z133) екінші және үшінші бөліктерінде, [134-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z134) төртінші бөлігінің 2) тармағында және [312-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z312) үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында көзделген қылмыстарды жасағаны үшін белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру міндетті түрде тағайындалады және педагогикалық лауазымдарды және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқаруға өмір бойына тыйым салудан тұрады. .... | **50-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру**2. Белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру бір жылдан он жылға дейінгі мерзімге белгіленеді.**…****Осы Кодекстің жеке басқа қарсы (101 – 104, 107 – 109, 111 – 115, 119, 127, 129 – 131-баптарын қоспағанда), отбасы мен кәмелетке толмағандарға қарсы (136 – 139-баптарын, 141, 142-баптарын қоспағанда), адам мен азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы (145, 147 – 159-баптарын қоспағанды), бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы (167-бабын қоспағанда), конституциялық құрылым мен мемлекет қауіпсіздігі негіздеріне қарсы (183, 185, 186-баптарын қоспағанда), қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы (273 – 292-баптарын, 293-бабының 1 және 2-бөліктерін, 294, 295-баптарын қоспағанда), халық денсаулығы мен адамгершілікке қарсы (301, 303 – 307-баптарын қоспағанда) жасалған қылмыстар үшін, белгілі бір лауазымдар атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру міндетті түрде тағайындалады және өмір бойы педагогикалық лауазымдар және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеумен байланысты лауазымдар атқаруға тыйым салынады.** | Түзету педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеумен байланысты лауазымдар атқаруға тыйым белгілеу ұсынылатын қылмыстар тізбесін нақтылауға бағытталған.  |
|  |  51-бап. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерге шығарып жіберу осы адамның Қазақстан Республикасының аумағына кіруіне бес жыл мерзімге тыйым салу белгілене отырып, сотталған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бақыланатын кетуі арқылы орындалады.2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жіберу жазаның қосымша түрі ретінде тағайындалуы мүмкін және жазаның негізгі түрі өтелгеннен кейін орындалады. | **51-бап. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу**1. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерге шығарып жіберу осы адамның Қазақстан Республикасының аумағына кіруіне бес жыл мерзімге тыйым салу белгілене отырып, сотталған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бақыланатын кетуі арқылы орындалады.2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығарып жіберу жазаның қосымша түрі ретінде тағайындалуы мүмкін және жазаның негізгі түрі өтелгеннен кейін орындалады.**3. Осы Кодекстің 72-бабы негізінде шетелдік адамды немесе азаматтығы жоқ адамды мерзімінен бұрын шартты түрде босату туралы мәселені шешумен бір мезгілде, сот пробациялық бақылау тағайындаусыз шығарып жіберуді қолдана алады және жазаны өтеуден іс жүзінде босатылғаннан кейін бірден оны орындауға қаулы ете алады.****4. Сот үкім шығару кезінде, қылмыстық теріс қылықтар үшін бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазаны орындау мүмкін болмаған жағдайда және залал болмаса немесе ол өтелген кезде, шетелдік адамға немесе азаматтығы жоқ азаматқа тағайындалған жазаны шығарып жіберумен ауыстыруға да құқылы.** | Бұл түзетулер бас бостандығын айыру түрінде ҚР-да жазасын өтеуші сотталған шетелдік адамдарды шартты түрде мерзімінен бұрын босатумен, сондай-ақ бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындалған аталған санаттағы адамдарды өздері тиесілі елге берумен байланысты мәселелерді реттеуге бағытталған  |
|  | 54-бап. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар1. Мыналар қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар деп танылады:1) қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірнеше рет жасалуы, қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталануы;...16) құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің, судьяның өзінің қызмет бабын пайдаланып қылмыстық құқық бұзушылық жасауы;**17) Жоқ.** | 54-бап. Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар1. Мыналар қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар деп танылады:1) қылмыстық құқық бұзушылықтардың бірнеше рет жасалуы, қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауіпті қайталануы;...16) құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің, судьяның өзінің қызмет бабын пайдаланып қылмыстық құқық бұзушылық жасауы;**17) жас баланың немесе жас балалардың көзінше зорлық-зомбылықпен байланысты қылмыстық құқықбұзушылық жасағаны.** | Отбасы-тұрмыстық саладағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті күшейту мақсатында қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлардың тізбесін кеңейту қажет.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  55-бап. Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңiл жаза тағайындау2. Жасалған қылмыс белгісі ретінде көзделмеген жеңiлдететiн мән-жай болған және ауырлататын мән-жайлар болмаған кезде, жаза мерзімін немесе мөлшерін осы Кодекстiң [Ерекше бөлiгiнiң](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиiстi бабында көзделген **жазаның анағұрлым қатаң түрінің** ең жоғары мерзiмiнiң нeмece мөлшерiнiң:1) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған кезде – жартысынан;2) ауыр қылмыс жасаған кезде – үштен екiсiнен;3) аса ауыр қылмыс жасаған кезде төрттен үшiнен асыруға болмайды.3. Жеделдетілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру істері, сондай-ақ процестік келісімнің барлық шарттары орындалған істер бойынша жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жазаның мерзімін немесе мөлшерін осы Кодекстің [Ерекше бөлігінің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиісті бабында көзделген **жазаның анағұрлым қатаң түрінің** ең жоғары мерзімінің немесе мөлшерінің жартысынан асыруға болмайды. | **55-бап. Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазадан гөрі неғұрлым жеңiл жаза тағайындау**2. Жасалған қылмыс белгісі ретінде көзделмеген жеңiлдететiн мән-жай болған және ауырлататын мән-жайлар болмаған кезде, жаза мерзімін немесе мөлшерін осы Кодекстiң [Ерекше бөлiгiнiң](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиiстi бабында көзделген жазаның **негізгі түрінің** ең жоғары мерзiмiнiң нeмece мөлшерiнiң:1) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған кезде – жартысынан;2) ауыр қылмыс жасаған кезде – үштен екiсiнен;3) аса ауыр қылмыс жасаған кезде төрттен үшiнен асыруға болмайды.Аталған ережелер өмір бойына бас бостандығынан айыру немесе өлiм жазасы түрiндегi жаза көзделген қасақана жасалған іс-әрекеттер, сондай-ақ кәмелетке толмағандарға жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыс жасаған адмадарға жатпайды.3. Жеделдетілген сотқа дейінгі тергеп-тексеру істері, сондай-ақ процестік келісімнің барлық шарттары орындалған істер бойынша жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жазаның мерзімін немесе мөлшерін осы Кодекстің [Ерекше бөлігінің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиісті бабында көзделген жазаның **негізгі түрінің** ең жоғары мерзімінің немесе мөлшерінің жартысынан асыруға болмайды. | ҚК 55-бабының 2-бөлігі бойынша жаза онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар үшін – бас бостандығынан айырудың ең жоғарғы мерзімінің жартысынан, ауыр қылмыс үшін – үштен екі бөлігінен, аса ауыр қылмыс үшін – төрттен үш бөлігінен асырылмайды.Айыппұлдар және жазалардың өзге түрлері бойынша бұл норма қолданылмайды.Түзетулер бас бостандығынан айыруға қарағанда неғұрлым жеңіл жаза тағайындау кезінде «ең төменгіден төмен» қағидасын қолдануға мүмкіндік береді. |
|  |  56-бап. Аяқталмаған қылмыс үшiн жаза тағайындау2. Қылмысқа дайындалғаны үшiн жазаның мерзiмiн немесе мөлшерiн осы Кодекстiң [Ерекше бөлiгiнің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиiстi бабында аяқталған қылмыс үшiн көзделген жазаның **анағұрлым қатаң** түрiнiң ең жоғары мерзiмiнiң немесе мөлшерiнiң жартысынан асыруға болмайды.3. Қылмысқа оқталғаны үшiн жазаның мерзiмiн немесе мөлшерiн осы Кодекстiң [Ерекше бөлiгiнің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиiстi бабында аяқталған қылмыс үшiн көзделген жазаның **анағұрлым қатаң** түрiнің ең жоғары мерзiмiнiң немесе мөлшерiнiң төрттен үшінен асыруға болмайды. | **56-бап. Аяқталмаған қылмыс үшiн жаза тағайындау**2. Қылмысқа дайындалғаны үшiн жазаның мерзiмiн немесе мөлшерiн осы Кодекстiң [Ерекше бөлiгiнің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиiстi бабында аяқталған қылмыс үшiн көзделген жазаның **негізгі** түрiнiң ең жоғары мерзiмiнiң немесе мөлшерiнiң жартысынан асыруға болмайды.3. Қылмысқа оқталғаны үшiн жазаның мерзiмiн немесе мөлшерiн осы Кодекстiң [Ерекше бөлiгiнің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиiстi бабында аяқталған қылмыс үшiн көзделген жазаның **негізгі қатаң** түрiнің ең жоғары мерзiмiнiң немесе мөлшерiнiң төрттен үшінен асыруға болмайды. | Түзетулер бас бостандығынан айыруға қарағанда неғұрлым жеңіл жаза тағайындау кезінде 56-баптың 2 және 3-бөлігінде белгіленген қағидаларды қолдануға мүмкіндік береді.  |
|  |  61-бап. Жаза мерзiмдерiн қосу кезiнде мерзімдерді айқындау тәртiбi1. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы және үкiмдердiң жиынтығы бойынша жазаларды iшiнара немесе толық қосу кезiнде **бас бостандығынан айырудың бiр күнiне:****1) қамаққа алудың бір күні;****2) бас бостандығын шектеудiң бір күнi;****3) қоғамдық жұмыстарға тартудың төрт сағаты сәйкес келедi.**2. Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградалардан айыру, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу, мүлiктi тәркiлеу, сондай-ақ медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары оларды қоғамдық жұмыстарға тартумен, бас бостандығын шектеумен, қамаққа алумен, бас бостандығынан айырумен қосқан кезде дербес орындалады. | **61-бап. Жаза мерзiмдерiн қосу кезiнде мерзімдерді айқындау тәртiбi**1. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы және үкiмдердiң жиынтығы бойынша жазаларды iшiнара немесе толық қосу кезiнде:**1) бас бостандығынан айырудың бір күніне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының екі айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты, қамаққа алудың бір тәулігі, бас бостандығын шектеудің немесе мәжбүрлеу жұмыстарының бір күні сәйкес келеді;****2) бас бостандығын шектеудің бір күніне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты, қамаққа алудың бір тәулігі сәйкес келеді;****3) қамаққа алудың бір тәулігіне айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының төрт айлық есептік көрсеткіші, қоғамдық жұмыстардың төрт сағаты сәйкес келеді;****4) қоғамдық жұмыстардың бір сағатына айыппұлдың немесе түзеу жұмыстарының бір айлық есептік көрсеткіші сәйкес келеді;****5) түзеу жұмыстарының бір айлық есептік көрсеткішіне айыппұлдың бір айлық есептік көрсеткіші сәйкес келеді.**2. Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградалардан айыру, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу, мүлiктi тәркiлеу, сондай-ақ медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары оларды **айыппұлмен, түзеу жұмыстарымен** қоғамдық жұмыстарға тартумен, бас бостандығын шектеумен, қамаққа алумен, бас бостандығынан айырумен қосқан кезде дербес орындалады. | Түзетулер айыппұлдар мен жазалардың өзге түрлерін толық немесе ішінара қосу кезінде айыппұлдардың жазаның өзге түрлерімен ара салмағын айқындауға бағытталған. |
|  |  62-бап. Жаза мерзiмдерiн есептеу және жазаны есепке алу3. Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн күзетпен ұстау уақыты бас бостандығынан айыру, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу түрiндегi жаза мерзiмiне – бiр күнге бiр күн есебiмен, қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жаза мерзiмiне қоғамдық жұмыстардың төрт сағатына күзетпен ұстаудың бiр күні есебiмен есептеледi.4. Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн үйқамақта ұстау уақыты бас бостандығынан айыру, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу түрiндегі жаза мерзіміне – бiр күнге екi күн, қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жаза мерзiмiне қоғамдық жұмыстардың екi сағатына үйқамақта ұстаудың бiр күнi есебiмен есептеледi.**6. Сот талқылауына дейiн күзетпен ұсталған сотталушы адамға айыппұл түрiндегi негізгі жазаны тағайындау кезiнде сот күзетпен ұсталған мерзiмдi ескере отырып, тағайындалған жазаны жеңiлдетедi немесе осы жазаны өтеуден оны толық босатады.**7. Қылмыс жасалғаннан кейiн психикалық аурумен науқастанған адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған уақыт жаза мерзiмiне есептеледi. | **62-бап. Жаза мерзiмдерiн есептеу және жазаны есепке алу**3. Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн күзетпен ұстау уақыты бас бостандығынан айыру, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу, түрiндегi жаза мерзiмiне – бiр күнге бiр күн есебiмен, қоғамдық жұмыстарға тарту, **түзеу жұмыстары, айыппұл** түрiндегi жаза мерзiмiне қоғамдық жұмыстардың **төрт** сағатына күзетпен ұстаудың бiр күні **немесе сәйкесінше төрт айлық есептік көрсеткіш** есебiмен есептеледi. 4. Үкiм заңды күшiне енгенге дейiн үйқамақта ұстау уақыты бас бостандығынан айыру, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу түрiндегі жаза мерзіміне – бiр күнге екi күн, қоғамдық жұмыстарға тарту, **түзеу жұмыстары, айыппұл** түрiндегi жаза мерзiмiне қоғамдық жұмыстардың **екi** сағатына үйқамақта ұстаудың бiр күнi **немесе сәйкесінше төрт айлық есептік көрсеткіш** есебiмен есептеледi.**6. Алып тастау.**7. Қылмыс жасалғаннан кейiн психикалық аурумен науқастанған адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған уақыт жаза мерзiмiне  **немесе мөлшеріне** есептеледi. | Жазаның негізгі жаңа түрі – мәжбүрлеу жұмыстарын енгізуге байланысты (Ресей Федерациясының ҚК-дегі секілді)Түзетулер күзетпен ұстау немесе үйқамақ уақытын айыппұл түріндегі жаза мөлшеріне есепке алу тәртібін дәлме-дәл айқындауға бағытталған. |
|  | 67-бап. Процестік келісімнің талаптары орындалған кезде қылмыстық жауаптылықтан босатуПроцестік келісімнің барлық талаптарын орындаған адам қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін.2. Осы баптың бірінші бөлігінің ережесі, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмысты он төрттен он сегізге дейінгі жастағы кәмелетке толмаған адамға қатысты кәмелетке толмаған жасаған жағдайларды қоспағанда, мұндай қылмыс жасаған адамдарға қолданылмайды. | 67-бап. Процестік келісімнің талаптары орындалған кезде қылмыстық жауаптылықтан босату1. Процестік келісімнің барлық талаптарын орындаған адам қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін.2. Осы баптың бірінші бөлігінің ережесі, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмысты он төрттен он сегізге дейінгі жастағы кәмелетке толмаған адамға қатысты кәмелетке толмаған жасаған жағдайларды қоспағанда, мұндай қылмыс жасаған адамдарға қолданылмайды. | Техникалық қателікті тұзеу. |
|  | 69-бап. Кепiлгерлік белгіленуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату 1. Қылмыстық теріс қылықты не қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес, жасалғаны үшін осы Кодекстің Ерекше бөлігінің тиісті бабында немесе бабының бөлігінде негізгі жазаның өзге де түрлерімен бірге айыппұл көзделген онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмысты алғаш рет жасаған адамды сот кепілгерлік белгілей отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатуы мүмкін. 2. Кепiлгерлік белгілеу кепiлгер болатын жеке тұлғаның – жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген айыппұлдың екі еселенген мөлшеріне тең мөлшерінде, ал заңды тұлғаның – он еселенген ең жоғары мөлшерінде кепіл енгізуінен тұрады. 4. Егер қылмыстық жауаптылықтан босатылған адам кепілгерлік кезеңі ішінде жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасамаған болса, кепілгерлік мерзімі өткеннен кейін кепіл кепілгерге қайтарылады. 5. Егер кепілгерлік кезеңі ішінде адам жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасаса, сот қылмыстық жауаптылықтан босату туралы шешімнің күшін жояды және үкімдердің жиынтығымен жаза тағайындау қағидалары бойынша оған жаза тағайындайды. Бұл ретте кепіл мемлекеттің кірісіне алынады. | 69-бап. Кепiлгерлік белгіленуіне байланысты қылмыстық жазадан босату 1. Қылмыстық теріс қылықты не қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес, жасалғаны үшін осы Кодекстің Ерекше бөлігінің тиісті бабында немесе бабының бөлігінде негізгі жазаның өзге де түрлерімен бірге айыппұл көзделген онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмысты алғаш рет жасаған адамды сот кепілгерлік белгілей отырып, қылмыстық жазадан босатуы мүмкін. 2. Кепiлгерлік белгілеу кепiлгер болатын жеке немесе заңды тұлғаның жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген айыппұлдың ең жоғары мөлшерінде кепіл енгізуінен тұрады. 4. Егер қылмыстық жазадан босатылған адам кепілгерлік кезеңі ішінде жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасамаған болса, кепілгерлік мерзімі өткеннен кейін кепіл кепілгерге қайтарылады. 5. Егер кепілгерлік кезеңі ішінде адам жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасаса, сот қылмыстық жазадан босату туралы шешімнің күшін жояды және үкімдердің жиынтығымен жаза тағайындау қағидалары бойынша оған жаза тағайындайды. Бұл ретте кепіл мемлекеттің кірісіне алынады. | Түзету нормасы және кепіл мөлшерін азайту.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  81-бап. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi3. Айыппұл кәмелетке толмаған сотталған адамның дербес табысы немесе өндiрiп алуға жарайтын мүлкi болған жағдайда ғана тағайындалады. Айыппұл айлық есептiк көрсеткiштің оннан **екі жүз елуге** дейiнгi мөлшерінде тағайындалады.4. Түзеу жұмыстары дербес табысы немесе өзге тұрақты кірісі бар кәмелетке толмағандарға айлық есептік көрсеткіштің оннан **екі жүз елуге** дейінгі мөлшерінде тағайындалады. | **81-бап. Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлерi**3. Айыппұл кәмелетке толмаған сотталған адамның дербес табысы немесе өндiрiп алуға жарайтын мүлкi болған жағдайда ғана тағайындалады. Айыппұл **қылмыстық теріс қылық үшін**  айлық есептiк көрсеткiштің бестен **елуге** дейiнгi, **қылмыс үшін елуден жүзге дейінгі**  мөлшерінде тағайындалады.4. Түзеу жұмыстары қылмыстық теріс қылық үшін дербес табысы немесе өзге тұрақты кірісі бар кәмелетке толмағандарға айлық есептік көрсеткіштің бестен **елуге** дейінгі, **қылмыс үшін елуден жүзге дейінгі**  мөлшерінде тағайындалады.  | Төлеу қолдан келетін айыппұл шектері белгіленеді.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | **87-бап. Кәмелетке толмағандарға жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру**1. Кәмелетке толмаған жаста қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адамдарға, сот оларда жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушылық болмаған кезде, жазаның қалған өтелмеген бөлігін:…..4) адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштасқан аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза мерзімінің жартысын іс жүзінде өтегеннен кейiн бас бостандығын шектеуге ауыстыруы **мүмкiн.** | **87-бап. Кәмелетке толмағандарға жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру**1. Кәмелетке толмаған жаста қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адамдарға, сот оларда жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушылық болмаған кезде, жазаның қалған өтелмеген бөлігін:……4) адам өмiрiне қолсұғушылықпен ұштасқан аса ауыр қылмыс үшiн сот тағайындаған жаза мерзімінің жартысын іс жүзінде өтегеннен кейiн бас бостандығын шектеуге **ауыстырады.** | Мемлекеттік және орыс тіліндегі мәтіннің түпнұсқалылығын сақтау мақсатында. |
|  |  89-бап. Сотталғандықты жою мерзiмдерiОн сегiз жасқа толғанға дейiн қылмыс жасаған адамдар үшiн осы Кодекстің [79-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z79) көзделген сотталғандықты жою мерзiмдерi қысқартылады және олар тиiсiнше:**1)** бас бостандығынан айыруға қарағанда жазаның неғұрлым жеңiл түрлерiн өтегеннен **кейiн - төрт айға**;2) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн - бiр жылға;3) ауыр қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн - екі жылға;4) аса ауыр қылмыс үшін бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн үш жылға тең болады. | **89-бап. Сотталғандықты жою мерзiмдерi**Он сегiз жасқа толғанға дейiн қылмыс жасаған адамдар үшiн осы Кодекстің [79-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z79) көзделген сотталғандықты жою мерзiмдерi қысқартылады және олар тиiсiнше:1) бас бостандығынан айыруға қарағанда жазаның неғұрлым жеңiл түрлерiн **нақты өтеуге**;2) онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн - бiр жылға;3) ауыр қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн - екі жылға;4) аса ауыр қылмыс үшін бас бостандығынан айыруды өтегеннен кейiн үш жылға тең болады. | Түзету бап нормасын ҚК 79-бабының 3-бөлігіне сәйкес келтіруге және 18 жасқа дейін қылмыстар жасаған адамдардың жағдайын нашарлатуға жол бермеуге бағытталған. |
|  |  111-бап. Аффект жағдайында денсаулыққа зиян келтiру Жәбiрленушiнiң тарапынан болған зорлық-зомбылықтан, қорлаудан немесе ауыр балағаттаудан не жәбiрленушiнiң өзге де құқыққа қайшы немесе бейморальдық әрекеттерiнен (әрекетсiздiгiнен), сол сияқты жәбiрленушiнiң жүйелі түрдегі құқыққа қайшы немесе бейморальдық мiнез-құлқына байланысты туындаған ұзаққа созылған психиканы күйзелтетін ахуалдан болған кенеттен туындаған қатты жан күйзелiсi (аффект) жағдайында жасалған денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру –      **екі жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  111-бап. Аффект жағдайында денсаулыққа зиян келтiру Жәбiрленушiнiң тарапынан болған зорлық-зомбылықтан, қорлаудан немесе ауыр балағаттаудан не жәбiрленушiнiң өзге де құқыққа қайшы немесе бейморальдық әрекеттерiнен (әрекетсiздiгiнен), сол сияқты жәбiрленушiнiң жүйелі түрдегі құқыққа қайшы немесе бейморальдық мiнез-құлқына байланысты туындаған ұзаққа созылған психиканы күйзелтетін ахуалдан болған кенеттен туындаған қатты жан күйзелiсi (аффект) жағдайында жасалған денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру –**бір** **жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  114-бап. Денсаулыққа абайсызда зиян келтiру1. Денсаулыққа абайсызда ауырлығы орташа зиян келтiру –      **бір жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Абайсызда екi немесе одан да көп адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiру –      **екі жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 114-бап. Денсаулыққа абайсызда зиян келтiру1. Денсаулыққа абайсызда ауырлығы орташа зиян келтiру –      **елу** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Абайсызда екi немесе одан да көп адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiру –**бір жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұл санкцияларын төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  115-бап. Қорқыту Өлтiрумен немесе денсаулыққа ауыр зиян келтiрумен, сол сияқты қорқытудың іске асатынына қауiптенудің жеткiлiктi негiздері болған кезде адамның жеке басына өзгедей ауыр күш қолданумен не мүлiктi өртеп жоюмен, жарылыс жасаумен немесе өзге жалпы қауiптi тәсiлмен қорқыту –      **екі жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 115-бап. Қорқыту Өлтiрумен немесе денсаулыққа ауыр зиян келтiрумен, сол сияқты қорқытудың іске асатынына қауiптенудің жеткiлiктi негiздері болған кезде адамның жеке басына өзгедей ауыр күш қолданумен не мүлiктi өртеп жоюмен, жарылыс жасаумен немесе өзге жалпы қауiптi тәсiлмен қорқыту –**бір жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  117-бап. Соз ауруын жұқтыру 1. Өзiнде соз ауруы бар екендiгiн бiлген адамның осы ауруды басқа адамға жұқтыруы –      бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 117-бап. Соз ауруын жұқтыру **1. Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  119-бап. Қауiптi жағдайда қалдыру 1. Өмiрiне немесе денсаулығына қауiптi жағдайдағы және сәбилiгiне, қарттығына, науқастығына қарай немесе өзге де дәрменсiз күйi салдарынан өзiн-өзі сақтап қалу шараларын қолдану мүмкiндiгiнен айырылған адамды көрiнеу көмексiз қалдыру, егер кiнәлi адамның сол адамға көмек көрсету мүмкiндiгi болған немесе сол адамға қамқорлық жасауға мiндеттi болған не оны өмiрiне немесе денсаулығына қауiптi күйге өзі түсірген жағдайларда, –      **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгі мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 119-бап. Қауiптi жағдайда қалдыру 1. Өмiрiне немесе денсаулығына қауiптi жағдайдағы және сәбилiгiне, қарттығына, науқастығына қарай немесе өзге де дәрменсiз күйi салдарынан өзiн-өзі сақтап қалу шараларын қолдану мүмкiндiгiнен айырылған адамды көрiнеу көмексiз қалдыру, егер кiнәлi адамның сол адамға көмек көрсету мүмкiндiгi болған немесе сол адамға қамқорлық жасауға мiндеттi болған не оны өмiрiне немесе денсаулығына қауiптi күйге өзі түсірген жағдайларда, –**елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгі мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұл санкцияларын төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  131-бап. Қорлау 1. Қорлау, яғни басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде кемсiту –      **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. 2. Көпшiлiк алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет –      **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. |  131-бап. Қорлау 1. Қорлау, яғни басқа адамның абыройы мен қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде кемсiту –      **елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. 2. Көпшiлiк алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет –      **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. | Айыппұл санкцияларын төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  137-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет 1. Бала асырап алу, оны қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), патронаттық тәрбиешіге беру жөнiндегi заңсыз әрекеттер –      белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.. | 137-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет **1. Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  138-бап. Бала асырап алу құпиясын жария ету Бала асырап алу фактiсiн қызметтiк немесе кәсiптiк құпия ретiнде сақтауға мiндеттi адамның не өзге адамның пайдакүнемдiк немесе өзге де ұждансыз пиғылмен жасаған, бала асырап алу құпиясын бала асырап алушының еркiне қайшы жария етуi –      белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.. |  138-бап. Бала асырап алу құпиясын жария ету Бала асырап алу фактiсiн қызметтiк немесе кәсiптiк құпия ретiнде сақтауға мiндеттi адамның не өзге адамның пайдакүнемдiк немесе өзге де ұждансыз пиғылмен жасаған, бала асырап алу құпиясын бала асырап алушының еркiне қайшы жария етуi –      белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұл санкцияларын төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  140-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау 1. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi ата-анасының немесе өзiне осы мiндеттер жүктелген өзге адамның, сол сияқты педагогтiң немесе оқу, тәрбиелеу, емдеу мекемесінің немесе кәмелетке толмаған адамды қадағалауды жүзеге асыруға мiндеттi өзге мекеменiң басқа да жұмыскерiнiң кәмелетке толмаған адамның алкогольдік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтынуына не қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен айналысуына не оның қылмыс, қасақана қылмыстық теріс қылық немесе қасақана әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар іс-әрекеттер жасауына әкеп соққан, дәлелсіз себептермен орындамауы немесе тиiсінше орындамауы –      екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **140-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау****1. Алып тастау** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  144-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді жасауға тарту Кәмелетке толмаған адамды эротикалық мазмұндағы өнім жасауға, сондай-ақ эротикалық мазмұндағы өнім таратуға, жарналамауға және сатуға тарту –      **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  144-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімдерді жасауға тарту Кәмелетке толмаған адамды эротикалық мазмұндағы өнім жасауға, сондай-ақ эротикалық мазмұндағы өнім таратуға, жарналамауға және сатуға тарту –**елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұл санкцияларын төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  145-бап. Адамның және азаматтың тең құқықтылығын бұзу 1. Адамның (азаматтың) құқықтары мен бостандықтарын тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық немесе мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiліне, ұлтына, тiліне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне, қоғамдық бiрлестiктерге қатыстылығына байланысты себептермен немесе кез келген өзге де мән-жайлар бойынша тiкелей немесе жанама шектеу –      **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  145-бап. Адамның және азаматтың тең құқықтылығын бұзу 1. Адамның (азаматтың) құқықтары мен бостандықтарын тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық немесе мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiліне, ұлтына, тiліне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне, қоғамдық бiрлестiктерге қатыстылығына байланысты себептермен немесе кез келген өзге де мән-жайлар бойынша тiкелей немесе жанама шектеу –**бір** **жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  149-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылықты бұзу 1. Тұрғынжайға онда тұратын адамның еркiнен тыс заңсыз басып кiру –      **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  149-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылықты бұзу 1. Тұрғынжайға онда тұратын адамның еркiнен тыс заңсыз басып кiру –**бір** **жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  150-бап. Сайлау құқықтарын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссияларының жұмысына кедергi жасау1. Азаматтың өзiнiң сайлау құқықтарын немесе референдумға қатысу құқығын еркiн жүзеге асыруына кедергi жасау, сондай-ақ сайлау комиссияларының немесе референдум өткізу жөнiндегi комиссиялардың жұмысына заңсыз араласу және дауыс беруге, кандидатты, партиялық тiзiмдердi тiркеуге, дауыстарды санауға және сайлаудағы немесе референдумдағы дауыс беру нәтижелерiн айқындауға байланысты мiндеттерiн атқаруына кедергi жасау, – **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. | **150-бап. Сайлау құқықтарын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссияларының жұмысына кедергi жасау**1. Азаматтың өзiнiң сайлау құқықтарын немесе референдумға қатысу құқығын еркiн жүзеге асыруына кедергi жасау, сондай-ақ сайлау комиссияларының немесе референдум өткізу жөнiндегi комиссиялардың жұмысына заңсыз араласу және дауыс беруге, кандидатты, партиялық тiзiмдердi тiркеуге, дауыстарды санауға және сайлаудағы немесе референдумдағы дауыс беру нәтижелерiн айқындауға байланысты мiндеттерiн атқаруына кедергi жасау, – **елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  155-бап. Жиналыс, митинг, демонстрация, шеру, пикет ұйымдастыруға, өткiзуге немесе оларға қатысуға кедергi жасау1. Жиналыс, митинг, демонстрация, шеру, пикет, өзге де заңды көпшілік іс-шара ұйымдастыруға немесе өткiзуге немесе оларға қатысуға заңсыз кедергi жасау не оларға қатысуға мәжбүрлеу – **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **155-бап. Жиналыс, митинг, демонстрация, шеру, пикет ұйымдастыруға, өткiзуге немесе оларға қатысуға кедергi жасау**1. Жиналыс, митинг, демонстрация, шеру, пикет, өзге де заңды көпшілік іс-шара ұйымдастыруға немесе өткiзуге немесе оларға қатысуға заңсыз кедергi жасау не оларға қатысуға мәжбүрлеу – **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  156-бап. Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу1. Қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария қағидаларын немесе еңбекті қорғаудың өзге де қағидаларын осы қағидаларды сақтауды ұйымдастыру немесе қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер жүктелген адам жасаған, абайсызда денсаулыққа ауырлығы орташа зиян келтіруге әкеп соққан бұзуы, – екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Абайсызда денсаулыққа ауыр зиян келтіруге әкеп соққан дәл сол іс-әрекет, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **156-бап. Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу**1. Алып тастау.2. Абайсызда денсаулыққа ауыр зиян келтіруге әкеп соққан дәл сол іс-әрекет, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға және айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  187-бап. Ұсақ-түйек жымқыру1. Ұсақ-түйек жымқыру, яғни болмашы мөлшерде жасалған, бөтеннің мүлкін ұрлау, алаяқтық, иемденіп алу немесе талан-таражға салу, –бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Бірнеше рет жасалған ұсақ-түйек жымқыру, –бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  188-бап. Ұрлық 1. Ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру, –мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, **бір мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; **2) бiрнеше рет;**3) тұрғын, қызметтiк немесе өндiрiстiк үй-жайға, қоймаға не көлік құралына заңсыз кiрумен;4) ақпараттық жүйеге заңсыз кіру не телекоммуникациялар желісі бойынша берілетін ақпаратты өзгерту жолымен жасалған ұрлық, –мүлкі тәркіленіп, **үш мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Ірi мөлшерде жасалған ұрлық, –мүлкi тәркiленiп, үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **188-бап. Ұрлық**1. Ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру, –мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, **бес жүз** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;2) **алып тастау;**3) тұрғын, қызметтiк немесе өндiрiстiк үй-жайға, қоймаға не көлік құралына заңсыз кiрумен;4) ақпараттық жүйеге заңсыз кіру не телекоммуникациялар желісі бойынша берілетін ақпаратты өзгерту жолымен жасалған ұрлық, –мүлкі тәркіленіп, **бір жарым мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**3. Мынадай:****1) ірі мөлшерде;****2) бірнеше рет жасалған ұрлық, –****мүлкi тәркiленiп, үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады**. | Айыппұл қолданысын кеңейту мақсатында, оның ең жоғарғы мөлшерін екі есеге төмендету.Баптың 2 және 3-бөлігіне түзетулер жазаның бұлтартпастығы принципін қамтамасыз етуге бағытталған.«Дүркінділік» белгісін ауырлығы орташа санатқа жатқызу ұрлық жасаған адамдарға жазасыз қалуға мүмкіндік береді, себебі оларды анықтау және ұстау кезінде олар келтірілген залалдың орнын толтырады және қылмыстық жауаптылықтан босатылады.2016 ж. 10 айы бойынша статмәліметтерге сәйкес тараптардың татуласуына байланысты ұрлық туралы 31 300 іс тоқтатылған, олардың ішінде 2 969-ы «дүркінділік» белгісі бойынша. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  189-бап. Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу1. Кiнәлiге сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу, яғни жымқыру, –мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, **бір мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;2) бiрнеше рет жасалған;3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекет, –мүлкi тәркiленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **үш мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **189-бап. Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу**1. Кiнәлiге сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу, яғни жымқыру, –мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, **бес жүз** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;2) бiрнеше рет жасалған;3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекет, –мүлкi тәркiленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **бір жарым мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Айыппұлдың қолданысын кеңейту мақсатында айыппұлдың ең жоғарғы мөлшерін екі есеге азайту.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  190-бап. Алаяқтық1. Алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемдену, –мүлкі тәркіленіп, **бір мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;**2) бiрнеше рет;**3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып;4) ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдау немесе сенімін теріс пайдалану жолымен;5) мемлекеттік сатып алу саласында жасалған алаяқтық, –мүлкi тәркiленiп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **төрт** мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Мынадай:1) ірі мөлшерде;2) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған алаяқтық, егер ол өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса, – мүлкi тәркiленiп, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **190-бап. Алаяқтық**1. Алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемдену, –мүлкі тәркіленіп, **бесжұз** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;**2) алып тастау;**3) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып;4) ақпараттық жүйені пайдаланушыны алдау немесе сенімін теріс пайдалану жолымен;5) мемлекеттік сатып алу саласында жасалған алаяқтық, –мүлкi тәркiленiп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **екі** мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Мынадай:1) ірі мөлшерде;2) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған алаяқтық, егер ол өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса;**3) бірнеше рет,** – мүлкi тәркiленiп, ал 2) тармақта көзделген жағдайларда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Айыппұлдың қолданысын кеңейту мақсатында айыппұлдың ең жоғарғы мөлшерін екі есеге азайту.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  191-бап. Тонау1. Тонау, яғни бөтеннің мүлкін ашық жымқыру, –мүлкi тәркiленiп немесе онсыз, **екі мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. |  191-бап. Тонау1. Тонау, яғни бөтеннің мүлкін ашық жымқыру, –мүлкi тәркiленiп немесе онсыз, **бір мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Айыппұлдың қолданысын кеңейту мақсатында айыппұлдың ең жоғарғы мөлшерін екі есеге азайту.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  194-бап. Қорқытып алу1. Қорқытып алушылық, яғни күш қолдану не бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдiру қатерін төндіріп, сол сияқты жәбiрленушiнi немесе оның жақындарын масқаралайтын мәлiметтердi не жариялануы жәбiрленушiнiң немесе оның жақындарының мүдделерiне елеулі зиян келтiруi мүмкiн өзге де мәлiметтердi тарату қатерін төндіріп бөтеннің мүлкін немесе мүлiкке құқықты беруді немесе мүлiктiк сипаттағы басқа да әрекеттер жасауды талап ету, – мүлкi тәркiленiп немесе онсыз, **төрт** мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. |  194-бап. Қорқытып алу1. Қорқытып алушылық, яғни күш қолдану не бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдiру қатерін төндіріп, сол сияқты жәбiрленушiнi немесе оның жақындарын масқаралайтын мәлiметтердi не жариялануы жәбiрленушiнiң немесе оның жақындарының мүдделерiне елеулі зиян келтiруi мүмкiн өзге де мәлiметтердi тарату қатерін төндіріп бөтеннің мүлкін немесе мүлiкке құқықты беруді немесе мүлiктiк сипаттағы басқа да әрекеттер жасауды талап ету, – мүлкi тәркiленiп немесе онсыз, **екі** мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Айыппұлдың қолданысын кеңейту мақсатында айыппұлдың ең жоғарғы мөлшерін екі есеге азайту.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  195-бап. Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктiк залал келтiру1. Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктің меншiк иесiне немесе өзге де иеленушісіне жымқыру белгiлерi болмаған кезде мүлiктiк залал келтiру – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  195-бап. Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктiк залал келтiру1. Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктің меншiк иесiне немесе өзге де иеленушісіне жымқыру белгiлерi болмаған кезде мүлiктiк залал келтiру – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  196-бап. Көрiнеу қылмыстық жолмен табылған мүлiктiиемдену немесе өткізу1. Көрiнеу қылмыстық жолмен табылған мүлiктi күні бұрын уәделеспей иемдену немесе өткізу, –**үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  196-бап. Көрiнеу қылмыстық жолмен табылған мүлiктiиемдену немесе өткізу1. Көрiнеу қылмыстық жолмен табылған мүлiктi күні бұрын уәделеспей иемдену немесе өткізу, –**бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  197-бап. Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу1. Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 197-бап. Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу1. Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  198-бап. Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу1. Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтар объектiлерiн заңсыз пайдалану, сол сияқты авторлық құқық және (немесе) сабақтас құқықтар объектiлерiнiң контрафактiлiк даналарын өткiзу мақсатында иемдену, сақтау, алып өту немесе дайындау не авторлықты иемденiп алу немесе тең авторлыққа мәжбүрлеу – бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.2. Дәл сол іс-әрекеттер, егер олар айтарлықтай мөлшерде жасалса немесе айтарлықтай залал не автордың немесе өзге құқық иеленушiнің құқықтарына немесе заңды мүдделерiне елеулі зиян келтiрсе не бірнеше рет жасалса, –**үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  198-бап. Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу1. **Алып тастау.**2. Дәл сол іс-әрекеттер, егер олар айтарлықтай мөлшерде жасалса немесе айтарлықтай залал не автордың немесе өзге құқық иеленушiнің құқықтарына немесе заңды мүдделерiне елеулі зиян келтiрсе не бірнеше рет жасалса, –**бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға, және жоғары мөлшердегі айыппұлдарды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  199-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге немесе интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу1. Өнертабыстың, пайдалы модельдiң, өнеркәсiптiк үлгiнiң, селекциялық жетiстiктiң немесе интегралдық микросхема топологиясының мәнiн олар туралы мәлiметтер ресми түрде жарияланғанға дейiн автордың немесе өтініш берушінің келiсiмiнсiз жария ету, сол сияқты авторлықты иемденiп алу немесе тең авторлыққа мәжбүрлеу не өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi, селекциялық жетiстiктi немесе интегралдық микросхема топологиясын заңсыз пайдалану –бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.2. Дәл сол іс-әрекеттер, егер олар айтарлықтай мөлшерде жасалса немесе айтарлықтай залал не автордың немесе өзге құқық иеленушiнің құқықтарына немесе заңды мүдделерiне елеулі зиян келтiрсе не бірнеше рет жасалса, –**үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  199-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге немесе интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу1. Алып тастау.2. Дәл сол іс-әрекеттер, егер олар айтарлықтай мөлшерде жасалса немесе айтарлықтай залал не автордың немесе өзге құқық иеленушiнің құқықтарына немесе заңды мүдделерiне елеулі зиян келтiрсе не бірнеше рет жасалса, –**бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға, және жоғары мөлшердегі айыппұлдарды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  202-бап. Бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдiру1. Айтарлықтай залал келтіріп, бөтеннің мүлкiн қасақана жою немесе бүлдiру, –**екі мың** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. |  202-бап. Бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдiру1. Айтарлықтай залал келтіріп, бөтеннің мүлкiн қасақана жою немесе бүлдiру, –**бір мың** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Айыппұлдың қолданысын кеңейту мақсатында айыппұлдың ең жоғарғы мөлшерін екі есеге азайту.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  203-бап. Ерекше құндылығы бар заттарды қасақана жою немесе бүлдіру 1. Тарих, мәдениет ескерткіштерін, табиғи кешендерді немесе мемлекет қорғауға алған объектілерді, сондай-ақ ерекше тарихи, ғылыми, көркемдік немесе мәдени құндылығы бар заттарды немесе құжаттарды қасақана жою немесе бүлдіру, – үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  **1-1. жоқ** | **203-бап. Ерекше құндылығы бар заттарды қасақана жою немесе бүлдіру,** *сол сияқты заңсыз әкету*1. Тарих, мәдениет ескерткіштерін, табиғи кешендерді немесе мемлекет қорғауға алған объектілерді, сондай-ақ ерекше тарихи, ғылыми, көркемдік немесе мәдени құндылығы бар заттарды немесе құжаттарды қасақана жою немесе бүлдіру, – үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. **1-1. Мәдени құндылықтар мен ұлттық мәдени мұра объектілерін Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге заңсыз шығару немесе оларды Қазақстан Республикасына қайтармау, -** **үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**  | Бұл түзетулерді енгізу қажеттілігіне қазақстан-ресей шекарасында кеден бақылауын таратуға байланысты туындаған қиындықтар себепші болды, себебі бүгінгі күні мәдени құндылықтарды заңсыз алып өтудің шынай ауқымдарын объективті түрде айқындаудың мүмкіншілігі жоқ. |
|  |  204-бап. Бөтеннің мүлкін абайсызда жою немесе бүлдіру1. Абайсызда жасап, ірі залал келтіріп бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдіру, – бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  204-бап. Бөтеннің мүлкін абайсызда жою немесе бүлдіру**Алып тастау.**  | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  205-бап. Ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникациялар желісіне құқыққа сыйымсыз қол жеткізу1. Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникациялар желісіне азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соққан қасақана құқыққа сыйымсыз қол жеткізу, – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  205-бап. Ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникациялар желісіне құқыққа сыйымсыз қол жеткізу1. Электрондық жеткізгіштегі заңмен қорғалатын ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникациялар желісіне азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соққан қасақана құқыққа сыйымсыз қол жеткізу, – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  208-бап. Ақпаратты құқыққа сыйымсыз иеленіп алу1. Электрондық жеткізгіште сақталатын, ақпараттық жүйеде қамтылатын немесе телекоммуникациялар желісімен берілетін заңмен қорғалатын ақпаратты қасақана құқыққа сыйымсыз көшіру немесе өзгедей құқыққа сыйымсыз иеленіп алу, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соқса, – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  208-бап. Ақпаратты құқыққа сыйымсыз иеленіп алу1. Электрондық жеткізгіште сақталатын, ақпараттық жүйеде қамтылатын немесе телекоммуникациялар желісімен берілетін заңмен қорғалатын ақпаратты қасақана құқыққа сыйымсыз көшіру немесе өзгедей құқыққа сыйымсыз иеленіп алу, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соқса, – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  211-бап. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды құқыққа сыйымсыз тарату1. Азаматтардың дербес деректерін немесе Қазақстан Республикасының заңдары немесе олардың меншік иесі немесе иеленушісі қолжетімділікті шектеген өзге де мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды құқыққа сыйымсыз тарату, – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  211-бап. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды құқыққа сыйымсыз тарату1. Азаматтардың дербес деректерін немесе Қазақстан Республикасының заңдары немесе олардың меншік иесі немесе иеленушісі қолжетімділікті шектеген өзге де мәліметтерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды құқыққа сыйымсыз тарату, – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  213-бап. Ұялы байланыстың абоненттiк құрылғысының сәйкестендiру кодын, абоненттi сәйкестендiру құрылғысын құқыққа сыйымсыз өзгерту, сондай-ақ абоненттiк құрылғының сәйкестендiру кодын өзгертуге арналған бағдарламаларды жасау, пайдалану, тарату1. Ұялы байланыстың абоненттiк құрылғысының сәйкестендiру кодын өзгерту, ұялы байланыс абонентiн сәйкестендiру картасының телнұсқасын жасау, егер бұл әрекеттер өндірушінің немесе заңды иесінің келісімінсіз жасалса, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  213-бап. Ұялы байланыстың абоненттiк құрылғысының сәйкестендiру кодын, абоненттi сәйкестендiру құрылғысын құқыққа сыйымсыз өзгерту, сондай-ақ абоненттiк құрылғының сәйкестендiру кодын өзгертуге арналған бағдарламаларды жасау, пайдалану, тарату1. Ұялы байланыстың абоненттiк құрылғысының сәйкестендiру кодын өзгерту, ұялы байланыс абонентiн сәйкестендiру картасының телнұсқасын жасау, егер бұл әрекеттер өндірушінің немесе заңды иесінің келісімінсіз жасалса, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  215-бап. Жалған кәсіпкерлік 1. Жалған кәсiпкерлiк, яғни кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру ниетiнсiз, кредиттерді заңсыз алу немесе салықтан босату немесе тыйым салынған қызметті жасыру немесе өзге де мүліктік пайда алу мақсатында немесе осындай әрекеттердің жасалуына жәрдемдесу мақсатында жеке кәсiпкерлiк субъектiсiн құру не басқа заңды тұлғалардың олардың шешiмдерiн айқындау құқығын беретiн акцияларын (қатысу үлестерiн, пайларын) иемдену, сол сияқты оларға басшылық ету, егер бұл іс-әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi залал келтiрсе, –екi мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) бiрнеше рет;2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;3) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған дәл сол іс-әрекеттер, егер олар өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса;4) басқа жеке (заңды) тұлғаның келісімінсіз оның құжаттарын не жалған құжаттар пайдаланып жасалған дәл сол іс-әрекеттер, – мүлкі тәркіленіп, ал 3) тармақта көзделген жағдайларда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, үш мыңнан жеті мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзету жұмыстарына не үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, қылмыстық топ жасаған немесе аса ірі залал келтірген іс-әрекеттер, – мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, жеті жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **Алып тастау.** | Материалдық шығынсыз құқыққа қайшы қызметті жүзеге асыру мақсатынсыз жалған кәсіпкерлік құру фактісі әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпайды. Негізінен бұндай фирмалар заңсыз мүліктік пайда алу мақсатында жалған шот фактуралар жазып беру үшін құрылады. Осыған сүйене отырып, Қылмыстық кодекстен 215-бапты алып тастап, формалды құраммен заңсыз түрде заңды тұлға құрғаны не дара кәсіпкерлікті тіркегені (жалған адамдар арқылы) үшін жауаптылық енгізу мүмкін деп ойлаймыз, бұл шот-фактуралар жазып бергенге, ұрлық жасағанға дейін, яғни материалдық залал келтірілгенге дейін алдын алу шараларын қабылдауға мүмкіндік береді.Жалған кәсіпкерліктің жолын кесу үшін, оларды заңсыз құру (өзіне тіркеу, адамдардың келісімімен оларға тіркеу) жағдайларында Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте формалды құраммен жалған кәсіпкерлік құрғаны үшін жауаптылық белгілеуді ұсынамыз.Бұл тәсіл, біздің пікірімізше, ҚК 215-бабын қылмыссыздандыру кезінде заңның кері күші жөніндегі мәселелерді (сотталған жалған кәсіпкерлердің контрагенттері тарапынан болуы мүмкін түзетілген салық сомаларын қайтару туралы талаптарды) шешеді және салық төлеуден жалтару үшін жалған кәсіпкердің қызметтерін пайдаланатын адамдарды анықтауға және жолын кесуге мүмкіндік береді. |
|  | **Жоқ**  |  **215-1-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектісін заңсыз құру (ашу, қайта ұйымдастыру)** 1. Жалған адамдар арқылы жеке кәсіпкерлік субъектісін құру (ашу, қайта ұйымдастыру), сондай-ақ заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға жалған адамдар туралы мәліметтерді Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізуге әкеп соққан деректер ұсыну,– екі мыңға дейінгі айлық есептік мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Егер жеке басты куәландыратын құжат ұсыну не сенімхат беру Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне жалған адам туралы мәліметтер енгізу үшін жасалса, бұл іс-әрекеттер, - бір мыңға дейінгі айлық есептік мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Мынадай:1) бiрнеше рет;2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;3) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған дәл сол іс-әрекеттер, егер олар өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса;4) басқа жеке (заңды) тұлғаның келісімінсіз оның құжаттарын не жалған құжаттар пайдаланып жасалған дәл сол іс-әрекеттер –мүлкі тәркіленіп, ал 3) тармақта көзделген жағдайларда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, үш мыңнан алты мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзету жұмыстарына не үш жылдан алты жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.4. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, қылмыстық топ жасаған немесе аса ірі залал келтірген іс-әрекеттер –мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, алты жылдан сегіз жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.Ескерту: жалған адамдар – жеке кәсіпкерлік субъектісінің құрылтайшылары (қатысушылары) немесе жеке кәсіпкерлік субъектісін басқару органдары болып табылатын және алдау арқылы немесе білдіртпей олар туралы деректер Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілген, сондай-ақ заңды тұлғаны басқару мақсаты жоқ, заңды тұлғаны басқару органдары болып табылатын адамдар. | Негіздеме ҚК 215-б. қылмыссыздандыруға ұқсас, 1-ұстаным. |
|  |  216-бап. Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау1. **Мүліктік пайда алу мақсатында жеке кәсіпкерлік субъектісінің іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттерді азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі залал келтіріп жасауы, –** үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:**1) бірнеше рет;****2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;**3) он мың айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға жасалған;4) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам не оған теңестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған іс-әрекет, егер ол өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса;**5) жалған кәсіпорынды пайдалану арқылы жасалған іс-әрекет,** –мүлкі тәркіленіп, ал 4) тармақта көзделген жағдайларда белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, үш мыңнан жеті мың айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топ жасаған немесе аса ірі залал келтірген іс-әрекеттер, – мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**Ескерту жоқ.** |  216-бап. Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу, іске асыру және пайдалану бойынша әрекеттер жасау**1. Шот-фактура, сондай-ақ өзге де бастапқы есепке алу құжаттарын жазу, іске асыру, сол сияқты пайдалану бойынша әрекеттерді азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі залал келтіріп жасауы, –** **Екі жұз дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не отыз тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.**2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген:1) он мыңнан артық айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға;2) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам не оған теңестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған іс-әрекет, егер ол өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса -**бір мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, **азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі залал** келтірген іс-әрекеттер**, –**  **екі мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.****4. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген:** **1) бірнеше рет;****2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;****3) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам не оған теңестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған іс-әрекет, егер ол өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса;** **4) заңсыз құрылған заңды тұлғаны пайдалану жолымен жасалған іс-әрекеттер, -** **мүлкі тәркіленіп, екі мыңнан алты мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға, ал 4) тармақта көзделген жағдайларда, жекелеген лауазымдар атқару немесе белгілі бір лауазыммен айналысу құқығынан өмір бойы айыруға жазаланады.** **5. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші немесе төртінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топ жасаған немесе аса ірі залал келтірілген іс-әрекеттер,-****мүлкі тәркіленіп, алты жылдан сегіз жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға, жекелеген лауазымдар атқару немесе белгілі бір лауазыммен айналысу құқығынан өмір бойы айыруға немесе онсыз жазаланады.** **Ескерту:** **Жалған шот-фактура және жалған өзге де есепке алу құжаты болып қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрмаған салық төлеушінің, сол сияқты салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару немесе олардың сомаларын төмендету немесе тыйым салынған қызметті жасыру, өзге де заңсыз мүліктік пайда табу мақсатында, жұмыстар орындауға, қызметтер көрсетуге, тауарлар тиеп-жөнелтуге мүмкіндігі болмаған не оларды іс жүзінде жүргізбеген адамның атынан жазылған шот-фактура не бастапқы есепке алу құжаты танылады.****Салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлеуден жалтару, немесе олардың сомаларын төмендету үшін, осы баптың бірінші бөлігінде, екінші бөлігінің 1) тармағында немесе үшінші бөлігінде көрсетілген іс-әрекеттерді алғаш жасаған адам, салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да төлемдерді, есептелген өсімпұлдарды, айыппұлдар сомаларын өз еркімен төлеген жағдайда, қылмыстық жауаптылықтан босатылады.** | Мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылады 1. ҚК 216-бабының тақырыбын өзгерту.

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңына сәйкес,  [бастапқы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008265#z0) [eceпкe алу құжаттары](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100007126#z0) (бұдан әрi - бастапқы құжаттар) - бухгалтерлiк есеп жүргiзуге негiз болатын, операцияның немесе оқиғаның жасалу фактiсiнiң және оны жасауға берiлген құқықтың қағаз және электрондық жеткiзгiштегi құжаттық растамасы.1. ҚР ҚК қолданыстағы 216-б. шот-фактура жаса бергені үшін ғана жауаптылық көздейді, соған байланысты, жалған шот-фактураларды, басқа да бастапқы есепке алу құжаттарды іске асырғаны, пайдаланғаны үшін қосымша қылмыстық жауаптылық енгізу ұсынылады.
2. Практикада контрагенттен ақша аванс ретінде, яғни шот-фактура жазусыз түсетін жағдайлар болады, осыған байланысты өзге де бастапқы есепке алу құжаттарын жазып бергені үшін де жауаптылық көздеу ұсынылады.
3. Қолданыстағы редакция шот-фактура жазып беруді көздейді, алайда жазып беру кейде бір шот-фактурамен шектелмейді, осыған байланысты көпше түрде «шот-фактуралар» ұғымын пайдалану ұсынылады (нормаға тура мағынасында түсінік беруді жояды).
4. Практикада бастапқы есепке алу құжаттарын кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын адамдар жазып береді, осыған байланысты «жеке кәсіпкерлік субъектісі» деген сөздерді алып тастау ұсынылады.
5. Көзделген «бір мыңнан астам айлық есептік көрсеткіш сомасына» деген саралау белгісін *(ҚК қолданыстағы редакциясындағы 216-бабының 2-бөлігінің 3) т.)* ұсынылатын жобаның 2-бөлігінде баяндау ұсынылады.
6. Бап жобасын «жалған шот-фактура және өзге де бастапқы құжат» ұғымын түсіндіретін ескертумен толықтыру.
7. Мыналарды көздеу:

 Жалған шот-фактуралар мен бастапқы есепке алу құжаттарын пайдалану нәтижесінде пайда болған салықтар ерікті түрде төлеген жағдайда адамды қылмыстық жауаптылықтан босату. 1. ҚР ҚК 216-бабының 1-бөлігін енгізуге байланысты, ҚР ӘҚБКо 280-бабын алып тастау.
 |
|  |  222-бап. Тауар белгісін заңсыз пайдалану1. Бөтен тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауын, тауар шығарылған жердің атауын немесе бiртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге арналған соларға ұқсас белгіленімдерді заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекет бiрнеше рет жасалса немесе iрi залал келтiрсе, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Қазақстан Республикасында тiркелмеген тауар белгісіне немесе тауар шығарылған жердің атауына қатысты ескертпе маркалауды заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекет бiрнеше рет жасалса немесе iрi залал келтiрсе, – **екi жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  222-бап. Тауар белгісін заңсыз пайдалану1. Бөтен тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін, фирмалық атауын, тауар шығарылған жердің атауын немесе бiртектес тауарларға немесе көрсетілетін қызметтерге арналған соларға ұқсас белгіленімдерді заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекет бiрнеше рет жасалса немесе iрi залал келтiрсе, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Қазақстан Республикасында тiркелмеген тауар белгісіне немесе тауар шығарылған жердің атауына қатысты ескертпе маркалауды заңсыз пайдалану, егер бұл іс-әрекет бiрнеше рет жасалса немесе iрi залал келтiрсе, – **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | **234-бап. Экономикалық контрабанда**1. Кедендік бақылаудан тыс немесе одан жасырын не құжаттарды немесе кедендiк сәйкестендiру құралдарын алдап пайдалану арқылы жасалған не декларациялаусыз немесе анық емес декларациялаумен ұштасқан, iрi мөлшерде тауарларды немесе өзге де заттарды, оның ішінде осы Кодекстiң [286-бабында](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000226#z286) көрсетiлгендерiн қоспағанда, кедендiк шекара арқылы өткiзуге тыйым салынған немесе өткiзу шектелген, кедендiк шекара арқылы өткiзудiң арнайы қағидалары белгiленген тауарларды, заттар мен құндылықтарды Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзу –мүлкі тәркіленіп, бес жүз **мың** айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **234-бап. Экономикалық контрабанда**1. Кедендік бақылаудан тыс немесе одан жасырын не құжаттарды немесе кедендiк сәйкестендiру құралдарын алдап пайдалану арқылы жасалған не декларациялаусыз немесе анық емес декларациялаумен ұштасқан, iрi мөлшерде тауарларды немесе өзге де заттарды, оның ішінде осы Кодекстiң [286-бабында](http://10.61.43.123/kaz/docs/K1400000226#z286) көрсетiлгендерiн қоспағанда, кедендiк шекара арқылы өткiзуге тыйым салынған немесе өткiзу шектелген, кедендiк шекара арқылы өткiзудiң арнайы қағидалары белгiленген тауарларды, заттар мен құндылықтарды Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзу –мүлкі тәркіленіп, **бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке** дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | ҚК 234-бабының 1-бөлігінің санкциясында орыс тілінде «бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде» деп көрсетілген. Бұл түзетудің қажеттілігі заң мәтінінің екі тілге аудармасының түпнұсқалылығын қамтамасыз ету үшін туындады. |
|  | **Жоқ.** | **234-1-бап. Стратегиялық тауарлар мен ресурстарды, сондай-ақ айтарлықтай маңызды тауарларды заңсыз алып өту** **1. Стратегиялық тауарлар мен ресурстарды, сондай-ақ айтарлықтай маңызды тауарларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы заңсыз алып өту егер ол адамға, мекемеге не мемлекетке iрi залал келтiрген жағдайда–** **мүлкі тәркіленіп, бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшердегі түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.****2. Мынадай:****1) бірнеше рет;****2) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып;****3) шекаралық немесе кедендік бақылауды жүзеге асыратын адамға күш қолданып;****4) аса ірі мөлшерде;****5) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жасаған дәл сол іс-әрекет, –** **мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшердегі түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.****3. Мынадай:****1) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам не оған теңестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған іс-әрекет, егер ол өзінің қызмет бабын пайдалануымен ұштасса;****2) қылмыстық топ жасаған, –** **осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген іс-әрекеттер мүлкі тәркіленіп, үш жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға, ал 1) тармақта көзделген жағдайларда, белгілі бір лауазымдар атқару немесе білгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойы айыруға жазаланады.**  | Бұл түзетулерді енгізу қажеттілігі қазақстан-ресей шекарасындағы кеден бақылауының таратылуына байланысты пайда болған қиындықтарға байланысты туындады, себебі бүгінгі күні мәдени құндылықтарды заңсыз алып өтудің іс жүзіндегі ауқымдарын объективті түрде айқындаудың мүмкіншілігі жоқ.Бұдан басқа, ресей тәжірибесін ескере отырып, стратегиялық маңызды тауарлар мен ресурстарды заңсыз алып өткені үшін қылмыстық жауаптылық енгізу ұсынылады.Түзетулер ҚР тарапынан РФ-мен және Қырғызстанмен Мемлекеттік шекара арқылы стратегиялық маңызды тауарлар мен ресурстарды алып өту мәселесін бақылаусыз қалдыруына қатысты қауіптерге байланысты туындады, бұл өз кезегінде мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне зиян келтіру қаупін тудыруға себепші болады.«Стратегиялық тауарлар» ұғымы «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Заңның 3-бабының 13) тармақшасында берілген. Бұндай тауарлар ретінде – көмір, газ, мазут, дизельдік отын және т.б. түсініледі.«Сауда қызметін реттеу туралы» Заңның 18-б. 14-т. сәйкес, елеулі маңызды тауарлардың тізбесін уәкілетті орган айқындайды.  |
|  |  244-бап. Жеке тұлғаның салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтаруы1. Жеке тұлғаның декларация табыс етуі міндетті болып табылатын жағдайларда табыстары туралы декларацияны табыс етпеу арқылы не декларацияға немесе салықтарды және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға табыстар немесе шығыстар туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмаланған деректерді енгізу арқылы салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруы, егер бұл іс-әрекет ірі мөлшердегі салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлемеуге әкеп соқса, –Ескерту. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны бірінші рет ұсынбаған не аталған декларацияға немесе салықтарды және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға кірістері немесе шығыстары туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмаланған деректерді бірінші рет енгізген жеке тұлға, егер бұл іс-әрекет салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ірі мөлшерде төлемеуге әкеп соқса, **жанама әдіспен айқындалған салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер бойынша** **жеке табыс салығын** төлеген жағдайда осы баптың бірінші бөлігінде көзделген **жазалаудан босатылады.**2. Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура пайдаланыла отырып жасалған дәл сол іс-әрекет, –үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **244-бап. Жеке тұлғаның салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтаруы**1. Жеке тұлғаның декларация табыс етуі міндетті болып табылатын жағдайларда табыстары туралы декларацияны табыс етпеу арқылы не декларацияға немесе салықтарды және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға табыстар немесе шығыстар туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмаланған деректерді енгізу арқылы салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруы, егер бұл іс-әрекет ірі мөлшердегі салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлемеуге әкеп соқса, –**2. Алып тастау.**Ескерту. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны бірінші рет ұсынбаған не аталған декларацияға немесе салықтарды және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға кірістері немесе шығыстары туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмаланған деректерді бірінші рет енгізген жеке тұлға, егер бұл іс-әрекет салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ірі мөлшерде төлемеуге әкеп соқса, **Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, есептелген өсімпұлдар сомаларын ерікті түрде** төлеген жағдайда, осы баптың бірінші бөлігінде көзделген **қылмыстық жауаптылықтан босатылады.** | Норманы түзеу.ҚК 216-бабындағы түзетулерге байланысты. |
|  |  245-бап. Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе)бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтару2. Мынадай:1) іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура пайдаланыла отырып;2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жасалған дәл сол іс-әрекет –белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топ жасаған не аса ірі мөлшерде жасалған іс-әрекеттер, –белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, алты жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**Ескерту жоқ** | **245-бап. Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе)бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтару**2. Мынадай:1) **алып тасталынсын;**2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жасалған дәл сол іс-әрекет –белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топ жасаған не аса ірі мөлшерде жасалған іс-әрекеттер, –белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып,  **бес мыңнан жеті мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не** алты жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**Ескерту. Осы баптың бірінші бөлігінде және екінші бөлігінің 3) тармағында көзделген іс-әрекеттерді алғаш жасаған адам, салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, есептелген өсімпұлдарды, айыппұлдар сомасын ерікті түрде төлеген жағдайда, қылмыстық жауаптылықтан босатылады.** | Инвестициялық климатты жақсарту және кәсіпкерлік қызметті ынталандыру мақсатында.Осыған ұқсас түзету «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін декларациялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 18.11.2015 [№ 412-V](http://10.61.43.123/rus/docs/Z1500000412#z206) ҚР Заңымен ҚК 244-бабына енгізілді  *және қолданысқа 2017 жылы енгізіледі.* |
|  |  247-бап. Заңсыз сыйақы алу1. Мемлекеттiк органның не мемлекеттiк ұйымның мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адамы болып табылмайтын жұмыскерiнiң немесе оған теңестiрiлген адамның, сол сияқты мемлекеттiк емес ұйымның басқару функцияларын орындамайтын жұмыскерiнiң өз мiндеттерi аясына кіретін жұмысты орындағаны немесе қызметтер көрсеткенi үшiн материалдық сыйақыны, жеңiлдiктердi немесе мүлiктiк сипатта көрсетiлетін қызметтерді заңсыз алуы, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  247-бап. Заңсыз сыйақы алу1. Мемлекеттiк органның не мемлекеттiк ұйымның мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берілген адамы болып табылмайтын жұмыскерiнiң немесе оған теңестiрiлген адамның, сол сияқты мемлекеттiк емес ұйымның басқару функцияларын орындамайтын жұмыскерiнiң өз мiндеттерi аясына кіретін жұмысты орындағаны немесе қызметтер көрсеткенi үшiн материалдық сыйақыны, жеңiлдiктердi немесе мүлiктiк сипатта көрсетiлетін қызметтерді заңсыз алуы, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | **Жоқ.**  | **250-1-бап. Банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдар қызметкерлерінің өкілеттіктерін теріс пайдалануы және (немесе) міндеттеріне адал қарамауы** Банк операцияларын жүзеге асыратын коммерциялық немесе өзге ұйым қызметкерінің осы ұйымның заңды мүдделеріне қарамастан және өзі немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтіру мақсатында, өз өкілеттіктерін пайдалануы, сол сияқты қызметке жосықсыз немесе салақ қарау салдарынан өз міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкеп соқса -,мүлкін тәркілеп немесе тәркілеусіз белгілі бір лауазымдар атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, төрт мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.2. Азаматқа, заңды тұлғаға, мемлекетке, қаржы ұйымына ірі зиян келтірген, басшы қызметкер жасаған дәл сол іс-әрекеттер, –қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқаруға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционер) болуға өмір бойы тыйым салуға дейін, мүлкі тәркіленіп немесе тәркілеусіз белгілі бір лауазымдар атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылдан жоғары мерзімге айыра отырып, төрт мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  | Практика көрсетіп отырғандай, ҚР ҚК 245 және 244 баптарында көзделген жалған кәсіпкерлік және сәйкесінше қылмыс жасауға итермелеушілік арқылы ақша қаражатын заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру, банк операцияларын жүзеге асыратын қаржы институттарының қатысуынсыз мүмкін емес.Бұл ретте, ҚК қолданыстағы нормалары заңсыз ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға жәрдем көрсеткені үшін банк қызметкерлерінің жауаптылығын көздемейді (тіпті ҚАКЗҚІ/ҚТ ұсынымдарына сәйкес операцияның күдіктілігінің өлшемшарттары бар болса да) |
|  |  253-бап. Параға коммерциялық сатып алу2. Бiрнеше рет не адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен не ірі мөлшерде жасалған дәл сол іс-әрекеттер, –мүлкі тәркіленіп, жеті жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топ жасаған не аса ірі мөлшерде жасалған іс-әрекеттер, –мүлкі тәркіленіп, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.4. Коммерциялық немесе өзге де ұйымда басқару функцияларын орындайтын адамның ақшаны, бағалы қағаздарды, басқа да мүлiкті заңсыз алуы, сол сияқты өзінің қызмет бабын пайдаланғаны үшін, сондай-ақ параға сатып алуды жүзеге асыратын адамның мүдделерiнде қызметi бойынша жалпы қамқорлығы немесе салғырттығы үшін мүлiктiк сипаттағы көрсетiлетін қызметтердi пайдалануы, –мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.5. Осы баптың төртiншi бөлiгiнде көзделген іс-әрекеттер, егер оларды:1) алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаса;2) бірнеше рет жасалса;3) қорқытып алумен ұштасса;4) iрi мөлшерде жасалса, –мүлкі тәркіленіп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.6. Осы баптың төртiншi немесе бесiншi бөлiктерiнде көзделген іс-әрекеттер, егер оларды қылмыстық топ жасаса немесе олар аса iрi мөлшерде жасалса, –мүлкi тәркiленiп, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, он жылдан он бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **253-бап. Параға коммерциялық сатып алу**2. Бiрнеше рет не адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен не ірі мөлшерде жасалған дәл сол іс-әрекеттер, –мүлкі тәркіленіп, **берілген ақшаның немесе берілген мүлік құнының қырық есе мөлшеріндегі айыппұл салуға не** жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, қылмыстық топпен аса ірі мөлшерде жасалған іс-әрекеттер, –мүлкі тәркіленіп, **берілген ақшаның немесе берілген мүлік құнының елу есе мөлшеріндегі айыппұл салуға не** он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.4. Коммерциялық немесе өзге де ұйымда басқарушылық функцияларды орындайтын адамның заңсыз ақша, құнды қағаздар, басқа да мүлік алуы, сол сияқты өзінің қызмет бабын пайдаланғаны үшін, сондай-ақ параға сатып алуды жүзеге асыратын адамның мүддесі үшін жалпы жақтаушылық немесе қызметтегі салғырттық үшін мүліктік сипаттағы қызметтер пайдалануы, –мүлкі тәркіленіп, белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзiмге айыра отырып, **берілген ақшаның немесе берілген мүлік құнының елу есе мөлшеріндегі айыппұл салуға** не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.5. Осы баптың төртінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттер, егер олар:1) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;2) бірнеше рет;3) қорқытып алумен ұштасса;4) ірі мөлшерде жасалса, –мүлкі тәркіленіп, белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзiмге айыра отырып, **берілген ақшаның немесе берілген мүлік құнының жетпіс есе мөлшеріндегі айыппұл салуға не** жеті жылданон екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.6. Осы баптың төртінші немесе бесінші бөліктерінде көзделген іс-әрекеттер, егер олар қылмыстық топпен немесе ара ірі мөлшерде жасалса, –мүлкі тәркіленіп, белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзiмге айыра отырып, **берілген ақшаның немесе берілген мүлік құнының сексен есе мөлшеріндегі айыппұл салуға не** он жылданон бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы істермен ұқсастық бойынша еселік айыппұлдар институтын кеңейту мақсатында ҚК «Параға коммерциялық сатып алу» 253-б. және Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру» 307-б. бойынша қылмыстарға қолдану ұсынылады.*(Анықтама үшін: 2015 жыл ішінде сот тағайындаған еселік айыппұлдар сомасы (ҚК 366, 367, 368-б.б.) 3 млрд. 496 млн. теңгеден астам қаражатты құрды, олардың ішінде іс жүзінде өндіріп алынғаны 2 млрд. 355 млн. теңгеден астам сома)*. Бұл ретте айыппұлдардың еселік мөлшерлерін, мысалы, ҚК 253-бабының 2-бөлігі бойынша бірдей саралау белгілерін көздейтін, берілген мүліктің құнының немесе берілген ақшаның 40 еселік сомасы мөлшерінде ҚК 367-бабының (Пара беру) 3-бөлігінің санкциясымен мөлшерлес белгілеу ұсынылады. Осыған ұқсас коммерциялық немесе өзге де ұйымда басқарушылық функциялар атқаратын адамның заңсыз ақша немесе өзге де мүлік алғаны үшін (ҚК 253-б. 4-бөлігі) алынған мүлік құнының немесе алынған ақшаның 50 еселік мөлшерінде ҚК 366-бабының (Пара алу) 1-бөлігі бойынша еселік айыппұлмен ұқсастық бойынша. Айыппұлдың еселігі енгізілді Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  276-бап. Атом энергиясын пайдалану объектiлерiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу1. Атом энергиясы пайдаланатын объектiлерді орналастыру, жобалау, салу, пайдалануға беру, пайдалану, жөндеу, пайдаланудан алып тастау кезiнде, сол сияқты ядролық материалдармен, радиоактивтi заттармен, радиоактивті қалдықтармен немесе иондаушы сәулелену көздерiмен жұмыс істеу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу, егер бұл іс-әрекет абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтіруге әкеп соқса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 276-бап. Атом энергиясын пайдалану объектiлерiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу1. Алып тастау. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  287-бап. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру1. Суық қаруды алып жүру аңшылық кәсіпшілікке байланысты болған жағдайды қоспағанда, суық қаруды заңсыз алып жүру немесе өткізу, сол сияқты тиiстi рұқсаты жоқ жеке тұлғаларға, ұйымдарға қару-жарақты және оған оқ-дәрілерді сауда ұйымдары жұмыскерлерiнiң сатуы, – **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.3. Атыс қаруын (тегiс ұңғылы аңшылық қаруынан басқа), оқ-дәрiлердi, **жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын** заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру – бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**Жоқ.** | 287-бап. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру1. Суық қаруды алып жүру аңшылық кәсіпшілікке байланысты болған жағдайды қоспағанда, суық қаруды заңсыз алып жүру немесе өткізу, сол сияқты тиiстi рұқсаты жоқ жеке тұлғаларға, ұйымдарға қару-жарақты және оған оқ-дәрілерді сауда ұйымдары жұмыскерлерiнiң сатуы, – **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.3. Атыс қаруын (тегiс ұңғылы аңшылық қаруынан басқа), оқ-дәрiлердi, заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру, – бес мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл салуға не сол мөлшердегі түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**3-1. Жарылғыш заттарды және жарылғыш құрылғыларды заңсыз сатып алу, беру, сату, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру -****мүлкі тәркіленіп, бес жылдан жеті жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.** | Экстремистік және террористік қылмыстардың алдын алуға шаралар қабылдау қажеттілігіне байланысты, атыс қаруын, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын заңсыз иемденгені, бергені, өткізгені, сақтағаны, тасымалдағаны және басқадай алып жүргені үшін жауапылықты күшейту, сондай-ақ жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын заңсыз дайындағаны үшін жауаптылық енгізу қажет. |
|  |  288-бап. Қаруды заңсыз жасау1. Атыс қаруын, оның жинақтаушы бөлшектерiн заңсыз жасау немесе жөндеу, сол сияқты оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын заңсыз жасау – бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**Жоқ.** 4. Газды қаруды, суық қаруды, оның iшiнде лақтырылатын қаруды заңсыз жасау, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **288-бап. Қаруды заңсыз жасау**1. Атыс қаруын, оның жинақтаушы бөлшектерiн заңсыз жасау немесе жөндеу, сол сияқты оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын заңсыз жасау – бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**1-1. Жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын заңсыз дайындау –** **мүлкі тәркіленіп, бес жылдан жеті жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.**4. Газды қаруды, суық қаруды, оның iшiнде лақтырылатын қаруды заңсыз жасау, –**бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Экстремистік және террористік қылмыстардың алдын алуға шаралар қабылдау қажеттілігіне байланысты, атыс қаруын, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын заңсыз иемденгені, бергені, өткізгені, сақтағаны, тасымалдағаны және басқадай алып жүргені үшін жауапылықты күшейту, сондай-ақ жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын заңсыз дайындағаны үшін жауаптылық енгізу қажет.Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  289-бап. Атыс қаруын ұқыпсыз сақтауАтыс қаруын басқа адамның пайдалануы үшiн жағдай туғызып оны ұқыпсыз сақтау, егер бұл адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқса, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  289-бап. Атыс қаруын ұқыпсыз сақтауАтыс қаруын басқа адамның пайдалануы үшiн жағдай туғызып оны ұқыпсыз сақтау, егер бұл адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқса, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екi жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  294-бап. ТағылықТағылық, яғни ғимараттарды, өзге де құрылыстарды, тарих және мәдениет ескерткiштерiн, мемлекет қорғайтын табиғи объектiлерді жазулармен немесе суреттермен немесе қоғамдық имандылықты қорлайтын өзге де әрекеттермен бүлдіру, сол сияқты көлiкте немесе өзге де қоғамдық орындарда мүлiктi қасақана бүлдiру – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  294-бап. ТағылықТағылық, яғни ғимараттарды, өзге де құрылыстарды, тарих және мәдениет ескерткiштерiн, мемлекет қорғайтын табиғи объектiлерді жазулармен немесе суреттермен немесе қоғамдық имандылықты қорлайтын өзге де әрекеттермен бүлдіру, сол сияқты көлiкте немесе өзге де қоғамдық орындарда мүлiктi қасақана бүлдiру – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  296-бап. Есірткі, психотроптық заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу**1. Қоғамдық орындарда есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды медициналық емес тұтыну –****бір жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.**2. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды өткізу мақсатынсыз заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау – екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.3. Ірі мөлшердегі есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатынсыз заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау – **үш жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **296-бап. Есірткі, психотроптық заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу****1. Алып тастау****2. Алып тастау.**3. Ірі мөлшердегі есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатынсыз заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Әкімшілік құқық бұзушылықтар санатына ауыстыру. Практика көрсетіп отырғандай, елеусіз есірткі мөлшерін сақтағаны үшін ұсталған адамдардың басым көпшілігі есірткі тұтынушылар болып табылады, олар медициналық бақылауға және емдеуге мұқтаж адамдар.ҚК 296-б. 2-бөлігі бойынша сотталған 2706 адамның 80%-дан астамы өзі пайдалану үшін 0,2-0,5 грамм марихуана сақтағаны үшін тартылған. Біздің пікірімізше, бұл нормаларды ауыстыру еліміздің түрме тұрғындарын азайтуға оң әсер етеді.Осыған байланысты, құқыққа қайшы іс-әрекеттерді тым қылмыстандыруды жою және түрме тұрғындарын азайту мақсатында әкімшілік құқық бұзушылықтар қатарына сондай-ақ ҚК 296-б. 2-бөлігінде көзделген қылмыстық теріс қылықтың құрамын ауыстыру ұсынылады *(Өткізу мақсатынсыз болмашы мөлшерде заңсыз есірткі сақтау)*.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  303-бап. Есiрткi, психотроптық немесе улы заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу1. Есiрткi, психотроптық немесе улы заттарды өндiру, дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, есепке алу, босату, тасымалдау, әкелу, әкету, жөнелту не жою қағидаларын бұзу, егер бұл іс-әрекеттi аталған қағидаларды сақтау мiндетiне кiретiн адам жасаса, – белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  303-бап. Есiрткi, психотроптық немесе улы заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу1. Есiрткi, психотроптық немесе улы заттарды өндiру, дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, есепке алу, босату, тасымалдау, әкелу, әкету, жөнелту не жою қағидаларын бұзу, егер бұл іс-әрекеттi аталған қағидаларды сақтау мiндетiне кiретiн адам жасаса, – белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  306-бап. Қауiпсiздiк талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету1. Тұтынушылар өмiрiнiң немесе денсаулығының қауiпсiздiгi талаптарына сай келмейтiн тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету, сол сияқты аталған тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердiң қауiпсiздiк талаптарына сай келетiндiгiн куәландыратын ресми құжатты құқыққа сыйымсыз беру немесе пайдалану, егер бұл іс-әрекеттер абайсызда адамның денсаулығына зиян келтiруге әкеп соқса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  306-бап. Қауiпсiздiк талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету1. Тұтынушылар өмiрiнiң немесе денсаулығының қауiпсiздiгi талаптарына сай келмейтiн тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету, сол сияқты аталған тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердiң қауiпсiздiк талаптарына сай келетiндiгiн куәландыратын ресми құжатты құқыққа сыйымсыз беру немесе пайдалану, егер бұл іс-әрекеттер абайсызда адамның денсаулығына зиян келтiруге әкеп соқса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  307-бап. Заңсыз ойын бизнесiн ұйымдастыру2. Мынадай:1) кәмелетке толмаған адамды пайдаланып немесе оны құмар ойындарына қатыстырып;2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;3) iрi мөлшерде табыс табумен;4) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекеттер, –мүлкі тәркіленіп, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады**.**3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген:1) қылмыстық топ жасаған;2) аса iрi мөлшерде табыс табумен жасалған;3) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам өзi немесе сенiм білдірген адам арқылы заңда белгiленген тыйым салуға қарамастан жасаған іс-әрекеттер, егер бұл іс-әрекеттер мұндай қызметте жеңiлдiктер мен артықшылықтар берумен немесе өзге нысандағы жақтаушылығымен байланысты болса, –мүлкi тәркiленiп, ал 3) тармақта көзделген жағдайларда белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, төрт жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **307-бап. Заңсыз ойын бизнесiн ұйымдастыру**2. Мынадай:1) кәмелетке толмаған адамды пайдаланып немесе оны құмар ойындарына қатыстырып;2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;3) iрi мөлшерде табыс табумен;4) адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған дәл сол іс-әрекеттер, –мүлкі тәркіленіп, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға, **ал 3) тармақта көрсетілген жағдайларда, алынған табыстың он еселенген сомасы мөлшерінде айыппұл салуға** не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады азаланады**.****3.** Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген:1) қылмыстық топ жасаған;2) аса iрi мөлшерде табыс табумен жасалған;3) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адам не оған теңестiрiлген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам өзi немесе сенiм білдірген адам арқылы заңда белгiленген тыйым салуға қарамастан жасаған іс-әрекеттер, егер бұл іс-әрекеттер мұндай қызметте жеңiлдiктер мен артықшылықтар берумен немесе өзге нысандағы жақтаушылығымен байланысты болса, –мүлкi тәркiленiп, ал 3) тармақта көзделген жағдайларда белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, төрт жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға, **ал 2) тармақта көзделген жағдайларда, алынған табыстың жиырма еселенген сомасы мөлшеріндегі айыппұл салуға** жазаланады.  | Еселік айыппұл енгізілдіМемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты.Еселік айыппұл енгізілді |
|  |  316-бап. Жануарларға қатыгездiк жасау1. Жануарларға олардың өлуiне немесе мертiгуiне әкеп соққан қатыгездiк жасау, егер бұл іс-әрекет бұзақылық ниетпен немесе садистік әдiстерді қолдана отырып немесе жас балалардың көз алдында жасалса, –**екi жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  316-бап. Жануарларға қатыгездiк жасау1. Жануарларға олардың өлуiне немесе мертiгуiне әкеп соққан қатыгездiк жасау, егер бұл іс-әрекет бұзақылық ниетпен немесе садистік әдiстерді қолдана отырып немесе жас балалардың көз алдында жасалса, –**бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдарды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  317-бап. Медицина немесе фармацевтика жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiн тиiсiнше орындамауы1. Медицина немесе фармацевтика жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiне ұқыпсыз қарауы немесе адал қарамауы салдарынан оларды орындамауы немесе тиiсiнше орындамауы, сол сияқты медициналық көмек көрсету тәртібін немесе [стандарттарын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K090000193_#z484) сақтамауы, егер бұл іс-әрекеттер абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 317-бап. Медицина немесе фармацевтика жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiн тиiсiнше орындамауы1. Медицина немесе фармацевтика жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiне ұқыпсыз қарауы немесе адал қарамауы салдарынан оларды орындамауы немесе тиiсiнше орындамауы, сол сияқты медициналық көмек көрсету тәртібін немесе [стандарттарын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K090000193_#z484) сақтамауы, егер бұл іс-әрекеттер абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  320-бап. Науқасқа көмек көрсетпеу1. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес немесе арнайы қағида бойынша науқасқа көмек көрсетуге мiндеттi адамның дәлелсіз себептермен оны көрсетпеуi, егер бұл абайсызда науқастың денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  320-бап. Науқасқа көмек көрсетпеу1. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес немесе арнайы қағида бойынша науқасқа көмек көрсетуге мiндеттi адамның дәлелсіз себептермен оны көрсетпеуi, егер бұл абайсызда науқастың денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  321-бап. Дәрiгерлiк құпияны жария ету1. Медицина жұмыскерінiң кәсiптiк немесе қызметтiк қажеттiлiксiз адамның бойында АИТВ/ЖИТС бар екенi туралы мәлiметтердi хабарлау арқылы пациенттiң сырқаты немесе медициналық куәландыру нәтижелерi туралы мәлiметтердi жария етуi, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. |  321-бап. Дәрiгерлiк құпияны жария ету1. Медицина жұмыскерінiң кәсiптiк немесе қызметтiк қажеттiлiксiз адамның бойында АИТВ/ЖИТС бар екенi туралы мәлiметтердi хабарлау арқылы пациенттiң сырқаты немесе медициналық куәландыру нәтижелерi туралы мәлiметтердi жария етуi, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  322-бап. Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет және есiрткi немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретін рецептілердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не қолдан жасау1. Медициналық немесе фармацевтикалық қызметпен осы қызмет түрiне сертификаты және (немесе) лицензиясы жоқ адамның айналысуы, егер бұл абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, –  белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 322-бап. Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет және есiрткi немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретін рецептілердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не қолдан жасау**1. Алып тастауға.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  325-бап. Экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті химиялық немесе биологиялық заттармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу1. Экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті химиялық немесе биологиялық заттарды өндiру, тасымалдау, сақтау, көму, пайдалану немесе олармен өзге де жұмыс iстеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу, егер бұл іс-әрекет қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтіруге әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның денсаулығына зиян келтiрсе, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 325-бап. Экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті химиялық немесе биологиялық заттармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу1. Экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті химиялық немесе биологиялық заттарды өндiру, тасымалдау, сақтау, көму, пайдалану немесе олармен өзге де жұмыс iстеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу, егер бұл іс-әрекет қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтіруге әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның денсаулығына зиян келтiрсе, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  326-бап. Микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен немесе уытты заттармен жұмыс iстеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу1. Микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттердi немесе уытты заттарды жинап қою, жою немесе көму кезiнде экологиялық талаптарды бұзу не оларды қайта өңдеу, сақтау немесе көму үшiн Қазақстан Республикасына заңсыз әкелу, егер бұл іс-әрекет қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтіруге әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның денсаулығына зиян келтірсе, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 326-бап. Микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен немесе уытты заттармен жұмыс iстеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу1. Микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттердi немесе уытты заттарды жинап қою, жою немесе көму кезiнде экологиялық талаптарды бұзу не оларды қайта өңдеу, сақтау немесе көму үшiн Қазақстан Республикасына заңсыз әкелу, егер бұл іс-әрекет қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтіруге әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның денсаулығына зиян келтірсе, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  328-бап. Суларды ластау, қоқыстау немесе сарқу1. Жербетi немесе жерасты суларын, мұздықтарды, ауыз сумен жабдықтау көздерiн ластау, қоқыстау, сарқу не олардың табиғи қасиеттерiн өзге де өзгерту, егер бұл қоршаған ортаға айтарлықтай залал келтіруге әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса немесе адамның денсаулығына зиян келтірсе, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 328-бап. Суларды ластау, қоқыстау немесе сарқу**1. Алып тастауға.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  |  335-бап. Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсiмдiктерін заңсыз алу1. Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсiмдiктерін заңсыз алу, егер бұл іс-әрекет:1) айтарлықтай залал келтіре отырып;2) жарылғыш немесе химиялық заттар, электр тогы не балық ресурстарын және басқа да су жануарлары мен өсiмдiктерін жаппай жоюдың өзге де тәсiлдерi қолданыла отырып жасалса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 335-бап. Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсiмдiктерін заңсыз алу1. Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсiмдiктерін заңсыз алу, егер бұл іс-әрекет:1) айтарлықтай залал келтіре отырып;2) жарылғыш немесе химиялық заттар, электр тогы не балық ресурстарын және басқа да су жануарлары мен өсiмдiктерін жаппай жоюдың өзге де тәсiлдерi қолданыла отырып жасалса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 336-бап. Балық қорларын қорғау қағидаларын бұзуКөпірлер, бөгетшелер салу, жарылыс немесе өзге де жұмыстарды жүзеге асыру, су жинағыш құрылыстарды немесе су айдағыш механизмдерді пайдалану кезінде балық қорларын қорғау қағидаларын бұзу, егер бұл іс-әрекет балықтардың немесе басқа да су жануарларының жаппай қырылуына әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 336-бап. Балық қорларын қорғау қағидаларын бұзуКөпірлер, бөгетшелер салу, жарылыс немесе өзге де жұмыстарды жүзеге асыру, су жинағыш құрылыстарды немесе су айдағыш механизмдерді пайдалану кезінде балық қорларын қорғау қағидаларын бұзу, егер бұл іс-әрекет балықтардың немесе басқа да су жануарларының жаппай қырылуына әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдар бойынша санкцияларды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 340-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау1. Үй маңындағы, саяжай мен бау-бақша учаскелеріндегі ағаштар мен бұталардан басқа, орман қорына кірмейтін және кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау, сол сияқты орман дақылдарын, орман питомниктерi мен плантацияларындағы егiлген не отырғызылған көшеттерді, сондай-ақ ормандарды молықтыру мен орман өсiруге арналған алаңдарда өзi өсiп шыққан шыбықтарды, өскiндерді не қолдан отырғызылған екпелердi жою немесе зақымдау, –**екi жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Орман қорына кіретін ағаштарды және бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 340-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау1. Үй маңындағы, саяжай мен бау-бақша учаскелеріндегі ағаштар мен бұталардан басқа, орман қорына кірмейтін және кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау, сол сияқты орман дақылдарын, орман питомниктерi мен плантацияларындағы егiлген не отырғызылған көшеттерді, сондай-ақ ормандарды молықтыру мен орман өсiруге арналған алаңдарда өзi өсiп шыққан шыбықтарды, өскiндерді не қолдан отырғызылған екпелердi жою немесе зақымдау, –**бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Орман қорына кіретін ағаштарды және бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлдарды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 342-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимiн бұзу1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимiн айтарлықтай залал келтiруге әкеп соққан бұзу, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **екi жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 342-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимiн бұзу1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимiн айтарлықтай залал келтiруге әкеп соққан бұзу, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 343-бап. Экологиялық ластау зардаптарын жою жөнінде шаралар қолданбау1. Экологиялық ластануға ұшыраған жерлерде зарарсыздандыру немесе өзге де қалпына келтiру іс-шараларын жүргiзу мiндетi жүктелген адамдардың мұндай іс-шараларды жүргiзуден жалтаруы немесе тиiсiнше жүргiзбеуi, – үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 343-бап. Экологиялық ластау зардаптарын жою жөнінде шаралар қолданбау**1. Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 345-бап. Көлiк құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы1. Автомобильдi, троллейбусты, трамвайды не басқа да механикалық көлiк құралын басқаратын адамның жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соққан бұзуы,– белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **үш жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 345-бап. Көлiк құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы**1. Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | Жоқ. |  345-1-бап. Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе)уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты көлік құралын осындай адамның басқаруына беру немесе көлік құралын осындай адамның басқаруына жол беру**1. Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы не көлік құралын басқаруды осындай адамға беру, сол сияқты осындай адамның көлік құралын басқаруына лауазымды адамның немесе көлік құралы меншік иесінің не иеленушісінің жол беруі, –****белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жыл мерзімге айыра отырып, бес жүзден бір мыңға дейінгі айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостанындығынан айыруға жазаланады.****2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян келтiруге әкеп соққан іс-әрекеттер, –****белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан алты жыл мерзiмге айыра отырып, бір мыңнан үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.****3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекеттер, –****белгілi бiр лауазымдар атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан жеті жыл мерзiмге айыра отырып, бес жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.** **4. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан абайсызда екi немесе одан да көп адамның өлiмiне әкеп соққан іс-әрекеттер, –****белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жыл мерзiмге айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**  | 2016 жылдың 27 сәуірінде ІІМ-ге Қазақстан Парламенті Сенатының депутаттары Б.А. Бекназаровтың, М.Қ.Алтынбаевтың, А.Х. Бижановтың Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің атына жолданған, кінәсінен ЖКО жасалған мас жүргізушілердің қылмыстық жауаптылығын бөліп көрсету, сондай-ақ ҚР ҚК 346-бабы бойынша жауаптылықты күшейту бөлігінде, көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты көздейтін қылмыстық заңнама нормаларын өзгертуге қатысты сауалы түсті. |
|  | 346-бап. Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе)уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты көлік құралын осындай адамның басқаруына беру немесе көлік құралын осындай адамның басқаруына жол беру1. Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы не көлік құралын басқаруды осындай адамға беру, сол сияқты осындай адамның көлік құралын басқаруына лауазымды адамның немесе көлік құралы меншік иесінің не иеленушісінің жол беруі, –белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жыл мерзімге айыра отырып, бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.**Жоқ.** 2. Абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соққан дәл сол іс-әрекеттер, –белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жыл мерзiмге айыра отырып, бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян келтiруге әкеп соққан іс-әрекеттер, –белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан алты жыл мерзiмге айыра отырып, үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекеттер, –белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан жеті жыл мерзiмге айыра отырып, бес жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.5. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, абайсызда екi немесе одан да көп адамның өлiмiне әкеп соққан іс-әрекеттер , –белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жыл мерзiмге айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **346-бап. Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе)уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты көлік құралын осындай адамның басқаруына беру немесе көлік құралын осындай адамның басқаруына жол беру**1. Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы не көлік құралын басқаруды осындай адамға беру, сол сияқты осындай адамның көлік құралын басқаруына лауазымды адамның немесе көлік құралы меншік иесінің не иеленушісінің жол беруі, –белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жыл мерзімге айыра отырып, **екі жүзден** бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не **бір жүзден** үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не **отыздан** тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.**1-1. Жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан абайсызда адамның денсаулығына жеңіл зиян не материалдық залал келтiруге әкеп соққан дәл сол іс-әрекеттер, -****белгілi бiр лауазымдар атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бес жыл мерзiмге айыра отырып,** үш жүзден **жеті жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүзден бес жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырықтан тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады** **2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соққан іс-әрекеттер, –**белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан **алты** жыл мерзiмге айыра отырып, бір **мыңнан** **үш мың** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі **жылдан бес жылға** **дейінгі** мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**3.** Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, **жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан** абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян келтiруге әкеп соққан іс-әрекеттер, –**белгілi бiр лауазымдар атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан жеті жыл мерзiмге айыра отырып, бес жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.** **4.** Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, **жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан** абайсызда адам өліміне әкеп соққан іс-әрекеттер, –белгілi бiр лауазымдар атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жыл мерзiмге айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.**5.** Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, **жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу салдарынан** абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан іс-әрекеттер, –белгілi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жыл мерзiмге айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Негіздемелер алдыңғы ұстанымға ұқсас.  |
|  | 348-бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу немесе оларды техникалық ақауларымен пайдалануға шығару1. Көлiк құралдарын, қатынас жолдарын, белгi беру немесе байланыс құралдарын не өзге де көлiк жабдығын сапасыз жөндеу, сол сияқты көлiк құралдарының техникалық жай-күйіне жауапты адамның көрінеу техникалық ақауы бар көлiк құралдарын пайдалануға шығаруы не көлiк құралдарының техникалық жай-күйіне және пайдаланылуына жауапты лауазымды адамның жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етудің белгіленген қағидаларының талаптарын орындамауы, егер бұл іс-әрекеттер абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, –бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 348-бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу немесе оларды техникалық ақауларымен пайдалануға шығару1. Алып тастау. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 351-бап. Көлiктiң қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн қағидаларды бұзу1. Жолаушының, жаяу жүргіншінің немесе жол жүрісінің басқа да қатысушысының (көлік құралын басқаратын адамнан басқа) жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану қауiпсiздiгi қағидаларын бұзуы, егер бұл іс-әрекет абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян келтiруге әкеп соқса, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 351-бап. Көлiктiң қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн қағидаларды бұзу**1. Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 353-бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу1. Жол, құрылыс және басқа да ұйымдарда басқару функцияларын орындайтын және жолдар мен жол құрылыстарын, олардың жабдықтарын пайдалануға, сондай-ақ жол жүрісін ұйымдастыруға жауапты адамдардың көлiкте қолданылатын тәртiпті сақтау және жол жүрісі қауiпсiздiгi қағидаларын бұзуы, егер бұл іс-әрекет абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, –бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмысқа тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 353-бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу1. Алып тастау. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 354-бап. Магистральдық құбырларды салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу1. Магистральдық құбырларды салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсіздiк қағидаларын бұзу, егер бұл іс-әрекет абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соқса, – үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 354-бап. Магистральдық құбырларды салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу1.  | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 356-бап. Құбырларды абайсызда зақымдау немесе қирату1. Құбырларды, оның ішінде мұнай-газ құбырларын белгіленген пайдалану режимінен ауытқуға әкеп соққан не адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтірудің нақты қатерін төндірген, абайсызда жасалған зақымдау немесе қирату , – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 356-бап. Құбырларды абайсызда зақымдау немесе қирату1. Құбырларды, оның ішінде мұнай-газ құбырларын белгіленген пайдалану режимінен ауытқуға әкеп соққан не адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтірудің нақты қатерін төндірген, абайсызда жасалған зақымдау немесе қирату , – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 363-бап. Лауазымды адамның өкiлеттiктерін иемденіп алуЛауазымды адам болып табылмайтын мемлекеттiк қызметшiнiң лауазымды адамның өкiлеттiктерін иемденіп алуы және оның соған байланысты азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкеп соққан әрекеттер жасауы, – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 363-бап. Лауазымды адамның өкiлеттiктерін иемденіп алуЛауазымды адам болып табылмайтын мемлекеттiк қызметшiнiң лауазымды адамның өкiлеттiктерін иемденіп алуы және оның соған байланысты азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян келтіруге әкеп соққан әрекеттер жасауы, – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 376-бап. Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының абыройы мен қадiр-қасиетiне қол сұғу және оның қызметiне кедергi жасау1. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатын оның депутаттық мiндеттерiн атқару кезiнде немесе оларды атқаруына байланысты көпшілік алдында қорлау – **үш жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 376-бап. Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының абыройы мен қадiр-қасиетiне қол сұғу және оның қызметiне кедергi жасау1. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатын оның депутаттық мiндеттерiн атқару кезiнде немесе оларды атқаруына байланысты көпшілік алдында қорлау – **бір жүз елу** айлық есептiк көрсеткiшке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 378-бап. Билік өкiлiн қорлау1. Билік өкiлiн өз қызметтiк мiндеттерiн атқару кезiнде немесе оларды атқаруына байланысты қорлау – бір жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Жария түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 378-бап. Билік өкiлiн қорлау1. Алып тастау.2. Жария түрде немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл сол іс-әрекет, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға және айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 379-бап. Билік өкіліне бағынбау1. Билік өкілінің заңды талабына немесе өкіміне бағынбау – **бір жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 379-бап. Билік өкіліне бағынбау**1. Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 381-бап. Прокурордың қызметiне кедергi жасау және оның заңды талаптарын орындамауПрокурорлық қадағалау актiлерiн орындамау, сол сияқты оның қызметiне кедергi жасау, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiруге әкеп соқса, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 381-бап. Прокурордың қызметiне кедергi жасау және оның заңды талаптарын орындамауПрокурорлық қадағалау актiлерiн орындамау, сол сияқты оның қызметiне кедергi жасау, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiруге әкеп соқса, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 382-бап. Жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамға қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi жария ету1. Жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамға, сондай-ақ оның жақындарына қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi, осы мәлiметтер оның қызметтiк жұмысына байланысты сенiп тапсырылған немесе белгiлi болған адамның жария етуi, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 382-бап. Жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамға қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi жария ету1. Жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамға, сондай-ақ оның жақындарына қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi, осы мәлiметтер оның қызметтiк жұмысына байланысты сенiп тапсырылған немесе белгiлi болған адамның жария етуi, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 383-бап. Ресми құжаттарды және мемлекеттiк наградаларды иемдену немесе өткiзуҚұқықтар беретiн немесе мiндеттерден босататын ресми құжаттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының немесе КСРО-ның мемлекеттiк наградаларын заңсыз иемдену немесе өткiзу – **екі жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 383-бап. Ресми құжаттарды және мемлекеттiк наградаларды иемдену немесе өткiзуҚұқықтар беретiн немесе мiндеттерден босататын ресми құжаттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының немесе КСРО-ның мемлекеттiк наградаларын заңсыз иемдену немесе өткiзу – **бір жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 384-бап. Құжаттарды заңсыз алып қою, құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi жымқыру, жою, бүлдіру немесе жасыру1. Азаматтың паспортын, жеке басының куәлiгiн немесе басқа да жеке басының құжатын заңсыз алып қою – бір жүз айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Азаматтың паспортын, жеке басының куәлiгiн немесе оның басқа да жеке басының құжатын жымқыру – **екі жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.3. Ресми құжаттарды, мөртабандарды немесе мөрлердi пайдакүнемдiк немесе жеке бастың өзге де мүддесiне орай жасалған жымқыру, жою, бүлдiру немесе жасыру, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 384-бап. Құжаттарды заңсыз алып қою, құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi жымқыру, жою, бүлдіру немесе жасыру**1. Алып тастау.**2. Азаматтың паспортын, жеке басының куәлiгiн немесе оның басқа да жеке басының құжатын жымқыру – **бір жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.3. Ресми құжаттарды, мөртабандарды немесе мөрлердi пайдакүнемдiк немесе жеке бастың өзге де мүддесiне орай жасалған жымқыру, жою, бүлдiру немесе жасыру, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 385-бап. Жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк пошта төлемі белгілерін, мемлекеттiк наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткiзу1. Құқықтар беретiн немесе мiндеттерден босататын куәлiктi немесе өзге де ресми құжатты қолдан жасау не мұндай құжатты өткiзу, сол сияқты қолдан жасалған мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк пошта төлемі белгілерін, Қазақстан Республикасының немесе КСРО-ның мемлекеттiк наградаларын дайындау немесе өткізу –екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | 385-бап. Жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк пошта төлемі белгілерін, мемлекеттiк наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткiзу1. Алып тастау. | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 386-бап. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірін қолдан жасау, жою, көрінеу қолдан жасалған сәйкестендіру нөмірі бар көлік құралын өткізу1. Сәйкестендіру нөмірін, шанақтың, шассидің, қозғалтқыштың нөмірін қолдан жасау немесе жою, сондай-ақ көлік құралының мемлекеттік тіркеу белгісін қолдан жасау, **көрінеу қолдан жасалған немесе жалған мемлекеттік тіркеу белгісін пайдалану**, сол сияқты көрінеу қолдан жасалған сәйкестендіру нөмірі, шанақтың, шассидің, қозғалтқыштың нөмірі бар немесе көрінеу қолдан жасалған мемлекеттік тіркеу белгісі бар көлік құралын өткізу не көрінеу қолдан жасалған нөмірі бар шанақты, шассиді, қозғалтқышты өткізу – бір мыңнан екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | 386-бап. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірін қолдан жасау, жою, көрінеу қолдан жасалған сәйкестендіру нөмірі бар көлік құралын өткізу1. Сәйкестендіру нөмірін, шанақтың, шассидің, қозғалтқыштың нөмірін қолдан жасау немесе жою, сондай-ақ көлік құралының мемлекеттік тіркеу белгісін қолдан жасау, сол сияқты көрінеу қолдан жасалған сәйкестендіру нөмірі, шанақтың, шассидің, қозғалтқыштың нөмірі бар немесе көрінеу қолдан жасалған мемлекеттік тіркеу белгісі бар көлік құралын өткізу не көрінеу қолдан жасалған нөмірі бар шанақты, шассиді, қозғалтқышты өткізу – бір мыңнан екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Түзету ҚК 386-бабының 1-бөлігі мен ӘҚБКо 590-бабының 3 және 4-бөліктері арасындағы қайшылықтарды жоюға бағытталған, себебі көрінеу жалған және жасанды мемлекеттік тіркеу нөмірін пайдаланумен байланысты іс-әрекеттер бір мезгілде ҚК мен ӘҚБКо қолданысына түседі.  |
|  | 389-бап. Өзiнше билiк ету1. Өзiнше билiк ету, яғни Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпке қарамастан, басқа адаммен немесе ұйыммен дауласып жатқан, өзiнiң нақты немесе болжамды құқығын өз бетiнше жүзеге асыру, – **бір жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтарына немесе заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiрген дәл сол іс-әрекет, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 389-бап. Өзiнше билiк ету1. Өзiнше билiк ету, яғни Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпке қарамастан, басқа адаммен немесе ұйыммен дауласып жатқан, өзiнiң нақты немесе болжамды құқығын өз бетiнше жүзеге асыру, – **елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.2. Азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтарына немесе заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтiрген дәл сол іс-әрекет, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 390-бап. Билік өкiлiнiң немесе жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетiмен иемденіп алу1. Билік өкілеттіктерін алу мақсатында билік өкiлiнiң немесе жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетiмен иемденіп алу – **бір жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 390-бап. Билік өкiлiнiң немесе жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетiмен иемденіп алу**Алып тастау.**  | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 391-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын заңсыз көтеру**Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын сауда кемесiнде заңсыз көтеру –** **екі жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 391-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын заңсыз көтеру**Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын сауда кемесiнде заңсыз көтеру –** **бір жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 393-бап. Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамауШетелдіктің не азаматтығы жоқ адамның оған қатысты қабылданған Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жерге шығарып жiберу туралы шешімді орындамауы – шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 397-бап. Қызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл эмблемалары мен белгiлерiн заңсыз пайдалануҚызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл эмблемалары мен айырым белгiлерiн, сол сияқты Қызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл атауын заңсыз пайдалану – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 397-бап. Қызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл эмблемалары мен белгiлерiн заңсыз пайдалануҚызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл эмблемалары мен айырым белгiлерiн, сол сияқты Қызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл атауын заңсыз пайдалану – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 398-бап. Байланыс желiлерi мен құрылыстарын, сондай-ақ мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерді күзету қағидаларын бұзу1. Байланыс желiлерiн немесе байланыс құрылыстарын күзету қағидаларын бұзу, егер бұл іс-әрекет байланыстың үзiлуiне әкеп соқса немесе байланыстың үзілу қатерін төндірсе, – бір жүз айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады.2. Байланыс желiлерiн күзету қағидаларын қалааралық байланыстың кәбілдік желiсiнің бүлiнуiне немесе қалааралық байланыстың үзілуіне әкеп соққан бұзу, – **екі жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не алпыс тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 398-бап. Байланыс желiлерi мен құрылыстарын, сондай-ақ мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерді күзету қағидаларын бұзу**1. Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 400-бап. Жиналыстарды, митингілердi, пикеттерді, көше шерулерiн және демонстрацияларды ұйымдастыру мен өткiзу тәртiбiн бұзуЗаңсыз [жиналыс, митинг, шеру, пикет, демонстрация](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U950002126_#z5) немесе өзге де заңсыз жария іс-шара ұйымдастыру, өткізу не оларға қатысу, сол сияқты үй-жай, байланыс құралдарын, жабдықтар, көлік беру арқылы осындай іс-шараларды ұйымдастыруға немесе өткізуге жәрдем көрсету, егер бұл іс-әрекеттер азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулi зиян келтiрсе, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 400-бап. Жиналыстарды, митингілердi, пикеттерді, көше шерулерiн және демонстрацияларды ұйымдастыру мен өткiзу тәртiбiн бұзуЗаңсыз [жиналыс, митинг, шеру, пикет, демонстрация](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U950002126_#z5) немесе өзге де заңсыз жария іс-шара ұйымдастыру, өткізу не оларға қатысу, сол сияқты үй-жай, байланыс құралдарын, жабдықтар, көлік беру арқылы осындай іс-шараларды ұйымдастыруға немесе өткізуге жәрдем көрсету, егер бұл іс-әрекеттер азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулi зиян келтiрсе, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 403-бап. Қоғамдық бiрлестiктер мүшелерiнiң мемлекеттiк органдардың қызметiне заңсыз араласуы1. [Қоғамдық бiрлестiктер](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z960000003_#z8) мүшелерiнiң мемлекеттiк органдардың заңды қызметiне кедергi жасауы немесе мемлекеттiк органдардың немесе олардың лауазымды адамдарының функцияларын иемденіп алуы, сол сияқты мемлекеттiк органдарда [саяси партиялар](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000344_#z17) ұйымдарын құру, егер бұл іс-әрекеттер азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтірсе, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 403-бап. Қоғамдық бiрлестiктер мүшелерiнiң мемлекеттiк органдардың қызметiне заңсыз араласуы1. [Қоғамдық бiрлестiктер](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z960000003_#z8) мүшелерiнiң мемлекеттiк органдардың заңды қызметiне кедергi жасауы немесе мемлекеттiк органдардың немесе олардың лауазымды адамдарының функцияларын иемденіп алуы, сол сияқты мемлекеттiк органдарда [саяси партиялар](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z020000344_#z17) ұйымдарын құру, егер бұл іс-әрекеттер азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiне не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiне елеулi зиян келтірсе, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан бір жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 406-бап. Шет мемлекеттердiң саяси партиялары мен кәсiптiк одақтарына жәрдем көрсетуБасқа мемлекеттердiң саяси партияларын немесе кәсiптiк одақтарын қаржыландыру, оларға үй-жай немесе мүлiк беру, сол сияқты өзге де жәрдем көрсету, егер бұл іс-әрекеттер азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiнің не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiнiң елеулi түрде бұзылуына әкеп соқса, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 406-бап. Шет мемлекеттердiң саяси партиялары мен кәсiптiк одақтарына жәрдем көрсетуБасқа мемлекеттердiң саяси партияларын немесе кәсiптiк одақтарын қаржыландыру, оларға үй-жай немесе мүлiк беру, сол сияқты өзге де жәрдем көрсету, егер бұл іс-әрекеттер азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiнің не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын мүдделерiнiң елеулi түрде бұзылуына әкеп соқса, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 407-бап. Сот төрелiгiн жүзеге асыруға және сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi жасау2. Сотқа дейінгі, жан-жақты, толық және объективтi тергеп-тексеруге кедергi жасау мақсатында прокурордың немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қызметiне қандай да болмасын түрде араласу – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 407-бап. Сот төрелiгiн жүзеге асыруға және сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi жасау2. Сотқа дейінгі, жан-жақты, толық және объективтi тергеп-тексеруге кедергi жасау мақсатында прокурордың немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қызметiне қандай да болмасын түрде араласу – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 410-бап. Сотты құрметтемеу1. Сот талқылауына қатысушыларды қорлаудан көрiнген, сотты құрметтемеу, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 410-бап. Сотты құрметтемеу1. Сот талқылауына қатысушыларды қорлаудан көрiнген, сотты құрметтемеу, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 414-бап. Көрiнеу заңсыз ұстап алу, күзетпен қамауға алу немесе күзетпен ұстау4. Күдіктіні ұстап алу фактісі және оның тұрған жері туралы оның туыстарына қасақана хабарламау, адамның күзетпен ұсталу орны туралы ақпаратты осындай ақпарат алуға құқығы бар азаматқа беруден заңсыз бас тарту, сол сияқты ұстап алу хаттамасының жасалу уақытын немесе нақты ұстап алынған уақытын бұрмалау – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 414-бап. Көрiнеу заңсыз ұстап алу, күзетпен қамауға алу немесе күзетпен ұстау4. Күдіктіні ұстап алу фактісі және оның тұрған жері туралы оның туыстарына қасақана хабарламау, адамның күзетпен ұсталу орны туралы ақпаратты осындай ақпарат алуға құқығы бар азаматқа беруден заңсыз бас тарту, сол сияқты ұстап алу хаттамасының жасалу уақытын немесе нақты ұстап алынған уақытын бұрмалау – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 418-бап. Көрiнеу әдiлетсiз сот үкiмiн, шешiмiн немесе өзге де сот актiсiн шығару2. Бас бостандығынан айыруға соттың заңсыз үкiмінің шығарылуына байланысты немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол іс-әрекет, –белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, алты жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | **418-бап. Көрiнеу әдiлетсiз сот үкiмiн, шешiмiн немесе өзге де сот актiсiн шығару**2. **Ауыр зардаптарға әкеп соққан, сол сияқты бас бостандығынан айыруға тағаиндалған соттың заңсыз үкiмінің шығарылуына байланысты дәл сол іс-әрекет, –**белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан он жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, алты жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. | Бірізді түсіну мақсатында норманы тәптіштеу. |
|  | 419-бап. Көрiнеу жалған сөз жеткiзу1. Қылмыстық теріс қылық жасалғаны туралы көрiнеу жалған сөз жеткiзу – **үш жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. | 419-бап. Көрiнеу жалған сөз жеткiзу1. Қылмыстық теріс қылық жасалғаны туралы көрiнеу жалған сөз жеткiзу – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 436-бап. Азаматтың алқаби міндетін орындауына кедергі жасауАзаматтың алқаби міндетін орындауына лауазымды адамның кедергі жасауы – **бір жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | **Алып тастау.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 437-бап. Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау1. Қызмет мүдделеріне елеулі зиян келтірген бағынбау, яғни бастықтың бұйрығын орындаудан бас тарту, сол сияқты бастықтың белгiленген тәртiппен берiлген бұйрығын бағыныштының өзгедей қасақана орындамауы, –**екі жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не алпыс тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады. | 437-бап. Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау1. Қызмет мүдделеріне елеулі зиян келтірген бағынбау, яғни бастықтың бұйрығын орындаудан бас тарту, сол сияқты бастықтың белгiленген тәртiппен берiлген бұйрығын бағыныштының өзгедей қасақана орындамауы, –**бір жүз** айлық есептiк көрсеткiшке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не алпыс тәулiкке дейiнгi мерзiмге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 440-бап. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық қағидаларын бұзу1. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық қағидаларын жәбiрленушiнi ұрып-соғудан, денсаулығына жеңiл зиян келтіруден немесе өзге де күш қолданудан көрінген не оның абыройы мен қадiр-қасиетiн түсіруге немесе қорлауға байланысты бұзу, – **үш жүз** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 440-бап. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық қағидаларын бұзу1. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық қағидаларын жәбiрленушiнi ұрып-соғудан, денсаулығына жеңiл зиян келтіруден немесе өзге де күш қолданудан көрінген не оның абыройы мен қадiр-қасиетiн түсіруге немесе қорлауға байланысты бұзу, – **бір жүз елу** айлық есептік көрсеткiшке **дейiнгi** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 449-бап. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызмет атқару қағидаларын бұзу1. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі әскери нарядтың құрамына кіретін адамның қызмет атқару қағидаларын бұзуы, егер бұл іс-әрекет азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірсе, – **бір жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 449-бап. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызмет атқару қағидаларын бұзу1. Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі әскери нарядтың құрамына кіретін адамның қызмет атқару қағидаларын бұзуы, егер бұл іс-әрекет азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтірсе, – **елу** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | Айыппұлды төмендету.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | 463-бап. Машиналарды жүргiзу немесе пайдалану қағидаларын бұзу1. Жауынгерлік, арнаулы немесе көлiктік машинаны жүргiзу немесе пайдалану қағидаларын абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге әкеп соққан бұзу, – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып, **үш жүз** айлық есептік көрсеткішке **дейінгі** мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не жетпіс бес тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. | 463-бап. Машиналарды жүргiзу немесе пайдалану қағидаларын бұзу**1. Алып тастауға.** | ӘКБтК ауыстыруға байланысты алып тастауға.Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ЖҰЖ 62 тармағын орындауға байланысты. |
|  | **Қылмыстық-процестік кодекс** |
|  | **32-бап. Жекеше, жекеше-жариялы және жариялы қудалау және айыптау iстерi**2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің [108](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z108), [109](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z109), [110](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z110) (бірінші бөлігінде), [114](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z114) (бірінші және екінші бөліктерінде), [123](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z123), [130](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z130), [131](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z131), [147](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z147) (бірінші және екінші бөліктерінде), [149](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z149) (бірінші бөлігінде), [150](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z150) (бірінші бөлігінде), [**198**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z198) **(бірінші бөлігінде),** [**199**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z199)**(бірінші бөлігінде)**, [321](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z321) (бірінші бөлігінде)-баптарында, сондай-ақ осы баптың үшінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің [152-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z152) көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер жекеше айыптау iстерi болып есептеледі. Осы істер бойынша іс жүргізу жәбiрленушiнiң шағымы бойынша ғана басталады және оның айыпталушымен, сотталушымен татуласуына орай тоқтатылуға жатады. | **32-бап. Жекеше, жекеше-жариялы және жариялы қудалау және айыптау iстерi**2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің [108](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z108), [109](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z109), [110](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z110) (бірінші бөлігінде), [114](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z114) (бірінші және екінші бөліктерінде), [123](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z123), [130](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z130), [131](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z131), [147](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z147) (бірінші және екінші бөліктерінде), [149](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z149) (бірінші бөлігінде), [150](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z150) (бірінші бөлігінде), [321](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z321) (бірінші бөлігінде) -баптарында, сондай-ақ осы баптың үшінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің [152-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z152) **(бірінші және екінші бөліктерінде)** көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер жекеше айыптау iстерi болып есептеледі. Осы істер бойынша іс жүргізу жәбiрленушiнiң шағымы бойынша ғана басталады және оның айыпталушымен, сотталушымен татуласуына орай тоқтатылуға жатады. | Түзетумен басқарушылық функциялар атқаратын адамның ақшаны өзге мақсаттарға пайдалануына байланысты бірнеше рет толық көлемде және белгіленген мерзімдерде жалақыны кешіктіруі бөлігінде ҚК 152-бабының 3-бөлігін (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу) көпшілік алдында айыптау істерінің санатына ауыстыру ұсынылады, себебі азаматтар жұмыс берушінің ақшаны өзге мақсаттарға пайдалану фактісін анықтай алмайды және қорғалу құқықтарын пайдалана алмайды.  |
|  | **35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар**4. Егер арыз иесі қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам ретінде тікелей көрсететін адам (қорғалуға құқығы бар куә), күдікті, айыпталушы, сондай-ақ сотталушы немесе оның заңды өкілдері бұған қарсылық бiлдiрсе, қылмыстық істі осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 3), 4) және 11) тармақтарында көрсетiлген негiздер бойынша тоқтатуға жол берiлмейдi. Бұл жағдайда іс бойынша iс жүргiзу жалғастырылады және оған негiздер болған кезде адамды жазадан не қылмыстық жауаптылықтан босата отырып, айыптау үкiмiн шығару арқылы аяқталады. Қылмыстық iстi осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 3), 4), 9), 10) және 11) тармақтарында көрсетiлген негiздер бойынша тоқтату туралы шешiм қабылдау үшiн жәбiрленушiнiң немесе оның өкілінің келiсiмi талап етiлмейдi.Қылмыстық істі тоқтату сонымен бір мезгілде қылмыстық қудалауды тоқтатуға әкеп соғады. | **35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар**4. Егер арыз иесі қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам ретінде тікелей көрсететін адам (қорғалуға құқығы бар куә), күдікті, айыпталушы, сондай-ақ сотталушы немесе оның заңды өкілдері бұған қарсылық бiлдiрсе, қылмыстық істі осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 3), 4) және 11) тармақтарында көрсетiлген негiздер бойынша тоқтатуға жол берiлмейдi. Бұл жағдайда іс бойынша iс жүргiзу жалғастырылады және оған негiздер болған кезде адамды жазадан не қылмыстық жауаптылықтан босата отырып, айыптау үкiмiн шығару арқылы аяқталады. Қылмыстық iстi осы баптың бiрiншi бөлiгiнiң 3), 4), 9), 10) және 11) тармақтарында көрсетiлген негiздер бойынша тоқтату туралы шешiм қабылдау үшiн жәбiрленушiнiң немесе оның өкілінің келiсiмi талап етiлмейдi.Қылмыстық істі тоқтату сонымен бір мезгілде қылмыстық қудалауды тоқтатуға әкеп соғады.**Қылмыстық теріс қылық туралы іс жүргізу осы баптың бірінші бөлігінің 4-тармағында көрсетілген негіз бойынша және оны жасаған адам анықталмаған кезде тоқтатуға жатады.** | Түзету қылмыстық теріс қылықтар туралы істерді 1 жыл өткеннен кейін және оны жасаған адам анықталмаған кезде тоқтату мүмкіндігіне бағытталған.  |
|  | **36-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар**6. Егер сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін соттың депозитіне Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабында көзделген кепіл енгізілген жағдайда, сот кепілгерлікті белгілей отырып, адамды **қылмыстық жауаптылықтан** босатып, айыптау үкімін шығаруға құқылы.Сот іс бойынша басқа түпкілікті шешім қабылдаған жағдайда, кепіл енгізген адамға кепіл нысанасы дереу қайтарылады. Кепіл нысанасы қайтарылған кезде, оның сақталуын қамтамасыз етуге кеткен сома кепіл берушіден өндіріп алынбайды. Кепілді қабылдау, сақтау, қайтару және мемлекет кірісіне айналдыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. Егер айыпталушы немесе жәбірленуші қарсы болса, кепілгерлікті белгілей отырып, адамды қылмыстық жауаптылықтан босатуға жол берілмейді. | **36-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар**6. Егер сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін соттың депозитіне Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабында көзделген кепіл енгізілген жағдайда, сот кепілгерлікті белгілей отырып, адамды **жазадан** босатып, айыптау үкімін шығаруға құқылы.Сот іс бойынша басқа түпкілікті шешім қабылдаған жағдайда, кепіл енгізген адамға кепіл нысанасы дереу қайтарылады. Кепіл нысанасы қайтарылған кезде, оның сақталуын қамтамасыз етуге кеткен сома кепіл берушіден өндіріп алынбайды. Кепілді қабылдау, **бағалау,** сақтау, қайтару, **өткізу, өндіріп алуға айналдыру** және мемлекет кірісіне айналдыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.Егер айыпталушы немесе жәбірленуші қарсы болса, кепілгерлікті белгілей отырып, адамды қылмыстық жауаптылықтан босатуға жол берілмейді. | Түзету кепіл затын ұстау тәртібін егжей-тегжейлі регламенттеу мақсатында ҚПК 145-бабының 13-бөлігімен корреспонденттеуге бағытталған. |
|  | **40-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу**5. Мүліктік зиянды өтеу үшін төлем жүргізу туралы соттың заңды күшіне енген қаулысы Қазақстан Республикасы **Үкіметінің**[**қаулысына**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400001218#z18) сәйкес орындалады. | **40-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу**5. Мүліктік зиянды өтеу үшін төлем жүргізу туралы соттың заңды күшіне енген қаулысы Қазақстан Республикасының **заңнамасына** сәйкес орындалады. | Түзету норманы қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруше бағытталған, себебі залалды өтеу үшін төлемдер жүргізу туралы соттардың қаулыларын орындау мәселелері Қаржы министрлігінің нормативтік актілерімен регламенттеледі. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі «Заңсыз соттау, қылмыстық жауаптылыққа заңсыз тарту, бұлтартпау шарасы ретінде қамауға, үйқамаққа алуды, ешқайда кетпеу туралы қолхат беруді заңсыз қолдану, қамаққа алу немесе түзеу жұмыстары түрінде әкімшілік жазаны заңсыз қолдану, психиатриялық немесе басқа да емдеу мекемесіне заңсыз орналастыру салдарынан келтірілген зиянды өтеу бойынша сот актілерін мемлекеттік бюджет есебінен орындау қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 26 наурыздағы №204 бұйрық шығарды (Әділет министрлігінде 28.04.2015 № 10824 тіркелген). |
|  | **45-бап. Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және** **сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу**1. **Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу:****…сот қаулысымен тоқтатыла тұрады****7) жоқ.****7-1. Жоқ.** | **45-бап. Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және** **сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу**1. **Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзу:****…****7) сараптама тағайындау, сот қаулысымен тоқтатыла тұрады.***Мынадай мазмұндағы 7-1-бөлікпен толықтыру:* **7-1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерінің үзілуі қылмыстық сот ісін тоқтата тұрмайды және «Жедел-іздестіру қызметі туралы» ҚР Заңына сәйкес іс бойынша қажетті іздестіру іс-шаралары мен жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге кедергі келтірмейді.** **Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу кезеңінде қылмыстық қудалау органы, тергеп-тексеру мерзімдерін қалпына келтірмей, іздістіру шараларын (іс-шараларын) және жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу бойынша тапсырмалар беруге, олардың мерзімдерін ұзартуға, олардың нәтижелерін қылмыстық іс материалдарына қоса тіркеуге құқылы.**  | Сараптама тағайындау іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрмайды. Сараптама тағайыналған жағдайда іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрған жөн деп ойлаймыз. Мәселен, егер бірінші сатылы сотта істі қараудың мерзімдері болмаса, онда сараптама тағайындауға құқығы бар апелляциялық сатыдағы сот процестік мерзімдермен шектелген. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрмау соттың қарау мерзімдерін ұзарту туралы қаулы шығаруына әкеп соғады. Бұл ретте ұзарту тек бір айға ғана мүмкін. Кей жағдайда сарапама одан да ұзақ уақыт жүргізіледі.Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру мен тергеп-тексеру мерзімдерінің ара жігін ажырату қажеттілігімен байланысты норманы нақтылау.Бұл түзетумен мерзімдерді үзу іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруды білдірмейтіндігі, тек осы кезеңде тегеп-тексеру мерзімдерінің есептелмейтіндігін және осы уақыт ішінде іздестіру іс-шаралары мен жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мүмкін екендігін көрсететіндігі нақтыланады. Осындай тәсіл бұдан бұрын ескі ҚПК бойынша қолданылған, онда жедел-іздестіру іс-шаралары ЖІҚ туралы Заң шеңберінде тоқтатыла тұрған қылмыстық іс бойынша жүргізілген. |
|  | **56-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттары**2. Тергеу судьясы өз құзыретіне жатқызылған мәселелерді сот отырысын өткізбей, жеке-дара қарайды. Егер заңды және негізделген шешім шығару үшін маңызы бар мән-жайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы тиісті тұлғалардың және прокурордың қатысуымен сот отырысын өткізу туралы қаулы етеді.Осы Кодекстiң 55-бабы бiрiншi бөлiгiнiң 1), 2), 5), 6), 7) **және 8)** тармақтарында, екiншi бөлiгiнiң 2) және 3) тармақтарында көрсетiлген мәселелердi қарау кезiнде сот отырысын өткiзу мiндеттi. Сот отырысын өткiзу мiндеттi болған жағдайда, қорғаушы тарап пен прокурорға сот отырысының уақыты мен орны туралы күнi бұрын хабарланады.Сот отырысы тергеу судьясының өкімі бойынша бейнебайланыс режимінде жүргізілуі мүмкін. Сот отырысы барысында хаттама жүргізіледі.**2-1-бөлік. Жоқ.** | **56-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттары**2. Тергеу судьясы өз құзыретіне жатқызылған мәселелерді сот отырысын өткізбей, жеке-дара қарайды. Егер заңды және негізделген шешім шығару үшін маңызы бар мән-жайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы тиісті тұлғалардың және прокурордың қатысуымен сот отырысын өткізу туралы қаулы етеді.Осы Кодекстiң 55-бабы бiрiншi бөлiгiнiң 1), 2), 5), 6), және 7) тармақтарында, екiншi бөлiгiнiң **1),** 2) және 3) тармақтарында көрсетiлген мәселелердi қарау кезiнде сот отырысын өткiзу мiндеттi. Сот отырысын өткiзу мiндеттi болған жағдайда, қорғаушы тарап пен прокурорға сот отырысының уақыты мен орны туралы күнi бұрын хабарланады.Сот отырысы тергеу судьясының өкімі бойынша бейнебайланыс режимінде жүргізілуі мүмкін. Сот отырысы барысында хаттама жүргізіледі.**2-1. Тергеу судьясы осы Кодекстің 55-бабының бірінші бөлігінің 13), 14, 15) және 16) тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша өтінішхатты қанағаттандыру не қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулы шығарған жағдайда, қаулы тек қадағалаушы прокурорға және әрекетті санкциялауды жүргізуге бастамашылық еткен қылмыстық қудалау органына жіберіледі.** | Түзету тергеу судьясының тергеушінің, анықтаушының, прокурордың әрекеттеріне берілген шағымдарды міндетті түрде қарау туралы міндетін бекітуға бағытталған. Түзету жүргізілетін тергеу әрекеттері туралы жариялауға жол бермеуге және оны жүргізудің жөнділігін одан әрі жоғалтпауға жол бермеуге бағытталған.Бұл ретте, қаулыда міндетті түрде оның шағым беру, наразылық білдіру құқығы түсіндірілетін болады, себебі мәселен тінту жүргізілген кезде, бұл қаулы тінту жүргізілетін адамға көрсетілетін болады. |
|  | **62-бап. Анықтау органының бастығы**5. Анықтау органының бастығы мүлiкке тыйым салу туралы өтінішхатты қозғау, халықаралық іздестіру жариялау, күзетпен ұсталмайтын күдіктіні, айыпталушыны стационарлық сот-медициналық немесе сот-психиатриялық сараптама жүргiзу үшiн медициналық ұйымға жiберу, күдіктіге, айыпталушыға қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау, күзетпен ұстау мерзімін ұзарту; күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын өзгерту немесе оның күшін жою; тінту жүргізу; күдіктіні, айыпталушыны лауазымынан шеттету; жақындауға тыйым салу; күдіктіні, айыпталушыны этаппен апару, күдіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау туралы қаулыларды келіседі; айыптау актісін, қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы келіседі; қылмыстық құқық бұзушылық жасауға күдік келтiрiлген адамдарды ұстап алу туралы хаттаманы бекітеді; қылмыстық істі келісілген айыптау актісімен немесе қылмыстық теріс қылық туралы хаттамамен бірге прокурорға жібереді; қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін мән-жайларды жою жөнiнде шаралар қолдануды қамтамасыз етедi.Осы Кодексте көзделген жағдайларда прокурорды процестік келісім жасасуға мүмкіндік беретін мән-жайлардың анықталғаны туралы хабардар етеді. | **62-бап. Анықтау органының бастығы**5. Анықтау органының бастығы мүлiкке тыйым салу туралы өтінішхатты қозғау, халықаралық іздестіру жариялау, **тоқтату,** күзетпен ұсталмайтын күдіктіні, айыпталушыны стационарлық сот-медициналық немесе сот-психиатриялық сараптама жүргiзу үшiн медициналық ұйымға жiберу, күдіктіге, айыпталушыға қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау, күзетпен ұстау мерзімін ұзарту; күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын өзгерту немесе оның күшін жою; тінту жүргізу; күдіктіні, айыпталушыны лауазымынан шеттету; жақындауға тыйым салу; күдіктіні, айыпталушыны этаппен апару, күдіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау туралы қаулыларды келіседі; айыптау актісін, қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы келіседі; қылмыстық құқық бұзушылық жасауға күдік келтiрiлген адамдарды ұстап алу туралы хаттаманы бекітеді; қылмыстық істі келісілген айыптау актісімен немесе қылмыстық теріс қылық туралы хаттамамен бірге прокурорға жібереді; қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін мән-жайларды жою жөнiнде шаралар қолдануды қамтамасыз етедi.Осы Кодексте көзделген жағдайларда прокурорды процестік келісім жасасуға мүмкіндік беретін мән-жайлардың анықталғаны туралы хабардар етеді. | Түзету анықтаушының қылмыстық істі тоқтату туралы қаулысын келісу бойынша анықтау органы бастығының өкілеттіктерімен байланысты кемшілікті жоюға бағытталған. |
|  | **63-бап. Анықтаушы**4. Анықтаушы, алдын ала тергеу жүргiзiлетін iстер бойынша анықтау органы бастығының тапсырмасы бойынша кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерiн жүргiзуге уәкілетті, ол туралы жиырма төрт сағаттан кешiктiрмей прокурор мен алдын ала тергеу органын хабардар етуге мiндеттi. следствия. | **63-бап. Анықтаушы**4. Анықтаушы, алдын ала тергеу жүргiзiлетін iстер бойынша анықтау органы бастығының тапсырмасы бойынша кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерiн жүргiзуге **және қылмыстық құқық бұзушылықтың жоқтығы анықталған кезде қылмыстық істі тоқтатуға** уәкілетті, ол туралы жиырма төрт сағаттан кешiктiрмей прокурор мен алдын ала тергеу органын хабардар етуге мiндеттi.  | Түзету қылмыстық құқық бұзушылық құрамының немесе оқиғасының жоқтығы анықталған кезде процестік шешім қабылдауды жеңілдетуге, сондай-ақ тергеу органына түсетін жүктемені төмендетуге бағытталған. |
|  | **71-бап. Жәбiрленушi**1. Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық, тәндік немесе мүлiктiк зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға қылмыстық процесте жәбiрленушi деп танылады.**Жоқ.** | **71-бап. Жәбiрленушi**1. Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық, тәндік немесе мүлiктiк зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға қылмыстық процесте жәбiрленушi деп танылады.**1-1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, қылмыстық құқық бұзушылықпен адамға моральдық, дене және мүліктік зиян келтірілгендігін айғақтайтын жеткілікті деректер анықталған сәттен бастап оны дереу жәбірленуші деп тануға міндетті.**  | Түзету жәбірленушілердің құқықтарын қорғауды күшейтуге бағытталған. |
|  | **78-бап. Куә**8. Куә жалған айғақтар бергенi, айғақтар беруден бас тартқаны үшін Қазақстан Республикасының [Қылмыстық кодексiнде](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z420) көзделген қылмыстық жауаптылықта болады. Айғақтар беруден жалтарғаны немесе қылмыстық процестi жүргізетін органның шақыруы бойынша дәлелді себептерсіз келмегені үшін куәға, оның ішінде қорғалуға құқығы бар куәға осы Кодекстің [160-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z160) белгіленген тәртіппен ақшалай өндіріп алу қолданылуы мүмкін.  | **78-бап. Куә**8. Куә жалған айғақтар бергенi, айғақтар беруден бас тартқаны үшін Қазақстан Республикасының [Қылмыстық кодексiнде](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z420) көзделген қылмыстық жауаптылықта болады. Айғақтар беруден жалтарғаны немесе қылмыстық процестi жүргізетін органның шақыруы бойынша дәлелді себептерсіз келмегені үшін куәға, **сондай-ақ** **қорғалуға құқығы бар куәға** **қылмыстық процесті жүргізетін органның шақыруы бойынша дәлелді себептерсіз келмегені үшін** осы Кодекстің [160-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z160) белгіленген тәртіппен ақшалай өндіріп алу қолданылуы мүмкін. | Түзетумен айғақтар беруден жалтарған жағдайда қорғалуға құқығы бар куәға ақшалай өндіріп алу қолдану мүмкіндігін жою ұсынылады. |
|  | **80-бап. Маман**2. Қазақстан Республикасының құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органы уәкілетті бөлімшесінің қызметкері зерттеу жүргізу және қорытынды беру үшін маман ретінде тартылуы мүмкін. | **80-бап. Маман**2. Қазақстан Республикасының құқық қорғау немесе арнаулы мемлекеттік органы уәкілетті бөлімшесінің қызметкері зерттеу жүргізу және қорытынды беру үшін маман ретінде тартылуы мүмкін. **Зерттеу жүргізу мен қорытынды берудің тәртібін құқық қорғау органының немесе Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органының басшысы бекітеді.** | Уәкілетті бөлімшенің зерттеу жүргізуінің және қорытындылар беруінің тәртібін айқындайтын негіздердің жоқтығына байланысты (мемлекеттік органның құқықтық акті қабылдауға құзыреттілігі). |
|  | **105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын** **адамдардың, прокурордың әрекеттеріне** **(әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымдарды** **қарау тәртiбi**Жоқ. | **105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне шағымдарды қарау тәртiбi****1-1 Өтініште түскен органның атауы, шағымдалған әрекеттiң (әрекетсіздіктің), шешiмнің сипаттамасы, келіспеушіліктің нақты дәлелдемесі және нақты шешімді немесе әрекетті қабылдау талабы болуы тиіс. Өтінішке шағымдалған адам қол қояды. Егер өтініш қойылған талаптарға сай келмесе ол талапқа сәйкес келітіру үшін қайтарылады. Анонимдік өтініштер қарастырылуға қабылданбайды.** | 1-бөліктегі түзету шағымдар мен өтініштерді қарау нәтижелері бойынша түпкілікті шешімдер қабылдауды және қарауды жеңілдетуге және жеделдетуге, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексеруді сот бақылауын күшейтуге бағытталған. Істі немесе қосымша материалдар талап ету, оның ішінде еліміздің шалғай аймақтарынан талап ету қажеттілігі себебінен, 2-бөлікте осындай шағымдарды қараудың мерзімін олар прокуратураға келіп түскен сәттен бастап шағым бойынша іс не қосымша материалдар келіп түскен сәттен бастап айқындау ұсынылады. Қылмыстақ қудалау органына, прокурорға түсетін шағымдарға ҚПК 408, 409-бабына ұқсас шағымдарға қойылатын талап орнату. Бұл түзету негізсіз арыздардың түсімін алып тастауға бағытталған. |
|  | **107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына шағым жасау,** **наразылық білдіру**1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күдікті, оның қорғаушысы, заңды өкілі, жәбірленуші, оның заңды өкілі, өкілі тергеу судьясының мынадай:1) күдіктіні күзетпен ұстау, экстрадициялық қамақ, үйқамақ, кепіл түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау немесе күзетпен ұстау, үйқамақ мерзімін ұзарту туралы қаулысына шағым жасауға, ал прокурор наразылық білдіруге құқылы; | **107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына шағым жасау,** **наразылық білдіру**1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында күдікті, оның қорғаушысы, заңды өкілі, жәбірленуші, оның заңды өкілі, өкілі, **құқықтары мен бостандықтары тергеу судьясының шешімімен тікелей қозғалатын адам** тергеу судьясының мынадай:1) күдіктіні күзетпен ұстау, экстрадициялық қамақ, үйқамақ, кепіл түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау немесе күзетпен ұстау, үйқамақ мерзімін ұзарту туралы қаулысына шағым жасауға, ал прокурор наразылық білдіруге құқылы; | Түзетумен тергеу судьясының шешімімен құқықтары мен мүдделері қозғалатын үшінші тұлғаларға тиісті шағым беру құқығын бекіту жолымен, олардың құқықтарын кеңейту ұсынылады.  |
|  | **129-бап. Жеткізу**1. Жеткізу – адамның қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығын анықтау мақсатында үш сағаттан аспайтын мерзімге қолданылатын процестік мәжбүрлеу шарасы.**Жоқ.** | **129-бап. Жеткізу**1. Жеткізу – адамның қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығын анықтау мақсатында үш сағаттан аспайтын мерзімге қолданылатын **және адамды қылмыстық қудалау органына жеткізген сәттен бастап есептелетін** процестік мәжбүрлеу шарасы.**1.1. Қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығын анықтау үшін адамды жеткізу кезінде қылмыстық қудалау органының лауазымды адамы адамға оның қандай қылмыстық құқық бұзушылыққа қатыстылығын анықтау үшін жеткізілгендігін жариялайды.**  | Түзету процестік мәжбүрлеудің осы шарасын процестік қолданудың тәртібімен байланысты мәселелерді неғұрлым егжей-тегжейлі регламенттеуге бағытталған. |
|  | **140-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану тәртiбi**4. Күдікті, айыпталушы осы Кодекстiң [141](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z141), [142](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z142), [143](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z143), [144](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z144), [145](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z145) және [146 -баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z146) көзделген шараларды бұзатын іс-әрекеттердi жасаған жағдайда оларға неғұрлым қатаң бұлтартпау шарасы қолданылады, ол туралы күдіктіге, айыпталушыға тиiстi қаулының көшiрмесiн табыс ету кезiнде жариялануға тиiс. Осы Кодекстің [156](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z156), [165-баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z165) көзделген процестік мәжбүрлеу шараларын бұзған жағдайда, күдіктіге, айыпталушыға бұлтартпау шарасы таңдалады.**5. Жоқ.** | **140-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану тәртiбi**4. Күдікті, айыпталушы осы Кодекстiң [141](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z141), [142](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z142), [143](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z143), [144](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z144), [145](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z145) және [146 -баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z146) көзделген шараларды бұзатын іс-әрекеттердi жасаған жағдайда оларға неғұрлым қатаң бұлтартпау шарасы қолданылады, ол туралы күдіктіге, айыпталушыға тиiстi қаулының көшiрмесiн табыс ету кезiнде жариялануға тиiс. Осы Кодекстің [156](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z156), [165-баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z165) көзделген процестік мәжбүрлеу шараларын бұзған жағдайда, күдіктіге, айыпталушыға бұлтартпау шарасы таңдалады.**5. Қылмыстық процесті жүргізетін органның шетелдік адамға қатысты күзетпен ұстау немесе үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасын таңдауы кезінде, уақыт кешітірмей Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрі мен Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірлескен бұйрығымен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі арқылы елшілік, консулдық, немесе осы мемлекеттің өзге де өкілі хабардар етілуі тиіс.** | Күдікті немесе айыпталушы шетелдік адамға хабарламалар мен жолығысулар мәселелерін регламенттейтін бірыңғай заңға тәуелді нормативтік құқықтық акті қабылдау бойынша мемлекеттік органдардың құзыреттерін белгілеу мәселелері жөніндегі Президент Әкімшілігінің тапсырмасын іске асыру үшін. |
|  | **145-бап. Кепiл**1. Кепiл сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның, прокурордың немесе соттың шақыруы бойынша оларға күдiктiнiң, айыпталушының келуi жөнiндегi мiндеттерiн орындауын қамтамасыз ету үшiн сот депозитiне күдiктiнiң, айыпталушының өзiнiң не басқа адамның ақша енгiзуiнен тұрады. **Тыйым салынатын** басқа да құндылықтар, жылжитын және жылжымайтын мүлiк кепiл ретiнде қабылдануы мүмкiн. Кепiлдiң құндылығын және ауыртпалықтың жоқ екендiгiн дәлелдеу кепiлгерге жүктеледi. Аса ауыр қылмыстар жасады деп күдiк келтiрiлген адамдарға қатысты, сондай-ақ осы Кодекстің 148-бабының тоғызыншы бөлігінде көзделген жағдайларда кепiл қолданылмайды.3. Кепiлдiң мөлшерi күдіктің ауырлығы, күдіктінің, айыпталушының жеке басы, қылмыстық іс-әрекеттің сипаты, кепіл берушінің мүліктік жағдайы ескеріле отырып айқындалады және: онша ауыр емес қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштiң елу еселенген мөлшерiнен; ауырлығы орташа қылмысты абайсызда жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің бір жүз елу еселенген мөлшерiнен; ауырлығы орташа қылмысты қасақана жасады деп күдік келтірген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің екі жүз елу еселенген мөлшерiнен; ауыр қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің бес жүз еселенген мөлшерiнен кем бола алмайды.Айрықша жағдайларда, кепіл мөлшері мыналарға:1) асырауында кәмелетке толмаған балалары, қарт ата-анасы, мүгедек туыстары бар, сондай-ақ қорғаншы және қамқоршы болып табылатын адамдарға;2) тұрақты табыс көзі жоқ адамдарға;3) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әртүрлі әлеуметтік көмек түрлерін алатын адамдарға;4) кәмелетке толмағандар мен зейнеткерлік жастағы адамдарға қатысты төменгі мөлшерден аз мөлшердеқолданылуы мүмкін не осы сомаға баламалы өзге мүлік қабылдануы мүмкін.13. Кепілді қабылдау, сақтау, өткізу және мемлекет кірісіне айналдыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі [айқындайды](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400001219#z5). | **145-бап. Кепiл**1. Кепiл сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның, прокурордың немесе соттың шақыруы бойынша оларға күдiктiнiң, айыпталушының келуi жөнiндегi мiндеттерiн орындауын, **олардың жаңа қасақана қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алуды** қамтамасыз ету үшiн сот депозитiне күдiктiнiң, айыпталушының өзiнiң не басқа адамның ақша енгiзуiнен тұрады. басқа да құндылықтар, жылжитын және жылжымайтын мүлiк кепiл ретiнде қабылдануы мүмкiн. Кепiлдiң құндылығын және ауыртпалықтың жоқ екендiгiн дәлелдеу кепiлгерге жүктеледi. Аса ауыр қылмыстар жасады деп күдiк келтiрiлген адамдарға қатысты, сондай-ақ осы Кодекстің 148-бабының тоғызыншы бөлігінде көзделген жағдайларда кепiл қолданылмайды.3. Кепiлдiң мөлшерi күдіктің ауырлығы, күдіктінің, айыпталушының жеке басы, қылмыстық іс-әрекеттің сипаты, кепіл берушінің мүліктік жағдайы ескеріле отырып айқындалады және: онша ауыр емес қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштiң елу еселенген мөлшерiнен; ауырлығы орташа қылмысты абайсызда жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің бір жүз елу еселенген мөлшерiнен; ауырлығы орташа қылмысты қасақана жасады деп күдік келтірген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің екі жүз елу еселенген мөлшерiнен; ауыр қылмыс жасады деп күдік келтірілген кезде – айлық есептiк көрсеткiштің бес жүз еселенген мөлшерiнен кем бола алмайды.Айрықша жағдайларда, кепіл мөлшері мыналарға:1) асырауында кәмелетке толмаған балалары, қарт ата-анасы, мүгедек туыстары бар, сондай-ақ қорғаншы және қамқоршы болып табылатын адамдарға;2) тұрақты табыс көзі жоқ адамдарға;3) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әртүрлі әлеуметтік көмек түрлерін алатын адамдарға;4) кәмелетке толмағандар мен зейнеткерлік жастағы адамдарға қатысты төменгі мөлшерден аз мөлшерде**, бірақ кемінде айлық есептік көрсеткіштің жиырма бес еселенген мөлшерінде** қолданылуы мүмкін не осы сомаға баламалы өзге мүлік қабылдануы мүмкін.13. Кепілді қабылдау, **бағалау** сақтау, **қайтару** өткізу, **өндіріп алуға айналдыру** және мемлекет кірісіне айналдыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі [айқындайды](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400001219#z5).  | 1. Ұсынылатын түзету кепіл таңдау кезінде күдіктінің, айыпталушының міндеттерін кеңейтуге, сондай-ақ олар жаңа қасақана қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған кезде кепіл затын мемлекет кірісіне айналдыру бөлігіндегі кемшілікті жоюға бағытталған.2. «…тыйым салынатын» деген сөздерді алып тастау ұсынылады. Түзету кепіл затын қабылдау рәсімін жеңілдетуге және ҚПК 161-бабының 1-бөлігімен қайшылықтарды жоюға бағытталған, оған сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам азаматтық талап қою, өзше де мүліктік өндіріп алулар мен ықтимал мүлікті тәркілеу бөлігінде үкімді орындауды қамтамасыз ету мақсатында, мүлікке тыйым салу бойынша шаралар қабылдауға міндетті.Баяндалғандарға сәйкес, мүлікке тыйым салуды кепілді қабылдау үшін емес, санкциялауды іс бойынша ықтимал мүлікті тәркілеуді, азаматтық талап қоюды және басқа да мүліктік өндіріп алуларды қамтамасыз ету үшін тергеу судьясы қарайды.Түзету ҚПК 36-бабының 6-бөлігін нормаға сәйкес келтіруге, сондай-ақ кепіл мүлкін ұстау тәртібін тәптіштеуге бағытталған. ҚПК 154-бабының 3-бөлігіне түзету халықтың әдеуметтік әлсіз топтары үшін кепілдің төменгі шегін және осы сомаға баламалас өзге мүлікті белгілеуге бағытталған.  |
|  | **147-бап. Күзетпен ұстау**2. Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстауды таңдау қажет болған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам осы Кодекстің [140-бабына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z140) сәйкес сот алдында осы шараны қолдануға санкция беру туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулы шығарады. Қаулыға өтінішхаттың негізділігін растайтын, қылмыстық істің расталған көшірмелері қоса беріледі.Осы бұлтартпау шарасын таңдау туралы қаулы, сот алдында оны қолдануды санкциялау туралы өтінішхат оған қоса берілген барлық материалдармен бірге ұстап алу мерзімі біткенге дейін он сегіз сағаттан кешіктірілмей прокурорға ұсынылуға тиіс. | **147-бап. Күзетпен ұстау**2. Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстауды таңдау қажет болған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам осы Кодекстің [140-бабына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z140) сәйкес сот алдында осы шараны қолдануға санкция беру туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулы шығарады. Қаулыға өтінішхаттың негізділігін растайтын, қылмыстық іс **материалдарының** расталған көшірмелері қоса беріледі.Осы бұлтартпау шарасын таңдау туралы қаулы, сот алдында оны қолдануды санкциялау туралы өтінішхат оған қоса берілген барлық материалдармен бірге ұстап алу мерзімі біткенге дейін он сегіз сағаттан кешіктірілмей прокурорға ұсынылуға тиіс. | Сотқа бүкіл қылмыстық істің көшірмелерін жіберу қажеттілігін жою жолымен процестің үнемділігін арттыруға бағытталған редекциялық түзеу.Осы баптың екінші абзацын осы баптың төртінші бөлігіне сәйкес келтіру, себебі әңгіме онда прокурордың сотқа бұлтартпау шараларын санкциялау туралы өтініш қозғау туралы келісілген қаулы жіберуі туралы болып отыр, сондай-ақ, сотқа қылмыстық іс материалдарының көшірмелерін жіберуді көздейтін өзге де баптармен сәйкес келтіру *(ҚПК 158-б. 3-бөлігі, 162-б. 1-бөлігі, 165-б. 2-бөлігі).*  |
|  | **150-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау** **қолданылған күдіктілерді, айыпталушыларды және** **сотталушыларды ұстап алынғандар ұсталатын** **орындарда ұстау** 1. Өздеріне қатысты бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған күдіктіні, айыпталушыны, сотталушыны тергеу изоляторына жеткізу жердiң шалғайлығына немесе тиiстi қатынас жолдарының болмауы немесе тергеу әрекеттерiн жүргiзу немесе iстi сотта қарау қажеттігі салдарынан мүмкiн болмаған жағдайларда, мұндай адамдар сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның прокурор не тергеу судьясы не сот бекіткен қаулысымен отыз тәулiкке дейiн – уақытша ұстау изоляторларында, ал әскери қызметшілер гауптвахтада ұсталуы мүмкін.Мұндай адамдарды күзетпен ұстаудың тәртiбi мен жағдайлары [заңнамада](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000353_#z119) айқындалады. | **150-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау** **қолданылған күдіктілерді, айыпталушыларды және** **сотталушыларды ұстап алынғандар ұсталатын** **орындарда ұстау** 1. Өздеріне қатысты бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған күдіктіні, айыпталушыны, сотталушыны тергеу изоляторына жеткізу жердiң шалғайлығына немесе тиiстi қатынас жолдарының болмауы **немесе тергеу әрекеттерiн жүргiзу немесе iстi сотта қарау** **қажеттігі** салдарынан мүмкiн болмаған жағдайларда, мұндай адамдар сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның прокурор не тергеу судьясы не сот бекіткен қаулысымен отыз тәулiкке дейiн – уақытша ұстау изоляторларында, ал әскери қызметшілер гауптвахтада ұсталуы мүмкін. **Дәл осы тәртіпте бұл адамдар, тергеу әрекеттерін жүргізу немесе соттың істі қарауы үшін, аталған мерзімге тергеу изоляторларынан уақытша ұстау изоляторларына, ал әскери қызметшілер гаупвахтаға ауыстырылуы мүмкін.** Мұндай адамдарды күзетпен ұстаудың тәртiбi мен жағдайлары [заңнамада](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z990000353_#z119) айқындалады. | Тергеу әрекеттерін жүргізу немесе істі соттың қарауы үшін, күдіктілерді, айыпталушыларды, сотталушыларды тергеу изоляторларынан уақытша ұстау изоляторларына (әскери қызметшілерді гаупвахталарға) ауыстыру тәртібін реттеу үшін. |
|  | **151-бап. Күзетпен ұстау мерзiмдерi және оларды ұзарту** **тәртiбi**9. Күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қарап, прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қаулысына келісім береді және оны **күзетпен ұстау мерзімін ұзартудың негізділігін растайтын қылмыстық істің материалдарымен бірге** тиісті сотқа дереу жібереді не оны келісуден уәжді түрде бас тартады. Прокурор күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қолдамаған жағдайда, күдікті, айыпталушы күзетпен ұстау мерзімі аяқталғаннан кейін дереу босатылуға жатады. 11. Қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау туралы өтінішхат күзетпен ұстау мерзімі аяқталардан бес тәулік бұрын келісу үшін прокурорға ұсынылуға тиіс және оны прокурор келіп түскен кезден бастап бір тәуліктен асырмай қарайды.Прокурор қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болуы мерзімін санкциялау туралы өтінішхатты қарап, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қаулысымен келіседі және оны **күзетпен ұстау мерзімін санкциялау қажеттігін растайтын қылмыстық іс материалдарымен бірге** дереу сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталған жер бойынша аудандық және оған теңестірілген соттың тергеу судьясына жібереді. Прокурор күдіктінің күзетпен ұстауда болуы мерзімін санкциялау туралы өтінішхатты қолдамаған жағдайда, ол күзетілуден дереу босатылуға жатады.  | **151-бап. Күзетпен ұстау мерзiмдерi және оларды ұзарту** **тәртiбi**9. Күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қарап, прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қаулысына келісім береді және оны тиісті сотқа дереу жібереді не оны келісуден уәжді түрде бас тартады. Прокурор күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қолдамаған жағдайда, күдікті, айыпталушы күзетпен ұстау мерзімі аяқталғаннан кейін дереу босатылуға жатады. 11. **Осы Кодекстің 296-бабында көзделген тәртіпте қылмыстық процесс қатысушыларының,** қылмыстық іс материалдарымен танысу**ы** кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау туралы өтінішхат күзетпен ұстау мерзімі аяқталардан бес тәулік бұрын келісу үшін прокурорға ұсынылуға тиіс және оны прокурор келіп түскен кезден бастап бір тәуліктен асырмай қарайды. Прокурор **осы Кодекстің 296-бабында көзделген тәртіпте қылмыстық процесс қатысушыларының** қылмыстық іс материалдарымен танысу**ы** кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болуы мерзімін санкциялау туралы өтінішхатты қарап, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қаулысымен келіседі және оны дереу сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталған жер бойынша аудандық және оған теңестірілген соттың тергеу судьясына жібереді. Прокурор күдіктінің күзетпен ұстауда болуы мерзімін санкциялау туралы өтінішхатты қолдамаған жағдайда, ол күзетілуден дереу босатылуға жатады.  | Түзету процестің үнемділігін арттыруға және сотқа күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы қаулы жіберудің тәртібін жеңілдетуге бағытталған, себебі әңгіме ұзарту жайлы болыр отыр және сотта бұрын аталған бұлтартпау шарасын таңдауға байланысты берілген іс материалдары бар. Іс материалдарының көшірмелерін үстеме басып шығару, оның үстіне іс бойынша күзетпен ұсталатын бірнеше адам тергеуші үшін қосымша уақыт талап ететін және қағаз бен көбейту тезникасын асыра жұмсауды талап етуі шығынға әкеп соғады.Бұл ретте, ҚПК 56-бабының 3-бөлігіне сәйкес тергеу судьясы, оның ішінде тараптардың өтінішхаты бойынша қажетті іс материалдарын сұратуға және зерделеуге құқылы. Кемшілікті жоюмен және процесс қатысушыларының қылмыстық істі зерделеуі кезеңінде күдіктінің, айыпталушының күзетпен ұстауда болуын регламенттеу қажеттілігімен байланысты 11-бөліктің нормаларын түзеу. |
|  | **152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту** **туралы өтінішхатты қарауы және мерзімдерді** **есептеуі**6. Күзетпен ұстау мерзімі күдіктінің күзетпен қамалған кезінен бастап оған тергеу әрекеттерін жүргізу аяқталғаны туралы хабарлағанға және қылмыстық іс материалдарымен танысу құқығы түсіндірілгенге дейін есептеледі. Адамды күдікті ретінде ұстап алу уақыты, соттың шешімі бойынша психиатриялық немесе өзге де медициналық ұйымда мәжбүрлі түрде болу уақыты күзетпен ұстау мерзіміне есептеледі.Күдіктінің **және оның қорғаушысының** қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктіні күзетпен ұстауды тергеу судьясы осы Кодекстің [148](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z148), [151-баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z151) көзделген тәртіппен санкциялайды және оның мерзімін ұзартады.**Күдіктінің және қорғаушының** қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болуы осы Кодекстің [151-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z151) бірінші – төртінші бөліктерінде белгіленген мерзімге кірмейді, бірақ оны сот жаза тағайындау кезінде ескереді. 7. **Күдіктінің және қорғаушының** қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау туралы өтінішхат осы бапта көзделген тәртіппен және мерзімдерде қаралуға жатады.      Күдіктінің қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күзетпен ұстауда болу мерзімін тергеу судьясы қылмыстық істің көлемін, іске қатысатын адамдардың санын және іспен танысу уақытына әсер ететін өзге де мән-жайларды ескере отырып айқындайды.  | **152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту** **туралы өтінішхатты қарауы және мерзімдерді** **есептеуі**6. Күзетпен ұстау мерзімі күдіктінің күзетпен қамалған кезінен бастап оған тергеу әрекеттерін жүргізу аяқталғаны туралы хабарлағанға және қылмыстық іс материалдарымен танысу құқығы түсіндірілгенге дейін есептеледі. Адамды күдікті ретінде ұстап алу уақыты, соттың шешімі бойынша психиатриялық немесе өзге де медициналық ұйымда мәжбүрлі түрде болу уақыты күзетпен ұстау мерзіміне есептеледі.**Осы Кодекстің 296-бабында көзделген тәртіпте қылмыстық процесс қатысушыларының** қылмыстық іс материалдарымен танысу**ы** кезеңінде күзетпен ұстауды тергеу судьясы, **осы Кодекстің 294-бабының екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып,** осы Кодекстің [148](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z148), [151-баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z151) көзделген тәртіппен санкциялайды және оның мерзімін ұзартады. **Осы Кодекстің 296-бабында көзделген тәртіпте қылмыстық процесс қатысушыларының** қылмыстық іс материалдарымен танысу**ы** кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болуы осы Кодекстің [151-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z151) бірінші – төртінші бөліктерінде белгіленген мерзімге кірмейді, бірақ оны сот жаза тағайындау кезінде ескереді. 7. **Осы Кодекстің 296-бабында көзделген тәртіпте қылмыстық процесс қатысушыларының** қылмыстық іс материалдарымен танысу**ы** кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау туралы өтінішхат осы бапта көзделген тәртіппен және мерзімдерде қаралуға жатады. Күдіктінің **қылмыстық процесс қатысушыларының** қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күзетпен ұстауда болу мерзімін тергеу судьясы қылмыстық істің көлемін, іске қатысатын адамдардың санын және іспен танысу уақытына әсер ететін өзге де мән-жайларды ескере отырып айқындайды.  | Бұл түзетумен процесс қатысушыларының іс материалдарымен танысуы кезеңінде күдіктінің күзетпен ұстауда болуының мерзімдерін регламенттеу ұсынылады. Кемшілікті жоюмен және процесс қатысушыларының қылмыстық істі зерделеуі кезеңінде күдіктінің, айыпталушының күзетпен ұстауда болуын регламенттеу қажеттілігімен байлаанысты нормаларды түзеу. |
|  | **158-бап. Лауазымынан уақытша шеттету**7. Лауазымынан шеттетiлген күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, егер олар өздеріне байланысты емес мән-жайлар бойынша басқа лауазымда iстей алмаса немесе басқа жұмысқа кiре алмаса, ең төмен бір жалақы мөлшерiнен кем емес ай сайынғы мемлекеттiк жәрдемақыға құқығы бар. | **158-бап. Лауазымынан уақытша шеттету**7. Лауазымынан шеттетiлген күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, егер олар өздеріне байланысты емес мән-жайлар бойынша басқа лауазымда iстей алмаса немесе басқа жұмысқа кiре алмаса, ең төмен бір жалақы мөлшерiнен кем емес ай сайынғы мемлекеттiк жәрдемақыға құқығы бар.**Мемлекеттік жәрдемақы төлеу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.** | Түзетумен мемлекеттік жәрдемақы төлеу тәртібін белгілеуге ҚР Үкіметінің құзыретін көздеу ұсынылады. |
|  | **161-бап. Мүлiкке тыйым салу**9. Тыйым салынуға жататын мүлік жасырылуы немесе жоғалтылуы мүмкін деп пайымдауға негіз болған жағдайларда, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам соттың санкциясын алғанға дейін прокурорды және сотты жиырма төрт сағаттың ішінде хабардар ете отырып, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасасуды тоқтата тұру туралы қаулы шығаруға құқылы не осы мүлік алып қойылуы мүмкін.**Жоқ.** | **161-бап. Мүлiкке тыйым салу**9. Тыйым салынуға жататын мүлік жасырылуы немесе жоғалтылуы мүмкін деп пайымдауға негіз болған жағдайларда, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам соттың санкциясын алғанға дейін прокурорды және сотты жиырма төрт сағаттың ішінде хабардар ете отырып, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасасуды тоқтата тұру туралы қаулы шығаруға құқылы не осы мүлік алып қойылуы мүмкін.**10. Прокурор өтінішхатты қолдаудан не тергеу судьясы мүлікке тыйым салу туралы қаулыны санкциялаудан бас тартқан жағдайда, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, дереу үкімді орындауды қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралардың күшін жою туралы дәлелді қаулы шығарады, сонымен бір мезгілде мүдделі тұлғаларды қабылданған шешім туралы хабардар етеді.**  | Түзету мүлікті иеленуді уақытша шектеу туралы актінің, мәмілелер жасауды және мүлікпен байланысты басқа да операциялар жасауды тоқтата тұру туралы қаулының күшін жою тәртібін егжей-тегжейлі регламенттеуге бағытталған. |
|  | **162-бап. Мүлікке тыйым салу тәртібі**1. Мүлікке тыйым салу қажет болған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам сот алдында күдіктінің немесе олардың әрекеттері үшін заң бойынша материалдық жауаптылықта болатын тұлғалардың мүлкіне тыйым салу туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулы шығарады. Қаулыға өтінішхаттың негізділігін растайтын, қылмыстық істің куәландырылған көшірмелері қоса беріледі.Қаулыда қылмыстық құқық бұзушылықтың қысқаша фабуласы, саралануы, күдікті, айыпталушы немесе қылмыстық құқық бұзушылықпен немесе есі дұрыс емес адамның Қазақстан Республикасының [Қылмыстық кодексінде](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z0) тыйым салынған іс-әрекетімен келтірілген зиян үшін жауапты тұлға туралы деректер, **қойылған талап болған кезде тыйым салу ұсынылатын мүліктің құны,** оның тұрған жері және мүлікке тыйым салу қажеттігі туралы түйіндер қамтылады.  | **162-бап. Мүлікке тыйым салу тәртібі**1. Мүлікке тыйым салу қажет болған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам сот алдында күдіктінің немесе олардың әрекеттері үшін заң бойынша материалдық жауаптылықта болатын тұлғалардың мүлкіне тыйым салу туралы өтінішхатты қозғау туралы қаулы шығарады. Қаулыға өтінішхаттың негізділігін растайтын, қылмыстық істің куәландырылған көшірмелері қоса беріледі.Қаулыда қылмыстық құқық бұзушылықтың қысқаша фабуласы, саралануы, күдікті, айыпталушы немесе қылмыстық құқық бұзушылықпен немесе есі дұрыс емес адамның Қазақстан Республикасының [Қылмыстық кодексінде](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z0) тыйым салынған іс-әрекетімен келтірілген зиян үшін жауапты тұлға туралы деректер, **оның тұрған жері және мүлікке тыйым салу қажеттігі туралы түйіндер қамтылады.** **Қойылған азаматтық талапты қамтамасыз ету мақсатында ғана тыйым салынған кезде, тыйым салу ұсынылған мүліктің құны көрсетіледі.**  | Норманы екіұдай түсінуді жоюға бағытталған және мүліктің бағасын тек іс бойынша берілген азаматтық талап қою бар болған кезде ғана белгілеу қажеттілігін көздейтін түзету.  |
|  | **163-бап. Мүлікке тыйым салуды санкциялау тәртібі**4. Тергеу судьясы мүлікке тыйым салуды санкциялау туралы өтінішхатты қарап, мүлікке тыйым салуды санкциялау туралы не санкциялаудан бас тарту туралы қаулы шығарады.Мүліктің ықтимал тәркіленуін қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым салу туралы мәселені шешу кезінде тергеу судьясы мүліктің күдіктіге, айыпталушыға тиесілі екенін **немесе** оның қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезінде пайдаланылғанын не қылмыстық құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынғанын куәландыратын нақты мән-жайларды көрсетуге тиіс. | **163-бап. Мүлікке тыйым салуды санкциялау тәртібі**4. Тергеу судьясы мүлікке тыйым салуды санкциялау туралы өтінішхатты қарап, мүлікке тыйым салуды санкциялау туралы не санкциялаудан бас тарту туралы қаулы шығарады.Мүліктің ықтимал тәркіленуін қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым салу туралы мәселені шешу кезінде тергеу судьясы мүліктің күдіктіге, айыпталушыға тиесілі екенін **және** оның қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезінде пайдаланылғанын не қылмыстық құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынғанын куәландыратын нақты мән-жайларды көрсетуге тиіс. | Бұл түзетудің қажеттілігі екі тілдегі заң мәтіні аудармасының түпнұсқалылығын қамтамасыз етумен байланысты. |
|  | **179-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы**1. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың, хабардың Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелуі не бірінші кезек күттірмейтін тергеу әрекеті сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы болып табылады. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталғаны туралы бір тәулік ішінде прокурор хабардар етіледі.2. Осы Кодекстің [184-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z184) бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда прокурор, тергеуші, анықтаушы, анықтау органы қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз және хабар тіркелгенге дейін қылмыстық құқық бұзушылық іздерін анықтау мен бекіту бойынша кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін жүргізеді. **Сонымен бір мезгілде** олар қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың және хабардың Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелуіне, оның ішінде байланыс құралдарын пайдалана отырып тіркелуіне шара қолдануға міндетті.6. Кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін жүргізу арызды, хабарды осы баптың төртінші және бесінші бөліктерінде көзделген тәртіппен қарауға кедергі болмайды. | **179-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы**1. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың, хабардың Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелуі не бірінші кезек күттірмейтін тергеу әрекеті сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы болып табылады. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталғаны туралы бір тәулік ішінде прокурор хабардар етіледі.**Мынадай:****1) қолданыстағы заңнама бұзушылық туралы, тексерістер, ревизиялар, аудит және басқа актілермен расталған залал, елеулі зиян не заңсыз кіріс туралы мәліметтердің болуы қылмыстық құқық бұзушылықтың міндетті белгісі болып табылатын жағдайларда, осындай мәліметтер қамтылған;** **2) жазбаша нысанда жасалған және сот жарамсыз, жалған, бүркеме деп танымаған азаматтық-құқықтық мәмілелерді орындамауға немесе тиісінше орындамауға негізделген бұзушылық туралы арыздар, хабарлар немесе баянат тіркеуге жатпайды.** **Бұл талап:** **3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралатын салықтық немесе азаматтық-құқықтық дау бар шарттық міндеттемелерді жосықсыз орындау туралы ұжымдық, сансыз көп арыздар беру жағдайларына таратылмайды.**2. Осы Кодекстің [184-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z184) бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда прокурор, тергеуші, анықтаушы, анықтау органы қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз және хабар тіркелгенге дейін қылмыстық құқық бұзушылық іздерін анықтау мен бекіту бойынша кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін жүргізеді. **Алғашқы кезек күттірмейтін тергеу әрекеті жүргізілгеннен кейін** олар **үш сағат ішінде, ал айрықша жағдайларда, он екі сағат ішінде** қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың және хабардың Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелуіне, оның ішінде байланыс құралдарын пайдалана отырып тіркелуіне шара қолдануға міндетті. 6. **Оқиға орнын қарап-тексеру және маманның зерттеуін тағайындау түріндегі** кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін жүргізу арызды, хабарды осы баптың төртінші және бесінші бөліктерінде көзделген тәртіппен қарауға, **сондай-ақ осы кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерімен қылмыстық құқық бұзушылықтың жоқтығы анықталған кезде арызды, хабарды қараусыз қалдыруға** кедергі болмайды.  | 1-бөлікке түзетумен сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаудың мүмкіндіктері үшін және азаматтық-құқықтық даудың бары немесе залал туралы мәліметтер жоқ арыздар мен хабарларды СДТБТ-де тіркеуге тыйым салудың негіздерін нақтылау ұсынылады. 2-бөлікке түзету «бір мезгілде» деген сөздерді алып тастау жолымен ҚПК 179-бабының 2-бөлігінің нормасын түзетуге бағытталған (Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау), себебі практикада баптың нормасы түрліше түсінуге әкеп соғады, алғашқы кезек күттірмейтін тергеу әрекеті СДТБТ-де тіркеу уақытына сай болу қажет деп пайымдалады.Арызда, хабарды СДТБТ-де тіркеуді бұндай жағдайларда алғашқы кезек күттірмейтін тергеу әрекеті жүргізілген соң жүзеге асыру ұсынылады.Толыққанды тергеп-тексеруді жүзеге асыру қажеттілігін жоятын қосымша «сүзгі» орнату үшін, алғашқы тергеу әрекеттері жүргізілгеннен кейін қылмыстық құқық бұзушылық құрамы белгілерінің барын көрсететін жеткілікті дәлелдемелер анықталмаған жағдайларда арызды, хабады қараусыз қалдыру және істер номенклатурасына есептен шығару мүмкіндігі туралы норма енгізу қажет. |
|  | **181-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар**3. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы мемлекеттік органның лауазымды адамының хабары және заңды тұлғаның арызы растайтын құжаттар мен материалдарды қоса бере отырып, жазбаша нысанда беріледі. | **181-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар**3. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы мемлекеттік органның лауазымды адамының **және ұйымда басқарушылық функцияларды орындайтын адамның** хабары және заңды тұлғаның арызы растайтын құжаттар мен материалдарды қоса бере отырып, жазбаша нысанда беріледі.**Қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін көрсететін жеткілікті деректер жоқ болған кезде, хабарда баяндалған уәждерді растайтын құжаттар және (немесе) материалдар қоса берілмеген хабар, үш тәулік ішінде Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркеусіз сәйкес келтіру үшін адресатқа қайтарылады.** | Түзету сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаумен байланысты мәселелерді одан әрі жетілдіруге бағытталған. |
|  | **187-бап. Тергеулік**2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (екiншi бөлiгiнде), 110 (екiншi бөлiгiнде), 116, 118 (үшiншi бөлiгiнде), 120, 121, 122, 124, 125, 126 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 127, 128 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 129, 132, 133, 134, 135, 141, 143 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 148, 150 (екiншi бөлiгiнде), 151, 155 (екiншi бөлiгiнде), 156 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 157, 188 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 191 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 192, 193, 194 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 200 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 201 (екiншi бөлiгiнде), 202 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 203, 205 (үшiншi бөлiгiнде), 206 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 207 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 208 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 209 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 210 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 211 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 212 (екiншi бөлiгiнде), 213 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 251, 252 (екiншi бөлiгiнде), 254, 261, 268, 271, 272, 273, 274 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 288 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 291, 293 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 295 (үшiншi бөлiгiнде), 296 (төртiншi бөлiгiнде), 297, 298, 299 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 300 (екiншi бөлiгiнде), 301, 302, 303 (екiншi бөлiгiнде), 304, 305, 306 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 308 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 309 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 310 (екiншi бөлiгiнде), 312, 314 (екiншi бөлiгiнде), 315 (екiншi бөлiгiнде), 317 (екiншi, үшiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 318, 319 (бесiншi бөлiгiнде), 320 (екiншi бөлiгiнде), 322 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 323, 324, 325 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 326 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 327, 328 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 329, 330, 331 (бiрiншi бөлiгiнде), 332, 333, 334 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 335 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 337 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 338, 340 (төртiншi бөлiгiнде), 341 (екiншi бөлiгiнде), 343 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 344, 346 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 348 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 349 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 350 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 351 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 352, 353 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 354 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 355, 356 (екiншi бөлiгiнде), 358 (үшiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 359 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 376 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 377, 380, 382 (екiншi бөлiгiнде), 386 (екiншi бөлiгiнде), 388, 389 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 394 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 399 (үшiншi бөлiгiнде), 401, 402 (екiншi бөлiгiнде), 404 (бiрiншi бөлiгiнде), 407 (үшінші бөлігінде), 408, 409, 411, 426 (екiншi бөлiгiнде), 428 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 429, 437 (үшінші бөлiгiнде), 438 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 439 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 440 (төртiншi бөлiгiнде), 441 (үшiншi бөлiгiнде), 442 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 443 (екiншi бөлiгiнде), 446 (екiншi бөлiгiнде), 449 (үшiншi бөлiгiнде), 453 (екiншi бөлiгiнде), 454 (бiрiншi бөлiгiнде), 459 (үшiншi бөлiгiнде), 462 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 463 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 464, 465, 466 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi iшкi iстер органдарының тергеушiлерi жүргiзедi.3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында), 190 (үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында), **215 (екiншi бөлігінің 3) тармағында)**, 216 (екiншi бөлігінің 4) тармағында), 217 (үшiншi бөлiгiнiң 3) тармағында), 218 (үшiншi бөлiгiнiң 1) тармағында), 234 (үшiншi бөлiгінің 1) тармағында), 249 (үшiншi бөлiгінің 2) тармағында), 307 (үшiншi бөлiгінің 3) тармағында), 361, 362 (төртiншi бөлiгінің 3) тармағында), 364 – 370-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерi жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында, төртінші бөлігінде), 190 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында, төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша, егер оларды тергеп-тексеру сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерiнiң тергеулiгiндегi қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексерумен тiкелей байланысты болса, алдын ала тергеудi сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерi жүргiзуi мүмкiн.3-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [214](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z214) (екiншi бөлiгiнде), [215](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z215) (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1), 2) және 4) тармақтарында, үшінші бөлігінде), [216](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z216) (бірінші бөлігінде, екiншi бөлiгінің 1), 2), 3) және 5) тармақтарында, үшінші бөлігінде), 219-221, 223-224, 226 (екiншi бөлiгiнде), [228](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z228) (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 229 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), [230](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z230) (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), [231](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z231), 234 (екiншi бөлігінде, үшiншi бөлiгінің 2) тармағында) 235, 236 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 237, 238, 239 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 240, 243 (бiрiншi бөлiгiнде), 244 (екiншi бөлiгiнде), 245 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 248 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 249 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), 253, 307 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi экономикалық тергеу қызметінің тергеушiлерi жүргiзедi.4-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 147 (**үшінші бөлігінде**), 195 (үшiншi және төртiншi бөлiктерінде), 196 (үшiншi, төртінші бөлiктерінде), 197 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 198 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 199 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 217 (екіншi бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), 232, 250-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған iшкi iстер органдары немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (екiншi бөлiгiнде, үшiншi бөлiгiнiң 1) тармағында, төртiншi бөлiгiнде), 190 (екiншi бөлiгiнде, үшiншi бөлiгiнiң 1) және 3) тармақтарында, төртiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi iшкi iстер органдары, ал мемлекетке залал келтiрiлген жағдайда – экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.  | **187-бап. Тергеулік**2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 (екiншi бөлiгiнде), 110 (екiншi бөлiгiнде), 116, 118 (үшiншi бөлiгiнде), 120, 121, 122, 124, 125, 126 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 127, 128 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 129, 132, 133, 134, 135, 141, 143 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 148, 150 (екiншi бөлiгiнде), 151, 155 (екiншi бөлiгiнде), 156 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 157, 188 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 191 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 192, 193, 194 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 200 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 201 (екiншi бөлiгiнде), 202 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 203, 205 (үшiншi бөлiгiнде), 206 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 207 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 208 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 209 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 210 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 211 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 212 (екiншi бөлiгiнде), 213 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 251, 252 (екiншi бөлiгiнде), 254, 261, 268, 271, 272, 273, 274 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 288 (**1-1**, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 291, 293 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 295 (үшiншi бөлiгiнде), 296 (төртiншi бөлiгiнде), 297, 298, 299 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 300 (екiншi бөлiгiнде), 301, 302, 303 (екiншi бөлiгiнде), 304, 305, 306 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 308 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 309 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 310 (екiншi бөлiгiнде), 312, 314 (екiншi бөлiгiнде), 315 (екiншi бөлiгiнде), 317 (екiншi, үшiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 318, 319 (бесiншi бөлiгiнде), 320 (екiншi бөлiгiнде), 322 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 323, 324, 325 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 326 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 327, 328 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 329, 330, 331 (бiрiншi бөлiгiнде), 332, 333, 334 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 335 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 337 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 338, 340 (төртiншi бөлiгiнде), 341 (екiншi бөлiгiнде), 343 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 344, 346 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 348 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 349 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 350 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 351 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 352, 353 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 354 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 355, 356 (екiншi бөлiгiнде), 358 (үшiншi, төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде), 359 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 376 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 377, 380, 382 (екiншi бөлiгiнде), 386 (екiншi бөлiгiнде), 388, 389 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 394 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 399 (үшiншi бөлiгiнде), 401, 402 (екiншi бөлiгiнде), 404 (бiрiншi бөлiгiнде), 407 (үшінші бөлігінде), 408, 409, 411, 426 (екiншi бөлiгiнде), 428 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 429, 437 (үшінші бөлiгiнде), 438 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 439 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 440 (төртiншi бөлiгiнде), 441 (үшiншi бөлiгiнде), 442 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 443 (екiншi бөлiгiнде), 446 (екiншi бөлiгiнде), 449 (үшiншi бөлiгiнде), 453 (екiншi бөлiгiнде), 454 (бiрiншi бөлiгiнде), 459 (үшiншi бөлiгiнде), 462 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 463 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 464, 465, 466 (төртiншi және бесiншi бөлiктерiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеудi iшкi iстер органдарының тергеушiлерi жүргiзедi.3. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында), 190 (үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында), 215 (үшiншi бөлігінің 3) тармағында), **216 (екінші бөлігінің 2) тармағында және төртінші бөлігінің 3) тармағында),** 217 (үшiншi бөлiгiнiң 3) тармағында), 218 (үшiншi бөлiгiнiң 1) тармағында), 234 (үшiншi бөлiгінің 1) тармағында), **234-1 (үшінші бөлігінің 1) тармағында)**, 249 (үшiншi бөлiгінің 2) тармағында), 307 (үшiншi бөлiгінің 3) тармағында), 361, 362 (төртiншi бөлiгінің 3) тармағында), 364 – 370-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерi жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында, төртінші бөлігінде), 190 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында, төртінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша, егер оларды тергеп-тексеру сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерiнiң тергеулiгiндегi қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексерумен тiкелей байланысты болса, алдын ала тергеудi сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушiлерi жүргiзуi мүмкiн.3-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң **203 (1-1-бөлігінде),** [214](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z214) (екiншi бөлiгiнде), **215-1 (бірінші, екінші, үшінші бөліктерінде, төртінші бөлігінің 1), 2) 4) тармақтарында)**, **216 (бірінші бөлігінде, екінші бөлігінің 1), 2), 3) және 5) тармақтарында, үшінші бөлігінде)**, 219-221, 223-224, 226 (екiншi бөлiгiнде), [228](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z228) (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 229 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), [230](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z230) (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), [231](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z231), 234 (екiншi бөлігінде, үшiншi бөлiгінің 2) тармағында), **234-1 (екінші бөлігінде, үшінші бөлігінің 2) тармағында),** 235, 236 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 237, 238, 239 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 240, 243 (бiрiншi бөлiгiнде), 244 (екiншi бөлiгiнде), 245 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 248 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 249 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), **250-1**, 253, 307 (бірінші және екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақтарында)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi экономикалық тергеу қызметінің тергеушiлерi жүргiзедi.4-1. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 147 (**үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде**), 195 (үшiншi және төртiншi бөлiктерінде), 196 (үшiншi, төртінші бөлiктерінде), 197 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 198 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 199 (үшiншi және төртінші бөлiктерінде), 217 (екіншi бөлігінде, үшінші бөлігінің 1) тармағында), 232, 250-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған iшкi iстер органдары немесе экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 189 (екiншi бөлiгiнде, үшiншi бөлiгiнiң 1) тармағында, төртiншi бөлiгiнде), 190 (екiншi бөлiгiнде, үшiншi бөлiгiнiң 1) және 3) тармақтарында, төртiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша алдын ала тергеудi iшкi iстер органдары, ал мемлекетке залал келтiрiлген жағдайда – экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi. | Түзетулер мәдени құндылықтар мен ұлттық мәдени мұра объектілерін Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге заңсыз әкеткені немесе Қазақстан Республикасына қайтармағаны үшін қылмыстық жауаптылық енгізумен, 147-баптың 4 және 5-бөліктері бойынша (Жеке өмірге қолсұғылмаушылықты және дербес деректер және оларды қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық) тергеулік белгілеу қажеттілігімен байланысты кемшілікті жоюмен, сондай-ақ ҚК 216-бабын түзетумен және т.б. байланысты. |
|  | **191-бап. Анықтау нысанында және хаттамалық нысанда** **жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру**2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 107 (бiрiншi бөлiгiнде), 112, 113, 114 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 117 (екiншi бөлiгiнде), 118 (екiншi бөлiгiнде), 119 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 126 (бiрiншi бөлiгiнде), 128 (бiрiншi бөлiгiнде), 136, 137 (екiншi бөлiгiнде), 139, 142, 143 (бiрiншi бөлiгiнде), 153, 158 (екiншi бөлiгiнде), 188 (бiрiншi бөлiгiнде), 191 (бiрiншi бөлiгiнде), 194 (бiрiншi бөлiгiнде), 200 (бiрiншi бөлiгiнде), 201 (бiрiншi бөлiгiнде), 202 (бiрiншi бөлiгiнде), 204 (екiншi бөлiгiнде), 207 (бiрiншi бөлiгiнде), 209 (бiрiншi бөлiгiнде), 210 (бiрiншi бөлiгiнде), 212 (бiрiншi бөлiгiнде), 247 (үшiншi бөлiгiнде), 252 (бiрiншi бөлiгiнде), 274 (бiрiншi бөлiгiнде), 287 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 288 (бiрiншi бөлiгiнде), 290 (бiрiншi бөлiгiнде), 292, 293 (бiрiншi бөлiгiнде), 295 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 299 (бiрiншi бөлiгiнде), 300 (бiрiншi бөлiгiнде), 308 (бiрiншi бөлiгiнде), 309 (бiрiншi бөлiгiнде), 310 (бiрiншi бөлiгiнде), 311, 313, 314 (бiрiншi бөлiгiнде), 315 (бiрiншi бөлiгiнде), 319 (бiрiншi, екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 321 (екiншi бөлiгiнде), 322 (бесiншi бөлiгiнде), 337 (үшiншi бөлiгiнде), 339, 341 (бiрiншi бөлiгiнде), 342 (екiншi бөлiгiнде), 345 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 346 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 347, 348 (екiншi бөлiгiнде), 349 (екiншi бөлiгiнде), 350 (бiрiншi бөлiгiнде), 357 (бiрiншi бөлiгiнде), 358 (екiншi бөлiгiнде), 359 (екiншi бөлiгiнде), 372, 379 (екiншi бөлiгiнде), 386 (бiрiншi бөлiгiнде), 387, 390 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 394 (бiрiншi бөлiгiнде), 398 (үшiншi бөлiгiнде), 399 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 402 (бiрiншi бөлiгiнде), 407 (бiрiншi бөлiгiнде), 426 (бiрiншi бөлiгiнде), 427, 428 (бiрiншi бөлiгiнде), 430, 431-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды iшкi iстер органдары жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 188 (бiрiншi бөлiгiнде), 252 (бiрiншi бөлiгiнде), 290 (бiрiншi бөлiгiнде), 345 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 348 (екiншi бөлiгiнде), 350 (бiрiншi бөлiгiнде), 398 (үшiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша, егер олар күзет iс-шаралары өткiзiлетiн аймақта жасалған және тiзбесi заңда белгiленген күзетiлетiн адамдарға тiкелей қарсы бағытталған болса, анықтауды Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк күзет қызметi жүргiзе алады.11. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң **385 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)**-бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер, ұлттық қауіпсіздік органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі немесе егер олар күзет iс-шаралары өткiзiлетiн аймақта жасалған және тiкелей тiзбесi заңда белгiленген күзетiлетiн адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк күзет қызметi жүргiзедi.16. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 111, 115, **117 (бiрiншi бөлiгiнде),** 118 (бiрiншi бөлiгiнде), 119 (бiрiншi бөлiгiнде), **137 (бiрiншi бөлiгiнде),** 138, 140, 144, 145, 152 (бiрiншi бөлiгiнде, егер бұл соттың жұмысқа қайта орналастыру туралы шешiмiн орындамаумен байланысты болса), 154, 155 (бiрiншi бөлiгiнде), 156 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 158 (бiрiншi бөлiгiнде), 159, 183, 187, **204 (бiрiншi бөлiгiнде),** 205 (бiрiншi және екінші бөлiктерінде), 206 (бiрiншi бөлiгiнде), 208 (бiрiншi бөлiгiнде), 211 (бiрiншi бөлiгiнде), 213 (бiрiншi бөлiгiнде), 247 (бiрiншi және екінші бөлiктерінде), **276 (бiрiншi бөлiгiнде)**, 288 (төртiншi бөлiгiнде), 289, 294, 296 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде), 316, 317 (бiрiншi бөлiгiнде), 320 (бiрiншi бөлiгiнде), **322 (бiрiншi бөлiгiнде),** 325 (бiрiншi бөлiгiнде), 326 (бiрiншi бөлiгiнде), **328 (бiрiншi бөлiгiнде),** 331 (екiншi бөлiгiнде), 334 (бiрiншi бөлiгiнде), 335 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 336, 340 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 342 (бiрiншi бөлiгiнде), **343 (бiрiншi бөлiгiнде),** 346 (бiрiншi бөлiгiнде), 349 (бiрiншi бөлiгiнде), 351 (бiрiншi бөлiгiнде), **354 (бiрiншi бөлiгiнде),** 356 (бiрiншi бөлiгiнде), 357 (екiншi бөлiгiнде), 358 (бiрiншi бөлiгiнде), 359 (бiрiншi бөлiгiнде), 376 (бiрiншi бөлiгiнде), 381, 383, **384**, **389 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)**, 391, **393,** 395, 397, **398 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде),** 400, 403, 406, 407 (екінші бөлігінде), 410, **436-**баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi iшкi iстер органдары жүргiзедi.17. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 222, 225, 226 (бiрiншi бөлiгiнде), 227, 228 (бiрiншi бөлiгiнде), 229 (бiрiншi бөлiгiнде), 230 (бiрiншi бөлiгiнде), 234 (бiрiншi бөлiгiнде), 236 (бiрiншi бөлiгiнде), 239 (бiрiншi бөлiгiнде), 241, 242, 243 (екiншi бөлiгiнде), 244 (бiрiншi бөлiгiнде), 246-баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.20. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 437 (бірінші және бесінші бөлiктерiнде), 438 (бірінші бөлігінде), 440 (бірінші және екінші бөліктерінде), 443(бірінші бөлігінде), 447 (бірінші бөлігінде), 448 (бірінші бөлігінде), 449 (бірінші бөлігінде), 460, **463 (бірінші бөлігінде),** 466 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызметтi шақыру немесе келiсiмшарт бойынша өткерiп жүрген әскери қызметшiлер; әскери жиындардан өтуі кезінде запастағы азаматтар; әскери бөлiмдердiң, құрамалардың, мекемелердiң азаматтық персоналының адамдары өз қызметтiк мiндеттерiн орындауға байланысты немесе осы бөлiмдер, құрамалар және мекемелер орналасқан жерде жасаған, осы баптың он алтыншы, он жетінші, он тоғызыншы, жиырма екінші – жиырма төртінші бөліктерінде көрсетілген iстер бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді әскери полиция органдары жүргізеді.23. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 287 (бірінші бөлігінде), 337 (бірінші және екінші бөліктерінде), **345 (бірінші бөлігінде)**, **348 (бірінші бөлігінде),** **353 (бірінші бөлігінде), 378, 379 (бірінші бөлігінде),** 382 (бірінші бөлігінде), 390 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар туралы істер бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ішкі істер органы не егер олар күзету іс-шаралары өткізілетін аймақта жасалған және тікелей тізбесі заңда белгіленген күзетілетін адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі жүргізеді. | **191-бап. Анықтау нысанында және хаттамалық нысанда** **жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру**2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 107 (бiрiншi бөлiгiнде), 112, 113, 114 (үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 117 (екiншi бөлiгiнде), 118 (екiншi бөлiгiнде), 119 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 126 (бiрiншi бөлiгiнде), 128 (бiрiншi бөлiгiнде), 136, 137 (екiншi бөлiгiнде), 139, 142, 143 (бiрiншi бөлiгiнде), 153, 158 (екiншi бөлiгiнде), 188 (бiрiншi бөлiгiнде), 191 (бiрiншi бөлiгiнде), 194 (бiрiншi бөлiгiнде), 200 (бiрiншi бөлiгiнде), 201 (бiрiншi бөлiгiнде), 202 (бiрiншi бөлiгiнде), 204 (екiншi бөлiгiнде), 207 (бiрiншi бөлiгiнде), 209 (бiрiншi бөлiгiнде), 210 (бiрiншi бөлiгiнде), 212 (бiрiншi бөлiгiнде), 247 (үшiншi бөлiгiнде), 252 (бiрiншi бөлiгiнде), 274 (бiрiншi бөлiгiнде), 287 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 288 (бiрiншi бөлiгiнде), 290 (бiрiншi бөлiгiнде), 292, 293 (бiрiншi бөлiгiнде), 295 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 299 (бiрiншi бөлiгiнде), 300 (бiрiншi бөлiгiнде), 308 (бiрiншi бөлiгiнде), 309 (бiрiншi бөлiгiнде), 310 (бiрiншi бөлiгiнде), 311, 313, 314 (бiрiншi бөлiгiнде), 315 (бiрiншi бөлiгiнде), 319 (бiрiншi, екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 321 (екiншi бөлiгiнде), 322 (бесiншi бөлiгiнде), 337 (үшiншi бөлiгiнде), 339, 341 (бiрiншi бөлiгiнде), 342 (екiншi бөлiгiнде), 345 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), **345-1,** 346 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 347, 348 (екiншi бөлiгiнде), 349 (екiншi бөлiгiнде), 350 (бiрiншi бөлiгiнде), 357 (бiрiншi бөлiгiнде), 358 (екiншi бөлiгiнде), 359 (екiншi бөлiгiнде), 372, 379 (екiншi бөлiгiнде), 386 (бiрiншi бөлiгiнде), 387, 390 (екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 394 (бiрiншi бөлiгiнде), 398 (үшiншi бөлiгiнде), 399 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 402 (бiрiншi бөлiгiнде), 407 (бiрiншi бөлiгiнде), 426 (бiрiншi бөлiгiнде), 427, 428 (бiрiншi бөлiгiнде), 430, 431-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды iшкi iстер органдары жүргiзедi. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 188 (бiрiншi бөлiгiнде), 252 (бiрiншi бөлiгiнде), 290 (бiрiншi бөлiгiнде), 345 (екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде), 348 (екiншi бөлiгiнде), 350 (бiрiншi бөлiгiнде), 398 (үшiншi бөлiгiнде)-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша, егер олар күзет iс-шаралары өткiзiлетiн аймақта жасалған және тiзбесi заңда белгiленген күзетiлетiн адамдарға тiкелей қарсы бағытталған болса, анықтауды Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк күзет қызметi жүргiзе алады.11. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң **385 (екiншi бөлiгiнде)-**бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша анықтауды сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi бастаған iшкi iстер, ұлттық қауіпсіздік органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі немесе егер олар күзет iс-шаралары өткiзiлетiн аймақта жасалған және тiкелей тiзбесi заңда белгiленген күзетiлетiн адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк күзет қызметi жүргiзедi.16. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 111, 115, 118 (бiрiншi бөлiгiнде), 119 (бiрiншi бөлiгiнде), 138, 140, 144, 145, 152 (бiрiншi бөлiгiнде, егер бұл соттың жұмысқа қайта орналастыру туралы шешiмiн орындамаумен байланысты болса, **үшінші бөлігінде**), 154, 155 (бiрiншi бөлiгiнде), **156 (екiншi бөлiгiнде)**, 158 (бiрiншi бөлiгiнде), 159, 183, 205 (бiрiншi және екінші бөлiктерінде), 206 (бiрiншi бөлiгiнде), 208 (бiрiншi бөлiгiнде), 211 (бiрiншi бөлiгiнде), 213 (бiрiншi бөлiгiнде), 247 (бiрiншi және екінші бөлiктерінде), 288 (төртiншi бөлiгiнде), 289, 294, 296 (үшiншi бөлiгiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде), 316, 317 (бiрiншi бөлiгiнде), 320 (бiрiншi бөлiгiнде), 325 (бiрiншi бөлiгiнде), 326 (бiрiншi бөлiгiнде), 331 (екiншi бөлiгiнде), 334 (бiрiншi бөлiгiнде), 335 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 336, 340 (бiрiншi, екiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 342 (бiрiншi бөлiгiнде), 346 (бiрiншi бөлiгiнде, **1-1**), 349 (бiрiншi бөлiгiнде), 351 (бiрiншi бөлiгiнде), 356 (бiрiншi бөлiгiнде), 357 (екiншi бөлiгiнде), 358 (бiрiншi бөлiгiнде), 359 (бiрiншi бөлiгiнде), 376 (бiрiншi бөлiгiнде), 381, 383, **384 (бiрiншi бөлiгiнде)**, **389 (екiншi бөлiгiнде)**, 391, 395, 397, **398 (екiншi бөлiгiнде)**, 400, 403, 406, 407 (екінші бөлігінде), 410-баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi iшкi iстер органдары жүргiзедi.17. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 222, 225, 226 (бiрiншi бөлiгiнде), 227, 228 (бiрiншi бөлiгiнде), 229 (бiрiншi бөлiгiнде), 230 (бiрiншi бөлiгiнде), 234 (бiрiншi бөлiгiнде), **234-1 (бірінші бөлігінде),** 236 (бiрiншi бөлiгiнде), 239 (бiрiншi бөлiгiнде), 241, 242, 243 (екiншi бөлiгiнде), 244 (бiрiншi бөлiгiнде), 246-баптарында көзделген қылмыстық терiс қылықтар бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейiнгi тергеп-тексерудi экономикалық тергеу қызметі жүргiзедi.20. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 437 (бірінші және бесінші бөлiктерiнде), 438 (бірінші бөлігінде), 440 (бірінші және екінші бөліктерінде), 443(бірінші бөлігінде), 447 (бірінші бөлігінде), 448 (бірінші бөлігінде), 449 (бірінші бөлігінде), 460, 466 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында әскери қызметтi шақыру немесе келiсiмшарт бойынша өткерiп жүрген әскери қызметшiлер; әскери жиындардан өтуі кезінде запастағы азаматтар; әскери бөлiмдердiң, құрамалардың, мекемелердiң азаматтық персоналының адамдары өз қызметтiк мiндеттерiн орындауға байланысты немесе осы бөлiмдер, құрамалар және мекемелер орналасқан жерде жасаған, осы баптың он алтыншы, он жетінші, он тоғызыншы, жиырма екінші – жиырма төртінші бөліктерінде көрсетілген iстер бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді әскери полиция органдары жүргізеді.23. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 287 (бірінші бөлігінде), 337 (бірінші және екінші бөліктерінде), **378 (бірінші бөлігінде)**, 382 (бірінші бөлігінде), 390 (бірінші бөлігінде)-баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар туралы істер бойынша хаттамалық нысандағы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ішкі істер органы не егер олар күзету іс-шаралары өткізілетін аймақта жасалған және тікелей тізбесі заңда белгіленген күзетілетін адамдарға қарсы бағытталған болса, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі жүргізеді. | Түзету ҚК 152-бабының 3-бөлігін көпшілік алдында айыптау істері санатына ауыстырумен, сондай-ақ ҰК 345-1-бабы, ҚК 346-бабының 1-1-бөлігі бойынша жауаптылық енгізумен байланысты.ҚР ҚК 346-бабының 1-1-бөлігінің тергеулігін айқындау мақсатында. |
|  | **192-бап. Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі**3. Осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген мерзімге қылмыстық процеске қатысушылардың осы Кодекстің [296-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z416) көзделген тәртіппен қылмыстық іс материалдарымен танысу уақыты, сондай-ақ күдіктінің, жәбірленушінің шағымы бойынша қылмыстық істің сотта және прокуратурада болған уақыты кірмейді.7. Прокурор істі қосымша тергеп-тексеру үшін қайтарған кезде сотқа дейiнгi тергеп-тексеру прокурор белгілеген, бірақ іс қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын адамға келіп түскен кезден бастап бір айдан аспайтын мерзімде жүргізіледі. Мерзімді одан әрі ұзарту жалпы негіздерде және осы бапта көзделген тәртіппен жүргізіледі. | **192-бап. Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі****3. Осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген мерзімге:****1) осы Кодексте көзделген негіздер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің мерзімі үзілген уақыт аралығы;****2) осы Кодекстің 296-бабында көзделген тәртіпте қылмыстық процесс қатысушыларының қылмыстық іс материалдарымен танысу;****3) күдіктінің, оның қорғаушысының, жәбірленушінің, оның өкілінің шағымы бойынша қылмыстық істің сотта және прокуратурада болу;****4) процестік келісім жасасу және бекіту туралы мәселені қараумен байланысты қылмыстық істің прокуратурада болу;****5) осы Кодекстің 186, 187, 188, 191-баптарында көзделген тәртіпте қылмыстық істі беру уақыты кірмейді.** 7. Прокурор істі қосымша тергеп-тексеру үшін қайтарған кезде, **сондай-ақ оның сотқа дейінгі тергеп тексерудің мерзімін үзу немесе қылмыстық істі тоқтату туралы қаулылардың күшін жоюы кезінде не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның үзілген мерзімді қалпына келтіруі кезінде** сотқа дейiнгi тергеп-тексеру прокурор белгілеген, бірақ іс қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын адамға келіп түскен кезден бастап бір айдан аспайтын мерзімде жүргізіледі. Мерзімді одан әрі ұзарту жалпы негіздерде және осы бапта көзделген тәртіппен жүргізіледі. | ҚПК нормаларын түрліше түсінуді жою мақсатында, ҚПК 45-бабының 7-бөлігіне сәйкес тергеп-тексеру мерзімі үзілген уақыт аралығы тергеп-тексеру мерзімдерін есептеу кезінде есепке алынбайтындығын көрсете отырып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін тәптіштеу қажет. Сотқа дейінші тергеп-тексері мерзімін есептеу кезінде сондай-ақ процестік келісім жасасу туралы мәселені қарауға байланысты істің прокуратурада болу уақытын есепке алмау ұсынылады, себебі бұл процесс белгілі бір уақыт алуы мүмкін және сотқа дейінгі тергеп-тексеру келісім жасасу кезінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру ҚПК 192-бабында белгіленген мерзімдерде аяқталуы тиіс екендігін көздейтін ҚПК 614-бабының бірінші бөлігінің 1) тармағының талаптарын бұзушылық ықтималдығы бар.Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін ұдайы ұзарту қажеттілігін жою мақсатында сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімін үзу немесе қылмыстық істі тоқтату туралы қаулының күші жойылғаннан кейін не сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам үзілген мерзімді қалпына келтіру кезінде бір айдан аспайтын қосымша тергеп-тексеру мерзімін белгілеу ұсынылады.  |
|  | **193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкiлеттiктерi**2. Прокурорлардың сотқа дейiнгi тергеп-тексеру сатысындағы өкiлеттiктерiнiң аражiгiн ажыратуды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры айқындайды.Прокуратура органы басшысының айрықша өкiлеттiктерiне:**....****Прокуратура басшысының осы бөліктің 2), 3), 6), 7) және 8) тармақтарында санамаланған өкілеттіктерін Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалауды қамтамасыз ететін департаменттерінің (басқармаларының), облыстық прокуратуралардың және оларға теңестірілген прокуратуралардың бастықтары жүзеге асыруы мүмкін.** | **193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкiлеттiктерi**2. Прокурорлардың сотқа дейiнгi тергеп-тексеру сатысындағы өкiлеттiктерiнiң аражiгiн ажыратуды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры айқындайды.Прокуратура органы басшысының айрықша өкiлеттiктерiне:**….****Осы баптың 2), 3), 6), 7) және 8) тармақтарында атап өткен прокуратура басшысының өкілеттіктері қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығына қадағалауды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының департамент (басқарма), облыс прокуратураларының және оларға теңестірілген прокуратуралардың бастықтарымен іске асырылуы мүмкін.** | Мемлекеттік және орыс тілдеріне дұрыс аударып мағынасын келтірі туралы тұзету.  |
|  | **196-бап. Анықтау органдарының алдын ала тергеу жүзеге** **асырылатын iстер бойынша қызметi**2. Кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін орындағаннан кейiн, бiрақ сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған күннен бастап бес тәулiктен кешiктiрмей, анықтау органы тергеулігі туралы мәселелер болмаған ретте бұл туралы жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорды жазбаша хабардар ете отырып, iстi дәл осы органның тергеушiсіне беруге мiндеттi. Қалған жағдайларда қылмыстық іс тергеулігін айқындау үшін прокурорға беріледі. | **196-бап. Анықтау органдарының алдын ала тергеу жүзеге** **асырылатын iстер бойынша қызметi**2. Кезек күттірмейтін тергеу әрекеттерін орындағаннан кейiн, бiрақ сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған күннен бастап бес тәулiктен кешiктiрмей, анықтау органы тергеулігі туралы мәселелер болмаған ретте бұл туралы жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорды жазбаша хабардар ете отырып, iстi дәл осы органның тергеушiсіне беруге **не қылмыстық құқық бұзушылықтың жоқтығы анықталған кезде қылмыстық істі тоқтатуға** мiндеттi. Қалған жағдайларда қылмыстық іс тергеулігін айқындау үшін прокурорға беріледі.  | Түзету қылмыстық құқық бұзушылық құрамының немесе оқиғасының жоқтығы анықталған кезде шешімдер қабылдауды жеңілдетуге, сондай-ақ тергеп органдарына түсетін жүктемені азайтуға бағытталған. |
|  | **201-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерiн жария** **етуге жол бермеу**1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерi жария етiлмеуге тиіс. Олар, егер бұл тергеп-тексеру мүдделерiне қайшы келмесе және басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзуға байланысты болмаса, прокурордың рұқсатымен қандай көлемде жария ету мүмкiн деп танылса, сол көлемде жария етiлуi мүмкiн. | **201-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерiн жария** **етуге жол бермеу**1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерi жария етiлмеуге тиіс. Олар, егер бұл тергеп-тексеру мүдделерiне қайшы келмесе және басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзуға байланысты болмаса, **сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның,** прокурордың рұқсатымен қандай көлемде жария ету мүмкiн деп танылса, сол көлемде жария етiлуi мүмкiн.  | Түзету сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жария ету мәселелерін сондай-ақ тергеуші мен анықтаушының келісімімен келісім мүмкіндігімен байланысты жеңілдетуге бағытталған *(1997 ж. ҚПК бойынша көзделгендегідей).* Қазірігі уақытта ІІМ ақпараттық саясаты құқық бұзушылықтар профилактикасына, БАҚ-тарда азаматтарды қылмыстық қолсұғушылықтардан қорғау бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы жариялауға, құқық бұзушылық белгілері бар жарияланымдарға шұғыл үн қатуға, қазақстандық полиция туралы объективті қоғамдық пікір қалыптастыруға бағдаланған. |
|  | **217-бап. Тергеу судьясының жәбірленушіден, куәдан жауап алу ерекшеліктері (айғақтарды сақтауға қою)**3. Тергеу судьясының жәбiрленушi мен куәдан жауап алуы прокурордың, күдіктінің (ол болған жағдайда), қорғаушы ретінде қатысатын оның адвокатының, ал қажет болған жағдайларда процеске басқа да қатысушылардың қатысуымен жүргiзiледi. Егер күдiктiнiң жауап алуға қатысуы жәбiрленушiнiң, куәнiң қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн болса, күдiктi жауап алуға шақырылмайды. Айғақтарды сақтауға қою кезiнде адамдардың сот отырысына қатысу үшiн келуiн қамтамасыз ету тергеу судьясына өтiнiш мәлімдеген адамдарға жүктеледi. Күдiктiнiң қорғаушысы адамды шақыру үшiн тергеу судьясына адамның жауап алуға келуiн қамтамасыз етуге көмек көрсету туралы өтiнiш мәлімдеуі мүмкiн. | **217-бап. Тергеу судьясының жәбірленушіден, куәдан жауап алу ерекшеліктері (айғақтарды сақтауға қою)**3. Тергеу судьясының жәбiрленушi мен куәдан жауап алуы прокурордың, күдіктінің (ол болған жағдайда), қорғаушы ретінде қатысатын оның адвокатының, ал қажет болған жағдайларда процеске басқа да қатысушылардың қатысуымен жүргiзiледi. Егер күдiктiнiң жауап алуға қатысуы жәбiрленушiнiң, куәнiң қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн болса, немесе кәмелетке толмаған куәлар мен жәбірленушілерден психикасын жарақаттаушы әсер етуді болдырмау үшін күдiктi жауап алуға шақырылмайды. Айғақтарды сақтауға қою кезiнде адамдардың сот отырысына қатысу үшiн келуiн қамтамасыз ету тергеу судьясына өтiнiш мәлімдеген адамдарға жүктеледi. Күдiктiнiң қорғаушысы адамды шақыру үшiн тергеу судьясына адамның жауап алуға келуiн қамтамасыз етуге көмек көрсету туралы өтiнiш мәлімдеуі мүмкiн. | Тұзету кәмелетке толмаған куәлар мен жәбірленушілерден психикасын жарақаттаушы әсер етуді болдырмау үшін көзделген. |
|  | **221-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру және сақтау**4. Тез бұзылуға бейім заттай дәлелдемелер, егер оларды иесiне қайтару мүмкін болмаса, жергілікті атқарушы орган айқындайтын тиiстi ұйымдарға мақсатына сай пайдалану не алынған сомаларды сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргiзетін органның депозитiне сала отырып, өткізу үшін тапсырылады. Сақталуы елеулі материалдық шығынды талап ететiн заттай дәлелдемелер, егер иесiне тиісті түрде хабарланғаннан кейін алты ай өткен соң қайтарып берiлуi мүмкiн болмаса, ал иесі анықталмаған жағдайда – нәрселерді заттай дәлелдемелер деп таныған кезден бастап сол мерзімде өткізіледі. Заттай дәлелдемелер алынған соманы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін органның депозитiне сала отырып, заңнамада белгiленген тәртiппен өткізіледі. Негiздер болған кезде, пайдаланылған немесе өткізілген заттай дәлелдемелер иесіне сондай түрдегі және сападағы нәрселермен қайтарылады немесе соңғысына олардың құны соттың шешімі бойынша мемлекеттік бюджет есебінен төленедi.Әрбір атауы (түрі) бойынша аса ірі мөлшерге жатқызудың белгіленген шегінен асатын мөлшердегі есірткі, психотроптық заттар сот сараптамасы жүргізілгеннен кейін заттай дәлелдемелер деп танылып, іске үлгі ретінде қоса берілгендерін қоспағанда, прокурордың келісімімен қылмыстық қудалау органы қаулысының негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген [тәртіппен](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400001291#z96) жойылуға тиіс. Есірткі заттарды жою туралы, прокурормен келісілген қаулы және заң талаптарына сәйкес және жою кезінде бейнетіркеуді қолдана отырып жасалған, оны іс жүзінде жою туралы акт қылмыстық іске қоса тігіледі.Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қылмыстық іске қосып тігу үшін прокурормен келісілген тиісті қаулының негізінде маманның міндетті түрде қатысуымен және бейнежазбаны қолданып, алып қойылған есірткі, психотроптық заттардың жалпы көлемінен әрбір атауы (түрі) бойынша тиісті есірткі, психотроптық заттар үшін заңда белгіленген аса ірі мөлшерге тең шамасында үлгілер іріктеп алынуға, олар қапталып, мөрленуге тиіс, қаптамада заттың атауы және оның көлемі туралы жазба жасалып, қаптамада қамтылғанның анықтығы осы әрекетке қатысқан адамдардың қойған қолдарымен куәландырылады.**Бақыланатын жеткізілім немесе өзге де** жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде заңсыз айналымнан алып қойылған есірткі заттарын немесе психотроптық заттарды пайдалану қажет болған жағдайда, оларды жою тиісті жасырын тергеу әрекеттері аяқталғанға дейін прокурордың келісімімен жүргізілмеуі мүмкін. | **221-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру және сақтау**4. Тез бұзылуға бейім заттай дәлелдемелер, егер оларды иесiне қайтару мүмкін болмаса, жергілікті атқарушы орган айқындайтын тиiстi ұйымдарға мақсатына сай пайдалану не алынған сомаларды сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргiзетін органның депозитiне сала отырып, өткізу үшін тапсырылады. Сақталуы елеулі материалдық шығынды талап ететiн заттай дәлелдемелер, егер иесiне тиісті түрде хабарланғаннан кейін алты ай өткен соң қайтарып берiлуi мүмкiн болмаса, ал иесі анықталмаған жағдайда – нәрселерді заттай дәлелдемелер деп таныған кезден бастап сол мерзімде өткізіледі. Заттай дәлелдемелер алынған соманы сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізетін органның депозитiне сала отырып, заңнамада белгiленген тәртiппен өткізіледі. Негiздер болған кезде, пайдаланылған немесе өткізілген заттай дәлелдемелер иесіне сондай түрдегі және сападағы нәрселермен қайтарылады немесе соңғысына олардың құны соттың шешімі бойынша мемлекеттік бюджет есебінен төленедi.Әрбір атауы (түрі) бойынша аса ірі мөлшерге жатқызудың белгіленген шегінен асатын мөлшердегі есірткі, психотроптық заттар сот сараптамасы жүргізілгеннен кейін заттай дәлелдемелер деп танылып, іске үлгі ретінде қоса берілгендерін қоспағанда, прокурордың келісімімен қылмыстық қудалау органы қаулысының негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген [тәртіппен](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400001291#z96) жойылуға тиіс. Есірткі заттарды жою туралы, прокурормен келісілген қаулы және заң талаптарына сәйкес және жою кезінде бейнетіркеуді қолдана отырып жасалған, оны іс жүзінде жою туралы акт қылмыстық іске қоса тігіледі.Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қылмыстық іске қосып тігу үшін прокурормен келісілген тиісті қаулының негізінде маманның міндетті түрде қатысуымен және бейнежазбаны қолданып, алып қойылған есірткі, психотроптық заттардың жалпы көлемінен әрбір атауы (түрі) бойынша тиісті есірткі, психотроптық заттар үшін заңда белгіленген аса ірі мөлшерге тең шамасында үлгілер іріктеп алынуға, олар қапталып, мөрленуге тиіс, қаптамада заттың атауы және оның көлемі туралы жазба жасалып, қаптамада қамтылғанның анықтығы осы әрекетке қатысқан адамдардың қойған қолдарымен куәландырылады.**Іздестіру шараларын (іс-шаралар)** немесе жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде заңсыз айналымнан алып қойылған есірткі заттарын немесе психотроптық заттарды пайдалану қажет болған жағдайда, оларды жою тиісті жасырын тергеу әрекеттері аяқталғанға дейін прокурордың келісімімен жүргізілмеуі мүмкін.  | Жасырын тергеу әрекеттері қатарынан жасырын бақыланатын жеткізілім, қылмыстық әрекетті жасырын енгізу және (немесе) имитациялау секілді түрлерін алып тастау және оларды ЖІҚ туралы Заң шеңберінде сақтау ұсынылады, себебі оларды жүргізу қылмысты анықтау және дәлелдемелер жинау құралы болып табылады (қызметтік іздестіру итін, жергілікті жерлерді сүзіп шығу және т.б. қолдану секілді жалпы жедел іс-шаралармен ұқсастық бойынша) және ҚПК шеңберінде іс бойынша дербес дәлелдеу мәні жоқ. |
|  | **231-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері**Осы тараудың ережелеріне сәйкес мынадай жасырын тергеу әрекеттері:1) адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау;2) электр (телекоммуникация) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және түсіріп алу;3) абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу;4) компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу;5) пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау;6) орынға жасырын кіру және (немесе) оны тексеру;7) адамды немесе орынды жасырын байқауға алу;8) жасырын бақыланатын жеткізілім;9) жасырын бақыланатын сатып алу;10) жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялау жүзеге асырылады. | **231-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері**Осы тараудың ережелеріне сәйкес мынадай жасырын тергеу әрекеттері:1) адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау;2) электр (телекоммуникация) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және түсіріп алу;3) абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу;4) компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу;5) пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау;6) орынға жасырын кіру және (немесе) оны тексеру;7) адамды немесе орынды жасырын байқауға алу;**8) алып тастау.**9) жасырын бақыланатын сатып алу;**10) қылмыстық істі имитациялау.** | Жасырын тергеу әрекеттері қатарынан жасырын бақыланатын жеткізілім, қылмыстық әрекетті жасырын енгізу секілді түрлерін алып тастау және оларды ЖІҚ туралы Заң шеңберінде сақтау ұсынылады, себебі оларды жүргізу қылмысты анықтау және дәлелдемелер жинау құралы болып табылады (қызметтік іздестіру итін, жергілікті жерлерді сүзіп шығу және т.б. қолдану секілді жалпы жедел іс-шаралармен ұқсастық бойынша) және ҚПК шеңберінде іс бойынша дербес дәлелдеу мәні жоқ. |
|  | **234-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау**1. **Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының қаулысы бойынша** жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге санкцияны Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары және оған теңестірілген прокурорлар береді.Санкция осы Кодексте белгіленген тәртіппен тіркелген, қылмыстар туралы хабарлар мен арыздар бойынша ғана беріледі. | **234-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау**1. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге санкцияны Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары және оған теңестірілген прокурорлар береді.Санкция осы Кодексте белгіленген тәртіппен тіркелген, қылмыстар туралы хабарлар мен арыздар бойынша ғана беріледі. | Түзету ҚПК 232-бабының 1-бөлігі мен 233-бабының 1-бөлігі арасындағы қайшылықтарды жоюға бағытталған. |
|  | **249-бап. Жасырын бақыланатын жеткізілім**1. Жасырын бақыланатын жеткізілім еркін өткізуге тыйым салынған немесе айналымы заңмен шектелген, сондай-ақ қылмыстық қолсұғушылық объектілері немесе құралдары болып табылатын нәрселердің, заттектер мен өнімдердің жеткізілуіне, сатып алынуына, сатылуына, жылжытылуына бақылау орнату мақсатында жүзеге асырылады.2. Қазақстан Республикасының аумағында бақыланатын жеткізілімді уәкілетті орган дербес не басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасасу арқылы жүзеге асырады.3. Бірнеше мемлекеттің аумағында бақыланатын жеткізілімді уәкілетті орган шет мемлекеттердің уәкілетті құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүзеге асырады.4. Осы іс-шара аяқталғаннан кейін уәкілетті орган тергеушіге, анықтаушыға барлық алынған материалдарды мөрленген түрде толық көлемде ілеспе хатпен бірге ұсынады. | **Алып тастау.** | Жасырын тергеу әрекеттері қатарынан жасырын бақыланатын жеткізілім, қылмыстық әрекетті жасырын енгізу және (немесе) имитациялау секілді түрлерін алып тастау және оларды ЖІҚ туралы Заң шеңберінде сақтау ұсынылады, себебі оларды жүргізу қылмысты анықтау және дәлелдемелер жинау құралы болып табылады (қызметтік іздестіру итін, жергілікті жерлерді сүзіп шығу және т.б. қолдану секілді жалпы жедел іс-шаралармен ұқсастық бойынша) және ҚПК шеңберінде іс бойынша дербес дәлелдеу мәні жоқ. |
|  | **251-бап. Жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық әрекетті** **имитациялау**1. **Ендіру және (немесе)** қылмыстық әрекетті имитациялау дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған қылмыстар туралы нақты деректер алу мақсатында қылмыстық ортаға енгізілген және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялаған адамның жазбаша келісуі бойынша жүзеге асырылады.2. **Енгізілген және (немесе)** қылмыстық әрекетті имитациялаған адамға Қазақстан Республикасы [Қылмыстық кодексінің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z0) ережелеріне сәйкес қажетті қорғану, қол сұғушылық жасаған адамды ұстап алу, аса қажеттілік, негізді тәуекел ету жағдайларын қоспағанда, адамдардың өміріне, денсаулығына, меншігіне қауіп төндірумен ұштасқан әрекет (әрекетсіздік) жасауға тыйым салынады.3. Тергеушінің, анықтаушының келісімі бойынша уәкілетті орган **қылмыстық ортаға енгізілу және (немесе)** қылмыстық әрекетті имитациялау барысы туралы үнемі хабарлайды.4. Осы іс-шара аяқталғаннан кейін уәкілетті орган тергеушіге, анықтаушыға барлық материалдарды мөрленген түрде ілеспе хатпен бірге ұсынады. | **251-бап. Жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық әрекетті** **имитациялау**1. Қылмыстық әрекетті имитациялау дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған қылмыстар туралы нақты деректер алу мақсатында қылмыстық ортаға енгізілген және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялаған адамның жазбаша келісуі бойынша жүзеге асырылады.2. Қылмыстық әрекетті имитациялаған адамға Қазақстан Республикасы [Қылмыстық кодексінің](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z0) ережелеріне сәйкес қажетті қорғану, қол сұғушылық жасаған адамды ұстап алу, аса қажеттілік, негізді тәуекел ету жағдайларын қоспағанда, адамдардың өміріне, денсаулығына, меншігіне қауіп төндірумен ұштасқан әрекет (әрекетсіздік) жасауға тыйым салынады.3. Тергеушінің, анықтаушының келісімі бойынша уәкілетті орган қылмыстық әрекетті имитациялау барысы туралы үнемі хабарлайды.4. Осы іс-шара аяқталғаннан кейін уәкілетті орган тергеушіге, анықтаушыға барлық материалдарды мөрленген түрде ілеспе хатпен бірге ұсынады. | Жасырын тергеу әрекеттері қатарынан жасырын бақыланатын жеткізілім, қылмыстық әрекетті жасырын енгізу және (немесе) имитациялау секілді түрлерін алып тастау және оларды ЖІҚ туралы Заң шеңберінде сақтау ұсынылады, себебі оларды жүргізу қылмысты анықтау және дәлелдемелер жинау құралы болып табылады (қызметтік іздестіру итін, жергілікті жерлерді сүзіп шығу және т.б. қолдану секілді жалпы жедел іс-шаралармен ұқсастық бойынша) және ҚПК шеңберінде іс бойынша дербес дәлелдеу мәні жоқ. |
|  | **254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi**7. Тiнтуді немесе алуды жүргiзу басталғанға дейін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам **оларды жүргiзу туралы қаулыны көрсетуге** мiндеттi**.** | **254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi**7. Тiнтуді немесе алуды жүргiзу басталғанға дейін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам **тиісті** қаулыны көрсетуге мiндеттi. | Түзету тінту немесе алып қою жүргізу кезінде қылмыстық процесті жеңілдетуге, атап айтқанда екі қаулы емес, бір қаулы ұсыну арқылы жеңілдетуге бағытталған, себебі практикада қолданыстағы нормалар оларды жүргізу және санкциялау туралы қаулы ұсынуды көздейді. |
|  | **260-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын** **адамның талап етуі бойынша нәрселер мен**  **құжаттарды беру**2. Мемлекеттік органдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың басшылары және лауазымды адамдары сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның **прокурормен келісілген** талабы бойынша өз құзыреті шегінде жоспардан тыс тексеру, құжаттамалық ревизия немесе өзге де қызметтік тексеру жүргізуге және ревизия немесе тексеру актісін барлық қосымшаларымен бірге белгіленген мерзімде ұсынуға міндетті. Қылмыстық қудалау органы жеке кәсіпкерлік субъектілеріне ревизиялар және тексерулер жүргізу талабы туралы бір тәулік ішінде прокурорды хабардар етеді. | **260-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын** **адамның талап етуі бойынша нәрселер мен**  **құжаттарды беру**2. Мемлекеттік органдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың басшылары және лауазымды адамдары сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның талабы бойынша өз құзыреті шегінде жоспардан тыс тексеру, құжаттамалық ревизия немесе өзге де қызметтік тексеру жүргізуге және ревизия немесе тексеру актісін барлық қосымшаларымен бірге белгіленген мерзімде ұсынуға міндетті. Қылмыстық қудалау органы жеке кәсіпкерлік субъектілеріне ревизиялар және тексерулер жүргізу талабы туралы бір тәулік ішінде прокурорды хабардар етеді. | Түзету тексерістер, ревизиялар тағайындау рәсімін жеңілдетуге, сондай-ақ ҚПК 122-бабының 2-бөлігімен қайшылықтарды жоюға бағытталған. |
|  | **272-бап. Сараптама тағайындау тәртібі**9. Өзінің бастамасы бойынша сараптама тағайындалған процеске қатысушы сарапшылық зерттеу объектілері ретінде нәрселерді, құжаттарды ұсынуы мүмкін. Қылмыстық процесті жүргізетін орган оларды осындай нәрселер, құжаттар қатарынан уәжді қаулымен алып тастауға құқылы. | **272-бап. Сараптама тағайындау тәртібі**9. Өзінің бастамасы бойынша сараптама тағайындалған процеске қатысушы сарапшылық зерттеу объектілері ретінде нәрселерді, құжаттарды ұсынуы мүмкін. Қылмыстық процесті жүргізетін орган, **осы Кодекстің 122-бабының үшінші бөлігінің 2) тармағында көзделген тәртіпте сараптама тағайындау жағдайларын қоспағанда,**  оларды осындай нәрселер, құжаттар қатарынан уәжді қаулымен алып тастауға құқылы.  | Қылмыстық процестегі жарыспалылықты одан әрі күшейту және қорғаушылардың құқықтарын шектеуге жол бермеу мақсатында, ҚПК 122-бабының 3-бөлігінің 2) тармағының ережелеріне сәйкес қорғаушының шарттық негізде сараптама тағайындауы кезінде сараптамалық зерттеу объектілеріне сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның сараптаманы болдырмау мүмкіндігіне тыйым салуды көздеу ұсынылады. |
|  | **289-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын** **адамның сотқа дейінгі тергеп-тексеру** **тоқтатылғаннан кейінгі әрекеттері**1. Тоқтату және тоқтату негіздері туралы күдікті, айыпталушы, оның қорғаушысы, заңды өкілі, жәбірленуші және оның өкілі, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер және олардың өкілі, **сондай-ақ өздерінің арыздары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған адам немесе ұйым** жазбаша хабардар етіледі. | **289-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын** **адамның сотқа дейінгі тергеп-тексеру** **тоқтатылғаннан кейінгі әрекеттері**1. Тоқтату және тоқтату негіздері туралы күдікті, айыпталушы, оның қорғаушысы, заңды өкілі, жәбірленуші және оның өкілі, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер және олардың өкілі жазбаша хабардар етіледі.**Осы Кодекстің 35-бабының бірінші бөлігінің 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақтарында көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтату туралы қаулының көшірмесі, жиырма төрт сағат ішінде прокурорға жіберіледі.** | ҚР ҚПК 289-бабына өзгерістер енгізу, атап айтқанда «өздерінің арыздары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған адам немесе ұйым» деген сөздерді алып тастау ұсынылады, себебі іс бойынша олардың жәбірленуші ретіндегі мәртебесі айқындалмаса, оларды қылмыстық істің материалдарымен таныстыру да дұрыс емес.Түзету ақталатын негіздер бойынша істі тоқтату туралы қабылданған шешімнің заңдылығын уақытылы тексеру мүмкіндігіне бағытталған. |
|  | **294-бап. Тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны және** **қылмыстық істің материалдарымен танысу құқығын** **түсіндіру туралы хабарлау**2. Егер қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттерін жүргізуді аяқтау кезінде не **күдіктінің және оның қорғаушысының** іс материалдарымен танысу кезеңінде күзетпен ұстау мерзімдері бітсе, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктіні күзетпен ұстау мерзімін санкциялау туралы өтінішхатты соттың алдында қозғау туралы қаулы шығарады.Күдіктіні күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау осы Кодекстің [152-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z152) көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. | **294-бап. Тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны және** **қылмыстық істің материалдарымен танысу құқығын** **түсіндіру туралы хабарлау**2. Егер қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттерін жүргізуді аяқтау кезінде не **қылмыстық процесс қатысушыларының** іс материалдарымен танысу кезеңінде күзетпен ұстау мерзімдері бітсе, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам қылмыстық іс материалдарымен танысу кезеңінде күдіктіні күзетпен ұстау мерзімін санкциялау туралы өтінішхатты соттың алдында қозғау туралы қаулы шығарады. Күдіктіні күзетпен ұстауда болу мерзімін санкциялау осы Кодекстің [152-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z152) көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. | Күдіктінің және оның көмекшісінің тікелей материалдармен танысу жүргізілмейтін, алайда ҚПК 294, 295-баптарында көрсетілген процестің өзге қатысушыларының және өзге күдіктілердің іс материалдарымен танысуы аяқталмаған кезеңде күдіктінің қамауда ұсталуы үшін құқықтық негіздер жасау және кемшілікті жож. |
|  | **302-бап. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық** **іс бойынша прокурордың шешімі**1. Қылмыстық іс материалдарын зерделеу нәтижелері бойынша прокурор мынадай әрекеттердің бірін жүргізеді:1) айыптау актісін бекітеді;2) жаңа айыптау актісін жасайды;3) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға қылмыстық істі қосымша тергеу жүргізу үшін жібереді;4) осы Кодекстің [35](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z35) және [36-баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z36) көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі толық көлемде немесе оның бір бөлігін қысқартады;5) өз қалауы немесе қорғаушы тараптың өтінішхаты бойынша процестік келісім жасасу туралы мәселені шешеді;6) қорғаушы куәлардың тiзiмiн қоспағанда, сотқа шақырылуға жататын адамдардың тiзiмiн толықтырады немесе қысқартады.**2. Прокурор осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әрекеттерді:****1) сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеруде аяқталған қылмыстық істер бойынша – үш тәулік;****2) жалпы тәртіппен тергелген қылмыстық істер бойынша – он тәулік ішінде жүзеге асырады.** | **302-бап. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық** **іс бойынша прокурордың шешімі**1. Қылмыстық іс материалдарын зерделеу нәтижелері бойынша, **сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру тәртібінде аяқталған істерді қоспағанда,** прокурор **он тәулік ішінде** мынадай әрекеттердің бірін жүргізеді:1) айыптау актісін бекітеді;2) жаңа айыптау актісін жасайды;3) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға қылмыстық істі қосымша тергеу жүргізу үшін жібереді;4) осы Кодекстің [35](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z35) және [36-баптарында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z36) көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі толық көлемде немесе оның бір бөлігін қысқартады;5) өз қалауы немесе қорғаушы тараптың өтінішхаты бойынша процестік келісім жасасу туралы мәселені шешеді;6) қорғаушы куәлардың тiзiмiн қоспағанда, сотқа шақырылуға жататын адамдардың тiзiмiн толықтырады немесе қысқартады. | Аяқталған, жеделдетілген және жалпы тәртіптегі істер бойынша прокурордың шешім қабылдау тәртібінің аражігін ажыратумен байланысты түзету.Жеделдетілген сотқа дейінгі іс жүргізу тәртібінде аяқталған істі зерделеу мерзімі туралы қайталанатын норманы және арнаулы норманың болуына байланысты оны зерделеу нәтижелері бойынша прокурор қабылдайтын шешімдердің түрлерін алып тастау ұсынылады (ҚПК 190-б.).  |
|  | **303-бап. Прокурордың бұлтартпау шарасы туралы шешімі**1. Осы Кодекстің [302-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z448) бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді шешкен кезде прокурор күдіктіге қатысты бұрын таңдалған бұлтартпау шарасының күшін уәжді қаулымен жоюға немесе оны өзгертуге не, егер ондай қолданылмаған болса, бұлтартпау шарасын таңдауға құқылы.2. Егер прокурор күзетпен ұстау немесе үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасының күшін жою, оны өзгерту не таңдау қажет деп ойласа, ол тиісінше осы Кодекстің [146](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z146), [147](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z147) және [153-баптарын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z153) басшылыққа алады. | **303-бап. Прокурордың бұлтартпау шарасы туралы шешімі**1. Осы Кодекстің [302-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z448) бірінші бөлігінде **және 190-бабының жетінші бөлігінде** санамаланған мәселелерді шешкен кезде прокурор күдіктіге қатысты бұрын таңдалған бұлтартпау шарасының күшін уәжді қаулымен жоюға немесе оны өзгертуге не, егер ондай қолданылмаған болса, бұлтартпау шарасын таңдауға құқылы. 2. Егер прокурор күзетпен ұстау немесе үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасының күшін жою, оны өзгерту, **ұзарту** не таңдау қажет деп ойласа, ол **дәлелді қаулы шығарады, оны осы баптың үшінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстің 146, 147, 148, 152, 153-баптарында көзделген тәртіпте санкциялау үшін тергеу судьясына жібереді.** **3. Істі не адамға қатысты қылмыстық қудалауды тоқтатумен байланысты күзетпен ұстау немесе үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасының күшін жоюды прокурор тергеу судьясының санкциясынсыз жүргізеді.** | Бұлтартпауға қарай сондай-ақ прокурордың жеделдетілген іс жүргізу тәртібінде аяқталған істерді зерделеуі кезінде шешім қабылдау мүмкіндігіне бағытталған нақтылаушы түзету. Түзету күзетпен ұстауды санкциялау, зерделеу үшін келіп түскен қылмыстық істі зерделеу және сотқа жіберу кезеңінде күзетпен ұстау мерзімін ұзарту тәртібін тәптіштеуге бағытталған.  |
|  | **321-бап. Алдын ала тыңдауды өткiзу**5. Судья істi алдын ала тыңдау нәтижелерi туралы қаулы шығарады, онда қаралған мәселелер бойынша шешiмдi баяндайды. Істi соттылығы бойынша жiберуге, іс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұруға, iстi тоқтатуға негiздер болмаған кезде сот осы Кодекстің [322-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z533) талаптарын сақтай отырып, басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулы шығарады. | **321-бап. Алдын ала тыңдауды өткiзу**5. Судья істi алдын ала тыңдау нәтижелерi туралы қаулы шығарады, онда қаралған мәселелер бойынша шешiмдi баяндайды. Істi соттылығы бойынша жiберуге, **прокурорға жіберуге,** іс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұруға, iстi тоқтатуға негiздер болмаған кезде сот осы Кодекстің [322-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z533) талаптарын сақтай отырып, басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулы шығарады.  | Нақтылаушы норма, себебі істі прокурорға жіберу туралы шешім алдын ала тыңдалып тағайындау негіздерінің бірі болып табылады, бұл ҚР ҚПК 321-бабының 1-бөлігінде көзделген. |
|  | **323-бап. Соттың істі прокурорға жіберуі**Басты сот талқылауын тағайындауға кедергі келтіретін қылмыстық-процестік заңнаманы елеулі түрде бұзушылықтар анықталған, сондай-ақ олар сотқа дейінгі жеделдетілген іс жүргізу істері бойынша немесе жасалған процестік келісімдері бар істер бойынша басты сот талқылауында анықталған кезде, сот оларды жою үшін істі прокурорға қайтарады. | **323-бап. Соттың істі прокурорға жіберу.**Басты сот талқылауын тағайындауға кедергі келтіретін қылмыстық-процестік заңнаманы елеулі түрде бұзушылықтар анықталған, сондай-ақ олар сотқа дейінгі жеделдетілген іс жүргізу істері бойынша немесе жасалған процестік келісімдері бар істер бойынша басты сот талқылауында анықталған кезде, сот оларды жою үшін істі прокурорға қайтарады.**Ескерту: Басты сот талқылауын тағайындауға кедергі келтіретін қылмыстық-процестік заңнаманы елеулі түрде бұзушылықтар болып мыналар табылады:****1) айыптау актісінде оқиғаның мәліметі, уақыты, қылмыстық құқық бұзушылық жасалған жер, оның амалы, себебі, салдары, квалификациясы және басқа күй-жайы мазмұндалмаған болса;****2) айыптау актісінде жәбірленуші туралы ақпарат болмаса, келтірілген заладың сипаты мен мөлшері болмаса;****3) айыптау актісінде күдіктелініп отырған адамға нақты бап, қылмыстық заңнама бабының бөлімі мен тармағы көрсетілмеген болса;****4) күдікті адамның әрекетін квалификациялау қаулысында мазмұндалған айып айыптау актісінде мазмұндалған айыпқа сәйкес келмесе;****5) прокурор айыптау актісін, қылмыстық теріс қылық туралы хаттамасын мақұлдамаса;****6) күдікті адамның әрекетін квалификациялау қаулысында, айыптау актісінде, сотқа беру қаулысында күдікті адам мен айыпталушының анкеталық мағлұматын жазу кезінде қателік жасалса, және олар сотпен түзетіле алмаса;****7) қылмыстық заңнаманың әр түрлі бабымен, бөлімі мен тармағымен қарастырылған адамды бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтар бойыша айыптау кезінде айыптау актісінде әр қылмыстық құқық бұзушылықтың квалафикациясы бөлек түрде көрсетілмеген болса;****8) айыптау актісінде бірнеше адамды бір қылмыстық құқық бұзушылық бойынша айыптау кезінде әр күдіктінің құқық бұзушылық квалификациясы көрсетілмеген болса;****9) айыпталушы сотқа берілмеген болса, немесе барлығы бойынша айыптау актісі жасалған, сотқа беру қаулысында айыпталушы болып табылатын барлық адамдар көрсетілмеген болса;****10) істе іс материалдарының тізімінің жоқтығы;****11) айыптау актісін толтырған адамның қолы қойылмаса.** |  |
|  | **370-бап. Куәлардан жауап алу**8. Сот куәдан жауап алуды ол болатын не тұратын аумақтағы аудандық (облыстық) сотқа оны шақырта отырып, бейнебайланыс режимінде (қашықтықтан жауап алу) ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып, осы Кодекстің [213-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z213) қағидалары бойынша жүргізуі мүмкін.**Жоқ.** | **370-бап. Куәлардан жауап алу**8. Сот куәдан жауап алуды ол болатын не тұратын аумақтағы аудандық (облыстық) сотқа оны шақырта отырып, бейнебайланыс режимінде (қашықтықтан жауап алу) ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып, осы Кодекстің [213-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z213) қағидалары бойынша жүргізуі мүмкін.**9. Қашықтықтан жауап алу қажет болған жағдайларда, сот бейнеконференц байланысын пайдалану туралы қаулы шығарады.****10. Бейнеконференцбайланысы құралдарын техникалық қолданудың тәртібін, осы Кодекстің талаптарын ескере отырып, соттардың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын орган айқындайды**  | Бейнеконференцбайланысын жүзеге асыру тәртібін регламенттеу мақсатында. |
|  | **390-бап. Соттың үкiм шығару кезiнде шешетiн мәселелерi**1. Сот үкiм шығару кезiнде кеңесу бөлмесiнде мынадай мәселелердi:….7) сотталушыға қандай жаза тағайындалуға тиiстігін шешеді;**2-1-бөлік жоқ.** | **390-бап. Соттың үкiм шығару кезiнде шешетiн мәселелерi**1. Сот үкiм шығару кезiнде кеңесу бөлмесiнде мынадай мәселелердi:….7) сотталушыға қандай жаза тағайындалуға тиiстігін, **жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазалардың ішінде жазаның неғұрлым ауыр түрін тағайындау үшін негіздердің бар-жоғын** шешеді;**2-1. Айыппұл түріндегі жаза тағайындау туралы мәселені шешу кезінде сот оны сотталушының төлеу мүмкіндігін талқылауы және үкімде уәждеуі тиіс.** | Сот үкімнің сипаттау-уәждеу бөлігінде қылмыстық жаза тағайындаауға жататын барлық мәселелер шешімдерінің себептерін көрсетуге міндетті. Олардың ішінде, ҚК 52-бабының жалпы ережесі, бұған сәйкес жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазалардың неғұрлым ауыр түрі жазаның неғұрлым жеңіл түрі жаза мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ете алмаған жағдайда ғана тағайындалады.Түзету жаза тағайындаумен байланысты мәселелер шоғырын нақтылауға бағытталған. |
|  | **397-бап. Айыптау үкiмiнiң сипаттау-уәждеу бөлiгi**2. Сот қылмыстық жазаны тағайындауға, одан немесе оны нақты өтеуден босатуға, өзге де ықпал ету шараларын қолдануға қатысты барлық мәселелерді шешудiң себептерiн де көрсетуге мiндеттi. | **397-бап. Айыптау үкiмiнiң сипаттау-уәждеу бөлiгi**2. Сот қылмыстық жазаны тағайындауға, одан немесе оны нақты өтеуден босатуға, өзге де ықпал ету шараларын қолдануға қатысты барлық мәселелерді шешудiң себептерiн де, **оның ішінде жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазалардың ішінде жазаның неғұрлым ауыр түрін тағайындау себептерін** көрсетуге мiндеттi.  | Жаза тағайындауға байланысты сұрақтарды нақтылау туралы тұзету.  |
|  | **398-бап. Айыптау үкiмiнiң қарар бөлiгi**1. Айыптау үкiмiнiң қарар бөлiгiнде:5) шартты түрде соттаған кезде, бас бостандығын шектеуге пробациялық бақылау мерзiмiнiң ұзақтығы және сотталған адамға жүктелетiн мiндеттер, сондай-ақ оларды орындамаудың заңда көзделген салдарлары, кепілгерлік белгілене отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатылған кезде кепілгерлік мерзімінің ұзақтығы және осы кезеңде жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың салдарлары көрсетілуі тиіс;**5-1), 5-2), 5-3) тармақтар жоқ.** | **398-бап. Айыптау үкiмiнiң қарар бөлiгi**1. Айыптау үкiмiнiң қарар бөлiгiнде:5) шартты түрде соттаған кезде, бас бостандығын шектеуге, пробациялық бақылау мерзiмiнiң ұзақтығы және сотталған адамға жүктелетiн мiндеттер, сондай-ақ оларды орындамаудың заңда көзделген салдарлары, кепілгерлік белгілене отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатылған кезде кепілгерлік мерзімінің ұзақтығы және осы кезеңде жаңа қылмыстық құқық бұзушылық жасаудың салдарлары;**5-1) жаза түрінде айыппұл тағайындалған жағдайда оны орындау тәртібі мен төлеу мерзімі туралы шешім;****5-2) белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда айыппұл ауыстырылатын жазаның түрі**;**5-3) кепілгерлік тағайындаған бойынша жазадан бостатуды жоюға байланысты жаза түрі, мерзімі немесе мөлшерін белгілеу;**  | ҚК айыппұл және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  | **414-бап. Үкімге, қаулыға апелляциялық шағым жасау,** **наразылық білдіру құқығы**1. Үкімге, қаулыға апелляциялық шағым жасау құқығы сотталған адамға, ақталған адамға, олардың қорғаушыларына, оның ішінде үкім жария етілгеннен кейін іс бойынша іс жүргізуге кіріскен қорғаушыларға, олардың өкілдеріне және заңды өкілдеріне, жәбірленушіге (жекеше айыптаушыға), олардың өкілдеріне және заңды өкілдеріне тиесілі. Азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер, олардың өкілдері және заңды өкілдері үкімге азаматтық талап қоюға қатысты бөлігінде шағым жасауға құқылы.2. Істі қарауға мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысқан прокурор сот актісін апелляциялық тәртіппен қайта қарау туралы наразылық келтіре алады. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары, аудандардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар істі қарауға қатысқан-қатыспағанына қарамастан, өз құзыреті шегінде үкімді қайта қарау туралы наразылық енгізе алады.3. Егер **соттың қаулысы** осы істің тараптары болып табылмайтын тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты болса, олар да қаулыға шағым жасауға құқылы. | **414-бап. Үкімге, қаулыға апелляциялық шағым жасау,** **наразылық білдіру құқығы**1. Үкімге, қаулыға апелляциялық шағым жасау құқығы сотталған адамға, ақталған адамға, олардың қорғаушыларына, оның ішінде үкім жария етілгеннен кейін іс бойынша іс жүргізуге кіріскен **қорғаушыларға, олардың** өкілдеріне және заңды өкілдеріне, жәбірленушіге (жекеше айыптаушыға), олардың өкілдеріне және заңды өкілдеріне тиесілі. Азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер, олардың өкілдері және заңды өкілдері үкімге азаматтық талап қоюға қатысты бөлігінде шағым жасауға құқылы.2. Істі қарауға мемлекеттік айыптаушы ретінде қатысқан прокурор сот актісін апелляциялық тәртіппен қайта қарау туралы наразылық келтіре алады. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры және оның орынбасарлары, облыстардың прокурорлары мен оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарлары, аудандардың прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар істі қарауға қатысқан-қатыспағанына қарамастан, өз құзыреті шегінде үкімді, **қаулыны** қайта қарау туралы наразылық енгізе алады.3. Егер **сот актісі** осы істің тараптары болып табылмайтын тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты болса, олар да қаулыға шағым жасауға құқылы. | Бұл түзетудің қажеттілігі екі тілдегі заң мәтіні аудармасының түпнұсқалылығын қамтамасыз етуден туындады. |
|  | **428-бап. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын тағайындау**5. Осы Кодекстің 414-бабына сәйкес үкімге шағым жасау құқығы берілген тұлғалар, **сондай-ақ үкім шығарылғаннан кейін тапсырма алған сотталған (ақталған) адамның қорғаушысы немесе жәбірленушінің өкілі** соттың апелляциялық отырысына барлық жағдайларда жіберіледі. Оларға өздерінің өтінуі бойынша берілген шағымдарды немесе наразылықты не оларға қарсылықтарды негіздеп сөйлеу үшін сөз беріледі. | **428-бап. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын тағайындау**5. Осы Кодекстің 414-бабына сәйкес үкімге шағым жасау құқығы берілген тұлғалар, соттың апелляциялық отырысына барлық жағдайларда жіберіледі. Оларға өздерінің өтінуі бойынша берілген шағымдарды немесе наразылықты не оларға қарсылықтарды негіздеп сөйлеу үшін сөз беріледі. | Нормалардың қайталаын жоюға байлансысты, себебі ҚПК 414 бабында үкімге шағым беруге құқылы адамдардың тізімі толық көрсетілген.  |
|  | **436-бап. Қылмыстық-процестік заңды елеулi түрде бұзу**3. Егер:1) сот осы Кодекстiң [35-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z35) көзделген негiздер болған кезде қылмыстық iсті тоқтатпаса;2) үкiмдi соттың заңсыз құрамы шығарған болса;3) осы Кодекстiң [335-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z564) екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, iс сотталушының қатысуынсыз қаралса;4) заң бойынша қорғаушы немесе жәбірленушінің өкілі қатысуға мiндеттi болғанда, іс сотта олардың қатысуынсыз қаралса немесе сотталушының қорғалу құқығы өзгедей түрде бұзылса;5) сотта сотталушының немесе жәбірленушінің ана тiлiн немесе өздері білетін тiлдi не аудармашының көрсететін қызметтерін пайдалану құқығы бұзылса;6) осы Кодекстің талаптарына сәйкес жарыссөз жүргізілмеген жағдайларды қоспағанда, сотталушыға сот жарыссөзiне қатысу құқығы берілмесе;7) осы Кодекстің талаптарына сәйкес соңғы сөз сөйлеу көзделмеген жағдайларды қоспағанда, сотталушыға соңғы сөз берiлмесе;8) үкім шығару құпиясы бұзылса;9) үкiмге судья қол қоймаса, кез келген жағдайда үкімнің, қаулының күшi жойылуға жатады. | **436-бап. Қылмыстық-процестік заңды елеулi түрде бұзу**3. Егер:1) сот осы Кодекстiң [35-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z35) көзделген негiздер болған кезде қылмыстық iсті тоқтатпаса;2) үкiмдi соттың заңсыз құрамы шығарған болса;3) осы Кодекстiң [335-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z564) екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, iс сотталушының қатысуынсыз қаралса;4) заң бойынша қорғаушы немесе жәбірленушінің өкілі қатысуға мiндеттi болғанда, іс сотта олардың қатысуынсыз қаралса немесе сотталушының қорғалу құқығы өзгедей түрде бұзылса;5) сотта сотталушының немесе жәбірленушінің ана тiлiн немесе өздері білетін тiлдi не аудармашының көрсететін қызметтерін пайдалану құқығы бұзылса;6) осы Кодекстің талаптарына сәйкес жарыссөз жүргізілмеген жағдайларды қоспағанда, сотталушыға сот жарыссөзiне қатысу құқығы берілмесе;7) осы Кодекстің талаптарына сәйкес соңғы сөз сөйлеу көзделмеген жағдайларды қоспағанда, сотталушыға соңғы сөз берiлмесе;8) үкім шығару құпиясы бұзылса;9) үкiмге судья қол қоймаса;**10) үкімде жасалған қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген жазалардың ішінде жазаның неғұрлым ауыр түрін тағайындау себептері көрсетілмесе,** кез келген жағдайда үкімнің, қаулының күшi жойылуға жатады | ҚК айыппұл және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  | **442-бап. Yкiмдi өзгерту**1. Апелляциялық сатыдағы сот үкімді былайша өзгертуге:....7) алдыңғы үкiм бойынша шартты түрде соттаудың күшiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 64-бабының бесiншi бөлiгiне сәйкес жоюға не Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабының бесінші бөлігіне сәйкес алдыңғы үкім бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатудың күшін жоюға және осыған байланысты, егер бiрiншi сатыдағы сот мұны жасамаған болса, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 60-бабының қағидалары бойынша жаза тағайындауға; | **442-бап. Yкiмдi өзгерту**1. Апелляциялық сатыдағы сот үкімді былайша өзгертуге:....7) алдыңғы үкiм бойынша шартты түрде соттаудың күшiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 64-бабының бесiншi бөлiгiне сәйкес жоюға не Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 69-бабының бесінші бөлігіне сәйкес алдыңғы үкім бойынша қылмыстық **жазадан** босатудың күшін жоюға және осыған байланысты, егер бiрiншi сатыдағы сот мұны жасамаған болса, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 60-бабының қағидалары бойынша жаза тағайындауға; | ҚҚ 69 бабына өзгерістер енгізуге байланысты. |
|  | **444-бап. Апелляциялық үкім, қаулы шығару және олардың** **заңды күшіне енуі**2. Егер қаулыны жасау айтарлықтай уақытты талап ететін болса, сот осы баптың бірінші бөлігінің талаптарын сақтай отырып, апелляциялық қаулының кіріспе және қарар бөлімдерін шығара алады. Бұл жағдайда судья (судьялар) апелляциялық қаулының толық мәтінін іс қаралған күннен бастап он тәулік ішінде жасап, оларға қол қояды.**Сот қаулының қарар бөлімінде қаулыны толық көлемде жария ету уақытын көрсетеді. Қаулының толық мәтіні дайын болған соң ол хабарланған уақытта процеске қатысушыларға жария етілуге тиіс.** | **444-бап. Апелляциялық үкім, қаулы шығару және олардың** **заңды күшіне енуі**2. Егер қаулыны жасау айтарлықтай уақытты талап ететін болса, сот осы баптың бірінші бөлігінің талаптарын сақтай отырып, апелляциялық қаулының кіріспе және қарар бөлімдерін шығара алады. Бұл жағдайда судья (судьялар) апелляциялық қаулының толық мәтінін іс қаралған күннен бастап он тәулік ішінде жасап, оларға қол қояды. | Практика көрсеткендей, қаулының толық мәтінін жария етуге, қаулыны жария ету уақыты мен күні туралы хабардар етілген тараптар келмейді. Қаулының толық мәтінін босқа оқып шығу үшін орасан зор уақыт кетеді. |
|  | **473-бап. Сотталған адамның туыстары мен азаматтық** **талапкерге үкiмнің орындауға енгізілгені туралы** **хабарлау**1. Күзетпен ұсталып отырған сотталған адамды **гаупвахтада ұстауға** немесе бас бостандығынан айыруға кескен үкiм заңды күшiне енгеннен кейiн қамау орнының әкiмшiлiгi сотталған адамның отбасын оның жазаны өтеу үшiн қайда жiберiлетiнi туралы хабардар етуге мiндеттi. | **473-бап. Сотталған адамның туыстары мен азаматтық** **талапкерге үкiмнің орындауға енгізілгені туралы** **хабарлау**1. Күзетпен ұсталып отырған сотталған адамды **қамаққа алуға** немесе бас бостандығынан айыруға кескен үкiм заңды күшiне енгеннен кейiн қамау орнының әкiмшiлiгi сотталған адамның отбасын оның жазаны өтеу үшiн қайда жiберiлетiнi туралы хабардар етуге мiндеттi. | «Гаупвахтада ұстауға» деген сөздерді «қамаққа алуға» деген сөздермен ауыстыру ұсынылады, себебі ҚР ҚК 40-бабынде бекітілген жазалар жүйесінде «гаупвахтада ұстау» секілді жаза көзделмеген, оның орнына «қамаққа алу» секілді жаза енгізілген. |
|  | **476-бап. Үкiмдi орындау кезiнде соттың қарауына жататын** **мәселелер**Соттың құзырына үкiмдi орындауға байланысты:1) мынадай: **қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін** **тағайындалған** айыппұл түрiнде жазадан қаскөйлікпен жалтарған жағдайда – қоғамдық жұмыстарға тартумен не қамаққа алумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [41-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41));**қылмыс жасағаны үшін тағайындалған** айыппұл түрiнде жазадан қаскөйлікпен жалтарған жағдайда – бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [41-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41));қоғамдық жұмыстарға **тарту** түрiнде тағайындалған жазадан қаскөйлікпен жалтарған жағдайда – қамаққа алумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [43-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z43));бас бостандығын шектеу түрiнде тағайындалған **жазадан қаскөйлікпен жалтарған жағдайда** – бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [44-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z44)) ауыстыру туралы;**2)** қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін тағайындалған түзеу жұмыстарын орындауға кедергі келтіретін мән-жайлар туындаған жағдайда, оны – қоғамдық жұмыстарға тартумен не қамаққа алумен, ал қылмыс жасағаны үшін – бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [42-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z42)) ауыстыру туралы**;**9) бас бостандығын шектеуге сотталған адам үшiн бұрын белгiленген мiндеттердiң күшiн толық немесе iшiнара жою туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [44-**бабы**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z44));16) **түзеу жұмыстарына сотталған адамның жалақысынан ұсталатын соманың мөлшерiн қылмыстық-атқару заңнамасына сәйкес төмендету** туралы, **сондай-ақ** сотталған адамнан сот үкімі бойынша өндірілетін **айыппұлды**, өзгедей өндіріп алуларды төлеу мерзімін ұзарту немесе кейінге қалдыру туралы мәселелерді қарау жатады; |  **476-бап. Үкiмдi орындау кезiнде соттың қарауына жататын** **мәселелер**Соттың құзырына үкiмдi орындауға байланысты:1) мынадай:айыппұлды қоғамдық жұмыстармен, қамаққа алумен **немесе** бас бостандығынанан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [41-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41));**түзеу жұмыстарын қоғамдық жұмыстармен, қамаққа алумен немесе бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң**[**42-бабы**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41)**);****қоғамдық жұмыстарды** қамаққа алумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [43-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41));бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айырумен (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң [44-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41)) ауыстыру туралы;**2) айыппұлды орындау тәртібін өзгерту және оны төлеудің жаңа мерзімін белгілеу, өзге жазамен ауыстырылған айыппұлдың орындалмаған бөлігі толық төленген кезде жазаны өтелген деп тану (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң**[**41-бабы**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41)**), еңбекке жарамдылықты толық жоғалту кезінде түзеу жұмыстарының қалған бөлігін орындаудан босату (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң**[**42-бабы**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z41)**) туралы;**9) бас бостандығын шектеуге**, түзеу жұмыстарына, айыппұлға** сотталған адам үшiн бұрын белгiленген мiндеттердiң күшiн толық немесе iшiнара жою туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң  **41, 42,** [44-баптары](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z44));16) **Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне сәйкес** сот үкімі бойынша өндірілетін өзгедей өндіріп алуларды төлеу мерзімін ұзарту немесе кейінге қалдыру туралы мәселелерді қарау жатады; | ҚК айыпұл және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  | **478-бап. Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешу** **тәртiбi**1. Сот осы Кодекстің [476-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2393) 5), 16), 19) және 20) тармақтарында көрсетілген мәселелерді сотталған адамның өтінішхаты бойынша қарайды.2. Осы Кодекстің [476-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2393) 1), **2)**, 3), 6), 8), 10), 12), 14) және 18) тармақтарында көрсетілген мәселелер жазаны орындайтын мекеменің немесе органның ұсынуы бойынша қаралады.4. Сот үкімді орындауға байланысты мәселелерді өтінішхат келіп түскен күннен бастап бір ай мерзім ішінде сотталған адамның қатысуымен ашық сот отырысында жеке-дара қарайды. Осы Кодекстің [476-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2393) 1), **2)**, 3), 6), 7), 8), 10), 14) және 17) тармақтарында көзделген мәселелерді қарау сотталған адамның қатысуынсыз жүзеге асырылуы мүмкін. | **478-бап. Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешу** **тәртiбi**1. Сот осы Кодекстің [476-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2393) **2)**, 5), 16), 19) және 20) тармақтарында көрсетілген мәселелерді сотталған адамның өтінішхаты бойынша қарайды.2. Осы Кодекстің [476-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2393) 1), 3), 6), 8), 10), 12), 14) және 18) тармақтарында көрсетілген мәселелер жазаны орындайтын мекеменің немесе органның ұсынуы бойынша қаралады.4. Сот үкімді орындауға байланысты мәселелерді өтінішхат келіп түскен күннен бастап бір ай мерзім ішінде сотталған адамның қатысуымен ашық сот отырысында жеке-дара қарайды. Осы Кодекстің [476-бабының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2393) 1), 3), 6), 7), 8), 10), 14) және 17) тармақтарында көзделген мәселелерді қарау сотталған адамның қатысуынсыз жүзеге асырылуы мүмкін. | ҚК айыппұл және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында.Айыппұл мен түзеу жұмыстарын орындау тәртібін өзгерту мәселелері сотталушының өтінішхаты бойынша немесе оның қатысуымен қаралады. |
|  | **483-бап. Судьяның қаулысына шағым жасау және наразылық** **білдіру**Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешу кезiнде шығарылған сот қаулыларына осы Кодекстiң **48, 49 және 50**-тарауларында белгiленген қағидалар бойынша апелляциялық **және кассациялық** тәртіппен шағым жасалуы және наразылық білдірілуі мүмкiн. | **483-бап. Судьяның қаулысына шағым жасау және наразылық** **білдіру**Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешу кезiнде шығарылған сот қаулыларына осы Кодекстiң **48 және 49**-тарауларында белгiленген қағидалар бойынша апелляциялық тәртіппен шағым жасалуы және наразылық білдірілуі мүмкiн. | ҚПК-де 50-тарауды алып тастауға байланысты дұрыс емес сілтемелік нормамен байланысты түзету.  |
|  | **526-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің хаттамалық нысаны**2. Қылмыстық теріс қылықтың мән-жайларын, оны жасаған адам, оның тұрған жері туралы деректерді анықтау қажет болған кезде, қылмыстық теріс қылық туралы хаттама үш тәулікке дейінгі мерзімде жасалады. | **526-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің хаттамалық нысаны**2. Қылмыстық теріс қылықтың мән-жайларын, оны жасаған адам, оның тұрған жері туралы деректерді анықтау қажет болған кезде, қылмыстық теріс қылық туралы хаттама **он** тәулікке дейінгі мерзімде жасалады.  | Қылмыстық теріс қылықтар туралы істерді тергеп-тексеру мерзімдерінің тығыздығына байланысты осындай істер бойынша хаттаманы 10 тәулікке дейін жасау мүмкіндігін көздеу ұсынылады. |
|  | **541-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстап алу және оларға** **бұлтартпау шараларын қолдану**1. Кәмелетке толмаған адам осы Кодексте көзделген тәртіппен ұстап алынуы және оған бұлтартпау шарасы қолданылуы мүмкін. Қылмыстық теріс қылық, онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасауда күдік келтірілетін, айыпталатын кәмелетке толмағандарға күзетпен ұстау түрінде бұлтартпау шарасы қолданылмайды.2. Ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауда айыпталатын кәмелетке толмаған адамға бұлтартпау шарасының түрін таңдаған кезде осы Кодекстің [138-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z138) көрсетілген мән-жайлардан бөлек кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайларын, оның жасы және зияткерлік, ерiк-жiгерлік, психикалық дамуының деңгейiн, мінезі мен темпераментінің ерекшелігін, қажеттіліктері мен мүдделерін, кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа кәмелетке толмағандардың ықпалын, кәмелетке толмаған адамда оның есі дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасының бұзылуы бар-жоғын және басқаларды ескеру қажет. | **541-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстап алу және оларға** **бұлтартпау шараларын қолдану**1. Кәмелетке толмаған адам осы Кодексте көзделген тәртіппен ұстап алынуы және оған бұлтартпау шарасы қолданылуы мүмкін. Қылмыстық теріс қылық, онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасауда күдік келтірілетін, айыпталатын, **сотталатын** кәмелетке толмағандарға күзетпен ұстау түрінде бұлтартпау шарасы қолданылмайды. **Ауырлығы орташа қылмыстар үшін күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы кәмелетке толмағанға, егер күзетпен ұстаумен байланысты емес басқа бұлтартпау шарасын таңдау мүмкін болмаса, бұрын таңдалған бұлтартпау шаралары бұзылған кезде болатын айрықша жағдайларда қолданылуы мүмкін.**2. Ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасауда **күдік келтірілетін, айыпталатын кәмелетке толмаған адамға қатысты** бұлтартпау шарасының түрін таңдаған кезде осы Кодекстің [138-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z138) көрсетілген мән-жайлардан бөлек кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайларын, оның жасы және зияткерлік, ерiк-жiгерлік, психикалық дамуының деңгейiн, мінезі мен темпераментінің ерекшелігін, қажеттіліктері мен мүдделерін, кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа кәмелетке толмағандардың ықпалын, кәмелетке толмаған адамда оның есі дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасының бұзылуы бар-жоғын және басқаларды ескеру қажет.  | Түзету тек онша ауыр емес қылмыс жасаған кәмелетке толмаған адамаға қана күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану мүмкіндігін жоюға бағытталған. Ауырлығы орташа қылмыс жасаған кәмелетке толмаған адамға, күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын кәмелетке толмаған адам қылмыстық істі жүргізуге айқын кедергі келтіретін, неғұрлым жеңіл бұлтартпау шарасын бірнеше рет бұзатын айрықша жағдайларда қолдану ұсынылады. |
|  | **580-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы** **құжаттарды дайындау және сұрау салуларды** **жіберу тәртібі**4. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры немесе оның орынбасары Қазақстан Республикасының халықаралық шартында көзделген негіздер болған кезде шет мемлекеттің құзыретті органына Қазақстан Республикасына адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы сұрау салумен жүгінеді. | **580-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы** **құжаттарды дайындау және сұрау салуларды** **жіберу тәртібі**4. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры немесе оның орынбасары Қазақстан Республикасының халықаралық шартында көзделген негіздер болған кезде **не өзаралық принципі негізінде** шет мемлекеттің құзыретті органына Қазақстан Республикасына адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы сұрау салумен жүгінеді.  | Халықаралық байланыстарды жүзеге асыру кезінде өзаралық принципін күшейту.  |
|  | **597-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау** **салудың (тапсырманың, өтінішхаттың) мазмұны**1. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау салуда (тапсырмада, өтінішхатта):….3) Қазақстан Республикасының тиісті халықаралық шартына сілтеме қамтылуға тиіс; | **597-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау** **салудың (тапсырманың, өтінішхаттың) мазмұны**1. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау салуда (тапсырмада, өтінішхатта):….3) Қазақстан Республикасының тиісті халықаралық шартына **не өзаралық принципіне** сілтеме қамтылуға тиіс; | Халықаралық байланыстарды жүзеге асыру кезінде өзаралық принципін күшейту. |
|  |  **604-бап. Сотталған адамды немесе өзіне медициналық** **сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамды** **беру туралы мәселені шешу тәртібі**2. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры материалдарды зерделегеннен және тексергеннен кейін олар тиісінше ресімделген жағдайда және осы Кодексте немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шартында көзделген негіздер болған кезде осы Кодекстің 602-бабында көрсетілген шетелдік азаматтарды беруге қатысты шешім қабылдайды, ол туралы шет мемлекеттің тиісті органына және өзінің бастамасы бойынша осы адамды беру туралы мәселе қаралған адамға хабарлайды. | **604-бап. Сотталған адамды немесе өзіне медициналық** **сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамды** **беру туралы мәселені шешу тәртібі**2. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры **немесе оның орынбасары** материалдарды зерделегеннен және тексергеннен кейін олар тиісінше ресімделген жағдайда және осы Кодексте немесе Қазақстан Республикасының халықаралық шартында көзделген негіздер болған кезде осы Кодекстің 602-бабында көрсетілген шетелдік азаматтарды беруге қатысты шешім қабылдайды, ол туралы шет мемлекеттің тиісті органына және өзінің бастамасы бойынша осы адамды беру туралы мәселе қаралған адамға хабарлайды. | ҚПК 604-бабының 2-бөлігінің нормасын ҚПК 603-бабының 2-нормасына сәйкес келтіруге бағытталған түзету.  |
|  | **607-бап. Қазақстан Республикасының азаматын жазасын өтеу** **немесе мәжбүрлеп емдеуді жүргізу үшiн қабылдау,** **сондай-ақ шет мемлекет сотының үкімін немесе** **қаулысын тану және орындау туралы өтiнiшхатты** **қарау**4. Осы баптың бірінші, екінші бөліктерінде көзделген өтінішхаттар қанағаттандырылған жағдайда, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры шет мемлекет сотының үкімін немесе қаулысын тану және орындау туралы ұсынуды өздеріне қатысты шет мемлекет сотының үкімі немесе қаулысы шығарылған адамдардың тұрақты тұрғылықты жері бойынша аудандық немесе оған теңестірілген сотқа енгізеді. Осы адамдардың тұрақты тұрғылықты жері болмаған кезде, ұсыну Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының орналасқан жері бойынша аудандық сотқа енгізіледі. | **607-бап. Қазақстан Республикасының азаматын жазасын өтеу** **немесе мәжбүрлеп емдеуді жүргізу үшiн қабылдау,** **сондай-ақ шет мемлекет сотының үкімін немесе** **қаулысын тану және орындау туралы өтiнiшхатты** **қарау**4. Осы баптың бірінші, екінші бөліктерінде көзделген өтінішхаттар қанағаттандырылған жағдайда, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры **немесе оның орынбасары** шет мемлекет сотының үкімін немесе қаулысын тану және орындау туралы ұсынуды өздеріне қатысты шет мемлекет сотының үкімі немесе қаулысы шығарылған адамдардың тұрақты тұрғылықты жері бойынша аудандық немесе оған теңестірілген сотқа енгізеді. Осы адамдардың тұрақты тұрғылықты жері болмаған кезде, ұсыну Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының орналасқан жері бойынша аудандық сотқа енгізіледі. | Бас Прокурор орынбасарларының өкілеттіктерін кеңейту. |
|  | **614-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік** **келісімді жасасудың салдарлары**1. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісімді жасасудың салдарлары мыналар болып табылады:1) процестік келісім жасасқан кезден бастап, осы Кодекстің [192-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z192) белгіленген мерзімдерде аяқталатын сотқа дейінгі іс жүргізу; | **614-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік** **келісімді жасасудың салдарлары**1. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісімді жасасудың салдарлары мыналар болып табылады:**1) осы Кодекстің**[**192-бабында**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z192)**белгіленген мерзімдерде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтау;** | Процестік келісім жасасқан сәттен бастап тергеп-тексеру мерзімін есептеу тәртібін көздейтін норманы екіұдай түсінуді жою мақсатында. |
|  |  **615-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік** **келісім жасасу туралы өтінішхатты қарау тәртібі**2. Қылмыстық процесті жүргізетін орган күдіктіден, айыпталушыдан не қорғаушыдан кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісім жасасу туралы өтінішхатты алып, осы Кодекстің [613-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z3015) көзделген негіздерді ескере отырып, процестік келісім жасасу туралы мәселені шешу үшін келіп түскен өтінішхатты қылмыстық іс материалдарымен бірге үш тәулік ішінде прокурорға жібереді.Прокурор тергеп-тексеруді жүзеге асырған органнан істі талап етіп алдырады, осы баптың **төртінші** бөлігінде көзделген әрекеттерді орындайды, істе процестік келісім жасасу мүмкіндігі барын көріп, қорғаушы тарапқа оны жасасу туралы мәселені талқылауды ұсынады не өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы жазбаша хабарлайды. | **615-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік** **келісім жасасу туралы өтінішхатты қарау тәртібі**2. Қылмыстық процесті жүргізетін орган күдіктіден, айыпталушыдан не қорғаушыдан кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісім жасасу туралы өтінішхатты алып, осы Кодекстің [613-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z3015) көзделген негіздерді ескере отырып, процестік келісім жасасу туралы мәселені шешу үшін келіп түскен өтінішхатты қылмыстық іс материалдарымен бірге үш тәулік ішінде прокурорға жібереді.Прокурор тергеп-тексеруді жүзеге асырған органнан істі талап етіп алдырады, осы баптың **үшінші** бөлігінде көзделген әрекеттерді орындайды, істе процестік келісім жасасу мүмкіндігі барын көріп, қорғаушы тарапқа оны жасасу туралы мәселені талқылауды ұсынады не өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту туралы жазбаша хабарлайды. | Дұрыс емес сілтемені техникалық түзету. |
|  | **617-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік** **келісім жасасқаннан кейін қылмыстық іс бойынша** **прокурордың, тергеушінің, анықтаушының****әрекеттері**1. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісімге қол қойғаннан кейін прокурор күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасының күшін жою не оны өзгерту қажеттігі туралы мәселені қарайды. Іс бойынша тергеу және процестік әрекеттер жүргізу қажет болған кезде прокурор істі сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына жібереді. | **617-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік** **келісім жасасқаннан кейін қылмыстық іс бойынша** **прокурордың, тергеушінің, анықтаушының****әрекеттері**1. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісімге қол қойғаннан кейін прокурор күдіктіге**, айыпталушыға** қатысты бұлтартпау шарасының күшін жою не оны өзгерту қажеттігі туралы мәселені қарайды. Іс бойынша тергеу және процестік әрекеттер жүргізу қажет болған кезде прокурор істі сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына жібереді. | Түзету норманы процестік келісім жасасу және қосышма тергеу әрекеттерін жүргізу қажеттілігінсіз қылмыстық істі сотқа жіберу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап күдіктінің айыпталушы мәртебесін алатындығын көздейтін ҚПК 65-бабының бірінші бөлігінің 3) тармағына және 617-баының төртінші бөлігіне сәйкес келтіру қажеттілігімен байланысты.  |
|  | **620-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісімді бекіту** **тәртібі**Бекітуге келіп түскен процестік келісім бойынша күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға қатысты – облыстың прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор, олардың орынбасарлары, ал сотталған адамға қатысты – Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры не оның орынбасары:1) қылмыстық істі және ұсынылған (талап етіліп алдырылған) қосымша материалдарды зерделейді, ынтымақтастық туралы процестік келісім жасасудың заңдық және нақты негіздерін тексереді, сондай-ақ күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның келісім нысанасы болып табылған әрекеттерді орындау жөніндегі ниетінің сипатын бағалайды;2) күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның ынтымақтастық туралы процестік келісіммен байланысты барлық шарттармен және талаптарымен танысқанын, азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас пен жазалау түрлеріне ұшырағанын-ұшырамағанын, ынтымақтастық туралы процестік келісімді өз еркімен жасасқанын-жасаспағанын, оның құқықтық салдарын білетінін-білмейтінін анықтайды;3) ынтымақтастық туралы процестік келісімді бекіту не бекітуден бас тарту туралы қаулы шығарады. | **620-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісімді бекіту** **тәртібі** **1.** Бекітуге келіп түскен процестік келісім бойынша күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға қатысты – **Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры,** облыстың прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор, олардың орынбасарлары, ал сотталған адамға қатысты – **Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры** не оның орынбасары:1) қылмыстық істі және ұсынылған (талап етіліп алдырылған) қосымша материалдарды зерделейді, ынтымақтастық туралы процестік келісім жасасудың заңдық және нақты негіздерін тексереді, сондай-ақ күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның келісім нысанасы болып табылған әрекеттерді орындау жөніндегі ниетінің сипатын бағалайды;2) күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның ынтымақтастық туралы процестік келісіммен байланысты барлық шарттармен және талаптарымен танысқанын, азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершілікке жатпайтын немесе қадір-қасиетті қорлайтын қарым-қатынас пен жазалау түрлеріне ұшырағанын-ұшырамағанын, ынтымақтастық туралы процестік келісімді өз еркімен жасасқанын-жасаспағанын, оның құқықтық салдарын білетінін-білмейтінін анықтайды;**3)** **ынтымақтастық туралы процестік келісімді бекітеді не оны бекітуден бас тарту туралы қаулы шығарады.** | Түзету кемшілікті жою және Бас Прокурор мен оның орынбасарларының сонымен қатар Бас прокуратураның қадағалауында тұрған істер бойынша күдіктілермен, айыпталушылармен, сотталушылармен ынтымақтастық туралы процестік келісім жасасу құқығы туралы норманы бекіту қажеттілігімен байланысты.  |
|  | **621-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісімнің** **шарттарын орындау бойынша прокурордың әрекеттері**1. Облыс прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор, олардың орынбасарлары, ал сотталған адамға қатысты – Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, оның орынбасары ынтымақтастық туралы процестік келісімді бекіткеннен кейін ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған прокурор жасалған келісімнің нысанасы болып табылатын қылмыстардың ашылуын ұйымдастыруға және кінәлі адамдардың әшкереленуіне дереу шаралар қолданады, сондай-ақ осы Кодекстің [153-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z153) көзделген тәртіппен күдіктіге, айыпталушыға қатысты бұлтартпау шарасының күшін жою не оны өзгерту қажеттігі туралы мәселені қарайды. | **621-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісімнің** **шарттарын орындау бойынша прокурордың әрекеттері**1. Ынтымақтастық туралы процестік келісімге **қол қойғаннан** кейін **прокуратура органының басшысы** жасалған келісімнің нысанасы болып табылатын қылмыстардың ашылуын ұйымдастыруға және кінәлі адамдардың әшкереленуіне дереу шаралар қолданады, сондай-ақ осы Кодекстің [153-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z153) көзделген тәртіппен күдіктіге, айыпталушыға қатысты бұлтартпау шарасының күшін жою не оны өзгерту қажеттігі туралы мәселені қарайды.  | Алдыңғы ұстанымға ұқсас негіздер. |
|  | **623-бап. Сотқа дейінгі іс жүргізу сатысында жасалған,** **кінәні мойындау туралы процестік келісіммен** **бірге келіп түскен іс бойынша судьяның** **әрекеттері**1. Судья кінәні мойындау туралы процестік келісіммен және істі келісімдік іс жүргізуде қарау туралы өтінішхатпен бірге қылмыстық істі алып, жасалған процестік келісімнің заң талаптарына сәйкестігін тексереді, содан кейін:….3) егер сот қылмыстың саралануымен, **азаматтық талап қоюдың мөлшерімен**, жазаның түрімен және (немесе) мөлшерімен келіспесе, жаңа келісім жасасу мүмкіндігін ұсына отырып, қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы қаулы шығарады.2. Тараптар соттың қылмыстың саралануы, **азаматтық талап қою мөлшері,** жазаның түрі немесе мөлшері мәселелері жөніндегі қаулысына сәйкес кінәні мойындау туралы жаңа процестік келісім жасасқаннан кейін прокурор қылмыстық істі жаңа процестік келісіммен бірге оны келісімдік іс жүргізуде қарау үшін сотқа жібереді. | **623-бап. Сотқа дейінгі іс жүргізу сатысында жасалған,** **кінәні мойындау туралы процестік келісіммен** **бірге келіп түскен іс бойынша судьяның** **әрекеттері**1. Судья кінәні мойындау туралы процестік келісіммен және істі келісімдік іс жүргізуде қарау туралы өтінішхатпен бірге қылмыстық істі алып, жасалған процестік келісімнің заң талаптарына сәйкестігін тексереді, содан кейін:….3) егер сот қылмыстың саралануымен, жазаның түрімен және (немесе) мөлшерімен келіспесе, жаңа келісім жасасу мүмкіндігін ұсына отырып, қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы қаулы шығарады.2. Тараптар соттың қылмыстың саралануы, жазаның түрі немесе мөлшері мәселелері жөніндегі қаулысына сәйкес кінәні мойындау туралы жаңа процестік келісім жасасқаннан кейін прокурор қылмыстық істі жаңа процестік келісіммен бірге оны келісімдік іс жүргізуде қарау үшін сотқа жібереді. | Түзетумен соттың азаматтық талап қою мөлшерімен келіспеген кезде істі прокурорға қайтару құқығын жою ұсынылады, себебі ҚПК 614-бабының 1-бөлігінің 3) тармағы жәбірленушілерге мәміле жасасқаннан кейін зиянды өтеу туралы талапты өзгертуге, яғни мүліктік талаптарды өзгертуге тыйым салуды бағамдайды.  |
|  | **626-бап. Соттың келісімдік іс жүргізудегі шешімдері**1. Сот процестік келісімді келісімдік іс жүргізуде қарау қорытындылары бойынша мынадай уәжді шешімдердің бірін:…..2) егер сот процестік келісімде көрсетілген қылмыстың саралануымен, **азаматтық талап қоюдың мөлшерімен** не жазаның түрімен немесе мөлшерімен келіспесе, жаңа процестік келісім жасасу үшін қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы қаулы шығарады; | **626-бап. Соттың келісімдік іс жүргізудегі шешімдері**1. Сот процестік келісімді келісімдік іс жүргізуде қарау қорытындылары бойынша мынадай уәжді шешімдердің бірін:…..2) егер сот процестік келісімде көрсетілген қылмыстың саралануымен не жазаның түрімен немесе мөлшерімен келіспесе, жаңа процестік келісім жасасу үшін қылмыстық істі прокурорға қайтару туралы қаулы шығарады; | Түзетумен соттың азаматтық талап қою мөлшерімен келіспеген кезде істі прокурорға қайтару құқығын жою ұсынылады, себебі ҚПК 614-бабының 1-бөлігінің 3) тармағы жәбірленушілерге мәміле жасасқаннан кейін зиянды өтеу туралы талапты өзгертуге, яғни мүліктік талаптарды өзгертуге тыйым салуды бағамдайды.  |
|  | **627-бап. Келісімдік іс жүргізуде қаралған іс бойынша** **айыптау үкімінің құрылымы және мазмұны**4. Сот үкімді шығарумен бір мезгілде осы Кодекстің [401-бабында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2087) санамаланған мәселелерді шешуге тиіс.Үкімнің көшірмесі шығарылған күннен бастап бес тәуліктен кешіктірілмей сотталған адамға, оның қорғаушысына және прокурорға табыс етіледі.Келісімдік іс жүргізуде қаралған іс бойынша соттың үкіміне осы Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде жалпы негіздерде шағым, наразылық жасауға болады. | **627-бап. Келісімдік іс жүргізуде қаралған іс бойынша** **айыптау үкімінің құрылымы және мазмұны**4. Сот үкімді шығарумен бір мезгілде осы Кодекстің  **398 және** [**401-баптарында**](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z2087)санамаланған мәселелерді шешуге тиіс.Үкімнің көшірмесі шығарылған күннен бастап бес тәуліктен кешіктірілмей сотталған адамға, оның қорғаушысына және прокурорға табыс етіледі.Келісімдік іс жүргізуде қаралған іс бойынша соттың үкіміне осы Кодексте көзделген тәртіппен және мерзімдерде жалпы негіздерде шағым, наразылық жасауға болады. | Қазіргі уақытта қолданыстағы ҚПК-ге сәйкес соттар қылмыстық процесс принциптеріне сүйене отырып, келісіме кінәні мойындау туралы шарт, сотталған адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын тағайынау туралы шарт болмаған кезде, осы мәжбүрлеу шарасын қолданбайды. |
|  | **642-бап. Алқабиге кандидаттарға қарсылық бiлдiру туралы** **мәселелердi шешу**Алқабиге кандидаттардың әрқайсысына мынадай жағдайларда, егер:……4) алқабиге кандидат осы iске жеке, тiкелей немесе жанама мүдделi деп санауға негiз беретiн өзге де мән-жайлар болса, прокурор, жәбiрленушi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер және олардың өкiлдерi, сотталушы және оның қорғаушысы оған қарсылық білдіруді мәлiмдеуге тиiс. Төрағалық етуші тараптардың пікірін тыңдап, алқабиге кандидаттықтан **өздігінен бас тартуды** қанағаттандыру не қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулы шығарады. | **642-бап. Алқабиге кандидаттарға қарсылық бiлдiру туралы** **мәселелердi шешу**Алқабиге кандидаттардың әрқайсысына мынадай жағдайларда, егер: ……4) алқабиге кандидат осы iске жеке, тiкелей немесе жанама мүдделi деп санауға негiз беретiн өзге де мән-жайлар болса, прокурор, жәбiрленушi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер және олардың өкiлдерi, сотталушы және оның қорғаушысы оған қарсылық білдіруді мәлiмдеуге тиiс. Төрағалық етуші тараптардың пікірін тыңдап, алқабиге кандидаттықтан **бас тартуды** қанағаттандыру не қанағаттандырудан бас тарту туралы қаулы шығарады. | Техникалық түзету |
|  | **673-бап. Осы Кодекстің жекелеген нормаларын қолдану** **тәртібі****8-1. Жоқ.** 11. Осы баптың **сегізінші** бөлігінде көзделген қылмыстық істерді тергеп-тексеру, осындай істерді сот прокурорға қосымша тергеп-тексеру жүргізу үшін қайтарған жағдайда, осы Кодексте көзделген тәртіппен жүргізіледі. | **673-бап. Осы Кодекстің жекелеген нормаларын қолдану** **тәртібі****8-1. Тоқтата тұру туралы шешім осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін қабылданған тоқтатылған қылмыстық іс бойынша іс жүргізу, осы Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін күшінде болған тәртіпте қалпына келтіріледі.****Олар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс жүргізуге іс қабылданған сәттен бастап бір айдан аспайтын уақытта жүргізілуі мүмкін. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімін одан әрі ұзарту осы Кодексте көзделген жалпы негіздерде жүргізіледі.**11. Осы баптың **тоғызыншы** бөлігінде көзделген қылмыстық істерді тергеп-тексеру, осындай істерді сот прокурорға қосымша тергеп-тексеру жүргізу үшін қайтарған жағдайда, осы Кодексте көзделген тәртіппен жүргізіледі. | Осы Кодекстің ережелеріне сәйкес алдын ала ұзарту мүмкіндігі болмағандықтан, тергеп-тексеру мерзімдері өтіп кеткен, өткен жылдардағы қылмыстық істерді қалпына келтіру кезіндегі сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін қосымша регламенттеу. |
|  | **Қылмыстық-атқару кодексі** |
|  | **19-бап. Пробациялық бақылау**1. Пробациялық бақылау:1) бас бостандығын шектеу түріндегі жазаға сотталған;2) шартты түрде сотталған;3) бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдарға қатысты жүзеге асырылады. | **19-бап. Пробациялық бақылау**1. Пробациялық бақылау:1) бас бостандығын шектеу, түріндегі жазаға сотталған;2) шартты түрде сотталған;3) бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған;**4) бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтелмеген бөлігі жазаның неғұрлым жеңіл түрімен ауыстырылған;****5) айыппұл, түзеу жұмыстары бас бостандығын шектеумен ауыстырылған** адамдарға қатысты жүзеге асырылады. | ҚК айыппұлдар және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  | **20-бап. Кәмелетке толмағандарға қатысты пробациялық** **бақылауды жүзеге асыру ерекшеліктері**1. Пробация қызметі:1) бас бостандығын шектеу түріндегі жазаға сотталған;2) шартты түрде сотталған;3) бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған кәмелетке толмағандарға қатысты бақылауды жүзеге асырады. | **20-бап. Кәмелетке толмағандарға қатысты пробациялық** **бақылауды жүзеге асыру ерекшеліктері**1. Пробация қызметі:1) бас бостандығын шектеу, түріндегі жазаға сотталған;2) шартты түрде сотталған;3) бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған;**4) бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтелмеген бөлігі жазаның неғұрлым жеңіл түрімен ауыстырылған;****5) айыппұл, түзеу жұмыстары бас бостандығынан айырумен ауыстырылған** кәмелетке толмағандарға қатысты бақылауды жүзеге асырады. | ҚК айыппұлдар және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  | **50-бап. Айыппұл түрiндегi жазаны орындау** **тәртiбi мен** **шарттары**1. Сотталған адам сот үкiмі заңды күшiне енген күннен бастап бiр ай ішінде айыппұлды төлеуге мiндеттi.2. Егер сотталған адамның айыппұлды бiржола төлеуге мүмкiндiгi болмаса, ол төлеуді алты айға дейiнгі мерзімге кейінге қалдыру немесе бөлiп төлеу туралы сот алдында өтініш жасауға құқылы.3. Өзіне қатысты сот осы баптың екінші бөлігіне сәйкес айыппұлды бөліп төлеу туралы шешім қабылдаған сотталған адам сот үкімі заңды күшіне енген күннен бастап бір ай ішінде айыппұлдың бірінші бөлігін төлеуге міндетті. Сотталған адам айыппұлдың қалған бөліктерін ай сайын әрбір келесі айдың соңғы күнінен кешіктірмей төлеуге міндетті.4. Сотталған адам айыппұлды ерiктi түрде төлемеген кезде, жазаны орындау сот берген атқару парағының негiзiнде мәжбүрлеп жүргiзiледi. Айыппұл сотталған адамның мүлкiнен, оның iшiнде сот айқындаған ортақ меншiк құқықтарындағы мүлiктегi оның үлесiнен өндiрiп алынуы мүмкiн.5. Айыппұлды өндіріп алу кезінде осы Кодекске [қосымшада](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000234#z917) белгіленген тізбеге сәйкес тәркілеуге жатпайтын мүлікті алып қоюға болмайды. | **50-бап. Айыппұл түрiндегi жазаны орындау** **тәртiбi мен** **шарттары****1. Сотталған адам:****1) біржолғы төлем түріндегі айыппұлды орындау тәртібі айқындалған жағдайда – үкім заңды күшіне енген сәттен бастап екі ай ішінде;****2) бөліп төлеу түріндегі айыппұлды орындау тәртібі айқындалған жағдайда – бөліп, үкім заңды күшіне енген сәттен бастап бөліп, бірақ бөліп төлеуге берілген мерзімнің соңғы күнінен кешіктірмей;****3) ай сайынғы төлемдер түріндегі айыппұлды орындау тәртібі айқындалған жағдайда – заңды күшіне енген сот үкімінде белгіленген мөлшерде және мерзімдерде төлемдермен, жаза толық орындалғанға дейін айыппұл төлейді.****2. Айыппұл толық төленгенге дейін туындаған, сотталған адамның оның отбасының мүліктік жағдайы елеулі нашарлаған, жалақы кешіктірілген, уақытша еңбекке жарамсыз болған, жұмысынан айырылған немесе оның еркінен тыс өзге де мән-жайлар болған жағдайда, сотталған адам сот алдында айыппұлды орындау тәртібін өзгерту және оны төлеудің жаңа мерзімдерін белгілеу туралы өтінішхат беруге құқылы. Сот туындаған мән-жайларды ескере отырып, айыппұлды орындау тәртібін өзгертуі не алты айға дейін кейінге қалдыруы мүмкін.** | ҚК айыппұлдар және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  | **51-бап. Сотталған адамның айыппұл түріндегі жазаны** **орындау тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін** **жауаптылығы**1. Сот үкімі заңды күшіне енген күннен бастап бір ай ішінде айыппұлды төлемеген және өзiнiң кірістерін не мүлкiн мәжбүрлеп өндiрiп алудан жасыратын сотталған адам айыппұл төлеуден жалтарып жүр деп танылады.2. Айыппұл төлеуден жалтарып жүрген сотталған адамға қатысты сот орындаушысы сотқа Қазақстан Республикасының [Қылмыстық кодексiне](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z616) сәйкес айыппұлды жазаның басқа түрiне ауыстыру туралы ұсыну жібереді. | **51-бап. Сотталған адамның айыппұл түріндегі жазаны** **орындау тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін** **жауаптылығы****1. Егер сотталған адам дәлелді себептерсіз сот белгілеген мерзімдерде айыппұлды төлемесе немесе толығымен төлемесе сот орындаушысы сотқа Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес айыппұлды жазаның өзге түрімен ауыстыру туралы ұсыным жібереді.** **2. Айыппұл жазаның өзге түрімен ауыстырылған сотталған адам, оны толық өтегенге дейін айыппұлдың орындалмаған бөлігін төлеуге және сот алдында жазаны өтелген деп тану туралы өтінішхат беруге құқылы.** | ҚК айыппұлдар және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  |  **54-бап. Сотталған адамның түзеу жұмыстары түріндегі** **жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін** **жауаптылығы**2. Түзеу жұмыстары түріндегі жазаны өтеуден жалтарып жүрген не жұмысынан айырылған немесе еңбек шарты бұзылған күннен бастап үш ай бойы жұмысқа орналаспаған сотталған адамға қатысты пробация қызметі сотқа қылмыстық теріс қылық үшін тағайындалған жазаның орындалмаған бөлігін қоғамдық жұмыстарға тартумен не қамаққа алумен, ал қылмысы үшін тағайындалған жазаның орындалмаған бөлігін бас бостандығынан айырумен ауыстыру туралы ұсыну енгізеді. | **54-бап. Сотталған адамның түзеу жұмыстары түріндегі** **жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін** **жауаптылығы****2. Егер сотталған адам пробациялық бақылау белгілеу кезінде жүктелген міндеттерді жүйелі түрде орындамаса, пробация қызметі сотқа түзеу жұмыстарын жазаның өзге түрімен ауыстыру туралы ұсыным енгізеді.****Пробациялық бақылау белгілеу кезінде жүктелген міндеттерді бір жыл ішінде екі реттен артық орындамау жүйелі түрде орындамау деп танылады.** | ҚК айыппұлдар және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  |  **165-бап. Жазаны өтеудiң тоқтатылуы және босату тәртiбi**1. Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру, қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, қамаққа алу, бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны өтеу, заңға сәйкес жаза мерзiмiне енгiзiлуi мүмкiн өзгерiстер ескеріле отырып, жаза мерзiмiнiң соңғы күнi тоқтатылады. | **165-бап. Жазаны өтеудiң тоқтатылуы және босату тәртiбi**1. Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру, қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу, қамаққа алу, бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны өтеу, заңға сәйкес жаза мерзiмiне енгiзiлуi мүмкiн өзгерiстер ескеріле отырып, жаза мерзiмiнiң соңғы күнi тоқтатылады. **Айыппұл қоғамдық жұмыстар, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру түріндегі жазалармен ауыстырылған және айыппұлдың орындалмаған бөлігін толығымен төлеген адамдардың жазаның аталған түрлерін өтеуі, жазаны өтелген деп тану туралы сот қаулысы шығарылғаннан кейін, тиісті құжаттар түскен күні, ал егер құжаттар жұмыс күні аяқталғаннан кейін алынса, келесі күні таңертең тоқтатылады.** | ҚК айыппұлдар және түзеу жұмыстары туралы жаңа ережелерін регламенттеу мақсатында. |
|  | **Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс**  |
|  | **44-бап. Әкiмшiлiк айыппұл**2. Жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерін **бес жүз** айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.Лауазымды адамға, жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға салынатын айыппұлдың мөлшерiн жеті жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.Орта кәсiпкерлiк субъектiлеріне салынатын айыппұлдың мөлшерiн бір мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.Iрi кәсiпкерлiк субъектiлеріне салынатын айыппұлдың мөлшерiн екi мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды. | **44-бап. Әкiмшiлiк айыппұл**2. Жеке тұлғаға салынатын айыппұлдың мөлшерін **екі жүз** айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.Лауазымды адамға, жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға салынатын айыппұлдың мөлшерiн жеті жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.Орта кәсiпкерлiк субъектiлеріне салынатын айыппұлдың мөлшерiн бір мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды.Iрi кәсiпкерлiк субъектiлеріне салынатын айыппұлдың мөлшерiн екi мың айлық есептiк көрсеткiштен асыруға болмайды. | Айыппүлдарды төмендету. |
|  | **Жоқ.** | 421-1-бап. Есірткі, психотроптық заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу**1. Қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері жоқ, өткізу мақсатынсыз есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды заңсыз дайындау, қайта өңдеу, саты палу, сақтау, тасымалдау немесе жөнелту –****жеке тұлғаларға бес айлық есептік көрсеткіштен он айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа адуға, лауазымды тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, – он бес айлық есептік көрсеткіштен жиырма айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не он бес тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға, - жиырма бес айлық есептік көрсеткіштен отыз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға, - қырық айлық есептік көрсеткіштен елу айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.****2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, 16 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар жасаған әрекеттер, -** **ата-анасына немесе олардың орнын ауыстыратын адамдарға екі айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.** **Ескерту. Өткізу мақсатынсыз дайындаған, қайта өңдеген, сатып алған, сақтаған, тасымалдаған немесе жөнелткен, қолында бар есірткі, психотроптық затты, немесе прекурсорды, ерікті түрде тапсырған адам, жауаптылықтан босатылады**  | Құрамды ҚК-ден алып тастауға байланысты.  |
|  | 788-бап. Әкiмшiлiк ұстап алудың тәртiбi2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн ұстап алынған адамның өтiнiшi бойынша өзінің қайда екендігі туралы туыстары, жұмыс немесе оқу орнының әкiмшiлiгi, сондай-ақ қорғаушысы дереу хабардар етiледi. Кәмелетке толмаған адамның ұстап алынуы туралы оның ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың хабардар етілуі мiндеттi.3. Әскери қызметшіні немесе әскери жиындарға шақырылған азаматты әкімшілік ұстап алу туралы әскери комендатура немесе ұстап алынған адам әскери жиындарды (әскери қызметті) өткеретін әскери бөлім дереу хабардар етіледі.**3-1. Қарастырлмаған.** | 788-бап. Әкiмшiлiк ұстап алудың тәртiбi2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн ұстап алынған адамның өтiнiшi бойынша өзінің қайда екендігі туралы туыстары, жұмыс немесе оқу орнының әкiмшiлiгi, сондай-ақ қорғаушысы дереу хабардар етiледi. Кәмелетке толмаған адамның ұстап алынуы туралы оның ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың хабардар етілуі мiндеттi.3. Әскери қызметшіні немесе әскери жиындарға шақырылған азаматты әкімшілік ұстап алу туралы әскери комендатура немесе ұстап алынған адам әскери жиындарды (әскери қызметті) өткеретін әскери бөлім дереу хабардар етіледі.**3-1. Шетелдіктің әкімшілік ұстап алу туралы, оның өтiнiшi бойынша сол мемлекеттiң елшiлiгi, консулдығы немесе өзге де өкiлдiгi Сыртқы істер министрі бұйрығымен белгіленген тәртіппен жиырма төрт сағат ішінде хабардар етiлуге тиiс.** | Бұл тұзетулер 1963 жылғы Консулдық байланыстар туралы Вена конвенциясынан туындайтын міндеттерді орындау үшін бағытталған. |
| **Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)** |
|  | **115-бап. Шегерімге жатпайтын шығындар**Мыналар:…..2) соттың үкімінде немесе қаулысында көрсетілмеген салық төлеушілермен жасалған не сот азаматтық-құқықтық тәртіппен жарамды деп таныған мәмілелер бойынша шығыстарды қоспағанда, соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасалған операциялар бойынша сот қылмыстық деп анықтаған әрекет басталған күннен бастап жүргізілген шығыстар; | **115-бап. Шегерімге жатпайтын шығындар**Мыналар:…..2) соттың заңды күшіне енген үкімінде немесе қаулысының негізінде салық органымен салық тексеру кезінде заңды тұлға ретінде заңсыз курылған (жаралған, қайта құрылған) салықтөлеушімен жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу туралы мәміле анықталғанда; | ҚК 215 быбының өзгеруіне және «жалғанкәсіп» институтын жоюға байланысты. |
|  | **257-бап. Есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығы**3. Қосылған құн салығының сомасы:1) соттың үкімінде немесе қаулысында көрсетілмеген салық төлеушімен жасалған не сот азаматтық-құқықтық тәртіппен жарамды деп таныған мәмілелер бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомаларын қоспағанда, соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасалған операциялар бойынша; | **257-бап. Есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығы**3. Қосылған құн салығының сомасы:1) соттың заңды күшіне енген үкімінде немесе қаулысының негізінде салық органымен салық тексеру кезінде заңды тұлға ретінде заңсыз курылған (жаралған, қайта құрылған) салықтөлеушімен жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу туралы мәміле анықталғанда; | ҚК 215 быбының өзгеруіне және «жалғанкәсіп» институтын жоюға байланысты. |
|  | 627-бап. Салықтық тексерулер ұғымы, типтері мен түрлері9. Салықтық тексерулер мынадай типтерге бөлінеді: 2) жоспардан тыс тексеру - осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлмеген, оның iшiнде:….соттың заңды күшiне енген үкiмi немесе қаулысы негiзiнде жалған кәсiпорын деп танылған салық төлеушiмен жасалған операциялар бойынша салық мiндеттемесiн айқындау мәселелерi бойынша; | 627-бап. Салықтық тексерулер ұғымы, типтері мен түрлері9. Салықтық тексерулер мынадай типтерге бөлінеді: 2) жоспардан тыс тексеру - осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлмеген, оның iшiнде:….соттың заңды күшіне енген үкімінде немесе қаулысының негізінде салық органымен комералды тексеру кезінде жасалған операциялар бойынша салық мiндеттемесiн айқындау мәселелерi бойынша заңды тұлға ретінде заңсыз курылған (жаралған, қайта құрылған) салықтөлеушімен жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу туралы мәміле анықталғанда; | ҚК 215 быбының өзгеруіне және «жалғанкәсіп» институтын жоюға байланысты. |
|  | **Еңбек кодексі** |
|  | 26-бап. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға салынатын тыйымдар және қойылатын шектеулер2. Мыналарға:3) кәмелетке толмағандардың қатысуымен білім беру, тәрбиелеу және дамыту, демалысты ұйымдастыру және сауықтыру, дене шынықтыру және спорт, медициналық қамтамасыз ету, әлеуметтік қызметтер көрсету, мәдениет және өнер саласындағы ұйымдарға: адам өлтіргені, денсаулыққа қасақана зиян келтіргені, адамдардың денсаулығына және имандылыққа, жыныстық қолсұғылмаушылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, экстремистік немесе террористік қылмыстар, адам саудасы үшін сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауда жүрген немесе қудалауда болған (Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің [35-бабы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000414#z35) бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларының негізінде оларға қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдарды қоспағанда) адамдарды жұмысқа орналастыруға жол берілмейді;**3-1-тармақша жоқ.** **3-тармақ жоқ.** | 26-бап. Еңбек шартын жасасуға және жұмысқа орналасуға салынатын тыйымдар және қойылатын шектеулер2. Мыналарға:**3) балаларға білім беру, тәриелеу және дамыту, медициналық қамсыздандыру, демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру, дене тәрбиесі және спорт, мәдениет және өнер жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға, сондай-ақ балалармен жұмыс істеумен тікелей байланысты лауазымдарға өзге де ұйымдарға жеке басқа қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 101 – 104, 107 – 109, 111 – 115, 119, 127, 129 – 131-баптарын қоспағанда), отбасына және кәмелекте толмағандарға қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 136 – 139-баптарын, 141, 142-баптарын қоспағанда), адам мен азаматтың конституциялық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 145, 147 – 159-баптарын қоспағанда), бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 167-бабын қоспағанда), мемлекеттің конституциялық құрылымы мен қауіпсіздігі негіздеріне қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 183, 185, 186-баптарын қоспағанда), қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273 – 292-баптарын, 293-бабының 1 және 2-бөліктерін, 294, 295-баптарын қоспағанда), халықтың денсаулығы мен адамгершілікке қарсы (Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 301, 303 – 307-баптарын қоспағанда) қылмыстық қылмыстары үшін сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауға ұшыраған (ақталатын негіздер бойынша қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдардан басқа) адамдарды.** **3-1)** **педагогикалық лауазымдарға:****заңды күшіне енген сот үкіміне сәйкес педагогикалық қызметпен айналысу құқығынан айырылған;** **жеке басқа қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 101 – 104, 107 – 109, 111 – 115, 119, 127, 129 – 131-баптарын қоспағанда), отбасына және кәмелекте толмағандарға қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 136 – 139-баптарын, 141, 142-баптарын қоспағанда), адам мен азаматтың конституциялық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 145, 147 – 159-баптарын қоспағанда), бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 167-бабын қоспағанда), мемлекеттің конституциялық құрылымы мен қауіпсіздігі негіздеріне қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 183, 185, 186-баптарын қоспағанда), қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273 – 292-баптарын, 293-бабының 1 және 2-бөліктерін, 294, 295-баптарын қоспағанда), халықтың денсаулығы мен адамгершілікке қарсы (Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 301, 303 – 307-баптарын қоспағанда) қылмыстық қылмыстары үшін сотталғандығы бар немесе болған, қылмыстық қудалауға ұшыраған (ақталатын негіздер бойынша қылмыстық қудалау тоқтатылған адамдардан басқа);** **осы тармақшаның үшінші абзацында көрсетілмеген, өзге де қасақана ауыр және аса ауыр қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығы бар адамдарды жұмысқа орналастыруға жол берілмейді.** **3. Осы Кодекстің 48-бабында көрсетілген жағдайлармен қатар жұмыс беруші балаларға білім беру, тәриелеу және дамыту, медициналық қамсыздандыру, демалыс пен бос уақытты ұйымдастыру, дене тәрбиесі және спорт, мәдениет және өнер жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға, сондай-ақ балалармен жұмыс істеумен тікелей байланысты лауазымдарға жұмыскерді, сондай-ақ педагогикалық лауазым атқаратын адамдарды, құқық қорғау органдарынан осы жұмыскердің осы баптың 2-тармағының 3) және 3-1) тармақшасында көрсетілген қылмыстары үшін қылмыстық қудалауға ұшырайтындығы туралы мәліметтер алған кезде жұмыстан шеттетуге (жұмысқа жол бермеуге) міндетті.****Жұмыс беруші жұмыскерді қылмыстық іс тоқтатылғанға дейін не сот үкімі күшіне енгенге дейін қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің бүкіл кезеңіне жұмыстан шеттетеді (жұмысқа жол бермейді).** | Түзету педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыспен байланысты лауазымдар атқаруға тыйым белгілеу ұсынылатын қылмыстардың тізбесін нақтылауға бағытталған.  |
|  | 52-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу негіздері1. Жұмыскермен еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша:**Жоқ.** | 52-бап. Еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу негіздері1. Жұмыскермен еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша:**26)** **жұмыскердің осы Кодекстің 26-бабының 2-тармағының 3) и 3-1) тармақшаларында көзделген қылмыс жасау фактісі анықталған жағдайда бұзылуы мүмкін.** | Негіздемелер алдыңғы ұстанымға ұқсас. |
| **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңы** |
|  | 1-бап. Осы Заңда қамтылатын кейбір ұғымдарды түсіндіру....4) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам – жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнің немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органының мүшелігіне кандидаттар ретiнде тiркелген азамат; жергiлiктi өзiн-өзi басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс iстейтiн, еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет қаражатынан жүргізілетін қызметшi; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен оның ведомстволарының қызметшілері; | 1-бап. Осы Заңда қамтылатын кейбір ұғымдарды түсіндіру....4) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адам – жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнің немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органының мүшелігіне кандидаттар ретiнде тiркелген азамат; жергiлiктi өзiн-өзi басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс iстейтiн, еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет қаражатынан жүргізілетін қызметшi; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мен оның ведомстволарының қызметшілері, **алқа билер**; | Алқа билерді сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық құқықбұзушылықтардың қатарына жатқыщу туралы түзету. |
| **Құқық қорғау қызметі туралы** |
|  | 60-бап. Арнаулы құралдар мен дене күшін қолдану1. Қызметкерлердің дене күшін, оның ішінде жауынгерлік күрес тәсілдерін, сондай-ақ арнаулы құралдарды, оның iшiнде қол кiсендерiн, резина таяқтарды, көзден жас ағызатын заттарды, алаңдатып әсер ететін жарық-дыбыс құрылғыларын, үй-жайларды ашуға, көлiктi мәжбүрлеп тоқтатуға арналған құрылғыларды, суатқыштарды, қызметтік жануарларды, броньды машиналар мен тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметі [айқындайтын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P010001375_#z3) басқа да арнаулы көлiк құралдарын:**….**8) егер жүргізуші қызметкердің тоқтату жөніндегі [заңды талаптарына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000199#z51) бағынбаса, көлік құралдарына ақау келтіру арқылы оларды тоқтату үшін қолдануға құқығы бар.**Жоқ.** | **60-бап. Арнаулы құралдар мен дене күшін қолдану**1. Қызметкерлердің дене күшін, оның ішінде жауынгерлік күрес тәсілдерін, сондай-ақ арнаулы құралдарды, оның iшiнде қол кiсендерiн, резина таяқтарды, көзден жас ағызатын заттарды, алаңдатып әсер ететін жарық-дыбыс құрылғыларын, үй-жайларды ашуға, көлiктi мәжбүрлеп тоқтатуға арналған құрылғыларды, суатқыштарды, қызметтік жануарларды, броньды машиналар мен тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметі [айқындайтын](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P010001375_#z3) басқа да арнаулы көлiк құралдарын:**….**8) егер жүргізуші қызметкердің тоқтату жөніндегі [заңды талаптарына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000199#z51) бағынбаса, көлік құралдарына ақау келтіру арқылы оларды тоқтату;**9) жеткізілетін адам дәлелді себептерсіз қызметкердің талаптарына бағынудан бас тартқан жағдайда қылмыстық процесті жүргізетін органның әкелу туралы қаулысын орындау** үшін қолдануға құқығы бар. | ҚПК 157-бабын (Әкелу) іске асырудың тәртібін белгілеу және жеткізілетін адам дәлелді себептерсіз қылмыстық қудалау органдарының талаптарын (әкелу туралы қаулы) орындаудан бас тартқан жағдайда оған арнаулы құралдар мен дене күшін қолдану мүмкіндігін көздеу ұсынылады; |
|  | **«О Медиация туралы» ҚР Заңы** |
|  | **1-бап. Медиацияның қолданылу саласы**1. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, жеке және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқықтық қатынастардан туындайтын, сондай-ақ онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар туралы, қылмыстық теріс қылықтар туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу барысында қаралатын даулар (жанжалдар) және атқарушылық іс жүргізуді орындау кезінде туындайтын қатынастар медиацияның қолданылу саласы болып табылады. | **1-бап. Медиацияның қолданылу саласы**1. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, жеке және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқықтық қатынастардан туындайтын, сондай-ақ **Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 68-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайларда, қылмыстық теріс қылықтар, онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар, сондай-ақ ауыр қылмыстар туралы** істер бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу барысында қаралатын даулар (жанжалдар) және атқарушылық іс жүргізуді орындау кезінде туындайтын қатынастар медиацияның қолданылу саласы болып табылады. | Түзету ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған белгілі бір адамдар санаттарымен медиация тәртібінде татуластыру рәсімдерін жүзеге асыру мүмкіндігін қарастыратын ҚПК 68-бабына сәйкес келтіруге бағытталған.  |
|  |  **«Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заң** |
|  | **2-бап. Жедел-iздестiру қызметiнiң мiндеттерi** Жедел-iздестiру қызметiнiң мiндеттерi: - адам мен азаматтың өмiрiн, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, меншікті заңға қарсы қол сұғулардан қорғау; - қоғамның, мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге және оның экономикалық әлеуетi мен қорғаныс қабiлетiн нығайтуға жәрдемдесу;  – қылмыстарды анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу; | **2-бап. Жедел-iздестiру қызметiнiң мiндеттерi** Жедел-iздестiру қызметiнiң мiндеттерi: - адам мен азаматтың өмiрiн, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, меншікті заңға қарсы қол сұғулардан қорғау; - қоғамның, мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге және оның экономикалық әлеуетi мен қорғаныс қабiлетiн нығайтуға жәрдемдесу;  – қылмыстарды анықтау, олардың алдын алу және жолын кесу;**- қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды анықтау;** | «Жедел-іздестіру туралы» Заңда ЖІҚ қосымша міндетімен сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды анықтауды көздеу ұсынылады, себебі бұндай міндет іздестіру шарасы (іс-шарасы ретінде ҚПК ережелерінде көзделген.  |
|  | **11-бап. Жедел-іздестіру іс-шаралары**4. Осы баптың 2-тармағының 1), 2), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16) және 17) тармақшаларында тізбеленген жедел-іздестіру іс-шаралары Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасының ережелеріне сәйкес іздестіру шаралары ретінде жүзеге асырылуы мүмкін. | **11-бап. Жедел-іздестіру іс-шаралары**4. Осы баптың 2-тармағының 1), 2), **3),** 5), **6),** 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 16) және 17) тармақшаларында тізбеленген жедел-іздестіру іс-шаралары Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасының ережелеріне сәйкес іздестіру шаралары ретінде жүзеге асырылуы мүмкін. | Түзету ҚПК-ден бақыланатын жеткізілім және енгізу түріндегі ЖТӘ-ны алып тастаумен байланысты және қылмыстық процесс шеңберінде бұндай іс-шараларды іздестіру шаралары ретінде жүргізу мүмкіндігіне бағытталған. |
|  |  **«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» ҚР Заңы** |
|  | **11-бап. Атқарушылық құжаттарды орындауға беру мерзiмдерi**1. Атқарушылық құжаттар мәжбүрлеп орындатуға мынадай мерзiмдерде:**11) қылмыстық теріс қылық және (немесе) қылмыс үшін айыппұл өндіріп алу туралы атқарушылық парақтар үкім заңды күшіне енгеннен кейін:****қылмыстық теріс қылық үшін сотталған кезде бір жыл ішінде;****онша ауыр емес қылмыс үшін сотталған кезде үш жыл ішінде;****ауырлығы орташа қылмыс үшін сотталған кезде алты жыл ішінде;****ауыр қылмыс үшін сотталған кезде он жыл ішінде;****аса ауыр қылмыс үшін сотталған кезде он бес жыл ішінде орындауға ұсынылуы мүмкін.** | **11-бап. Атқарушылық құжаттарды орындауға беру мерзiмдерi**1. Атқарушылық құжаттар мәжбүрлеп орындатуға мынадай мерзiмдерде:... орындауға ұсынылуы мүмкін**11) Алып тастау.** | Айыппұлдарды мәжбүрлеп өндіріп алудан бас тарту және айыппұл өндіруге сотталғандарды бақылауды пробация қызметтеріне беру шеңберінде мәжбүрлеп орындауға айыппұлдар өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттар ұсынудың мерзімдері туралы ережені алып тастау ұсынылады. |
|  |  **«Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» ҚР Заңы** |
|  | **17-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаудан** **және Қазақстан Республикасының азаматтығын****қалпына келтіруден бас тарту негiздерi**Егер Қазақстан Республикасының азаматтығына [қабылдау](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013391#z58) және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтiнiш білдірген адам:….6) халықаралық іздеуде болса, соттың күшіне енген үкімі бойынша жазасын өтеп жүрсе не сот оның әрекетін **ерекше** қауіпті баукеспелік деп таныса, оның өтініші қабылданбайды; | **17-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдаудан** **және Қазақстан Республикасының азаматтығын****қалпына келтіруден бас тарту негiздерi**Егер Қазақстан Республикасының азаматтығына [қабылдау](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013391#z58) және Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтiнiш білдірген адам:….6) халықаралық іздеуде болса, соттың күшіне енген үкімі бойынша жазасын өтеп жүрсе не сот оның әрекетін қауіпті баукеспелік деп таныса, оның өтініші қабылданбайды; | Қылмыс баукеспелігінің түріне қатысты ҚК 14-бабына сәйкес келтіру, себебі жаңа ҚК-де баукеспеліктің аса қауіпті түрі алынып тасталған.  |
| **«Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» Заң** |
|  | **7-бап. Қылмыстың жасалуына күдікті, айыпталушы адамдарды күзетте ұстау орындары**4. Қылмыстық істі жүргізіп жатқан адам немесе орган Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес он екі сағат ішінде сезіктінің немесе айыпталушының туыстарының біріне оның күзетте ұсталу орны туралы немесе ол орнының өзгергені туралы хабарлауға міндетті.Сезікті немесе айыпталушы шетелдікті күзетте ұстау орны туралы немесе ол орнының өзгергені туралы хабарлама аталған мерзімде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, Сыртқы істер министрлігіне, Әділет министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, қылмыстық-атқару жүйесiнің уәкiлеттi органына, сондай-ақ ол азаматы болып табылатын мемлекеттің елшілігіне, консулдығына немесе өзге де өкілдігіне жолданады. | **7-бап. Қылмыстың жасалуына күдікті, айыпталушы адамдарды күзетте ұстау орындары**4. Қылмыстық істі жүргізіп жатқан адам немесе орган Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес он екі сағат ішінде сезіктінің немесе айыпталушының туыстарының біріне оның күзетте ұсталу орны туралы немесе ол орнының өзгергені туралы хабарлауға міндетті.Сезікті немесе айыпталушы шетелдікті күзетте ұстау орны туралы немесе ол орнының өзгергені туралы хабарлама аталған мерзімде **прокурорға**, Сыртқы істер министрлігіне, Әділет министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, қылмыстық-атқару жүйесiнің уәкiлеттi органына, сондай-ақ ол азаматы болып табылатын мемлекеттің елшілігіне, консулдығына немесе өзге де өкілдігіне жолданады. |  |
|  | **17-бап. Қорғаушыларымен, туыстарымен және өзге де адамдармен жолығысулар**1. Сезіктілер мен айыпталушыларға қамауға алынған кезден бастап қорғаушымен оңаша және құпия жолығысуға мүмкіндік беріледі. Жолығысулардың саны мен ұзақтығына шек қойылмайды.Мынадай жағдайларда:....**4) жоқ.**4. Егер заңдарға қайшы келмейтін болса, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының шешімі бойынша өзі өкілі болып табылатын мемлекеттің **сезікті** немесе айыпталушы шетелдік адамына шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері ресми өкілдерінің жолығысуына құқығы бар. | **17-бап. Қорғаушыларымен, туыстарымен және өзге де адамдармен жолығысулар** 1. Сезіктілер мен айыпталушыларға қамауға алынған кезден бастап қорғаушымен оңаша және құпия жолығысуға мүмкіндік беріледі. Жолығысулардың саны мен ұзақтығына шек қойылмайды.Мынадай жағдайларда:....**4) шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық ресми өкілдері немесе консулдық мекемелердің өкілдіктерімен –қылмыстық процесс жұргізетін органның шешімін ұсыну бойынша.****4. Қазақстан Республикасының Жоғапғы Сот, Ішкі істер, сыртқы істер министрліктері мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті белгілеген тәртіпте өзі өкілі болып табылатын мемлекеттің айыпталушы шетелдік адамына шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктері ресми өкілдерінің жолығысуына құқығы бар.** | Күдікті немесе айыпталушы шетелдік адамға хабарласу мен жолығысулар мәселелерін регламенттейтін бірыңғай заңға тәуелді нормативтік құқықтық акті қабылдау бойынша мемлекеттік органдардың құзыретін белгілеу мәселесі бойынша Президент Әкімшілігінің тапсырмасын орындау үшін. |
|  | **46-6-бап. Әкімшілік қамауға алынған және арнаулы қабылдау** **орындарына жеткізілген адамдарды қабылдау мен** **тіркеу****Жоқ.** | **46-6-бап. Әкімшілік қамауға алынған және арнаулы қабылдау** **орындарына жеткізілген адамдарды қабылдау мен** **тіркеу****5. Шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктерінің ресми өкілдері Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының, сыртқы істер, Ішкі істер Министрліктерінің және Ұлттық қауіпсіздік комитеті белгілеген тәртіпте әкімшілік қамаққа алынған шетелдік адамына жолығысуына құқығы бар.** | Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» Заңға Қазақстан 1993 жылы қосылған Консулдық қатынастар туралы 1963 жылғы Вена конвенциясының 36-бабының 1-тармағының 1) тармақшасын орындауды қамтамасыз ету бойынша өзгерістер енгізу туралы 2016 жылғы 24 мамырдағы және 28 маусымдағы № 838-5 және 838-7 тапсырмалары.хабарласу мен жолығысулар мәселелерін регламенттейтін бірыңғай заңға тәуелді нормативтік құқықтық акті қабылдау бойынша мемлекеттік органдардың құзыретін белгілеу мәселесі бойынша Президент Әкімшілігінің тапсырмасын орындау үшін. |