Жоба

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ**

**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару кодекстерін бір мезгілде түзете отырып, қылмыстық заңнаманы оңтайландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»**

**1-бап.** Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

**1.** 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне (ерекше бөлім):

740-бабының 1-бөлігі бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Азаматтардың және заңды тұлғалардың банктік шоттардағы ақшаcына тек қана прокурор санкцияланған қылмыстық қудалау органдардың қаулылар негізінде және сот орындаушыларының прокурор санкциялаған қаулылары негізінде сот орындаушылары Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік және азаматтық процестік заңнамасында және Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша тыйым салуы мүмкін.»;

**2.** 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:

1) 54-баптың бірінші тармағының 2) тармақшасында:

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қылмыстық-атқару қызметі:»;

мынадай абзацтармен толықтырылсын:

«жанар-жағармай материалдарымен сатып алуды, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі пробация қызметтерінің коммуналдық қызметтерге, электр энергиясына, жылуға және байланыс қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоса алғанда, қызметтік үй-жайлар мен көлік құралдарын күтіп-ұстау, оларға қызмет көрсету және жөндеу;

қылмыстық-атқару жүйесінің үй-жайларды, көлік құралдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға, күтіп-ұстауға, қызмет көрсетуге және жөндеуге, жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз етуге, алдын алу іс-шараларын ұйымдастыруға мұқтажын қамтамасыз ету;»;

2) 55-баптың бірінші тармағының 2) тармақшасында:

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«2) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қылмыстық-атқару қызметі:»;

мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

«жанар-жағармай материалдарымен сатып алуды, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесі пробация қызметтерінің коммуналдық қызметтерге, электр энергиясына, жылуға және байланыс қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоса алғанда, қызметтік үй-жайлар мен көлік құралдарын күтіп-ұстау, оларға қызмет көрсету және жөндеу;

қылмыстық-атқару жүйесінің үй-жайларды, көлік құралдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға, күтіп-ұстауға, қызмет көрсетуге және жөндеуге, жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз етуге, алдын алу іс-шараларын ұйымдастыруға мұқтажын қамтамасыз ету;».

**3.** 2014 жылғы 3 шiлдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодекске:

1) 3-бапта:

2) тармақта «айтарлықтай залал және айтарлықтай мөлшер» деген сөздерден кейін «197-бапта– мүліктің құны айлық есептік көрсеткіштен екі жүз есе асып түсетін жағдайда;» деген цифр мен сөздермен толықтырылсын;

3) тармақта «және 425» деген сөздер мен цифрлар «425 және 428-2» деген цифр мен сөздермен ауыстырылсын;

38) тармақтағы «және 425» деген сөз бен цифрлар «425 және 428-2» деген цифрмен сөзбен ауыстырылсын;

2) 10-баптың тақырыбы және бірінші, екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

«10-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық, қылмыс және қылмыстық теріс қылық ұғымдары

1. Қылмыстық құқық бұзушылық деп осы Кодексте жазалау қатерімен қоғамға қауіпті тыйым салынған іс-әрекет (әрекетсіздік) танылады. Қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және жазаланушылық дәрежесіне қарай қылмыстар және қылмыстық теріс қылықтар болып бөлінеді.

2. Осы Кодексте неғұрлым қатаң жаза ретінде бас бостандығынан айыру немесе бас бостандығын шектеу көзделген қылмыстық құқық бұзышылық қылмыс деп деп танылады.

3. Осы Кодексте қамаққа алу түрінде немесе одан жеңіл жаза түрі қолданылатын қылмыстық құқық бұзушылық – қылмыстық теріс қылық деп танылады.»;

3) 13-баптың 1-бөлігі мынадай редакциядағы сөлемімен толықтырылсын:

«Қылмыс пен қылмыстық теріс қылық өзара жиынтықты құрамайды.»;

4) 24-бапта:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

«24-бап. Қылмысқа дайындалу және қылмыстық құқық бұзушылық оқталу»

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қылмыстық құқық бұзушылық жасауға тура бағытталған, тікелей пиғылмен жасалған әрекеттер (әрекетсiздiк), егер бұл ретте қылмыстық құқық бұзушылық адамға байланысты емес мән-жайлар бойынша ақырына дейiн жеткiзiлмеген болса, қылмысқа оқталу деп танылады.»;

төртінші бөлік алып тасталсын;

бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қылмысқа дайындалғаны және қылмыстық құқық бұзушылыққа оқталғаны үшiн қылмыстық құқық бұзушылық жауаптылық осы Кодекстiң аяқталған қылмысқа арналған бабы бойынша, осы баптың тиiстi бөлiгiне сiлтеме жасала отырып туындайды.»;

5) 3-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

«3-ТАРАУ. ЖАЗА ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫ»;

6) 39-бап 3 және 4-бөліктермен толықтырылсын:

«3. Қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары – бұл жазамен қатар немесе қылмыстық жауаптылықтан не жазадан босату, жазаны орындауды кейінге қалдыру немесе шартты түрде сотталған кезде заға жатпайтын, үкіммен немесе соттың қаулысымен тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары.

4. Қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға тағайындалады және оның құқықтары мен бостандықтарын осы Кодекспен көзделген айыру немесе шектеуден тұрады, сондай-ақ ондай адамға белгілі бір міндеттерді жүктеу немесе оған басқа да алдын алу ықпал ету арқылы.»;

7) 40-бапта:

1-бөлігінің 5) тармағы алып тасталсын;

3-бөлігі 3-2) тармағымен толықтырылсын:

«3-2) кәмелетке толмаған адамға тәрбиелiк әсерi бар мәжбүрлеу шаралары;»;

8) 41-бапта:

алтыншы бөлік мынадай редакцияда абзацпен толықтырылсын:

«Айыппұлды ауыстарған кезде қоғамдық жұмысқа тарту, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру мерзімі осы Кодекстің Ерекше бөліміндегі тиісті бап санкциясының жоғарғы шегінен аспауы тиіс.»;

7-бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Аталған қылмысқа дайындалғаны немесе қылмыстық құқық бұзушылыққа оқталғаны үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде айыппұл мөлшері осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.»;

9) 42-бапта:

5-бөлікті мынадай редакцияда абзацпен толықтырылсын:

«Түзеу жұмыстарын ауыстарған кезде қоғамдық жұмысқа тарту, қамаққа алу, бас бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру мерзімі осы Кодекстің Ерекше бөліміндегі тиісті бап санкциясының жоғарғы шегінен аспауы тиіс.»;

алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Аталған қылмысқа дайындалғаны немесе қылмыстық құқық бұзушылыққа оқталғаны үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде түзеу жұмыстарының мөлшері осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.»;

10) 43-баптың 2-2-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2-2. Аталған қылмысқа дайындалғаны немесе қылмыстық құқық бұзушылыққа оқталғаны үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде қоғамдық жұмыстардың мерзімі осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.»;

11) 44-баптың екінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

«2. 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; психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты психикалық, мінез-құлықтық бұзылушылықтарынан (ауруларынан), жыныс жолдары арқылы берілетін аурулардан емделу курсынан өту; алкогольдік ішімдіктерді, сондай-ақ есірткі, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын медициналық емес мақсатта пайдаланбау; 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.»;

«4. Аяқталмаған қылмыс үшін жаза тағайындау кезінде, сондай-ақ жазаны ауыстыру кезінде бас бостандығын шектеу мерзімі осы бапта белгіленген ең төменгі шектен төмен болуы мүмкін.»;

12) 45-бапта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қамаққа алу сотталған адамды тағайындалған немесе ауыстырылған жазаның бүкіл мерзімінде қоғамнан оқшаулау жағдайларында ұстауды білдіреді.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-бөліммен толықтырылсын:

«2-1. Қамаққа алу:

1) әскери қызметшіге гауптвахтада өтеумен;

2) Осы Кодекстің 187 (бірінші және екінші бөліктерінде), 196 (бірінші және екінші бөліктері), 287 (бірінші бөлігінде), 296 (бірінші, екінші және үшінші бөліктері) баптарында көзделген қылмыстық теріс қылықтар жасаған адамдарға – арнаулы қабылдау орындарында өтеумен;

3) Осы Кодекстің 41-бабының алтыншы бөлігінің 1) тармақшасында, 42-бабының бесінші бөлігінің 1) тармақшасында және 43-бабының 2-1 бөлігінің 1) тармақшасында көзделген жағдайларда – арнаулы қабылдау орындарында өтеумен тағайындалуы мүмкін.

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қамаққа алу кәмелетке толмағандарға, жүкті әйелдерге, жас балалары бар әйелдерге, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектерге, елу сегіз жастағы және ол жастан асқан әйелдерге, алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектерге, бiрiншi немесе екiншi топтағы мүгедектерге тағайындалмайды және жазаны ауыстыру тәртібінде қолданылмайды.»;

13) 46-бапта:

бесінші бөліктің 2), 3) және 4) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде:

қасақана қылмыстар жасағаны үшiн екі жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған, бұрын бас бостандығынан айыруды өтемеген адамдарға;

осы Кодекстің 366-бабының 1-1, екінші және үшінші бөліктерінде, 367-бабының екінші және үшінші бөліктерінде, 368-бабының екінші бөлігінде көзделген қылмыстарды жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға сотталған және бұрын бас бостандығынан айыру жазасын өтемеген адамдарға;

бұрын бас бостандығынан айыру жазасын өтемеген және айыппұл, түзеу, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу бас бостандығынан айыру жазасымен ауыстырылған адамдарға өтеу тағайындалады.

Қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыруды өтеу, қылмысты кәмелетке толмаған жаста жасаған адамдарды қоспағанда, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар үшін бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға тағайындалмайды;

3) қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерінде:

бас бостандығын айыруға сотталған және бұрын қасақана қылмыс жасағаны үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға;

осы Кодекстің 366-бабының 1-1, екінші және үшінші бөліктерінде, 367-бабының екінші және үшінші бөліктерінде, 368-бабының екінші бөлігінде көзделген қылмыстарды жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға сотталған және бұрын бас бостандығынан айыру жазасын өтеген адамдарға;

бұрын бас бостандығынан айыру жазасын өтеген және айыппұл, түзеу, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас бостандығын шектеу бас бостандығынан айыру жазасымен ауыстырылған;

4) өмiр бойы бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға – қылмыстық-атқару жүйесінің толық қауіпсіз мекемелерінде өтеу тағайындалады.

Үкімдер жиынтығы кезінде бас бостандығынан айыруды өтеу үшін осы бөліктің ерекшелігі ескеріле отырып жиынтыққа кіретін үкімдердің бірінде белгіленген мекеменің неғұрлым қатаң түрі айқындалады.»;

алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бес жылдан астам мерзiмге бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға, сондай-ақ қылмыстардың қауiптi қайталануы кезiнде бұрын бас бостандығын айыру жазасын өтеген жаза мерзiмiнiң бiр бөлiгiн, бiрақ бес жылдан аспайтын мерзiмді қылмыстық-атқару жүйесінің толық қауіпсіз мекемелерінде өтеу тағайындалуы мүмкiн.»;

14) 48-бапта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мүлікті тәркілеу дегеніміз –қылмыстық жолмен табылған не қылмыстық жолмен табылған қаражатқа сатып алынған мүлікті, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылық жасау қаруы немесе құралы болып табылатын мүлікті мәжбүрлеп өтеусіз алып қою және мемлекеттің меншігіне айналдыру.»;

екінші бөліктің 5) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) осы бөліктің 1), 2), 3) және 4) тармақтарында көрсетілген, кінәлі адам басқа тұлғалардың меншігіне берген ақша және өзге де мүлік жатады.»;

бесінші бөліктің 1) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) қылмыстық-атқару заңнамасында көзделген тізбеге сәйкес кінәлі адамға немесе оның асырауындағы адамдарға қажетті мүлік;»;

15) 49-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшiн сот кінәлі адамның жеке басын ескере отырып, оны арнаулы, әскери, құрметтi немесе өзге де атағынан, сыныптық шенiнен, дипломатиялық дәрежесiнен, бiлiктiлiк сыныбынан айыра алады.

2. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары, сол сияқты Қазақстан Республикасының Президентi берген арнаулы, әскери, құрметтi немесе өзге де атағы, сыныптық шенi, дипломатиялық дәрежесi немесе бiлiктiлiк сыныбы бар адамды қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшiн сот үкiм (қаулы) шығарғанда сотталған адамды осы наградалардан, атақтардан, сыныптық шенiнен, дипломатиялық дәрежесiнен немесе бiлiктiлiк сыныбынан айыру туралы ұсыныс енгізе алады, ал сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша Қазақстан Республикасының Президентiне ұсыныс енгiзеді.»;

16) 50-бапта:

екінші бөліктің төртінші абзацында «Сыбайлас жемқорлық» деген сөздерден кейін «және азаптау қылмыстарын» деген сөздермен толықтырлысын;

үшінші және төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру, егер сот жасалған іс-әрекеттің сипаты мен қоғамға қауiптiлiк дәрежесiн және кiнәлi адамның жеке басын ескере отырып, оның белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығының сақталуы мүмкiн емес деп таныса, ол осы Кодекстiң Ерекше бөлiгiнің тиiстi бабында тиісті қылмыстық құқық бұзушылық үшін қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы ретінде көзделмеген жағдайларда да тағайындалуы мүмкiн.

4. Бас бостандығынан айыруға, қамаққа алуға қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы ретінде үкімнің (сот қаулысының) заңды күшіне ену кезінен бастап орындлалады, ол жазаны өтеудiң барлық уақытына қолданылады, бiрақ бұл ретте оның мерзiмi жаза өтегеннен кейін пробация қызметінің есебіне тұрған күнінен бастап есептеледi. Жазаның басқа түрлерiне қосымша бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру тағайындалған жағдайда, сондай-ақ қылмыстық жауаптылықтан немесе жазадан босатылған жағдайда, жазаны өтеу кейінге қалдырылған немесе шартты түрде сотталған кезде оның мерзiмi үкiмнің (сот қаулысының) заңды күшiне енген кезінен бастап есептеледi.»;

17) 51-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды қылмыс жасағаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу – осы Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабымен көзделмеген жағдайында да, егер сот кінәлінің тұлғасын, оның жасаған әрекеттің қоғамдық қауіптілігінің сипаты мен дәрежесін ескеріп, ондай адамның Қазақстан Республикасы аумағында болуын Қазақстан Республикасының мүддесіне қайшы келеді деп таныса, тиісті қылмыстық құқық бұзушылық үшін қылмыстық-ықпал ету шарасы ретінде тағайындалуы мүмкін.

Сот осы қылмыстық-ықпал ету шарасын тағайындаған кезде бұл негізгі жаза түрі өтелгеннен кейін немесе Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 161-бабы бірінші бөлігінің 3), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша оны одан әрі өтеуден босатылғаннан кейін, ал шартты түрде соттау немесе қылмыстық жауаптылықтан не жазадан босату қолданылған жағдайларда үкім (сот қаулысы) заң күшіне енген кезден бастап орындалады.»;

18) 4-бөлім мынадай редаңцияда жазылсын:

«4-БӨЛІМ. ЖАЗА ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫН ТАҒАЙЫНДАУ»;

19) 55-бапта:

екінші бөлігі алып тасталсын;

төртінші, алтыншы жəне жетінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Іс-әрекеттiң мақсаттары мен себептерiне, кінәлі адамның рөлiне, оның қылмыстық құқық бұзушылық жасау кезiндегi немесе одан кейiнгi мінез-құлқына байланысты ерекше мән-жайлар және іс-әрекеттiң қоғамға қауiптiлiгi дәрежесiн едәуiр азайтатын басқа да мән-жайлар болған кезде, сол сияқты топтық қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысушы топтың жасаған іс-әрекеттерін ашуға белсене жәрдемдескен кезде, осы Кодекстiң Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында көзделген ең төменгi шектен төмен жаза тағайындалуы мүмкiн не соттың жазаның осы бапта көзделгеннен неғұрлым жеңiл түрiн тағайындауы не осы Кодекстің Ерекше бөлігінің тиісті бабында мiндеттi болып көзделген қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын қолданбауы мүмкiн.

6. Осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген мән-жайлар болған кезде, жаза осы Кодекстің Ерекше бөлігінің тиісті бабында көзделген төменгі шектен төмен тағайындалуы мүмкін. Бұл ретте сот осы бапты қолдана отырып айқындалған жаза мөлшерін жазаның осы түрі үшін осы Кодекстің Жалпы бөлімімен белгіленген ең төменгі шектен төмен болмауы тиіс.

7. Қылмыстық құқық бұзушылыққа дайындалғаны немесе оқталғаны үшін жаза тағайындалған жағдайларда, осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген жоғарғы шектер осы Кодекстің 56-бабының ережелері ескеріле отырып айқындалады.»;

20) 56-бапта:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

«56-бап. Аяқталмаған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жаза тағайындау»;

бірінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Аяқталмаған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн жаза тағайындау кезiнде мән-жайлардың себебiнен қылмыстық құқық бұзушылық ақырына дейiн жетпеген сол мән-жайлар ескерiледi.»;

«3. Қылмыстық құқық бұзушылық оқталғаны үшiн жазаның мерзiмiн немесе мөлшерiн осы Кодекстiң Ерекше бөлiгiнің тиiстi бабында аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық үшiн көзделген жазаның негізгі түрiнің ең жоғары мерзiмiнiң немесе мөлшерiнiң төрттен үшінен асыруға болмайды.»;

21) 58-бапта:

бірінші бөлікте «(негiзгi және қосымша)» деген сөздер алып тасталсын;

бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша тағайындалған негiзгi жазаға жиынтықты құрайтын құқық бұзушылықтар үшiн тағайындалған қосымша жазалар қосылуы мүмкiн. Ішінара немесе толық қосу кезінде түпкiлiктi қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының мерзімі немесе мөлшері осы Кодекстiң Жалпы бөлiгiнiң осы қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы үшiн белгiленген ең жоғары мерзiмнен немесе мөлшерден асыруға болмайды.»;

22) 60-баптың 5-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Алдыңғы үкім (қаулы) бойынша тағайындалған қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары соңғы үкім (қаулы) бойынша тағайындалған қылмыстық-құқықтық ету шараларына қосылмайды және дербес орындалады.»;

23) 61-бапта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«61-бап. Жаза мерзiмдерiн қосу кезiнде мерзімдерді айқындау тәртiбi және қылмыстық-құқықтық ықпал шараларын орындау»;

екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Әр бір қылмыстық-құқықтық ықпал шарасы ондай шараны белгілеу туралы тиісті үкім (қаулы) негізінде өз бетінше орындалады.»;

24) 63-бапта:

үшінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Пробациялық бақылау сот қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы ретінде Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберуді тағайындаған шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам шартты түрде сотталған кезде белгіленбейді.»;

төртінші және алтыншы бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Шартты түрде соттау кезiнде шектеулердің және жазаның қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары тағайындалуы мүмкiн.»;

«6. Қылмыстардың қайталануы, қылмыстардың қауiптi қайталануы кезінде, адамды аса ауыр қылмыс, сыбайлас жемқорлық қылмыс, азаптау қылмыс, террористік қылмыс, экстремистік қылмыс, қылмыстық топ құрамында жасалған қылмыс, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс үшін соттаған кезде адамдарға шартты түрде соттау қолданылмайды. Көрсетілген шектеу он төрттен он сегізге дейінгі жастағы кәмелетке толмаған адамның жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарға қолданылмайды.»;

25) 67-бапта:

баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«67-бап. Ынтымақтастық туралы келісімнің талаптары орындалған кезде қылмыстық жауаптылықтан және негізі жаза өтеуден босату»;

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Ынтымақтастық туралы келісімнің барлық талаптарын орындаған адам сотпен қылмыстық жауаптылықтан немесе негізгі жазаны өтеуден босатылуы мүмкін.»;

26) 68-бапта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«68-бап. Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан және негізгі жаза өтеуден босату»;

бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қылмыстық теріс қылық немесе қазаға ұшыратумен байланысты емес онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған адам, егер ол жәбірленушімен, арыз берушімен татуласса, оның ішінде медиация тәртібімен татуласса және келтiрiлген зиянды қалпына келтірсе, қылмыстық жауаптылықтан немесе негізгі жаза өтеуден босатылуға жатады.

2. Қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты емес ауыр қылмысты алғаш рет жасаған кәмелетке толмағандар, жүкті әйелдер, жас балалары бар әйелдер, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектер, елу сегіз жастағы және ол жастан асқан әйелдер, алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектер, егер олар жәбірленушімен, арыз берушімен татуласса, оның ішінде медиация тәртібімен татуласса және келтiрiлген зиянды қалпына келтірсе, қылмыстық жауаптылықтан немесе негізгі жаза өтеуден босатылуы мүмкін. Қылмыстық жауаптылықтан босату кезінде кәмелетке толмаған адамға тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары қолданылады.»;

27) 72-бапта:

бірінші бөліктің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Бұл ретте адам өмір бойы өтеуге тағайындалған шараларды қоспағанда, қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын өтеуден толық немесе ішінара босатылуы мүмкін.»;

екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Пробациялық бақылау сот қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы ретінде Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберуді тағайындаған шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған кезде белгіленбейді.»;

үшінші бөліктің 5) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) сотталған адам процестік келісімнің барлық талаптарын орындаған жағдайда, онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде төрттен бірін не аса ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде жартысын іс жүзінде өтегеннен кейін ғана шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату қолданылуы мүмкін.»;

төртінші бөліктің 5) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) сотталған адам процестік келісімнің барлық талаптарын орындаған жағдайда, онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде бестен бірін не аса ауыр қылмыс үшін тағайындалған жаза мерзімінің кемінде үштен бірін іс жүзінде өтегеннен кейін қолданылуы мүмкін.»;

жетінші бөліктің 3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) қылмысты қасақана жасаса, осы бөліктің 2) тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, сот мерзімнен бұрын шартты түрде босатылуын жойып оған үкімдердің жиынтығымен жаза тағайындау қағидалары бойынша жаза тағайындайды.»;

сегізінші бөлік мынадай редакциядағы 5) және 6) тармақтармен толықтырылсын:

«5) осы Кодекстің 73-бап тәртібінде сотталғанға бас бостандығынан айыру жазасы бас бостандығынан шектеуге ауыстырылған адамдарға қолданылмайды;

6) азаптау үшін сотталғандарға.»;

28) 73-бапта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Онша ауыр емес, ауырлығы орташа немесе ауыр қылмыс үшiн бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адамға, ол қылмыспен келтірілген залалды толық өтеген не жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзбаған жағдайда, сот жазаның қалған өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыруы мүмкін. Бұл ретте адам, өмір бойына тағайындалған жазаларды қоспағанда, қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралардан өтеуден толық немесе ішінара босатылуы мүмкін.»;

екінші бөліктің екінші абзацында «экстремистік қылмыс,» деген сөздерден кейін «азаптау,» деген сөзбен толықтырылсын;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жазаның өтелмеген бөлiгiн ауыстыру кезiнде сот бас бостандығынан айырудың бір күніне бір айлық есептік көрсеткіш есебiмен айыппұлды не бас бостандығынан айырудың бiр күнiне бас бостандығын шектеудің бiр күнi есебiмен бас бостандығын шектеуді таңдауы мүмкiн. Айыппұлға ауыстырудың шарты қылмыспен келтірілген залалды толық өтеу болып табылады. Бас бостандығын шектеу мерзімі сотталған пробация қызметіне есепке тұру үшін келген күнінен бастап есептеледі.»;

29) 78-бапта:

екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған адамдар рақымшылық жасау туралы актiнің негiзiнде қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн. Қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасағаны үшiн сотталған адамдар жазадан босатылуы мүмкiн не оларға тағайындалған жаза қысқартылуы немесе жазаның неғұрлым жеңiл түрiмен ауыстырылуы мүмкiн не мұндай адамдар, өмір бойына тағайындалған жазаларды қоспағанда, қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралардан өтеуден босатылуы мүмкін босатылуы мүмкiн. Ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшін сотталған адамдарға тағайындалған жазаның мерзімі қысқартылуы мүмкін. Жазасын өтеген немесе оны одан әрi өтеуден босатылған адамдардан рақымшылық жасау туралы актiмен сотталғандығы алып тасталуы мүмкiн.»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қылмысы үшiн сотталған адам кешiрiм жасау кезiнде жазаны одан әрi өтеуден босатылуы мүмкiн не оған тағайындалған жаза қысқартылуы немесе жазаның неғұрлым жеңiл түрiмен ауыстырылуы мүмкiн не мұндай адам, өмір бойына тағайындалған жазаларды қоспағанда, қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралардан өтеуден босатылуы мүмкін.. Жазасын өтеген немесе оны одан әрі өтеуден босатылған адамдардан кешiрiм жасау актiсiмен сотталғандығы алып тасталуы мүмкiн.»;

30) 79-бапта:

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Егер сотталған адам Қазақстан Республикасының заңында белгiленген тәртiппен жазасын өтеуден мерзiмiнен бұрын босатылса немесе жазаның өтелмеген бөлiгi жазаның неғұрлым жеңiл түрімен ауыстырылса, онда сотталғандықты жою мерзiмi жазаның іс жүзінде өтелген мерзiмi негiзге алына отырып, жаза өтеуден босатылған кезден бастап есептеледi.»;

бесінші бөлік алып тасталсын;

сегізінші және тоғызыншы бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Егер сотталған адам сотталғандықты жою мерзiмi өткенге дейiн қайтадан қылмыс жасаса, сотталғандықты жою мерзiмiнің өтуі үзіледі. Бiрiншi қылмыс бойынша сотталғандықты жою мерзiмi соңғы қылмыс үшiн негiзгi жаза іс жүзінде өтегеннен кейiн қайтадан есептеледi. Бұл жағдайларда адам екi қылмыстың анағұрлым ауыры үшiн сотталғандықты жою мерзiмi өткенге дейiн олар үшiн сотталған деп есептеледi.

9. Сотталғандықты жою немесе алып тастау қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларымен көзделген салдарын, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесінің мекеме түрін анықтауын қоспағанда, осы Кодексте көзделген барлық қылмыстық-құқықтық салдарлардың күшiн жояды.»;

31) 7-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«7-БӨЛІМ. МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ. МӘЖБҮРЛІ ТӨЛЕМДЕР»;

32) 110-баптың екінші бөлігінің сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«төрт жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

33) 156-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.»;

34) 190-бапта:

бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

екінші бөлігінің 4) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) ақпараттық немесе Интернет жүйені пайдаланушыны алдау немесе сенімін теріс пайдалану жолымен;»;

35) 197-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу, егер олар айтарлықтай мөлшерде жасалса –»;

36) 197-баптың төртiншi бөлiгiнде мемлекеттiк тiлдегi редакциялық түзету енгiзiлсiн. Орыс тіліндегі мәтін өзгермейді;

37) 205-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Электрондық жеткізгіштегі немесе ақпараттандыру объектсінде заңмен қорғалатын ақпаратқа, азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соққан қасақана құқыққа сыйымсыз қол жеткізу –

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға дейін бас бостандығын шектеуге не болмаса сол мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Дәл сол іс-әрекет:

1) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектісінде бар заңмен қорғалаиын ақпаратқа қатысты;

2) алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобымен;

3) бірнеше рет

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 сегіз жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейін бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген іс-әрекеттер, егер:

1) оларды қылмыстық топ жасаса;

2) ауыр зардаптарға әкем соқса, -

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз екі жылдан алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

38) 206-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Электрондық жеткізгіште немесе ақпараттандыру объектісінде сақталатын заңмен қорғалатын ақпаратты қасақана құқыққа сыйымсыз жою немесе түрлендіру, сондай-ақ ақпараттандыру объектісіне немесе электрондық жеткізгішке көрінеу жалған ақпарат енгізу, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін не қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соқса, –

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейін бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Мынадай:

1) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінде орналасқан заңмен қорғалатын ақпаратқа қатысты;

2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;

3) бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекеттер –

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 бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген:

1) қылмыстық топ жасаған;

2) ауыр зардаптарға әкеп соққан іс-әрекеттер –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

39) 207-бап мындай редакцияда жазылсын:

«207-бап. Ақпараттандыру объектісінің жұмысын қасақана бұзу

1. Ақпараттандыру объектісінің жұмысын бұзуға бағытталған қасақана әрекеттер (әрекетсіздік) –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Мынадай:

1) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне қатысты;

2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;

3) бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекеттер –

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 бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

40) 208-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«208-бап. Ақпаратты құқыққа сыйымсыз иеленіп алу

1. Электрондық жеткізгіште сақталатын немесе ақпараттандыру объектісінде орналасқан, 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 мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейін бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Мынадай:

1) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінде орналасқан заңмен қорғалатын ақпаратқа қатысты;

2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;

3) бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекеттер –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан төрт жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген:

1) қылмыстық топ жасаған;

2) ауыр зардаптарға әкеп соққан іс-әрекеттер –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

41) 209-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Күш қолдану не мүлікті 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, электрондық жеткізгіште немесе ақпараттандыру объектісінде орналасқан сақталатын, ақпараттық жүйеде қамтылатын немесе телекоммуникациялар желісімен берілетін, заңмен қорғалатын ақпаратты беруге мәжбүрлеу –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Мынадай:

1) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінде орналасқан заңмен қорғалатын ақпаратқа қатысты;

2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;

3) бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекеттер, –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген:

1) қылмыстық топ жасаған;

2) ауыр зардаптарға әкеп соққан іс-әрекеттер –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

42) 210-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Электрондық жеткізгіште сақталатын немесе ақпараттандыру объектсініде орналасқан ақпаратты құқыққа сыйымсыз жою, бұғаттау, түрлендіру, көшіру, пайдалану, компьютердің, абоненттік құрылғының, компьютерлік бағдарламаның, немесе ақпараттандыру объектісінің жұмысын бұзу немесе ақпараттандыру объектісінің жұмысын қорғау құрылғыларын бейтараптандыру мақсатында компьютерлік бағдарлама, бағдарламалық өнім жасау немесе қолданыстағы бағдарламаға немесе бағдарламалық өнімге өзгерістер енгізу, сол сияқты осындай бағдарламаны немесе бағдарламалық өнімді қасақана пайдалану және (немесе) тарату –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан төрт жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Мынадай:

1) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінде орналасқан заңмен қорғалатын ақпаратқа қатысты;

2) адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;

3) бірнеше рет жасалған дәл сол іс-әрекеттер, –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген:

1) қылмыстық топ жасаған;

2) абайсызда ауыр зардаптарға әкеп соққан іс-әрекеттер –

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

43) 211-бапта 1-бөлігінде екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, төрт жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға дейін бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

44) 213-бапта:

бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға дейін бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«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 алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

45) 213-1-баппен толықтырылсын:

«213-1 бап. Телекоммуникация желілеріне, сондай-ақ арнаулы программалық немесе аппараттық құрылғыларды құқыққа сыйымсыз жолдарымен қосылу, сатып алу не сату

Баланыс тораптарын айналып өтіп, халықаралық трафикті өткізу мақсатында телекоммуникация желілеріне арнаулы программалық немесе аппараттық құрылғылар арқылы, сондай-ақ ондай мақсаттар үшін арнаулы программалық немесе аппараттық құрылғыларды құқыққа сыйымсыз жолдарымен қосылу, сатып алу не сату, -

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан екі жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейін бас бостандығын шектеуге немесе сол мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

46) 221-бапта:

бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«мүлкi тәркiленіп немесе онсыз, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бес мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

үшінші бөліктің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

47) 292-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Өрт қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға жауапты адамның оларды бұзуы, егер өрттің шығуы абайсызда адамның денсаулығына ауыр немесе ауырлығы орташа зиян немесе азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке iрi залал келтiруге әкеп соқса, –»;

48) 307-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы 5) тармақпен толықтырылсын:

«5) бірнеше рет жасаған дәл сол іс-әрекеттер –»;

49) 385-бапта:

бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан төрт жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, төрт мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«төрт мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бір мың сағатқа дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге жазаланады. төрт жылға дейiнгi мерзiмге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыру, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан төрт жылға дейiнгi мерзiмге не онсыз.»;

50) 392-бапта:

бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-бөліммен толықтырылсын:

«1.1 Мынадай:

1) адамдар тобы, алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған;

2) бірнеше рет;

3) Қазақстан Республикасына кіру (уақытша шектеу) немесе Қазақстан Республикасынан шығуға оған белгілі болған тыйым салу белгіленген адам дәл сол іс-әрекеттер жасаса, –

шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, үш мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.». ;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы баптың бірінші немесе 1-1 бөліктерімен қарастырылған іс-әрекеттер қылмыстық топ жасаған не күш қолданып немесе оны қолдану қатерін төндіріп жасалған дәл сол іс-әрекеттер –

шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

51) 394-бапта:

бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, үш мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

екінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Бірнеше рет немесе адам өзінің қызметтік өкілеттіктерін пайдаланып немесе адамдар тобы алдын ала сөз байласып жасаған дәл сол іс-әрекет –

шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан жеті жылға дейінгі мерзімге айыра отырып немесе онсыз, жеті мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға 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 іс-әрекет немесе ауыр зардаптар әкелген жағдайда –

шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере отырып, үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

52) 420-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Сотта не сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында куәнің, жәбірленушінің көрінеу жалған айғақтары не сарапшының, маманның қорытындылары, сол сияқты сондай жағдайларда, сондай-ақ атқарушылық құжаттарды орындау кезінде аудармашы жасаған көрінеу қате аударма, сондай-ақ сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуына негіз болған жедел-іздестіру қызметі барысында маманның көрінеу жалған құжаттарды (қорытынды, анықтиама, акт және басқа да құжаттарды) беруі –»;

53) 428-бапта:

баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«428-бап. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық), сондай-ақ арнаулы мекемелер әкімшілігінің заңды талаптарына бағынбау»;

бірінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жүрген адамның қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемесі әкімшілігінің заңды талаптарына қаскөйлікпен бағынбауы –

үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі және арнайы мекеме әкімшілігінің заңды талаптарына топтасып бағынбауды ұйымдастыру, сол сияқты күш қолданумен немесе өзіне қандай да бір қасақана зиян келтірумен ұштасқан не өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан топтасып бағынбауға қатысу –

бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

келесі мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

«Ескертпе: Осы бапқа қатысты келесі ұғымдар қолданыла алынуы мүмкін:

1) қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі әкімшілігінің заңды талаптарына қаскөйлікпен бағынбау - қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемесінде жаза өтеп жатқан адаммен оған жалғыз адамдық камераға ауыстыру ретінде жазалау шарасы қолданғаннан кейін бір жыл ішінде жаза өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзылуы табылады;

2) арнаулы мекемелер – тергеу изоляторы, уақытша ұстау изоляторы.»;

54) мынадай мазмұндағы 428-1-баппен толықтырылсын:

«428-1-бап. Қылмыстық-атқару (пенитенциралық) жүйе мекемелеріне, тергеу иоляторларына және уақытша ұстау изоляторларына техникалық құрылғылар мен бұйымдарды заңсыз, заңсыз жеткізу, сақтау немесе пайдалану

1. Телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желісін пайдалануға мүмкіндігі бар ұялы байланыс, суретке түсіру, дыбыс немесе бейнежазба құрылғысын қылмыстық-атқару (пенитенциралық) жүйе мекемелерінің, тергеу иоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларының аумағына кез келген жолмен заңсыз алып келуі–

бір мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Қылмыстық-атқару (пенитенциралық) жүйе мекемелерінің, тергеу иоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларында ұсталып отырған айыпталушымен, сотталушы мен сотталған адамдармен телекоммуникация желілерін, оның ішінде Интернет желісін пайдалануға мүмкіндігі бар ұялы байланыс, суретке түсіру, дыбыс немесе бейнежазба құрылғысын заңсыз сақталуы, сондай-ақ аталған құрылғылар мен бұйымдарын қылмыстық-атқару (пенитенциралық) жүйе мекемелерінің, тергеу иоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларында ұсталып отырған айыпталушымен, сотталушы мен сотталған адамдарға заңсыз беруі –

сезі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Ескертпе. Осы бапта мобильді байланыс құралы ретінде ұялы байланысты абоненттік құрылғысы, спутниктік байланысты мобильді телефон, радиобайланыс құрылғы.»;

55) мынадай мазмұндағы 428-2-баппен толықтырылсын:

«428-2 бап. Қылмыстық-атқару (пенитенциралық) жүйе мекемелерін, тергеу иоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларын қадағалау, бақылау, күзетудің техникалық құрылғыларын қасақана жою немесе сындыру

1. Қылмыстық-атқару (пенитенциралық) жүйе мекемелерінде, тергеу иоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларында ұсталып отырған адамдарға қарау және объектіні қорғауға, қадағалауға, бақылауға, күзетуге техникалық құрылғыларын қасақана жою немесе сындыру, –

екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Дәл сол әрекеттер:

1) өртеу, жару немесе басқа да қоғамға қауіпті тәсілмен жасалса;

2) абайсызда денсаулыққа ауыр немесе орташа ауырлықтағы зиян;

3) ірі залал келтірсе, –

мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген іс-әрекеттер:

1) абайсызда адам өліміне;

2) аса ірі залал әкеп соққан –

бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

56) 440-бапта:

мынадай мазмұндағы 2-1-бөліммен толықтырылсын:

«2-1. Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық қағидаларын денсаулыққа орташа дәрежедегі зиян келтірумен байланысты бұзу, –

екі мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

үшінші бөліктің бірінші абзацы және 4) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы баптың бірінші, екінші немесе 2-1 бөліктерінде көзделген:»;

«4) денсаулыққа ауыр зиян келтiріп жасалған іс-әрекеттер –»;

57) 445-бапта:

бірінші бөліктің екінші абзацындағы «екі» деген сөз «үш» деген сөзбен ауыстырылсын;

екінші бөліктің екінші абзацындағы «бес» деген сөз «жеті» деген сөзбен ауыстырылсын.

**4.** Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі Қылмыстық-процестік кодексіне:

1) 7-бапта:

29) тармақ келесі мазмүндағы сөлемімен толықтырылсын:

«Осы Кодексте белгiленген тәртiппен адамды тергеу iс-әрекетiне қатысуға тарту немесе тергеу iс-әрекетiне қатысушының тергеу iс-әрекетi аяқталғанға дейiн оның орнынан кетуiне тыйым салу нақты ұстау болып табылмайды;»;

39) және 56) тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«39) санкция – қылмыстық қудалау органының сотқа дейінгі іс жүргізу барысында процестік әрекет жасауына соттың, прокурордың рұқсаты;

56) іздестіру шаралары (іс-шаралары) – анықтау органының қылмыстық процесті жүргізетін органнан жасырынып жүрген және (немесе) қылмыстық жауаптылықтан жалтарып жүрген адамдардың, хабарсыз кеткен адамдардың, іс үшін маңызы бар нәрселер мен құжаттардың тұрған жерін анықтауға, қылмыстық құқық бұзушылықтарды алдын алу, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды анықтауға бағытталған, қылмыстық процесті жүргізетін органның тапсырмасы бойынша орындалатын әрекеттері;»;

2) 32-баптың 3-бөлігінде «209 (бірінші бөлігінде), 211 (бірінші бөлігінде),» деген цифрлар мен сөздер алынып тасталсын;

3) 45-бапқа ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

«Ескертпе: Қылмыстық iс бойынша одан әрi iс жүргiзуге кедергi келтiретiн еңсерілмейтін күштің әрекеті деп төтенше және осындай кезде болмай қоймайтын жағдайларды (табиғи апаттар, соғыс қимылдары, төтенше ахуал және т.б.).»;

4) 53-бапта:

екінші бөліктің 5-1), 6), 8), 9) тармақтары алып тасталсын;

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы 6)-тармақпен толықтырылсын:

«6) қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану туралы өтінішхатты қарайды.»;

5) 55-бапта:

бірінші бөлігінде:

3), 4), 5-1), 5-2), 8), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) және 18) тармақтар алып тасталсын;

7) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7) кепілді осы Кодекстің 148-бабы 7-бөлігінің 3) тармағында көзделген жағдайда қолдану;»;

екінші бөліктің 8-1) және 8-2)-тармақтары алып тасталсын;

6) 87-баптың 7-2-бөлігі алып тасталсын;

7) 107-бапта:

бірінші бөлігінде:

бірінші абзацында «кепіл» деген сөз алып тасталсын;

мынадай редакциядағы 1-1) тармағымен толықтырылсын:

«1-1) кепілді қолдану туралы;»;

4), 5), 6), 10) тармақтар алып тасталсын;

1-1-бөлік алып тасталсын;

8) 118-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы Кодекстiң 221-бабының төртiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, заттай дәлелдемелер қылмыстық процестi жүргізетін органның қаулысымен, жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасымен, айыптау хаттамасымен, не осы Кодекстің 527-бабының талаптарына сәйкес жасалған хаттамамен iске қоса тiгiледi және үкiм немесе iстi тоқтату туралы қаулы заңды күшiне енгенге дейiн сонда болады. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру және оларды сақтау тәртiбi осы Кодекстiң 221-бабында айқындалады.»;

9) 119-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қылмыстық процестi жүргізетін адам тiкелей қабылдаған мән-жайларды куәландыратын, осы Кодекстiң қағидаларына сәйкес жасалған тергеу әрекеттерінің хаттамаларында, жеделдетілген тергеп-тексеру хаттамасында, айыптау хаттамасында осы Кодекстің 527-бабында көзделген талаптарға сәйкес жасалған хаттамада қамтылған, сондай-ақ қарап-тексеру, куәландыру, алу, тiнту, ұстап алу, мүлiкке тыйым салуды қолдану, тануға ұсыну, үлгілерді алу, мәйiттi эксгумациялау, айғақтарды сол жерде тексеру, құжаттарды ұсыну, тергеу экспериментi, жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін зерттеу, тергеу әрекеті барысында маман жүргізген заттай дәлелдемелерді зерттеу кезінде анықталған, сондай-ақ сот отырысының сот әрекеттерінің барысы мен олардың нәтижелері көрсетілетін хаттамасында қамтылған нақты деректер қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер болып табылады.»;

10) 122-баптың 2-бөлігі мынадай редакциядағы абзацтармен толықтырылсын:

«Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы өзінің өндірісінде жатқан қылмыстық іс бойынша прокурордың санкциясымен заңды тұлғалардан, лауазымды адамдардан, кәсіпорындардың, ұйымдардың мекемелерінің басшыларынан:

1) заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің банк шоттарының, сондай-ақ заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның ағымдағы шоттарының, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының ағымдағы шоттарының болуы және нөмірлері туралы мәліметтерді; заңгер, осы шоттардағы ақша қалдықтары мен қозғалысы бойынша кәсіби медиатор;

2) абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы мәліметтер;

3) қарыз алушылар, микрокредиттер сомасы, қарыз алушыға қатысты микрокредит беру шартының өзге де талаптары, микроқаржы ұйымы жүргізетін операциялар туралы мәліметтер;

4) борышкер, кредитор, борыш, банктік қарыз шарты немесе микрокредит шарты бойынша кредитормен міндеттемелер бойынша байланысты үшінші тұлғалар туралы, жасалған берешекті өндіріп алу туралы шарттардың талаптары туралы мәліметтер және коллекторлық агенттік алған және (немесе) жасаған өзге де мәліметтер; коллекциялық қызмет барысында;

5) тауар биржасында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер;

6) жеке зейнетақы шоттары бойынша қалдықтар мен ақша қозғалысы туралы анықтамалар;

7) бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді сұрауға құқылы.»;

11) 131-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы Кодекстiң 129-бабының бiрiншi бөлiгiнде белгiленген мерзiмде және белгiленген мерзiмде аяқталуы мүмкiн болмайтын ұсталған адамның қатысуымен шұғыл тергеу iс-әрекетi жүргiзiлген жағдайда, осы тергеу әрекетi аяқталғаннан кейiн лауазымды адам анықтау органы, анықтаушы, тергеуші ұстау туралы хаттама жасайды. Күдікті денсаулығының жалпы жай-күйін және дене жарақатының бар-жоғын анықтау үшін осы Кодекстің 223-бабында белгіленген тәртіппен куәландыруға жатады.»;

11) 131-баптың 2-бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Анықтау органының лауазымды адамы, анықтаушы, тергеуші осы Кодекстің 129-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде, ал ұсталған адамның қатысуымен белгіленген мерзімде аяқталмайтын шұғыл тергеу әрекеті жүргізілген жағдайда, осы тергеу әрекеті аяқталғаннан кейін, ұстап алу хаттамасын жасайды. Күдіктінің жалпы денсаулық жағдайын және дене зақымдануының бар-жоғын анықтау үшін ол осы Кодекстің 223-бабында көзделген тәртіппен куәландырылуға жатады.»;

12) 136-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қылмыстық кодекстің 216 (екінші және үшінші бөліктері), 217, 218, 221, 231, 234, 248 және 249-баптарында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтарды қоспағанда, экономикалық қызмет саласында қылмыс жасады деп күдікті, айыпталған адамдарға. Осы Кодекстің 147-бабы бірінші бөлігінің 4) және 5) тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылмайды.»;

13) 145-бапта:

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Кепiл прокурордың санкциясымен, тергеу судьясының қаулысымен не соттың қаулысы бойынша ғана қолданылады.

Бұлтартпау шарасы ретінде кепілді таңдау кезінде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам осы Кодекстің 140-бабына сәйкес осы шараны қолдану туралы қаулы шығарады және оны санкциялау үшін прокурорға жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-бөліммен толықтырылсын:

«2-1. Прокурор жиырма төрт сағат ішінде кепіл таңдау туралы қаулыны санкциялайды немесе оған санкция беруден бас тартады.»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Күзетпен ұсталмайтын күдікті, айыпталушы, сотталушы не басқа тұлға кепіл түріндегі бұлтартпау шарасы прокурормен санкцияланған не тергеу судьямен, сотпен қолданған күннен бастап бес тәуліктен кешіктірмей тиісті шотқа қаражат салуға және растайтын құжатты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, прокурорға, сотқа ұсынуға міндетті.

Белгіленген уақытта кепіл сомасын енгізбеген жағдайда, сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыратын адам бұлтартпау шарасын өзгерту туралы мәселеге бастамашылық жасайды.»;

алтыншы жəне жетінші бөліктерде «айыпталушыға» деген сөздерден кейін «сотталушыға» деген сөздермен толықтырылсын;

14) 158-бапта:

бірінші бөліктегі «тергеу судьясы» деген сөздер «сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын тұлға» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөліктегі «тергеу судьясына» деген сөздер «прокурорға» деген сөзбен ауыстырылсын, «Қаулының көшірмесі бір мезгілде прокурорға жіберіледі.» деген сөздер алып тасталсын;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қаулыны және келіп түскен материалдары қарап прокурор жиырма төрт сағат ішінде санкция береді немесе лауазымнан уақытша шеттетуді санкциялаудан бас тартады.»;

бесінші бөлік алып тасталсын;

алтыншы бөлікте «орындауға және» деген сөздерден кейін «прокурорға,» деген сөзбен толықтырылсын;

15) 161-бапта:

бірінші бөліктің төртінші абзацында «шектеу» деген сөз «уақытша шектеу» деген сөздермен ауыстырылсын, «шектеуді» деген сөз «уақытша шектеуді» деген сөздермен ауыстырылсын;

тоғызыншы бөліктердің екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауды тоқтата тұру не оны алып қою мерзімі өткенге дейін қаржы ұйымдарын және мүлікті және (немесе) мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы уәкілетті органдарды немесе өзге де уәкілетті органдар мен ұйымдарды бұл туралы хабардар етіп, осы Кодекстің 162-бабында көзделген тәртіппен мүлікке тыйым салуды туралы қаулы шығарып оны санкциялау үшін прокурорға жіберуге не мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауды тоқтата тұрудың күшін жоюға және (немесе) оны қайтаруға міндетті.

Мүлікке билік етуге шектеу белгіленген, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасау тоқтатыла тұрған мерзім өткен және тергеу сотының мүлікке тыйым салуды қолдану туралы прокурор санкциялаған қаулы келіп түспеген жағдайларда, қаржы ұйымдары және мүлікті және (немесе) мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы уәкілетті органдар сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамды дереу хабардар ете отырып, мүлікке билік етуге шектеуді, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауды тоқтата тұруды өз бетінше алып тастауға міндетті.»;

16) 162-бапта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«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 және оны санкциялау үшін парокурорға жібереді.»;

екінші бөлік алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 3, 4, 5, 6, 7, 8-бөлімдермен толықтырылсын:

«3. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның мүлікке тыйым салу туралы қаулысын прокурор материалдар прокуратураға түскен кезден бастап жиырма төрт сағат ішінде қарауға жатады.

4. Прокурор мүлiкке тыйым салу туралы қаулыны және қылмыстық iстiң табыс етiлген материалдарын қарап, мүлiкке тыйым салу туралы қаулыға санкция бередi немесе мүлiкке тыйым салуға санкция беруден бас тартады.

5. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам мүлiкке тыйым салу туралы прокурор санкция берген қаулыны алғаннан кейiн оны қылмыстық құқық бұзушылық немесе есі дұрыс адамның Қылмыстық кодексте тыйым салынған әрекетiмен келтiрiлген зиян үшiн жауапты адамға дереу жiбередi. Қазақстан Республикасының, сондай-ақ азаматтық талапкерге, жәбірленушіге.

6. Мүлікке тыйым салу туралы қаулыны сот орындаушысы орындайды.

Қажет болған жағдайда мүлiкке тыйым салу туралы қаулы орындау үшiн тиiстi уәкiлеттi органға немесе ұйымға жiберiлуi мүмкiн.

7. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам прокурор мүлiкке тыйым салуды санкциялаудан бас тартқаннан кейiн мүлiкке билiк ету жөнiндегi белгiленген шектеудi жояды, мүлiкпен мәмiлелер мен өзге де операцияларды тоқтата тұрудың күшiн жояды және (немесе) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді қайтарады. меншік иесіне тыйым салынған мүлік.

8. Мүлiкке тыйым салу прокурордың келiсiмiмен қылмыстық қудалау органының дәлелдi қаулысымен немесе қылмыстық iстi сот тәртiбiмен қарау кезiнде бұл шараның қажетi жойылған кезде соттың күшін жояды.»;

17) 163-бап алып тасталсын;

18) 164-бап алып тасталсын;

19) 165-бапта:

бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Жақындауға тыйым салуды прокурор санкциялайды не оны сот өз сот өндірісінде қолданады.»;

2-бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы күш қолданумен немесе оны қолданамын деп қорқытумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтың нақты қаупі болған не оны күдікті, айыпталушы жасаған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам жәбірленушінің немесе қорғалуға жататын өзге адамның жазбаша арызы бойынша жақындауға тыйым салуды санкциялау туралы қаулы шығарады және оны прокурорға санкциялау үшін жібереді.

Қаулыға қылмыстық істің жақындауға тыйым салуды қолдану қажеттігін растайтын материалдарының куәландырылған көшірмелері қоса беріледі.»;

мынадай редакциядағы 2-1-бабымен толықтырылсын:

«2-1. Жақындауға тыйым салу туралы қаулыда осы процестік мәжбүрлеу шарасын қолданудың негіздері және жақындауға тыйым салу түрлері, сондай-ақ оның сақталуын бақылау жүктелетін орган көрсетілуге тиіс.»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қаулыны және келіп түскен материалдары қарап прокурор жиырма төрт сағат ішінде санкция береді немесе жақындауға тыйым салуды санкциялаудан бас тартады.

Прокурор санкциялаған жақындауға тыйым салу туралы қаулының көшірмесі сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам күдіктіге, қорғаушыға, қорғалатын адамға тапсырады және бақылауды жүзеге асыратын органға жібереді.»;

бесінші және алтыншы бөліктер алып тасталсын;

20) 181-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін көрсететін жеткілікті деректер болмаған кезде қылмыстық құқық бұзушылық фактілерін анықтау үшін уәкілетті органдардың немесе ұймдарға ревизиялар мен тексерулер жүргізуін талап ететін арыздар мен хабарлар Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелместен, үш тәулік ішінде уәкілетті мемлекеттік органдарға немесе ұймдарға қарау үшін жіберіледі.»;

21) 187-бапта:

бірінші бөлігінде:

«205 (үшінші бөлігінде),» деген цифр мен сөздер «205 (екінші және үшінші бөлігінде),» деген цифр мен сөздермен ауыстырылсын; «210 (екінші және үшінші бөліктерінде)» деген цифр мен сөздерден кейін «211 (екінші және үшінші бөліктерінде), 213-1-» деген цифр мен сөздермен толықтырылсын;

екінші бөлігінде:

«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),»; деген цифрлар мен сөздер «205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 213-1,» деген цифрлармен ауыстырылсын;

22) 190-бапта:

үшiншi бөлiкте «тергеу әрекеттері» деген сөзден кейiн «прокурормен» деген сөзбен толықтырылсын;

4-2-бөлiкте «бірінші және 1-1» деген сөздермен цифрлар «бірінші, 1-1 және 1-2» деген сөздер мен цифрмен ауыстырылсын;

23) 191-бапта:

екінші бөліктегі «207 (бірінші бөлігінде), 209 (бірінші бөлігінде), 210 (бірінші бөлігінде), 212 (бірінші бөлігінде),» деген цирлар мен сөздер алып тасталсын; «428 (бірінші бөлігінде),» деген цифр мен сөздерден кейін «428-1, 428-2» деген цифрлармен толықтырылсын;

үшінші бөлікте «233,» деген цифрлардан кейін «234 (бірінші бөлігінде), 236 (бірінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;

төртінші бөліктегі «440 (үшінші бөлігінде),» деген цифрлар мен сөздер «(2-1 және үшінші бөліктерінде)» деген цифрлар мен сөздермен ауыстырылсын;

оныншы бөліктегі «392 (бірінші бөлігінде)» деген цифрлар мен сөздер «392 (бірінші бөлігінде, 1-1)» деген цифрлар мен сөздермен ауыстырылсын;

он жетінші бөліктегі «234 (бірінші бөлігінде), 236 (бірінші бөлігінде),» деген сөздер алып тасталсын;

24) 192-баптың үшінші бөлігінің 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) қылмыстық істің сотта және прокуратурада болған уақыты кірмейді.»;

25) 192-2-бап мынадай мазмұндағы 3-1-бөлікпен толықтырылсын:

«3-1. Айыптау хаттамасында сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырған адамның сот ісін жүргізу тілін айқындау, қылмыстық сот ісін жүргізу форматын таңдау, қорғаушыны, аудармашыны тарту туралы, оның ішінде олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру, нәрселерді, құжаттарды және өзге де мүлікті заттай дәлелдемелер ретінде тану және оларды іске қоса тіркеу, процестік шығындарды анықтау, азаматтық талапкер деп тану туралы шешімдері, сондай-ақ қорғаушы қызметінен бас тарту туралы арыз көрсетілуі мүмкін.»;

26) 193-бапта:

бірінші бөлікте:

6) тармағындағы «келіседі» деген сөзден кейін «санкциялайды» деген сөзбен толықтырылсын, «келісуі» деген сөзден кейін «санкциялау» деген сөзбен толықтырылсын, «Келісемін» деген сөзден кейін «Санкциялаймын» деген сөзбен толықтырылсын;

9-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9-1) заңсыз жасырын тергеу әрекеттерін тоқтатады;»;

екінші бөлік мынадай мазмұндағы 12) тармақпен толықтырылсын:

«12) қызметтен уақытша шеттету, жақындауға тыйым салу, кепiл пайдалану, мүлiкке тыйым салу, мәйiттi эксгумациялау туралы, күдіктіге, айыпталушыға, мәжбүрлі түрде халықаралық іздеу жариялау туралы қаулыларға санкция беру. қарау, тінту, алу, жеке тінту, мәжбүрлеп зерттеу, үлгілерді мәжбүрлеп алу.

Жасырын тергеу әрекеттеріне санкция беруді, оларды жүргізу мерзімдерін ұзартуды, адамға оған қарсы жүргізілген жасырын тергеу әрекеттері туралы хабардар ету мерзімін ұзартуды, адамға оған қарсы жүргізілген жасырын тергеу әрекеттері туралы хабарламауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар жүзеге асырады.»;

27) 210-бап мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толықтырылсын:

«2-1. Осы қылмыстық іс бойынша бұрынғы үкiм бойынша сотталған адамнан жеке iс бойынша жауап алынған жағдайда оған көрiнеу жалған айғақтар бергенi немесе айғақтар беруден бас тартқаны үшiн қылмыстық жауаптылық туралы ескертiлмейдi.»;

28) 213-бапта:

бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Жәбірленушіден, куәдан, қорғалуға құқығы бар куәдан, күдіктіден, оның ішінде қорғаушының қатусуымен жауап алу оны олар аумағында болған не тұратын ауданның не облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына шақыру арқылы ғылыми-техникалық құралдар пайдаланыла отырып, дыбыс- және бейнежазба режимінде (қашықтықтан жауап алу) жүргізілуі мүмкін. Қашықтықтан жауап алу барысында процестік әрекетке қатысушылар жауап алынып жатқан адамның айғақтарын тікелей трансляциядан тікелей қабылдайды.»;

үшінші және төртінші бөліктерінде «Бейнебайланыс», «бейнебайланыс» деген сөздер «Дыбыс- және бейнежазба», «дыбыс- және бейнежазба» деген сөздермен ауыстырылсын;

29) 220-бапта:

онүшінші бөлікте «тергеу судьясының», «тергеу судьясынан» деген сөздер «прокурордың», «прокурордан» деген создермен ауыстырылсын;

13-1-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«13-1. Тұрғын үй-жайды мәжбүрлеп қарап-тексеру жүргізу қажет болған кезде, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам қарап-тексеру жүргізу туралы қаулы шығарады және оны прокурорға жібереді.

Қаулыға қылмыстық істің қарап-тексеру жүргізу қажеттігін растайтын материалдарының куәландырылған көшірмелері қоса беріледі.»;

13-3-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«13-3. Прокурор қарап-тексеру туралы қаулыны дереу қарап шығып, қарау-тексеру жүргізуге рұқсат береді немесе рұқсат беруден бас тартады.»;

13-4-бөлігі алынып тасталсын;

он төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Егер тұрғын үй-жай оқиға орны болса және оны қарап-тексеруді кейiнге қалдыруға болмаса, онда тұрғын үй-жайды қарап-тексеру кейiннен материалдарды бір тәуліктік мерзімде прокурорға жібере отырып, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның қаулысы бойынша жүргiзiлуi мүмкiн.

Прокурор жүргізілген қарап-тексерудің заңдылығын тексереді және оның заңды немесе заңсыз екені туралы қаулы шығарады, ол қылмыстық істің материалына қоса тігіледі.

Жүргізілген қарап-тексерудің заңсыз екенi туралы шешiм қабылданған жағдайда, оның нәтижелері iс бойынша дәлелдемелер ретiнде жіберіле алмайды.»;

16-1-бөлігінде «тергеу судьясы санкциялауға тиіс.» деген сөздер «прокурорға санкциялау үшін жібереді.» сөздермен ауыстырылсын;

16-2 және 16-3-бөліктерінде «Тергеу судьясының» деген сөздер «Прокурордың» деген сөзбен ауыстырылсын;

30) 223-баптың екінші бөлігінде «тергеу судьясының» деген сөздер «прокурордың» деген сөзбен ауыстырылсын;

31) 225-баптың екінші бөлігіндегі «сот» деген сөз «прокурор» деген сөзбен ауыстырылсын;

32) 226-бапта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Эксгумациялау жүргізу қажет болған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам эксгумациялау жүргізу туралы қаулы шығарады және оны прокурорға жібереді.

Қаулыға қылмыстық істің эксгумациялау жүргізу қажеттігін растайтын материалдарының куәландырылған көшірмелері қоса беріледі.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Прокурор қаулыны және iстiң келіп түскен материалдарын қарап, жиырма төрт сағаттың iшiнде эксгумацияға санкция бередi немесе санкция беруден бас тартады.»;

төртінші және бесінші бөліктер алып тасталсын;

33) 232-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы Кодекстің 231-бабының 1) – 6) тармақтарында көзделген жасырын тергеу әрекеттері прокурордың санкциясымен жүргізіледі, оны алу тәртібі осы Кодекстің 234-бабында белгіленген.»;

34) 234-бапта:

бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Жасырын тергеу әрекеттері сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның не осы Кодексте тиісті қаулы шығаруға уәкілеттік берілген өзге де лауазымды адамдардың уәжді қаулысы негізінде Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры, оның орынбасарлары, облыс және оған теңестірілген прокурорларының санкциясымен жүргізіледі.

2. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу туралы қаулы шығарылғанынан кейін жиырма төрт сағат ішінде көрсетілген тергеу әрекетін жүргізудің негізділігін растайтын материалдармен бірге тиісті прокурорға ұсынылады.

Жасырын тергеу әрекетін санкциялау тиісті қаулы прокурорға келіп түскен кезден бастап он екі сағат ішінде жүргізіледі.

Қосымша материалдарды талап етіп алдыру қажет болған жағдайларда, қаулыны белгіленген мерзімнен асырып, бірақ жиырма төрт сағаттан аспайтын мерзімде қарауға жол беріледі.

Шығарылған қаулы негізсіз болған жағдайда, прокурор оны санкциялаудан бас тартады.»;

үшінші бөлігі алып тасталсын;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Судьяға қатысты жасырын тергеу әрекеті Қазақстан Республикасының Бас Прокурорымен санкцияланады.

Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты жасырын тергеу әрекеті Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасарымен санкцияланады.»;

35) 235-бапта:

бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда, прокурорды хабардар ете отырып және санкцияны кейіннен осы Кодекстің 234-бабында көзделген тәртіппен ала отырып, осы Кодекстің 232-бабының үшінші бөлігінде көрсетілген жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге жол беріледі.»;

екінші бөлігінде «Тергеу судьясы» деген сөздер «Прокурор» деген сөзбен ауыстырылсын;

36) 236-баптың екінші бөлігінде «тергеу судьясына», «Тергеу судьясының», «Тергеу судьясы», «тергеу судьясы» деген сөздер «прокурорға», «Прокурордың», «Прокурор», «прокурор» деген сөздермен ауыстырылсын;

37) 240-баптың 1-1-бөліктерінің екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«Бұл мерзімді Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры, оның орынбасарлары, облыс және оған теңестірілген прокурорлары сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының уәжді өтінішхаты бойынша бір жылға дейін ұзартуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы Бас Прокуроры, оның орынбасарлары, облыс және оған теңестірілген прокурорлары сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының уәжді өтінішхаты бойынша адамды:»;

38) 244-баптың екінші бөлігіндегі «тергеу судьясы» деген сөздер «прокурор» деген сөзбен ауыстырылсын;

39) 246-бапта:

екінші бөліктің үшінші абзацындағы «тергеу судьясы» деген сөздер «прокурор» деген сөзбен ауыстырылсын;

алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Пошта жөнелтілімдері мен өзге жөнелтілімдерді жасырын бақылау шарасына қажеттілік жойылған кезде, бірақ кез келген жағдайда да тергеп-тексеру аяқталуынан кешіктірмей тергеуші (анықтаушы) осы шараның күшін жояды, бұл туралы прокурор, пошта мекемесі немесе жөнелтілімдерді жеткізу бойынша қызметтер көрсететін тұлға үш тәулік ішінде хабардар етіледі.»;

40) 254-бапта:

бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «тергеу судьясы» деген сөздер «прокурор» деген сөзбен ауыстырылсын;

үшінші бөліктегі «тергеу судьясының» деген сөздер «прокурордың» деген сөзбен ауыстырылсын;

41) 255-баптың үшінші бөлігіндегі бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жеке тінту мынадай жағдайлардың бірі болған кезде қаулысысз және прокурордың санкциясынсыз жүргізілуі мүмкін:»;

42) 268-баптың үшінші бөлігіндегі «тергеу судьясының» деген сөздер «прокурордың» деген сөзбен ауыстырылсын;

43) 292-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Халықаралық iздестіру жариялау үшін негiздер болған кезде қылмыстық қудалау органы күдіктіге, айыпталушыға халықаралық iздестіру жариялау туралы жеке қаулы шығарып оны прокурорға санкциялау үшін жібереді.»;

44) 300-бапта:

ескертпеде:

8) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі;»;

мынадай мазмұндағы 15) тармақпен толықтырылсын:

«15) кандастардың куәлігі.»;

мынадай редакциядағы келесі абзацпен толықтырылсын:

«Ерекше жағдайларда уәкілетті орган берген және оның болуын және берілгенін растайтын құжат жеке басын куәландыратын құжаттарға теңестіріледі.»;

45) мынадай мазмұндағы 305-1-баппен толықтырылсын:

«305-1 бап. Қолданылу қорғаушы аяқталғаннан кейін сотқа дейінгі іс жүргізу

1. Қорғаушы айыптау актiсiнiң көшiрмесiн алғаннан кейiн қорғалатын адамның келiсiмiмен сот отырысы басталғанға дейiн бес тәулiктен кешiктiрмей сотқа, ал прокуратураға қорғау актiсiн көшірмесін беруге құқылы.

2. Қорғау актісінде мыналар көрсетіледі:

1) айыптау актiсiнде көрсетiлген айыпқа және зиянға, оның iшiнде айыптау актiсiнде көрсетiлген даулы және танылған дәлелдер мен ұстанымдарға қатысты қорғаушының ұстанымы;

2) қорғаушы қорғаланын адамның келiсiмiмен сотқа қандай мән-жайларды қандай дәлелдемелермен дәлелдегiсi келетiнiнiң анықтамасын көрсететiн дәлелдемелер;

3) қорғаушы сот отырысына шақыруды сұраған адамдардың тізімі;

4) өзге де өтініштер.»;

46) 319-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Шешiм бес тәулiктен кешiктiрiлмей, ал егер күдікті қамауда болса, iс сотқа келiп түскен кезден бастап сол күнi қабылдауға тиiс.»;

47) 323-бапты мынадай редакцияда жазылсын:

«Басты сот талқылауын тағайындауға кедергі келтіретін қылмыстық-процестік заңнаманы елеулі түрде бұзушылықтар басты сот талқылауында анықталған кезде, сот оларды жою үшін істі прокурорға қайтарады.

Қылмыстық-процестік заңнамасының елеулі бұзушылықтарын жоюды сотқа дейінгі тергеп-тексерудің толық еместігін толтырумен байланысты болуы емес.»;

48) 336-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Iске жаңадан кiрiскен қорғаушыға сот талқылауына қатысуға дайындалу үшiн қажеттi уақыт берiледi. Қорғалатын адамның келісімімен ол сотқа қорғаудың ұстанымын негіздейтін жаңа қорғау актісін ұсынуға, сондай-ақ ол өзi iске кiрiскенге дейiнгі сот талқылауында жасалған кез келген әрекеттi қайталау туралы өтiнiшхат жасауға құқылы.»;

49) 343-бап мынадай редакциядағы абзацпен толықтырылсын:

«Осы Кодекстiң 35-бабының бiрiншi бөлiгiнiң 12) тармағында көзделген негiздер бойынша қылмыстық іс тоқтатылған жағдайда, сот Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексімен көзделген қылмыстық жауаптылықтан босатылған адамға қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдануға құқылы.»;

50) 365-бап мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

«5. Осы Кодекстiң 382-бабында көрсетiлген мән-жайлар болған кезде сот сотталушының ұстанымы негiзiнде iстi қысқартылған тәртiппен қарау туралы мәселенi қарайды.»;

51) 390-баптың 1-бөлігінің 15-1) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«15-1) қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану туралы;»;

52) 398-баптың 1-бөлігінде:

4) тармақтың бірінші және үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) жасалғанына сотталушы кiнәлi деп танылған әрбiр қылмыстық құқық бұзушылық үшiн оған тағайындалған жазаның түрi мен мөлшерi, қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасының мерзімі мен мөлшері, қылмыстардың қайталану түрі, сондай-ақ алдыңғы үкiм бойынша шартты түрде сотталудың күшiн жою немесе оны сақтау, алдыңғы үкім бойынша кепілгерлікті белгілей отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатудың күшін жою туралы шешiм және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 58 және 60-баптарының негiзiнде өтелуге жататын түпкiлiктi жазалау шарасы көрсетiлуге тиiс.

«Сот мүлікті тәркілеу тағайындаған кезде үкімде қай мүліктің тәркіленуге жататынын көрсетеді және (немесе) тәркіленуге жататын нысаналарды санамалайды.»;

11) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру туралы шешім көрсетiлуге тиiс.»;

53) 442-баптың 1-бөлігінің 3) және 4) тармақтары мынадай редакция жазылсын:

«3) айыптаушы тараптың шағымын, прокурордың өтінішхатын қанағаттандыру үшін негіздер болған кезде неғұрлым қатаң жаза тағайындауға немесе қосымша жазаға қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын қолдануға;

4) мән-жайлар дұрыс анықталған, дәлелдемелер толық зерттелген және талданған, сотталған адамның әрекеттері дұрыс құқықтық сараланған және негізгі жаза дұрыс тағайындалған жағдайда, қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын қолдануға;»;

54) 471-баптың бірінші бөлігі мынадай редакциядағы сөлемімен толықтырылсын:

«Осы Кодекстiң 476-бабының 3) тармағында көрсетiлген мәселелердi шешу кезiнде шығарылған сот ұйғарымы заңды күшiне енедi және дереу орындалады.

Сотталған ұсталған және оған қаулының көшірмесін берген кезден бастап соттың осы шешіміне шағым жасауға құқылы.»;

55) 475-баптың 3-бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Үкімді (сот қаулысын) қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын бөлігінде орындауды кейінге қалдыруға жол берілмейді.»;

56) 476-баптың 11) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) соттың айыптау үкiмiнің ескіру мерзiмiнің өтіп кетуіне байланысты жазаны өтеуден босату туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 77-бабы), ынтымақтастық туралы процестік келісімінің талаптарын орындау туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 67-бабы), татуласу туралы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 68-бабы);»;

57) 478-бапта:

төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Сот үкімді орындауға байланысты мәселелерді өтінішхат келіп түскен күннен бастап бір ай мерзімде сотталған адамның қатысуымен ашық сот отырысында жеке-дара қарайды. Осы Кодекстің 476-бабының 1), 3), 6), 7), 8), 10), 14), 17) және 23) тармақтарында көзделген мәселелерді қарау сотталған адамның қатысуынсыз жүзеге асырылуы мүмкін. Осы Кодекстiң 476-бабында көзделген мәселелердi сот:

1) 3) тармаққа сәйкес жеті күн ішінде;

2) 7) тармаққа сәйкес өтінішті алған күннен бастап он күн ішінде қарайды.

Осы Кодекстiң 476-бабының 5) және 11) тармақтарында көзделген мәселелердi, егер олар ынтымақтастық туралы процестік келiсiмнiң талаптарын орындауға байланысты болса, сот жабық сот отырысында қарайды.»;

бесінші бөлігінде «5) тармағында» деген цифр мен сөздер «5) және 11) тармақтарында» деген цифр мен сөздермен ауыстырылсын;

58) 547-баптың оныншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына қатысты тергеу әрекеттерін санкциялауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры жүзеге асырылады.»;

59) 551-баптың жетінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты тергеу әрекеттерін санкциялауды Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары жүзеге асырады.»;

60) 551-1-баптың бесінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкілге қатысты тергеу әрекеттерін санкциялауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры жүзеге асырады.»;

61) 612-баптың бірінші бөлігінің 2) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) қылмыстық топ жасаған қылмыстарды; өзге де адамдар жасаған ауыр, аса ауыр қылмыстарды: ашуға және тергеп-тексеруге ықпал ету кезінде барлық санаттағы қылмыстар бойынша ынтымақтастық туралы келісім нысанында жүргізіледі.»;

62) 618-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Сезіктімен, айыпталушымен, сотталушымен, сотталғанмен ынтымақтастық туралы процестік келісімді тиісінше Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, облыс прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор және олардың орынбасарлары бекітеді.»;

63) 619-бапта алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Ынтымақтастық туралы процестік келісім осы Кодекстің 615-бабы үшінші бөлігінің 2) тармағында, 616-бабы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақтарында, екінші бөлігінде көзделген талаптар сақтала отырып, қажет болған кезде 47-бабының қағидалары бойынша оның құпиялығын сақтай отырып және 12-тарауына сәйкес қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, прокурор мен күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның арасында жасалады және бекіту үшін тиісінше Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына, облыстың прокурорына немесе оған теңестірілген прокурорға, олардың орынбасарларына жіберіледі.»;

64) 620-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Бекітуге келіп түскен процестік келісім бойынша күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға, сотталғанға қатысты – Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, облыстың прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор, олардың орынбасарлары:»;

65) 621-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, облыс прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор, олардың орынбасарлары 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 көзделген тәртіппен күдіктіге, айыпталушыға қатысты бұлтартпау шарасының күшін жою не оны өзгерту қажеттігі туралы мәселені қарайды.»;

66) 667-бабының 1-бөлігінде «4) және 11)» деген цифрлар мен сөздер «4), 11) және 12)» деген цифрлар мен сөздермен ауыстырылсын.

**5.** Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Қылмыстық-атқару кодексіне:

1) 12-бап мынадай мазмұндағы тоғызыншы бөлікпен толықтырылсын:

«9. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көрсетiлген қауiп болмаған немесе жойылған жағдайда мекеменiң немесе жазаны атқарушы органның әкiмшiлiгi сотталғанды қауiпсiз жерде ұстауды тоқтатады. Сотталғанды қауiпсiз жерде ұстауды тоқтату прокурормен келiсiм бойынша мекеме (орган) басшысының шешiмiмен ресiмделедi.»;

2) 15-баптың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы алып тасталсын;

3) 16-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 21) және 22) тармақшалармен толықтырылсын:

«21) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне кіруді бақылауды ұйымдастыру қағидаларын;

22) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің балалар үйлеріндегі сезіктілерді, айыпталушыларды, сотталғандарды және балаларды тамақтандырудың және материалдық қамтамасыз етудің табиғи нормаларын бекітеді.»;

4) 17-бапта:

бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) сот үкіміне немесе қаулысына сәйкес бас бостандығынан айыруға сотталғандардың есебін және мекемелерге бөлуді жүзеге асырады;»;

екінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) бас бостандығынан айыруға сотталғандарды сот үкіміне немесе қаулысына сәйкес есеп жұргізуін және қылмыстық-атқару жүйесінің уәкілетті органы аумақтық органға бекітіп берген мекемелерге бөлуді жүзеге асырады;»;

үшінші бөлік мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Мекеме жазасын өтеуге келген бас бостандығынан айыруға сотталғандардың есебін жүргізеді.»;

5) 18-бапта:

бірінші бөлік мынадай мазмұндағы 1-1), 1-2) және 7-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«1-1) пробация қызметімен бірлесіп облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың аумағында бас бостандығынан айыруға байланысты емес қылмыстық жазалардың және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының орындалуын ұйымдастырады;

1-2) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен шектерде облыстық бюджеттер мен республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiнiң қаражаты есебiнен пробация қызметiнiң штат санын қамтамасыз етудi қамтамасыз етедi;»;

«7-1) бюджет қаражаты болған кезде жәрдемдесуге құқылы қызметтерге пробация материалдық-техникалық жабдықтау, күтіп-ұстау, қызмет көрсету және жөндеу қызметтік үй-жайларды, көлік құралдарын, қамтамасыз ету және жанар-жағармай материалдарымен, сондай-ақ шығындар коммуналдық қызметтерге ақы төлеу, электр энергиясына, жылуға және байланыс қызметтерін;»;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі аудан әкімі:

1) өздеріне қатысты пробация қолданылатын адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуді қамтамасыз етеді;

2) пробация қызметімен бірлесіп, тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында бас бостандығынан айыруға байланысты емес қылмыстық жазалардың және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының орындалуын ұйымдастырады.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiгi бюджет қаражаты болған жағдайда қылмыстық-атқару жүйесi саласындағы уәкiлеттi органға материалдық-техникалық жарақтандырумен, құрылыс, реконструкциялау және жөндеу бойынша көмек көрсетуге құқылы. оған бағынысты мемлекеттік мекемелердің ғимараттары мен құрылыстары.»;

6) 24-баптың 1, 2, 3-бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Айыппұл, сондай-ақ мүлікті тәркілеу мүліктің тұрған жері бойынша және сотталған адамның жұмыс орны бойынша әділет органдары орындайды.

2. Белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыруды орындауды сотталған адамның тұрғылықты жеріндегі пробация қызметі не бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындау кезінде мекеме жүзеге асырады.

Қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын туралы сот үкiмiн немесе қаулысын адамның жұмыс орны бойынша ұйым әкiмшiлiгi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгілі бір қызметпен айналысуға берілген рұқсатты қайтарып алуға құқығы бар органдар, сондай-ақ мүліктің тұрған және адамның жұмыс істейтін жерлері бойынша орындайды.

3. Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыру түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын сот үкімінің немесе қаулысының орындалуын уәкілетті мемлекеттік органдар бақылайды.»;

7) 26-баптың бесінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыс жасағаны үшін бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға қатысты химиялық кастрация түріндегі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары олар босатылғанға дейін алты ай бұрын қолданылады. Осыған байланысты мекеме әкімшілігі жазаны өтеу мерзімі өткенге дейін он екі айдан кешіктірмей сот-психиатриялық сараптаманы тағайындау үшін сотқа психикалық ауытқулар және жыныстық зорлық-зомбылыққа бейімділік болуы (болмауы) туралы мәселені шешу сот-психиатриялық сараптаманың үшін материалдарды жібереді.»;

8) 27-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жазаларды орындайтын мекемелер мен органдар екі жұмыс күні ішінде үкім (қаулы) шығарған сотқа сотталған адамның қоғамдық жұмыстарды, түзеу жұмыстарын, бас бостандығын шектеуді, қамаққа алуды, бас бостандығынан айыруды өтеуінің басталғаны және орны туралы және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын тұріндегі белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру, арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградалардан айыру, мүлкiн тәркiлеу түрiндегi жазалардың орындалуы туралы хабарлама жібереді.»;

9) 35-баптың екінші бөлігінде:

5) тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5) психиатрда және (немесе) наркологта есепте тұрған адамдар қоғамдық байқау комиссиясының мүшелері;»;

мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

«6) мекемеде ұсталатын немесе түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталғанның жұбайы (зайыбы), жақын туыстары бола алмайды.»;

10) 59-бап мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) қоғамдық жұмыстарды орындау кезеңінде белгіленген үлідегі арнайы сәйкестендіру киімін кию;»;

11) 61-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«Пробация қызметі:

1) сотталғандарды есепке алуды жүргiзедi;

2) оларға жазаны өтеу, сондай-ақ жазаның өтелуін бақылау тәртiбi мен шарттарын түсiндiредi;

3) сот үкiмiн, сот бұйрығын және әкiмдiктiң қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру жөнiндегi өкiмiн алғаны туралы хабарламамен сотталғанды қол қойғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде таныстырады;

4) жергілікті атқарушы органдар ұйымдастыратын қоғамдық жұмыстардың орындалуын бақылауды:

сотталғанның қоғамдық жұмыстарды орындау орнына, оның ішінде олардың орындалуын ішінара бекіту арқылы техникалық мүмкіндік болған жағдайда кетуі;

қоғамдық жұмыстар объектілерінде тікелей жұмыс істейтін адамдармен әңгімелесу;

қоғамдық жұмыс объектілерінің орналасқан жерлерінде бар болған жағдайда бейнематериалдарды зерделеу арқылы жүзеге асырады;

5) әкімдіктен жұмыс уақытының кестесін және орындалған жұмыс актісін, сондай-ақ сотталғанның мінез-құлқы туралы ақпаратты алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде сотталғанмен профилактикалық әңгімелесу жүргізеді;

6) жазасын өтеуден жалтару мақсатында жасырынған сотталушыға қатысты алғашқы іздестіру шараларын жүргізуге және оны іздеуге беру туралы сотқа өтінішхат береді;

7) қоғамдық жұмыстарды орындау туралы бұқаралық ақпараттарында жария етеді.»;

12) 62-бапта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«62-бап. Аудан әкімінің қаладағы, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің ұйымдастыру үшін белгілі бір біліктілікті талап етпейтін тегін қоғамдық пайдалы жұмыстардың орындау кезіндегі өкілеттіктер»;

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Аудан әкімі, қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ міндетті:

1) бес жұмыс күні ішінде алған күннен бастап үкім:

түрін анықтау, қоғамға пайдалы ақысыз жұмыстарды, белгілі бір біліктілікті талап етпейтін объектілері, сондай-ақ оларды орындау үшін қоғамдық орындарда ескере отырып, еңбек жағдайларының қауіпсіздігі;

шығару туралы өкімді орындауды ұйымдастыру , қоғамдық жұмыстарды көрсете отырып, дербес деректерді, сотталған адамның түрін тегін қоғамдық пайдалы жұмыстардың, объектінің орындау үшін, талаптарын орындау, жауапты ұйымның ұзақтығы пысықтау уақыт жоқ, артық төрт сағаттан, ал сотталғанның жоқ, тұрақты жұмыс орны жоқ және оқу орындарында оқитын, күніне сегіз сағатқа дейін, бірақ аптасына қырық сағаттан көп уақыт демалу үшін қоспағанда, еңбек және еңбекақы;

жіберуге пробация қызметіне хабарлама алу туралы сот үкімінің туралы өкімді орындауды ұйымдастыру қоғамдық жұмыстар;

2) қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдау сотталғанның арнайы тану киіммен және қажетті құрал-жабдықтармен орындау үшін қоғамдық жұмыстар;

3) соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей ағымдағы айдың жіберуге пробация қызметіне есепке алу табелі жұмыс уақытын және орындалған жұмыстар актісі, сондай-ақ ақпаратты сотталғанның мінез-құлқы туралы;

4) пробация қызметіне хабарлауға фактісі туралы жалтарған сотталған адамның орындау қоғамдық жұмыстар.»;

13) 64-бапта «Үкімін» деген сөзден кейін «немесе қаулысын» деген сөздермен толықтырылсын;

14) 72-бапта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«72-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын орындау тәртібі»;

бірінші бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Педагог лауазымын және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқаруға өмір бойына тыйым салу түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын сот үкімін немесе қаулысын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен, меншік нысандарына қарамастан, ұйымдар орындайды.»;

төртінші, бесінші және алтыншы бөліктер алын тасталынсын;

15) 73-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«73-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын орындауды есептеу

1. Қамаққа алуға немесе бас бостандығынан айыруға қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын ретiнде белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жаза тағайындалған кезде, бұл негізгі жаза түрлерін өтеудің барлық уақытына қолданылады, бірақ бұл ретте, оның мерзімі қамаққа алуды, бас бостандығынан айыруды өтеген және пробация қызметіне есепке қойылған күннен бастап есептеледі.

2. Жазаның осы түрі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын басқа да негізгі түрлеріне қосымша ретінде тағайындалған, сондай-ақ жазаны өтеу кейінге қалдырылған немесе шартты түрде сотталған жағдайларда, оның мерзімі үкім (сот қаулысы) заңды күшіне енген күннен бастап есептеледі.»;

16) 74-бап алып тасталсын;

17) 75-бапта:

баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«75-бап. Ұйымдар әкімшілігінің белгілі бір лауазымды атқару құқығынан айыру түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы туралы сот үкімін немесе қаулысын орындау жөніндегі міндеттері»;

екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Белгiлi бiр лауазымдарды атқару құқығынан айыру түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы туралы сот үкiмi немесе қаулы мемлекеттiк мекемелер әкiмшiлiгi мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары үшiн мiндеттi болып табылады.

Белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы туралы сот үкiмi немесе қаулы сотталған адамның жұмыс орнындағы ұйымның әкiмшiлiгi үшiн мiндеттi болып табылады.»;

үшінші бөлігі алып тасталынсын;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Ұйымдардың белгілі бір лауазымды атқару құқығынан айыру түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы орындау туралы сот үкімін немесе қаулысын орындау жөніндегі міндеттер жүктелген, оның орындалмағанына кінәлі лауазымды адамдары заңда белгіленген жауаптылықта болады.»;

18) 76-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Сотталған адамның белгiлi бiр қызметпен айналысуы құқығынан айыру түріндегі қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасы туралы сот үкiмi немесе каулысы қызметтiң тиiстi түрiмен айналысуға берiлген рұқсатты кері қайтарып алуға құқығы бар органдар үшiн мiндеттi.

2. Аталған органдар заңды күшіне енген сот үкiмiнiң немесе қаулысының көшiрмесiн алғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешiктiрмей, сотталған адамға тыйым салынған қызмет түрiмен айналысуға берiлген рұқсатты кері қайтарып алуға, осы адамға қызметтiң көрсетiлген түрiмен айналысу құқығын беретiн тиiстi құжатты алып қоюға мiндеттi.

3. Белгілі бір қызметпен айналысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алуға құқығы бар органдардың қылмыстық-құқықтық ықпал ету шара түріндегі белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру туралы сот үкімінің немесе қаулысының орындалмағанына кінәлі лауазымды адамдары заңда белгіленген жауаптылықта болады.»;

19) 77-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«77-бап. Мүлiктi тәркiлеу туралы сот үкiмiн (қаулысын) орындау тәртiбi

1. Сотталған адамның мүлкiн тәркiлеу туралы үкiм (қаулы) шығарған сот ол заңды күшiне енгеннен кейін атқару парағын, мүлiк тiзiмдемесінің көшiрмесiн және үкiмнiң (қаулының) көшiрмесiн орындау үшiн сот орындаушысына жiбередi, бұл туралы уәкiлеттi мемлекеттiк органға хабарлайды. Iсте сотталған адамның мүлкiнiң тiзімдемесі болмаған жағдайда, мүлiк тiзімдемесі жүргiзiлмегенi туралы анықтама жiберiледi.

2. Мүлiктi тәркiлеу түрiндегi жазаны (қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын) орындауды мүлiк тұрған жердегі сот орындаушысы жүргiзедi.»;

20) 78-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацындағы және алтыншы бөлігінің «үкімі» деген сөзден кейін «(қаулысы)» деген сөздермен толықтырылсын;

21) 79-баптың тақырыбында «үкiмiн» деген сөзден кейiн «(қаулысын)» деген сөзбен толықтырылсын;

22) 81-баптың бірінші бөлігіндегі «үкімі» деген сөзден кейін «(қаулысы)» деген сөзбен толықтырылсын;

23) 82-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«82-бап. Сот үкімі (қаулысы) орындалғаннан кейiн анықталған мүлiктi тәркiлеу

Барлық мүлiктi тәркiлеу бөлiгiнде сот үкімі (қаулысы) орындалғаннан кейін, бiрақ айыптау үкiмiн орындаудың заңмен белгiленген ескіру мерзiмдерi өткенге дейiн сотталған адамның сот үкiмі (қаулысы) шығарылғанға дейiн немесе шығарылғаннан кейiн, тәркiленбеген, бірақ тәркiлеуге жататын қаражатқа сатып алған мүлкi табылған жағдайларда, үкiмді (қаулыны) шығарған сот немесе үкiм (қаулы) орындалатын жердегі сот, егер мүлiкті заң бойынша тәркiлеу мүмкiн болса, сот орындаушысының ұсынуы бойынша табылған мүлiктi тәркiлеудi орындау туралы қаулы шығарады.»;

24) 83-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Сотталғандар қамаққа алу түріндегі жазасын сотталған жеріндегі арнаулы қабылдау орындарында өтейді.»;

25) 85-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қамаққа алуға сотталғандар арнайы қабылдау камераларда ұсталады.»;

26) 88-баптың 4-1-тармақтардың бірінші және екінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«4-1. Осы баптың екінші, үшінші және төртінші бөліктеріне сәйкес басқа мекемеге жіберілген не ауыстырылған сотталған адамды одан әрі ұстауға негіз болмаған кезде, ол әлеуметтік пайдалы байланыстарды қолдау мақсатында өзінің өтініші бойынша не өзінің келісімімен тиісті түрдегі басқа мекемеде орын болса, соған ауыстырылуға жатады.

Осы баптың үшінші бөлігіне, төртінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларына сәйкес жіберілген немесе ауыстырылған сотталған адам үшін – теріс мінез-құлық дәрежесінің болмауы, ал осы баптың төртінші бөлігінің 4) тармақшасы негізінде ауыстырылған сотталған, сондай-ақ жаңа құқықбұзушылықтарды алдын алу мақсатында жіберілген адам үшін оң мінез-құлық дәрежесінің болуы сотталған адамды ауыстырудың, міндетті шарттары болып табылады.»;

27) 89-бапта:

бірінші бөліктің 5) тармақшасы алып тасталсын;

алтыншы бөлік алып тасталсын;

жетінші бөлімде:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабының бесініші бөлігінің 4)-тармағында және алтыншы бөлігінде аталған сотталғандар;»;

мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) өлім жазасын бас бостандығынан айырумен кешірім жасау тәртібімен ауыстырылған немесе өлім жазасын күшін жою туралы заң колдануға байланысты сотталғандар.»;

оныншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Сотталғандар камераларда тұратын бір мекемеде әртүрлі режим түрлері бар оқшауланған учаскелер жасалуы мүмкін. Қамералық ұстау жөніндегі осы бөліктің талаптары, осы Кодекстың 94-бабы үшінші бөлігінде аталған адамдарға таралмайды.»;

28) 90-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Туберкулезбен ауыратын науқастарды, үкiм заңды күшiне енген кезде олар тоқтағанға дейiн зертханалық расталған бактериялардың бөлiнуiн жалғасудағы ауруларды қоспағанда, сотталған адам қауіпсіздігі аралас мекеменің әкiмшiлiгi заңды күшіне енген үкімді орындау туралы сот өкімін алған күннен бастап он күннен кешіктірілмей жазасын өтеуге жіберіледі.»;

29) 92-бапта:

бірінші бөлігінде «бес жылдан аспайтын мерзімге», «алғашқы рет» деген сөздер алып тасталсын;

мынадай редакциядағы 5-1-бөлігімен толықтырылсын:

«5-1. Сот үкiмi заңды күшiне енгеннен кейiн қылмыстық-атқару жүйесiнiң уәкiлеттi органының шешiмi бойынша туберкулезбен ауыратыны анықталған сотталушы зертханада расталған бактериялардың бөлiнуi осы Кодексте көзделген шарттар бойынша, сот тағайындаған мекемелер түрі үшін, тоқтатылғанға дейiн аралас күзет мекемесiнде қалдырылады.»;

жетінші бөлікте:

3) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) күн сайын ұзақтығы бiр жарым сағаттық сейілдеудi пайдалануға;»;

мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:

«4) жыл ішінде екі сауқат немесе сәлемдеме және бір бандероль;

5) мемлекет басшысы мынадай жағдайларда: қайтыс болуы немесе ауыр науқастануы жұбайының (зайыбының), жақын туысының, науқастың өміріне қауіп төндіретін табиғи апат, айтарлықтай материалдық залал келтірген, оның отбасына немесе өзге де ерекше жеке мән-жайларда пайдалануға кұқылы.»;

30) 94-бапта:

екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Бір мекемеде мүмкін бөлек ұсталуы әйелдер, бірінші рет бас бостандығынан айыруға сотталған және бұрын отбывавшие бұл жаза, оның ішінде бұрынғы қызметкерлері, соттар, құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдардың жүзеге асыруға уәкілетті адамдар бақылау мен сотталғандардың мінез-құлқын қадағалауды.»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жекелеген мекемелерде сотталған – соттардың, құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың бұрынғы қызметкерлері, сотталғандардың мінез-құлқын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға уәкілетті адамдар ұсталады.

Мүмкін болмаған жағдайда, жеке сотталған әйелдерді ұстауға бұрынғы қызметкерлердің соттардың, құқық қорғау органдары мен арнаулы мемлекеттік органдардың уәкілетті жүзеге асыру бақылау мен сотталғандардың мінез-құлқын қадағалауды, олар ұсталуы мүмкін мекемелерде басқа сотталғандардан бөлек.

Осы бөліктің күші қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерге қолданылмайды.»;

31) 95-баптың 4-бөлігінің 1), 2) және 3) тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) кемінде бір көтермелеуі болған әрі соңғы көтермелеу алған күннен бастап үш және одан көп ай бойы жазалаулары болмаған кезде – дәрежесі бірінші оң мінез-құлық;

2) бірінші оң мінез-құлық дәрежесі болған әрі бірінші оң мінез-құлық дәрежесін алған күннен бастап алты және одан көп ай бойы кемінде бір көтермелеуі бар және жазалаулары болмаған кезде – дәрежесі екінші оң мінез-құлық;

3) екінші оң мінез-құлық дәрежесі болған әрі екінші оң мінез-құлық дәрежесін алған күннен бастап бір және одан көп жыл бойы кемінде бір көтермелеуі бар және жазалаулары болмаған кезде – дәрежесі үшінші оң мінез-құлық;»;

32) 96-бапта:

бірінші бөліктің 1) тармақшасындағы «төтенше қауіпсіз,» деген сөз алып тасталсын;

үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзушылық жасаған сотталғандарға қатысты сотқа:»;

33) 97-баптың тоғызыншы бөлігі мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) ұялы байланыс абоненттік құрылғысын тіркеу қағидаларына сәйкес қылмыстық-атқару жүйесі органының талабы бойынша сәйкестендіру коды бойынша оның желісіндегі ұялы байланыс абоненттік құрылғысының жұмысын тоқтата тұру немесе қайта бастау.»;

34) 98-баптың бесінші бөлігіндегі «жергілікті» деген сөз «оқшауланған» деген сөзбен ауыстырылсын;

35) 99-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мекеме әкiмшiлiгi қашып шығудың, құқық бұзушылықтардың, жазаны өтеудің белгiленген тәртiбiн бұзудың алдын алу, сотталғандардың мiнез-құлқы туралы қажеттi ақпарат алу, бұзушылықтардың жолын кесу әуе кеңістігін беспилотными ұшу аппараттары (құралдары) арқылы немесе қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағының үстінен өзге де қашықтан (автоматты түрде) басқарылатын ұшу аппараттары (құралдары) және экипажсыз ұшудың алдын алу үшiн дыбыс-бейне (бейнебақылау жүйесі), электрондық және өзге де инженерлік-техникалық құралдарды пайдаланады.»;

36) 101-бапта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Дүлей зілзала болған, эпидемия, эпизоотия, ауқымды өрт ошақтарын, ірі авариялар тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің, мекеме орналасқан ауданда төтенше, ерекше немесе соғыс жағдайы енгізілген кезде, жаппай тәртіпсіздіктер болған, сондай-ақ сотталғандар топтасып бағынбаған кезде мекемеде ерекше жағдайлар режимі енгізілуі мүмкін.»;

екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы «тәулікке» деген сөзден кейін «дейін» деген сөзбен толықтырылсын;

37) 103-баптың бірінші бөлігінде «немесе төтенше қауіпсіз» деген сөздер алып тасталынсын;

38) 104-баптың екінші бөлігінің 2) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) киім нысанын сақтауға, үлгісі белгіленеді саласындағы уәкілетті орган-қылмыстық-атқару қызметі;»;

«7) кезекшілік атқаруды камералар бойынша, бөлмелерге және үй-жайларына қойылатын жалпы пайдаланымдағы қр карантин бөлімшелерінде, тәртіптік изоляторларда, отрядтарда, жалғыз адамдық камераларда, өтеудің қатаң жағдайында, жазаны үй-жайларда уақытша оқшаулау, бекітілген кестеге сәйкес жүргізуге, санитарлық үй-жайларды жинауды;»;

39) 108-баптың төртінші бөлігіндегі «төтенше» деген сөз алып тасталсын;

40) 109-баптың бірінші бөлігіндегі «әрқайсысының» деген сөз «жалпы» деген сөзбен ауыстырылсын;

41) 113-баптың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) ұзақ мерзімді –қауіпсіздігі барынша төмен мекемеде, күнтізбелік он бес күннен аспайтын, жылына бір рет тұрғылықты жері бойынша жыл сайынғы ақылы демалыс уақытына.»;

42) 115-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мекемелердегі бір сотталғанға шаққандағы тұрғын үй алаңының нормасы:

ерлерге арналған жатақханаларда – екі шаршы метрден аз;

ерлерге арналған камераларда - екі жарым шаршы метрден аз;

әйелдерге арналған жатақханаларда – үш шаршы метрден кем;

әйелдерге арналған камераларда - үш жарым шаршы метрден аз;

кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған мекемелерде - үш жарым шаршы метрден кем болмауы керек.»;

43) 121-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«3. Ұсталушы адамдар тәртіптік изоляторларда, жалғыз адамдық камераларда және уақытша оқшаулау үй-жайларында, тартылады төленеді жұмыстар ұзақтығы кемінде аптасына екі сағаттан жақсарту бойынша санитариялық-гигиеналық тұру жағдайын камераларда және жалпы пайдалану орындарында аумақты абаттандыру және тәртіптік изолятор, жалғыз адамдық камераларға және уақытша оқшаулау үй-жайларына.»;

44) 122-бабы мынадай редакциядағы абзацпен толықтырылсын:

«Бұл ретте, отбасымен жалдамалы немесе жеке тұрғын үй-жайда тұратын сотталғандарды қоспағанда, соманың қалған бөлігі ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен болуы мүмкін.

Атқару парағы немесе өзге де атқару парағы бойынша ұстап қалу сотталғандардың туыстарынан немесе басқа адамдардан алған ақша аударымдарынан да жүргізіледі, бұл ретте жиырма айлық есептік көрсеткіштен асатын сома айына бір рет ұстап қалуға жатады.»;

45) 126-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Ерікті ұйымдардың жұмысына қатысу сотталғандардың мінездемелерін жасау кезінде ескеріледі.»;

46) 129-бап мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:

«5. Заңды бұза отырып сотталғандарға қолданылған мақтаулар жоғары тұрған лауазымды адамның дәлелді қаулысымен немесе прокурорлық қадағалау актісімен жойылады.»;

47) 130-бапта:

екінші бөлік мынадай мазмұндағы 14), 15) және 16) тармақшалармен толықтырылсын:

«14) мекеме әкімшілігінің рұқсатынсыз мекеменің ішкі тыйым салынған аймағының қоршауынан өту;»;

«15) алкогольдi, есiрткi, психотроптық немесе басқа да уытқұмарлық заттарды пайдалану фактiлерiн және масаң күйiн анықтау үшiн белгiленген тәртiппен медициналық куәландырудан өтуден бас тарту;»;

«16) бейнебақылау камералары мен бейнетіркегіштердің қажетті көрінісіне кедергі жасау, т.б. жағына бұрылу, езілу, ілу.»;

48) 132-бап мынадай мазмұндағы он бірінші бөлікпен толықтырылсын:

«11. Заңды бұза отырып сотталғандарға қолданылған тәртіптік жазалар жоғары тұрған лауазымды адамның дәлелді қаулысымен немесе прокурорлық қадағалау актісімен жойылады.»;

49) 137-баптың бесінші бөлігіндегі «тоғыз ай» деген сөздер «алты ай» деген сөздермен ауыстырылсын;

50) 139-бап алып тасталсын;

51) 140-бап алып тасталсын;

52) 141-бап алып тасталсын;

53) 142-баптың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) бұрын қасақана қылмыстар жасағаны үшін бас бостандығынан айыруды өтеген адамдарды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 46-бабы бесінші бөлігінің 1) тармағында аталған сотталғандар;

2) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 46-бабының бесiншi бөлiгiнiң 1) тармағында көрсетiлген, бұрын қасақана қылмыс жасағаны үшiн бас бостандығынан айыру жазасын өтеген сотталғандар;

3) осы Кодекстің 96-бабы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында белгіленген тәртіппен ауыстырылған сотталғандар.»;

54) 143-бапта:

сегізінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«88. Мекеме әкімшілігі жұмысқа орналастырады сотталғандарды кәсіпорын, мекеме немесе мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда, мемлекеттік мекемелерде қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесі аумақтық орган қылмыстық-атқару жүйесінің уәкілетті орган-қылмыстық-атқару жүйесі), орналасқан мекеменің шегінен тыс жерде, бірақ шегінде тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, онда ол орналасқан, арасындағы шарттар негізінде мекеме әкімшілігі мен жұмыс беруші құқығы бар сотталғандардың тұратын жағдайда қамтамасыз ету үшін оларға тиісті бақылау және қадағалау.»;

тоғызыншы бөлік мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Осы бөліктің 3) және 6) тармақшаларында көзделген жағдайларда сотталғандар қылмыстық-атқару жүйесінің мемлекеттік мекемелерінде қалдырылуы мүмкін.»;

55) 144-бапта:

бірінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Толық күзет мекемелері мыналарды ұстауға арналған мекемелерге бөлінеді:

1) жазаның бiр бөлiгiн толық күзетiлген мекемеде өтей отырып, бес жылдан астам мерзiмге сотталғандар, сондай-ақ жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн бұзғаны үшiн үш жылға дейiнгi мерзiмге толық күзетiлген мекемеге ауыстырылған сотталғандар; қауіпсіздігі орташа және барынша жоғары мекемелерде;

2) өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталғандар, сондай-ақ өлім жазасына кесілген жаза кешірім жасау тәртібімен немесе өлім жазасын жою туралы заңның қолданылуына байланысты бас бостандығынан айыруға ауыстырылған сотталғандар.

Сотталғандар толық қауіпсіз мекемелерде осы Кодекстiң 89-бабында көрсетiлген негiздер бойынша да ұсталуы мүмкiн.»;

«4. Қатаң жағдайларда орташа қауіпсіз және қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерде жазаны өтеудің белгіленген тәртібін бұзғаны үшін үш жылға дейінгі мерзімге толық қауіпсіз мекемеге ауыстырылған сотталғандар, қаскөйлікпен бұзушылар деп танылған, дағдылы және жеңілдетілген жағдайлардан ауыстырылған сотталғандар жазасын өтейді. Бұл ретте, қатаң жағдайларында өтеудiң мерзiмi сотталғанның толық қауiпсiздiгi бар мекемеге нақты келген күнiнен бастап есептеледi.»;

56) мынадай мазмұндағы 145-1-баппен толықтырылсын:

«145-1-бап. Өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан сотталғандардың толық қамтамасыз етілген мекемелерде жазасын өтеу шарттары

1. Өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталғандар, сондай-ақ кешірім жасау тәртібімен бас бостандығынан айыру немесе өлім жазасы түріндегі жазасы бас бостандығынан айырумен ауыстырылған сотталғандар толық қамтамасыз етілген мекемелердегі басқа сотталғандардан бөлек. өлім жазасын алып тастайтын заң, жазасын өтейді.

2. Өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталғандар, сондай-ақ өлім жазасына кесілген жаза кешірім жасау тәртібімен немесе өлім жазасын жою туралы заңның қолданылуына байланысты бас бостандығынан айыруға ауыстырылған сотталғандар камераларға орналастырылады.

Сотталғандармен тәрбие жұмысы камераларда ұстау талаптарын ескере отырып ұйымдастырылады.

3. Сотталғандардың күн сайынғы серуендеуге құқығы бар:

1) жазаны өтеудің қатаң жағдайында – бір сағат;

2) жазаны өтеудің қалыпты жағдайында – бір жарым сағат;

3) жазаны өтеудің жеңілдетілген жағдайында – екі сағат.

4. Барлық сотталғандар толық қамтамасыз етілген мекемелерге келгеннен кейін жазасын өтеу үшін әдеттегі жағдайларға орналастырылады.

Жазаны өтеудің белгiленген тәртiбiн бұзғаны үшiн жазалар болмаған жағдайда, жазаны өтеудiң кәдiмгi жағдайларынан жазаны өтеудiң неғұрлым жеңiл жағдайларына ауыстыру бес жылдан кейiн жүзеге асырылады.

5. Жазаны өтеудің және жазаны жеңілдетілген жағдайларда өтеудің белгіленген тәртібін бұзушы деп танылған сотталғандар жазаны өтеудің қарапайым жағдайларына ауыстырылады.

Жазаны өтеудің және жазаны қарапайым және жеңіл жағдайларда өтеудің белгіленген тәртібін қасақана бұзушылар деп танылған сотталғандар жазаны өтеудің қатаң жағдайларына ауыстырылады.

Жазаны өтеудің қатаң шарттарынан кәдімгі жағдайларға ауыстыру жазаны өтеудің белгіленген тәртібін бұзғаны үшін жазалар болмаған жағдайда бес жылдан ерте емес жүргізіледі.

6. Жазаны өтеудің қарапайым немесе жеңілдетілген жағдайларына қайталап ауыстыру осы баптың төртінші және бесінші бөліктерінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

7. Қалыпты жағдайда жазасын өтеп жатқан сотталғандар камераларда тұрады.

Олардың:

1) ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында бар ақшаны азық-түлік тауарлары мен бірінші кезектегі қажетті заттарды сатып алуға екі айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде ай сайын жұмсауға;

2) жыл ішінде үш сәлемдеме немесе аударым және үш сәлемдеме алуға;

3) жыл ішінде төрт қысқа кездесулерге құқығы бар.

8. Жеңіл жағдайда жазасын өтеп жатқан сотталғандар камераларда тұрады.

Олардың:

1) ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында бар ақшаны азық-түлік тауарлары мен бірінші кезектегі қажетті заттарды сатып алуға ай сайын жеті айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде жұмсауға;

2) жыл ішінде төрт сәлемдеме немесе аударым және төрт сәлемдеме алуға;

3) жыл ішінде үш қысқа мерзімді және екі ұзақ мерзімді кездесулер болуы құқығы бар.

9. Жазасын қатаң жағдайда өтеп жатқан сотталғандар камераларда тұрады.

Олардың:

1) ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында бар ақшаны азық-түлік тауарлары мен бірінші кезектегі қажетті заттарды сатып алуға екі айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде ай сайын жұмсауға;

2) жылына бір сәлемдеме немесе сәлемдеме және бір сәлемдеме алуға;

3) жыл ішінде екі қысқа кездесулерге құқығы бар.»;

57) 146-баптың төртінші бөлігінің алтыншы және жетінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«Дағдалы, жеңілдетілген және жеңілдікті жағдайлардағы сотталғандардың сейілдеулері блок бойынша (қабат бойынша), оқшауланған учаскелердің бөлек сейілдеу аулаларында жүргізіледі.

Қатаң жағдайлардағы сотталғандардың сейілдеулері камералар бойынша сейілдеу камераларында жүргізіледі.»;

58) 149-баптың төртінші бөлігіндегі «жергілікті» деген сөз «оқшауланған» деген сөзбен ауыстырылсын;

59) 152-бап мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Заңды бұза отырып сотталғандарға қолданылған мақтаулар жоғары тұрған лауазымды адамның дәлелді қаулысымен немесе прокурорлық қадағалау актісімен жойылады.»;

60) 154-бап мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:

«7. Заңды бұза отырып сотталғандарға қолданылған тәртіптік жазалар жоғары тұрған лауазымды адамның дәлелді қаулысымен немесе прокурорлық қадағалау актісімен жойылады.»;

61) 169-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Егер жазаның өтелмеген қалған бөлiгi iшiнде мерзiмiнен бұрын шартты түрде босату қолданылған адам өзi үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қайталап жасаса немесе шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды қолдану кезінде өзіне жүктелген міндеттерді орындаудан қасақана жалтарса, Қылмыстық кодекстің 65-бабының бірінші бөлігінің, 68-бабының бірінші және үшінші бөліктерінің, 78-бабының екінші және төртінші бөліктерінің негізінде сотқа дейінгі іс жүргізу тоқтатылған жағдайда, қылмыстық құқық бұзушылық, оның ішінде қайталап қылмыс жасалған болса Қазақстан Республикасының ішкі істер органы шартты түрде мерзімінен бұрын босатудың күшін жою және жазаның өтелмеген қалған бөлігін өтеу туралы сотқа ұйғарым жібереді.»;

63) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне қосымшада:

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

«Сот үкiмi (қаулы) бойынша тәркiленуге жатпайтын мүлiк тізбесі»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

8) сотталған адам (қылмыстық-құқықтық ықпал ету жазасы қолданылған адамға) сот үкімімен тиiстi қызметпен айналысу құқығынан айырылған немесе мүкәммал оның қылмыс жасауы үшiн пайдаланылған немесе ол қылмыстық құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған жағдайларды қоспағанда, сотталған адамның (қылмыстық-құқықтық ықпал ету жазасы қолданылған адамға) кәсiптiк iстерiн жалғастыруы үшін қажеттi мүкәммал (оның iшiнде оқулықтар мен кiтаптар).

**6.** 1994 жылғы 15 қыркүйектегі «Жедел-iздестiру қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына:

12-баптың 4-тармағында «207 (екінші бөлігі), 210 (бірінші бөлігі), 211 (екінші бөлігі), 213 (үшінші бөлігі),» деген цифрлар мен сөздер «205, 206, 207 (екінші және үшінші бөліктері), 208 210, 211, 212, 213, 213-1,» деген цифрлар мен сөздермен ауыстырылсын.

**7.** 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 50-баптың 12 тармағында «сот» деген сөз «прокурор» деген сөзбен ауыстырылсын;

2) 51-баптың бірінші тармағында:

бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Жеке немесе заңды тұлғаның банктік шоттардағы ақшасына және басқа да мүлкiне прокурор санкциялаған сотқа дейінгі тергеп тексеру органдары қаулылары негізінде және сот орындаушыларының прокурор санкциялаған қаулылары негізінде сот орындаушылары тыйым салуы мүмкін. Жеке немесе заңды тұлғаның банктік шоттардағы ақшасына және басқа да мүлкiне Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік заңнамасында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен мүлікке билік етуге уақытша шектеу, мүлікпен мәмілелер және өзге де операциялар жасауға шектеулер белгіленуі мүмкін.»;

9) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы тармақтың екінші бөлігі 7) тармақшасының ережесі мемлекеттік кіріс органдары, сондай-ақ прокурор санкциялаған сотқа дейінгі тергеп тексеру органдары қаулылары және сот орындаушыларының қаулылары негізінде сот орындаушылары қоятын, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 742-бабының 2-тармағында көзделген кезектілікке сәйкес бірінші, екінші және үшінші кезектерге жататын талаптар бар шектеулерге қолданылмайды.».

**8.** «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде, арнаулы үй-жайларда ұстау тәртібі мен шарттары туралы» 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы:

1) 15-баптың 1-тармақтың 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«15) күдіктілер, айыпталушылар және соттаушылар осы Заңның 17-бабында аталған адамдармен жолығысуын өткізу;»;

2) 21-баптағы «Үкiметі» деген сөз «Ішкі істер министрлігі» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 46-бапта:

1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Дүлей апаттар, жұқпалы аурулар, індеттер, ауқымды өрт ошақтары, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелеріндегі ірі апаттар, мекеме орналасқан ауданда төтенше, ерекше немесе әскери жағдай енгізу, күдіктілер мен айыпталушылардың жаппай тәртіпсіздігі немесе бағынбаушылығы жағдайларында не болмаса қамауда ұстау орнына қарулы шабуыл жасаудың нақты қаупі болған кезде Қазақстан Республикасының Бас прокурорымен келісілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің, Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының, Қорғаныс министрінің шешімі бойынша тиісті қамауда ұстау орындарында отыз тәулікке дейінгі мерзімге ерекше жағдай режимі енгізіледі.

Көрсетілген мерзімде ерекше жағдайлар режимін енгізу мақсаттарына қол жеткізілмеген жағдайда, оның қолданылу мерзімін көрсетілген лауазымды адамдар қосымша отыз тәулікке ұзартады.

2. Ерекше жағдайлар режимiнiң енгiзiлуiмен қамаудағы сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетiп, оларға қол жеткiзудi бақылау және қадағалау күшейтiледi, олар:

1) сезiктiлердiң, айыпталушылардың, сотталушылардың қатысуымен жүргiзiлетiн барлық iс-шаралар, сәлемдемелер мен жөнелтiмдер қабылдау шектелген немесе тоқтата тұру;

2) қылмыстық процестi жүзеге асыратын адамның немесе органның жазбаша рұқсаты негiзiнде сезiктiлердiң, айыпталушылардың, сотталушылардың телефон арқылы сөйлесуiн жеке қаражат есебiнен төлеудi, сезiктiлердiң, айыпталушылардың және сотталушылардың қорғаушылармен туыстарына басқа да тұлғаларға және осы Заңның 17-бабында белгіленген тәртіппен мекемеде бар телекоммуникация құралдарын пайдалана отырып кездесуiн қамтамасыз етудi ұйымдастыру мүмкін;

3) заңда көзделген өзге де шаралар қабылдануы мүмкін.».

4) 46-6-баптың тақырыбында, 1, 3 және 4 тармақтарында «әкімшілік», «Әкімшілік» деген сөздер алып тасталынсын;

5) 46-7-баптың тақырыбында, 1, 2, 3, 5 және 6 тармақтарында «Әкімшілік», «әкімшілік» деген сөздер алып тасталынсын;

6) 46-8-баптың тақырыбында, 1 және 2 тармақтарында «әкімшілік», деген сөздер алып тасталынсын;

7) 46-9-баптың тақырыбында, 1 және 3 тармақтарында «Әкімшілік», «Әкімшілік» деген сөздер алып тасталынсын;

**9.** «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы:

1) 27-баптың 1 тармағында:

12) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«12) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында қоғамдық тәртiп, қауiпсiздiктiң және бас бостандығынан айыруға байланысты емес және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал етудің шарларына байланыс емес қылмыстық жазаларды орындауды сақталуын қамтамасыз етуді ұйымдастырады;»;

мынадай мазмұндағы 1-17-тармақтармен толықтырылсын:

«1-17. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі бюджет қаражаты болған жағдайда қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы уәкілетті органға және оған бағынысты мемлекеттік мекемелердің құрылымдарына материалдық-техникалық жарақтандыруға, ғимараттарды салуға, реконструкциялауға және жөндеуге жәрдемдесуге құқылы.»;

2) 29-бапта:

1-1 тармағы мынадай редакция жазылсын:

«1-1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында пробация қызметінің және полиция органдарының жедел-іздестіру, қылмыстық-атқару және процестік қызметіне араласпай, олардың алдына құқық бұзушылықтар профилактикасы, қоғамдық тәртіпті сақтау және жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде міндеттер қояды, жылына кемінде бір рет қылмыстық-атқару жүйесі және полиция департаменті басшысының тиісті есептерін тыңдайды.»;

мынадай редакцияда 1-2 тармағымен толықтырылсын:

«1-2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігі бюджет қаражаты болған жағдайда қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы уәкілетті органға және оған бағынысты мемлекеттік мекемелердің құрылымдарына материалдық-техникалық жарақтандыруға, ғимараттарды салуға, реконструкциялауға және жөндеуге жәрдемдесуге құқылы.».

**10.** «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы:

15-1-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

«3) қылмыстық-атқару жүйесі органының ресми жазбаша өтініші бойынша ұялы байланыс абоненттік құрылғыларын тіркеу ережелеріне сәйкес қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде және тергеу изоляторларында заңсыз пайдаланылатын ұялы байланыс абоненттік құрылғысының жұмысын оның желісіндегі сәйкестендіру коды бойынша тоқтата тұру немесе қайта бастау.».

**11.** «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында:

1) 9-баптың 1 тармағының 12) тармақшасында «сот» деген сөз «прокурордың» деген сөзбен ауыстырылсын;

2) 11-баптың 1 тармағының 10) тармақшасында «соттың» деген сөз «прокурордың» деген сөзбен ауыстырылсын;

3) 61-баптың 4-тармағында «үкiмiмен» деген сөзден кейiн «(қаулысымен)» деген сөзбен толықтырылсын;

4) мынадай редакцияда 63-1-бабымен толықтырылсын:

«63-1-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде мүлікке тыйым салу тәртібі

1. Сот орындаушысы сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде прокурор мүлiкке тыйым салу туралы санкцияланған қаулысын орындау үшін мүліктің бар-жоғын тексереді, оның тізімдемесін жасайды, билігінде осы мүлік жатқан тұлғаларға мүлікті талан-таражға салуға немесе онымен өзге де әрекеттер жасауға жол берілмейтіні туралы жазбаша түрде ескертеді не тыйым салынуы мүмкін мүліктің жоқ екені туралы акт жасайды.

2. Мүлiкке тыйым салған кезде мүлiктiң құнын айқындайтын маман қатысуы мүмкін.

3. Мүліктің меншiк иесi немесе иеленушiсі қандай нәрселерге бiрiншi кезекте тыйым салу қажеттiгiн ұсынуға құқылы.

4. Тыйым салынған мүлiк алып қойылуы не тергеу судьясының қалауы бойынша жергiлiктi әкiмшiлiктiң, тұрғынжай-пайдалану ұйымының өкiлiне, осы мүлiктiң иеленушiсіне немесе өзге де тұлғаға сақтауға берiлуi мүмкiн, оларға мүлiктiң сақталуына жауапты екендігі ескертiлуге тиiс, бұл туралы қолхат алынады.

5. Екінші деңгейдегі банктердегi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарындағы және кредиттік мекемелердегi шоттар мен салымдардағы ақшаға және өзге де құндылықтарға тыйым салу кезiнде осы шот бойынша шығыс операциялары тыйым салынған қаражат шегiнде тоқтатылады.»;

5) 75-бапта «үкімі» деген сөзден кейін «(қаулысы)» деген сөзбен толықтырылсын;

6) 95-баптың 1 тармағы манадай редакциядағы абзацпен толықтырылсын:

«Осы тармақ бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан адамдарға қолданылмайды.».

**12.** «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы:

1) 6-баптың 1-тармағының 39-1) тармақшасындағы «мемлекеттік психиатриялық мекеменің» деген сөздер «мемлекеттік психиатриялық ұйымның» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 11-бап мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:

«23-1) қылмыстық-атқару (қылмыстық) жүйесі мекемелерінің «Еңбек» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына басшылықты жүзеге асырады;»;

3) 12-бапта:

бірінші тармағында:

1), 3) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) ішкі істер органдарымен бірлесіп, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың аумағында қоғамдық қауіпсіздікті және бас бостандығынан айыруға бас бостандығынан айыруға байланысты емес және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал етудің шарларына байланыс емес қылмыстық жазаларды орындауды қамтамасыз етуді ұйымдастырады;»;

«3) әкiмшiлiк полицияның және пробация қызметінің штат санын Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен лимиттер шегiнде облыстық бюджеттер және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерi есебiнен ұстауды қамтамасыз етедi;

4) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық органдар аппараттары ахуалдық орталықтарының электрондық поштаның, бейне конференциялық байланыс және бейнебақылау жүйесінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоспағанда, жанар-жағармай материалдарын сатып алуды, сондай-ақ пробация қызметтерінің және аумақтық ішкі істер органдарының коммуналдық көрсетілетін қызметтерге, электр энергиясына, жылуға және көрсетілетін байланыс қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі шығындарын қоса алғанда, қызметтік үй-жайларды, радиобайланыс құралдарын, мобильді және портативті бейнетіркегіштерді, көлік құралдарын күтіп-ұстауды, оларға қызмет көрсетуді және жөндеуді қамтамасыз етеді;

5) учаскелiк полиция инспекторлары және пробация қызметтерін қызмет көрсететiн учаскелерде оларды жиhазбен, байланыс құралдарымен жабдықталған, жұмысқа арналған үй-жаймен, сондай-ақ көлiк құралдарымен қамтамасыз етедi;»;

мынадай редакцияда 5-1) тармақшасымен толықтырылсын:

«қылмыстық-атқару жүйесінің материалдық-техникалық жарақтандыруға, үй-жайларды, көлік құралдарын күтіп ұстауға, күтіп ұстауға және жөндеуге, жанар-жағармаймен қамтамасыз етуге, профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға жәрдемдесу;»;

екінші тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) iшкi iстер органдарымен және бас бостандығынан айыруға және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шарларына байланыс емес қылмыстық жазаларды орындауды бiрлесiп, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудi ұйымдастырады;».

**13.** «Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы» 2015 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы:

1) 4-баптың 1-тармағының 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексiнiң 144-бабының бiрiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасында көрсетiлген сотталған әйелдердiң, кәмелетке толмағандардың жазасын өтеуге арналған мекемелердi қоспағанда, қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiн күзету; тергеу изоляторлары;

4) Ұлттық ұлан күзететін қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі адамдардың, сондай-ақ олардың аумағында орналасқан азаматтардың тәртібін бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру;

2) 5-бапта:

1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің Қылмыстық-атқару кодексінің 144-бабы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген адамдардың жазасын өтеуіне арналған орташа қауiпсiздiктi, барынша қауiпсiздiктi, аралас қауiпсiздiктi, сондай-ақ толық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының сотталғандарды, сотталғандарды және күзетпен ұстаудағы адамдарды алып жүруге бақылауды және қадағалауды олардың басшылығымен жүзеге асыруға;»;

2-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) қылмыстық-атқару жүйесінің Ұлттық ұлан күзететін мекемелерінде ұсталатын адамдардың мінез-құлқын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруға, оларда ұсталатын адамдардан өздеріне Қазақстан Республикасының заңнамасымен және соттың үкімімен жүктелген міндеттерді орындауын талап етуге;».

**2-бап.** Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Қазақстан Республикасының**

**Президенті**