**Зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары**

**1.Тақырып.** Кәсіпкерлік ұғымы және оны құқықтық реттеудің
             шектері **(өзекті мәселелері). 1 апта, 2 сағат.**

 **Түйінді сөздер:** меншік, ортақ меншік, заңды тұлға, жеке тұлға, кәсіпкер, тіркеу құқық, әрекет қабілеттілік, әрекет қабілеттілігі жоқ.

 **Негізгі сұрақтар:** Мемлекеттік бағдарламасы аясында кәсіпкерлік құқығы ғылымының мақсаттары.

Кәсіпкерлік құқығының ұғымы, пайда болу тарихы, əдістері, қағидалары мен қайнар көздерін көрсетіңіз? Кәсіпкерлік құқық қатынастарының түрлері, объектілері, субъектілері мен мазмұнын ашыңыз?

 **Тезис: Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет** – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан, көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің [мүліктік жауапкершілігі](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1) кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сырттан тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетініне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

Көптеген елдерде кәсіпкерлік қызмет жасау үшін ресми тіркелу талап етіледі, алайда оның шарттары мен өлшемдері әр түрлі болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, кәсіпкерлік жұмыс заңды тұлғамен немесе заңда белгіленген тәртіппен тіркелген жеке тұлғамен (жеке кәсіпкер) басқарылуы мүмкін. [Қазақстан](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD) азаматтары мен шет мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ, азаматтардың бірлестіктері [кәсіпкерлік субъектілері](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1) болып табылады. Жалдамалыеңбектіқолданбайжүзегеасырылатынкәсіпкерлікжекееңбекқызметіретіндетіркеледі, жалдамалыеңбектіқолданужолыменжүзегеасырылатын[кәсіпорын](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD)ретіндетіркеледі. Кәсіпкердіңеңбегінеақытөлеунысаны, тәртібі мен талаптарышартпенайқындалады, жекетабысқа[салық](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B)салынуғатиісМеншіктімемлекетиелігіненалу, кәсіпорындардыжекешелендірукәсіпкерлікүшінқолайлыжағдайтуғызатын[экономикалықүдерістер](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1)болыптабылады.

Кәсіпкерлік – нарықтықэкономиканыңбарлықинституттарынаенетіннеғұрлымжекешежағдайы. Қызметтіңбұлтүрі, көбінесе, адамныңжекебасымен – кәсіпкерменбайланысты. Олжаңаістіқолғаалады, жаңаенгізілімдііскеасырады, тәуекелдікке бас тігеді. Қазақтіліндекәсіпкерлік пен бизнес сөздерісинонимдерретіндеқолданылады, бірақкейжағдайлардаекіәртүрлімағынабілдіруімүмкін.

Кәсіпкерлікқызметтіңтиімділігіпайданыңкөлеміменғанаемес, сондай-ақкәсіпорынныңнарықтыққұнының (гудвилла) өзгеруіменөлшенеді.  Кейдеәлеуметтіккәсіпкерлікбөлексанатқажатқызылады.

[Бизнес](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)құрғанадамдарды «[кәсіпкер](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80)» депатайды, яғни «дамуғақұлшынысы бар, кәсіптебіршаматәуекелгебаратынынақарамастан, оны ұйымдастырып, басқаруарқылыпайда табу» үшінжұмысістейтінадам. Кәсіпкерліктіңанықтамасыбизнестіашу мен жүргізугенегізделгенімен, бизнес ашудағытәуекелдіңмолдығынанжаңаашылғанкәсіпкерліктердіңжабылуына тура келеді. Оғанмыналар да себепболуымүмкін: қаржыныңжетіспеуі, сәтсіз бизнес шешімдер, экономикалықдағдарыснемесе осы аталыпкеткендердіңбарлығынемесенарықтағысұраныстыңболмауы. 2000 жылдары «кәсіпкерлік» ұғымыұлғайып, кейбіртұлғалар мен топтардыңқалайжәне неге жетістіккежететінітуралы, кәсіпкерлермүмкіндіктердіқалайпайдаланабілетінітуралытүсінікберугеұмтылды.  Соңғыөзгертулер бизнес процесініңтабиғатыныңбелгісіздігіне, мүмкіндіктердіңбарынақарамастан, оларпайдаәкелмейіншебайқаусыздақалатынынанегізділген.

 **Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть): Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**2. Тақырып. Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара
             іс-қимылының әрекеттері 2 апта, 2 сағат.**

 **Түйінді сөздер:** меншік, ортақ меншік,заңдытұлға,жеке тұлға, кәсіпкер,тіркеуқұқық,әрекет қабілеттілік, әрекет қабілетттілігі жоқ.

 **Негізгі сұрақтар: Кәсіпкерлік субъектілері кімдер? Құқықтары мен міндеттері? жауапкершілік негіздері?**

 **Тезис:** Кәсіпкерлік субъектілерін жіктеу әртүрлі негіздер бойынша жұргізілуі мүмкін. Біріншіден, соның негізінде құрылған және жұмыс істейтін меншік түріне байланысты мемлекеттік және жеке ұйымдарды бөлуге болады. Екіншіден, кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің заңды тұлға құқықтарының болуы немесе болмауына сүйене отырып, оларды мынадай: кәсіпкерлер - заңды тұлғалар немесе жеке кәсіпкерлер деп саралауға болады. Үшіншіден, ұйым пайда (табыс) табу үшін құрылғанына және оны өзара қатысушылар (құрылтайшылар) арасында бөлісуіне байланысты коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар деп бөлуге болады.

Бөлудің басқа негізі ретінде жүзеге асырылып жатқан кәсіпкерлік қызметтің «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңмен белгіленген сандық және сапалык көрсеткіштері алынуы мүмкін және соларға сәйкес жеке

кәсіпкерлік субъектілері;

1) шағын кәсіпкерлік субъектілері;

2) орташа кәсіпкерлік субьектілері; ірі кәсіпкерлік субъектілері деп үш топқа белінген.

Шағын кәсіпкерлік субъектілері болып заңды тұлға құрмаған, жұмыскерлерінің орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын жеке кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын әрі активтерінің орташа жылдық құны жыл ішінде тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген (заңға сәйкес 2009 ж. қантардьщ 1-інен бастап, АЕК - 1273 теңге) алпыс мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен (бұдан ары қарай -АЕК) жоғары емес жеке кәсіпкер-лікпен айналысатын заңды тұлғалар саналады, ал шағын кәсіпкерлік субъекті-«лері жұмыскерлерінің орташа жылдық саны барлық жұмыскерлерді филиалдар, өкілеттіктер және сол субъектінің баска да оқшауланған бөлімшелерінің жұмыскерлерін қоса есептеп анықталады.

Аталған шарттардың біреуі артық болған жағдайда, шағын кәсіпкерлік субьектілері үшін қарастырылған жеңілдіктерді бір шағын кәсіпкерлік субъектісі пайдалана алмайды. Бұл жерде сөз шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары туралы да, басқа жеңілдіктер туралы да (оның ішінде бухгалтерлік есептің және қаржылық есеп-кисап жасаудың онайлатылған түрі) болып отыр.

Сонымен қатар заң аталған шарттар талабына сай болғанмен, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып таныла алмайтын субъектілерді арнайы бөліп көрсетіп отыр. Атап айтқанда, оларға төмендегідей кызмет түрлерін:

1) есірткі заттары, психикаға әсер ететін заттар, прекурсорлар айналымына байланысты қызмет;

2) акцизделген өнім өндіру және (немесе) көтерме саудамен сату қызметі;

3) астық қабылдау орындарында астык сақтау бойынша қызмет;

4) лотерея өткізу кызметі;

5) ойын-сауык және шоу-бизнес саласындағы қызмет;

6) сертификация, метрология жәнесапаныбасқарусаласындағықызмет;

7) мұнай, мұнайөнімдерін, газ, электржәнежылуэнергиясыншығарубойыншақызмет;

8) радиоактивтіматериалдарайналысынабайланыстыкызмет;

9) банк кызметі (немесе банк операцияларыныңжекелегентүрлері) жәнесақтандырунарығындағы (сақтандыруагенттігініңқызметіненбасқа) кызмет; 10) аудиторлықкызмет;

11) бағалы қагаздар нарығындағы кәсіби кызмет («Жеке кәсіпкерліктуралы» Заңның 6-бабы, 4-тармағы) жүзеге асыратын жекекәсіпкерлер мен заңдытұлғаларжаткызылады. Мұндайшектеулеркездейсоқенгізіліпотырғанжоқ, аталғансубъектілермемлекеттікқолдаушараларыныңкөрсетілуінемұқтажемесдегенжорамалжасалған.

Орташа кәсіпкерлік субъектілері болып заңды тұлға құрмастан, жұмыскерлерінін орташа жылдық саны елу адамнан асатын жеке кәсіпкерлер де, жұмыскерлерінің орташа жылдық саны елу адамнан асатын, бірақекіжүзадамнанартықемесжәнеактивтерініңорташажылдықкұныжылішіндетиістіқаржылықжылғареспубликалык бюджет туралы заңмен белгіленген үш жүз жиырма бес мыңеселенгенайлықесептіккөрсеткіштенжоғарыемесжекекәсіпкерлікпенайналысатынзаңдытұлғалар да саналады («Жеке кәсіпкерлік туралы» Занның 6-бабы, 7-тармағы).

Ірі кәсіпкерлік субъектілері болып жұмыскерлерінің орташа жылдық саны екіжүзелуадамнанасатыннемесеактивтерініңорташажылдықкұныжылішіндетиістіқаржылықжылғареспубликалык; бюджет туралы заңмен белгіленген үш жүз жиырма бес мыңеселенгенайлыкесептіккерсеткіштенжоғарыжекекәсіпкерлікпенайналысатынзаңдытұлғаларсаналады («Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңның 6-бабы, 8-тармағы).

Акырында, кәсіпкерліккызметсубъектілерінжіктеуоларатқаратынкызметтергебайланыстыболыпшықты. Осы ұстанымдар бойынша:

1) кәсіпкерлікқызметсубъектілері (кәсіпкерлікқызметтежүзегеасырунегізгіміндетболыпсаналатындар);

2) негізгіміндетіәлеуметтік, мәдени, ғылымижәнебасқадайшаруашылыққызметболыптабылатынкәсіпкерлікқұқықсубъектілері (олардыңнегізгіміндеттерініскеасыруүшіншаруашылықайналымғатүсу, кәсіпкерлікшарттаржасасужәнет.б. қажетболатынжағдайлардакәсіпкерлікқұқықсубъектілеріретіндеәрекетететінкоммерциялыкемесуйымдар);

3) кәсіпкерлікқызметтіреттеуді (ұйымдастыруды) жүзегеасыратынсубъектілер (оларға, бәріненбұрын, шаруашылыққызметтітиістіаумактареттейтін, кәсіпкерлікқызметтіөздеріқұрғанмемлекеттіккәсіпорындардаұйымдастыратынмемлекеттікоргандаржергіліктіөзін-өзібасқаруоргандарыжатады) жеке-жекеажыратылады.

**Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**3. Тақырып. Заңды тұлға және жеке тұлға ұғымы және оның ерекшеліктері (өзекті мәселелері). 3 апта, 2 сағат.**

 **Түйінді сөздер: Заңды тұлға, жеке тұлға ұғымы**

 **Негізгі сұрақтар: Заңды тұлға, жеке тұлға ұғымы және ерекшеліктері? Құқықтары мен міндеттері?**

 **Тезис: Заңды тұлға** – [заң](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3) бойынша азаматтық құқықтар мен міндеттердің субъектісі болып табылатын кәсіпорын‚ [мекеме](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5)‚ ұйым‚ [фирма](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0), т.б. Ол өз атынан мүліктік және жеке беймүліктік құқықтар мен міндеттемелерді сатып ала алады‚ [сотта](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82)‚ төрелік сотта ([арбитражда](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1)) талапкер немесе жауапкер бола алады. Әрбір заңды тұлға заңда‚ әкімшілік актіде немесе өзінің жарғысында көзделген міндеттерді жүзеге асырады‚ сол тәртіппен реттелетін ішкі құрылымы болады‚ меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе оралымды басқаруында оқшау мүлкі бар және осы мүлікпен өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді.[[1]](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0#cite_note-1)Заңдытұлғаныңфирмалықатауы‚ дербес балансы мен сметасы‚ банктердеесепайырысушоттары, сондай-ақмөріболады. Олдербессалықтөлеушіретіндеәрекететеді. Заңдытұлғамүлкініңқұралуынақатысуынақарайоныңқұрылтайшыларында осы заңдытұлғағақатыстыміндеттемелікқұқықтары не оныңмүлкінезаттыққұқықтарыболады. [Құрылтайшыларының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B)міндеттемелікқұқықтары бар заңдытұлғағажауапкершілігішектеулісеріктестіктер мен акцион. қоғамдар, өндірістіккооперативтер мен тұтынукооперативтеріжатады. Мүлкінеқұрылтайшыларыныңменшікқұқығынемесеөзгедейзаттыққұқығы бар заңдытұлғағамемл. жәнежергілікті (муниципалдық) кәсіпорындар, соныңішіндееншілескәсіпорындар, сондай-ақ, меншікиесіқаржыландыратынжекеменшіккәсіпорындар ([фирмалар](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0)) жатады. [Құрылтайшыларының](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B)мүліктікқұқықтарыжоқзаңдытұлғағақоғамдықжәнедіниұйымдар (бірлестіктер), қайырымдылықжәнеөзгедейқорлар, бірлестіктер (қауымдастықтар мен одақтар) жатады. Сондай-ақ, өзқызметініңнегізгімақсатыретіндепайдаалудыкөздейтін[коммерциялықұйымдар](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1) мен табысалудыкөздемейтінжәнеалынғантабыстықұрылтайшыларарасындабөліспейтінкоммерциялықемесұйымдар да Заңдытұлғағажатады.

 **Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**4.Тақырып. Кәсіпкерлік субъектілері: 4 апта, 1 сағат.**

 **Түйінді сөздер: кәсіпкерлік субъектілері, санаттары, жеке кәсіпкер, орта шағын кәсіпкер**

 **Негізгі сұрақтар: Кәсіпкерлік субъектілері және түрлері?**

Кәсіпкерлік субъектілерін жіктеу әртүрлі негіздер бойынша жүргізілуі мүмкін. Біріншіден, соның негізінде құрылған және жұмыс істейтін меншік түріне байланысты мемлекеттік және жеке ұйымдарды бөлуге болады. Екіншіден, кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің заңды тұлға құқықтарының болуы немесе болмауына сүйене отырып, оларды мынадай: кәсіпкерлер - заңды тұлғалар немесе жеке кәсіпкерлер деп саралауға болады. Үшіншіден, ұйым пайда (табыс) табу үшін құрылғанына және оны өзара қатысушылар (құрылтайшылар) арасында бөлісуіне байланысты коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар деп бөлуге болады.

Бөлудің басқа негізі ретінде жүзеге асырылып жатқан кәсіпкерлік қызметтің «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңмен белгіленген сандық және сапалық көрсеткіштері алынуы мүмкін және соларға сәйкес жеке

кәсіпкерлік субъектілері;

1) шағын кәсіпкерлік субъектілері;

2) орташа кәсіпкерлік субьектілері; ірі кәсіпкерлік субъектілері деп үш топқа белінген.

Шағын кәсіпкерлік субъектілері болып заңды тұлға құрмаған, жұмыскерлерінің орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын жеке кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің орташа жылдық саны 50 адамнан аспайтын әрі активтерінің орташа жылдық құны жыл ішінде тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген (заңға сәйкес 2009 ж. қантардьщ 1-інен бастап, АЕК - 1273 теңге) алпыс мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен (бұдан ары қарай -АЕК) жоғары емес жеке кәсіпкер-лікпен айналысатын заңды тұлғалар саналады, ал шағын кәсіпкерлік субъекті-«лері жұмыскерлерінің орташа жыддық саны барлық жұмыскерлерді филиалдар, өкілеттіктер және сол субъектінің баска да оқшауланған бөлімшелерінің жұмыскерлерін қоса есептеп анықталады.

Аталған шарттардың біреуі артық болған жағдайда, шағын кәсіпкерлік субьектілері үшін қарастырылған жеңілдіктерді бір шағын кәсіпкерлік субъектісі пайдалана алмайды. Бұл жерде сөз шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары туралы да, басқа жеңілдіктер туралы да (оның ішінде бухгалтерлік есептің және қаржылық есеп-кисап жасаудың онайлатылған түрі) болып отыр.

Сонымен қатар заң аталған шарттар талабына сай болғанмен, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып таныла алмайтын субъектілерді арнайы бөліп көрсетіп отыр. Атап айтқанда, оларға төмендегідей кызмет түрлерін:

1) есірткі заттары, психикаға әсер ететін заттар, прекурсорлар айналымына байланысты қызмет;

2) акцизделген өнім өндіру және (немесе) көтерме саудамен сату қызметі;

3) астық қабылдау орындарында астык сақтау бойынша қызмет;

4) лотерея өткізу кызметі;

5) ойын-сауык және шоу-бизнес саласындағы қызмет;

6) сертификация, метрология жәнесапаныбасқарусаласындағықызмет;

7) мұнай, мұнайөнімдерін, газ, электржәнежылуэнергиясыншығарубойыншақызмет;

8) радиоактивтіматериалдарайналысынабайланыстыкызмет;

9) банк кызметі (немесе банк операцияларыныңжекелегентүрлері) жәнесақтандырунарығындағы (сақтандыруагенттігініңқызметіненбасқа) кызмет; 10) аудиторлықкызмет;

**Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

 **5. Тақырып. Дара кәсіпкерлік ұғымы және түрлері: 5 апта, 1 сағат.**

**Түйінді сөздер: дара кәсіпкер, бизнес**

 **Негізгі сұрақтар: Жеке кәсіпкерлік** — азаматтардың өз атынан [мүліктік жауапкершілікке](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1) негізделе отырып жүзеге асыратын [дербес](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%81) бастамалық қызметі. Жеке кәсіпкер, әдетте, кәсіпорынды өзінің меншікті [капиталымен](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB) қаржыландырады, барлық тәуекелді өзінің мойнына алады және осы қызметке байланысты өзінің міндеттемелері бойынша барлық мүлкімен жауап береді. Жеке кәсіпкерлік жалдамалы еңбекті пайдаланып, не пайдаланбай жүзеге асыралады, сонымен қатар [заң](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3) актілерімен шектелмеген шаруашылық қызметтің барлық түрін де жүргізеді.

**Жеке кәсіпкердің мынадай құқықтары бар:**

* мемлекеттік кәсіпорындардың және басқадай [меншік](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA) түрлеріне негізделген кәсіпорындардың мүліктерін толық немесе жартылай иемдену;
* шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметіне өз [мүлкімен](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA) қатысу;
* [келісімшарт](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%82) негізінде жұмыскерлерді жалдау және жұмыстан босату;
* [еңбекақы](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D2%9B%D1%8B) нысандарын, жүйесін, мөлшерін өздерінше белгілеу;
* шаруашылыққызметтіңбағдарламасынқалыптастыру;
* жабдықтаушылар мен тұтынушылардытаңдау;
* бағалар мен тарифтердібелгілеу;
* таза пайданыпайдалану;
* сыртқы[экономикалыққатынастарда](https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1) болу, т.б.

 **Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**6, 7. Тақырып. Өзіндік кәсіпкерлік ұғымы және оның ерекшеліктері 6,7апта, 2сағат.**

**Түйінді сөздер: өзіндік кәсіпкер,**

 **Негізгі сұрақтар:** Жеке кәсіпкерлер, бірлескен кәсіпкер

**Жеке кәсіпкерлік** - жеке кәсiпкерлiксубъектiлерiнiңкiрiс алуға бағытталған, жеке кәсiпкерлiксубъектiлерiнiңөздерiнiңменшiгiненегiзделген және жеке кәсiпкерлiксубъектiлерiнiң атынан олардың тәуекелiмен және мүлiктiкжауапкершiлiгiмен жүзеге асырылатын бастамашылық қызметi;

**Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi** – кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын жеке және мемлекеттiк емес заңды тұлғалар .

**Дара кәсіпкерлік түріне жататындар**:

1. ***Өзіндік кәсіпкерлік***

Өзiндiккәсiпкерлiктiбiржекетұлғаөзiнеменшiкқұқығыментиесiлiмүлiкнегiзiнде, сондай-ақмүлiктiпайдалануғажәне (немесе) оғанбилiкетугежолберетiнөзге де құқыққаорайдербесжүзегеасырады

1. ***Бірлескен кәсіпкерлік.***

Бiрлескенкәсiпкерлiктiжекетұлғалар (дара кәсiпкерлер) тобыөздерiнеортақменшiкқұқығыментиесiлiмүлiкнегiзiнде, сондай-ақмүлiктiбiрлесiппайдалануғажәне (немесе) оғанбилiкетугежолберетiнөзге де құқыққаорайжүзегеасырады.

**Бірлескен кәсіпкерліктің нысандары:**

1) ерлi-зайыптылардыңкәсiпкерлiгi;

2) отбасылықкәсiпкерлiк;

3) жайсерiктестiк

 **Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданское право, подред.Суханова Е.А.–М.,2012.2.Гражданское право,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**8. Тақырып. Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың кәсіпкерлігі**

**Түйінді сөздер:заңдыкәсіпкер,заңсызкәсіпкер,кәсіпкерлік**

 **Негізгі сұрақтар:**Мемлекеттік заңды тұлғаның ұғымы және ерекшілігі?тіреку негіздері?

Кәсіпкерлік д/з – адамдар мен олар құрған бірлестік/ң белсенді дербес шаруа/қ қызметі. Оның көмегімен адамдар тәуекелге бел буып, мүлік/к жауапкершілікті сақтай отырып пайда табу жолын көздейді. Кәс/ті жаңа тұрғыдан түсіндіргенде мынадай екі жағдайға: 1) комм/қ бағыт – бағдарға, тәуекелге бел буушылық пен дербестікке бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге, кездескен кедергі/ді жеңе білуге; 2) экономикада ұйымдастыру ісінде тапқырлық пен жаңашылдық танытуға, ҒТП–ке жетуге тікелей қатысты. ҚазақстанРес – да кәс/к қызмет/ң субъек/рімыналар бола алады:

* Қазақстанныңазамат/ры;
* Шетел мем/ң азамат/ры;
* Адам/ң бірігуі (кәсіпкерұжымы).

Жеке кәс/к суб/рі: шағын, орта, ірікәс/к суб/і.

Шағын к/к суб/ріжұмыскер/ң жылдық орта саны осы суб/ң филиал/ң өкілдіктері мен басқа да оқшаубөлім/ң жұмыскер/н қосаалғандабасқажұмыскерлеріескерілеотырыпайқындалады. Заңдытұлғақұрмағанжұмыскер/ң жылдық орта саны 50 адамнанастам, бірақ 250 адамнанаспайтын ж/е жылбойғы актив/ң орт.жылдыққұнытиістіқаржыжылынаарналғанреспубликалық бюджет тур.заңдабелг/н 385000 еселенген АЕК – тенаспайтынзаңдытұлға/р орта кәс/к б.т. Жеке кәс/тіжүзегеасыратынжұмыскер/ң жылдық орта саны 250 – денартық н/е жылбойғы актив/ң орт.жылдыққұнытиістіқаржыжылынаарналғанреспубликалық бюджет тур.заңдабелг/н 385000 – нанартықеселенген АЕК – тенаспайтынзаңдытұлғаларірікәс/к суб/ріб.т. Кәс/ң объектісі д/з – кәс/ң табыстабуымақс/да жекетауар/ң өзменшігіненегізделіпөздерініңтәуекелге бел бууымен ж/е мүліктік **Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**9. Тақырып. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін
              аккредиттеу**

**Түйінді сөздер: жеке кәсіпкер,субъектілері,аккредиттеу**

###  **Негізгі сұрақтар:**Аккредиттеу жүргiзудiңтәртiбi

      7. Аккредиттеу алу үшiнөтiнiшберушi мемлекеттік органға мынадай құжаттарды:

      1) осы Қағидаларға [1-қосымшаға](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1500001089#z49) сәйкес өтiнiшті;

      2) салыстыру үшін түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда, құрылтай құжаттарының және бiрлестiктi заңды тұлға ретiндемемлекеттiктiркеу (қайта тіркеу) туралы куәлiктiң\* немесе [анықтаманың](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z86) нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн;

      3) бiрлестiкмүшелерiнiңтiзiмiн ұсынады.

      8. Аккредиттеудiжүргiзутәртiбi мынадай кезеңдерді:

      1) мемлекеттік органның аккредиттеуді жүргізуге өтініштерді қабылдаудың басталғаны туралы хабарландыруды интернет-ресурста және бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыруын;

      2) бірлестіктердің өтініштерді және 7-тармақта көзделген құжаттар пакетін беруін;

      3) комиссияның аккредиттеу материалдарын қарауын;

      4) мемлекеттік органның аккредиттеу туралы немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешiм қабылдауын;

      5) аккредиттеу туралы куәлiктi немесе негіздемесімен бірге аккредиттеуден бас тарту туралы жазбаша хабарламаны беруді қамтиды.

      9. Мемлекеттік орган аккредиттеуді жүргізуге өтініштерді қабылдаудың басталғаны туралы хабарландыруды интернет-ресурста және бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырады.

      Мемлекеттік органда аккредиттелуге үміткер бірлестіктер хабарландыру жарияланған күнінен бастап он жұмыс күн ішінде Қағидалардың 7-тармағында көзделген құжаттар пакетін ұсынады.

      10. Бірлестіктер ұсынған материалдарды қарау ұсынымдар бойынша мемлекеттік орган аккредиттеу туралы күәлік беру немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдайтын комиссия отырысында жүзеге асырылады.

      11. Құжаттарды қарау және аккредиттеу туралы куәлiктi беру туралы немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешiм қабылдау мерзімі өтініштерді қабылдау мерзімі аяқталған сәттен бастап он бес жұмыс күнiнен аспауға тиiс.

      12. Егер:

      1) ұсынылған құжаттар осы Қағидалардың [7-тармағының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1500001089#z18) талаптарына сәйкес келмеген;

      2) бiрлестiк өз мүшелерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау жөнiндегiқызметтi жүзеге асырмаған;

      3) ұсынылған құжаттарда сенiмсiз немесе толық емес мәлiметтер болған жағдайда аккредиттеуден бас тартылуы мүмкiн.

      13. Аккредиттеу туралы куәлiк осы Қағидаларға [2-қосымшаға](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1500001089#z51) сәйкес нысан бойынша үш жыл мерзімге берiледi.

      Мемлекеттік органдарда қатарынан екі реттен көп аккредиттелген бірлестіктер аккредиттеу туралы куәлікті мерзімсіз негізде алады.

      14. Аккредиттеу туралы куәлiк жоғалған кезде бiрлестiк оның телнұсқасын куәлiктi берген мемлекеттік органнан тиiстiөтiнiшберiлген күннен бастап он жұмыс күнiiшiнде ала алады.

      15. Аккредиттеу туралы куәлiктiң қолданылуын мемлекеттік орган аккредиттеуге ұсынылған құжаттарда сенiмсiз немесе бұрмаланған деректер анықталған жағдайда комиссияның ұсынымы бойынша тоқтата тұрады.

      16. Куәлiктiң қолданылуының тоқтатыла тұруына әкеп соққан бұзушылықтар жойылған кезде мемлекеттік орган комиссияның оң ұсынымы негiзiнде бұзушылықтар жойылған кезден бастап бес жұмыс күн ішінде оның қолданылуын жаңғыртады.

      17. Аккредиттеу туралы куәлiк:

      1) куәлiктiң қолданылуын тоқтата тұруға әкеп соққан бұзушылықтар бiр ай iшiнде жойылмаған;

      2) аккредиттелген бiрлестiк қайта ұйымдастырылған немесе таратылған;

      3) бiрлестiккуәлiктiң қолданылуын ерiктi тоқтату туралы өтiнiш берген;

      4) оның қолданылу мерзiмi өткен;

      5) Кодекстің 66-бабы [1-тармағының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000375#z659) екінші бөлігінде көзделген талап үш реттен астам бұзылған;

      6) Кодекстің 65-бабы [1-тармағының](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000375#z654) ережелерін ескере отырып, мемлекеттік органдар белгілеген нормативтік құқықтық актілерді қарау мерзімі бұзылған жағдайда қолданылуын тоқтатады.

      18. Комиссия аккредиттеу туралы куәлiктiң қолданылуын тоқтату мәселелерiн он жұмыс күнiiшiнде қарайды.

      19. Мемлекеттік орган бiрлестiктi аккредиттеу туралы куәлiктiң қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы бес жұмыс күнiiшiнде (мемлекеттік орган бұзушылықтарды тапқан сәттен бастап) хабардар етедi.

      Ескертпе:

      \* - "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының [Заңы](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1200000060#z0) қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік

 **Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**10,11 Тақырып. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік ұғымы**

**Түйінді сөздер: әріптістік ұғымы, жекешелік, мемлекет**

 **Негізгі сұрақтар**

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің кіріс алу көздері

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру:
      1) жекеше әріптестің меншікті қаражаты;
      2) Қазақстан Республикасының [заңнамасында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000409_#z344) белгіленген тәртіппен қарызға алынған қаражат;
      3) мемлекеттік бюджет қаражаты;
      4) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаражат есебінен жүзеге асырылуы мүмкін.
      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің шығындарын өтеу және мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің кіріс алу көздері мыналар болып табылады:
      1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану процесінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу;
      2) Қазақстан Республикасының [заңнамасында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1725) белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидиялар;
      3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша инвестициялық шығындардың өтемақысы;
      4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша операциялық шығындардың өтемақысы;
      5) мемлекеттік меншіктегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланғаны үшін жалдау төлемақысы;
      6) қолжетімділік үшін төлемақы.
      3. Жобалық қаржыландыруды пайдалана отырып, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру осы Заңның ережелері ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы [заңнамасына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z060000167_#z225) сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілеріне шығындарды өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының бюджет [заңнамасында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z1725) айқындалады.

**Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру**

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мынадай реттіліктегі сатыларды қамтиды:
      1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілерінің мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының тұжырымдамасын әзірлеуі;
      2) осы Заңның [31-бабына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000379#z31) сәйкес жекеше әріптесті айқындау;
      3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасу;
      4) тараптардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарын орындауы.
      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары өздеріне алған барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін аяқталды деп есептеледі.

**Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының операторы**

      1. Жекеше әріптес қажет болған кезде мемлекеттік әріптеспен келісу бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының бір немесе бірнеше операторын айқындауға құқылы, олар туралы мәліметтер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына енгізіледі.
      2. Институционалдық мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының операторын мемлекеттік-жекешелік әріптестік компаниясы айқындайды.
      3. Жекеше әріптес [мемлекеттік әріптес](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000020#z4) алдында мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы операторының әрекеттері үшін заңдарда көзделген жауаптылықта болады.

 **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісінің және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін қажетті өзге де мүліктің құқықтық режимі**

      1. Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін және (немесе) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін қажетті өзге де мүлікті пайдалануы Қазақстан Республикасының [заңнамасына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000413#z606) және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тарапы Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында белгіленген тәртіппен екінші тараптың келісімімен мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін және (немесе) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін қажетті өзге де мүлікті үшінші тұлғаларға мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша беруші тараптың міндеттемелерін үшінші тұлғалар сақтаған жағдайда беруге құқылы. Бұл ретте мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының беруші тарапы үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін заңда белгіленген жауаптылықта болады.
      3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша мемлекеттік әріптес жекеше әріптеске берген мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі және (немесе) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру үшін қажетті өзге де мүлік жекеше әріптестің балансына берілуге жататын жағдайларда, олар жекеше әріптестің мүлкінен оқшауландырылады және мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша міндеттемелердің орындалуына байланысты жүзеге асырылатын жеке есепте көрсетіледі.
      Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілік жасау Қазақстан Республикасының бюджет [заңнамасына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_#z2267) және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы [заңнамасына](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000234_#z41) сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Егер мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі бойынша инвестициялық шығындарды өтеу жүзеге асырылатын жағдайда, онда мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі мемлекеттік меншікке берілуге жатады. Бұл ретте мұндай мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін кепілге беруге жол берілмейді.

**Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланудың негізгі ережелері мен қағидаттары**

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік субъектілері мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына қайшы келмейтін көлемде мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдаланудың мынадай қағидаттарын сақтауға міндетті:
      1) тауарларды ұсыну, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету өлшемдерін осы тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге сұранысты қанағаттандыру мақсатында бейімдеу;
      2) тауарларды ұсынудың, жұмыстарды орындаудың және қызметтерді көрсетудің үздіксіздігін қамтамасыз ету.
      2. Жекеше әріптес [мемлекеттік әріптеспен](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000020#z4) келісу бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін пайдалану тәртібін белгілейді және оның сақталуын қамтамасыз етеді.
      3. Жекеше әріптес Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа кезде, қызметтер көрсетуге қатысты бір тұлғаға басқалар алдында артықшылық жасауға құқылы емес.

 **Мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес арасында тәуекелдерді бөлу**

      1. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің түрлі кезеңдерінде туындайтын тәуекелдер тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.
      2. [Мемлекеттік әріптес](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000020#z4) пен жекеше әріптес арасында тәуекелдерді бөлу, сондай-ақ олардың туындау ықтималдығын азайту және орын алған тәуекелдердің салдарларын жою жөніндегі қажетті шаралар мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында бекітіледі.
      3. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес арасында тәуекелдерді бөлу тәуекелдерді барынша аз шығынмен озық түрде басқара алатын тарапқа оларды жүктеген жағдайда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының ерекшеліктері ескеріле отырып жүзеге асырылады.

 **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі**

      1. Іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган не облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен бекітіледі.
      2. Іске асырылуы жоспарланатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының интернет-ресурсында орналастырылады.

 **Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**12,13. Тақырып. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау ұғымы**

**Түйінді сөздер:** шағын және орта кәсіпкерлік; инвестициялық қызмет, отандық тауар өндірушілердің кәсіпкерлігі, индустриялық-инновациялық қызмет.

 **Негізгі сұрақтар: Жеке кәсіпкерлікті** [**мемлекеттік қолдау ұғымы**](http://www.melimde.com/azamatti-itafi-memile-fimi-jene-belgileri.html)**,бағыттары?**

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау деп Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру, кәсіпкерлік бастаманы іске асыру үшін қолайлы құқықтық, экономикалық жағдайлар жасау жөніндегі мемлекеттік шаралар кешені түсініледі.

  **Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары**

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

шағын және орта кәсіпкерлік;

агроөнеркәсіптік кешен және ауылдық жердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлері;

индустриялық-инновациялық қызмет;

арнайы экономикалық аймақтар;

инвестициялық қызмет;

отандық тауар өндірушілердің кәсіпкерлігі.

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда өзге де бағыттар бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін.

  **Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі түрлері**

1. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың мынадай негізгі түрлерін қамтиды:

1) қаржылық және мүліктік қолдау;

2) инфрақұрылымдық қолдау;

3) жеке кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қаржы институттарын, мемлекеттiк органдар жанынан жеке кәсiпкерлiк проблемаларын зерделеу және оны дамыту ұсыныстарын әзiрлеужөнiндегi ғылыми-зерттеу институттарын құруды және дамытуды қамтитын институционалдық қолдау;

4) жеке кәсiпкерлiкті ақпараттық-талдамалық, оқу-әдiснамалық, ғылыми-әдiстемелiк қолдауды қамтитын ақпараттық қолдау.

Өз ісін ұйымдастыруға, технологияларды коммерцияландыруға жәрдемдесуді, құқық, [маркетинг](http://www.melimde.com/bafdarlamasi-shimkent-2011-j-abildau-emtihanni-bafdarlamasi-6m-v4.html), инжиниринг және менеджмент саласындағы ақпаратпен қамтамасыз етуді, коммерциялық негізде материалдық-техникалық, қаржылық және басқа да ресурстармен қамтамасыз етуде қолдауды қоса алғанда, жеке кәсіпкерліктің жұмыс істеуі мен дамуының жалпы шарттарын қамтамасыз ете отырып құрылатын немесе жұмыс істеп тұрған ұйымдар кешені жеке кәсіпкерлік инфрақұрылымы болып табылады.

2. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың өзге де түрлерін көздейді.

   **Жеке кәсіпкерлікті қаржылық және мүліктік қолдау**

1. Жеке кәсіпкерлікті қаржылық және мүліктік қолдау:

1) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кепілдік берілген көлемін сатып алу;

2) бюджет қаражатыесебіненқарыздар беру;

3) екіншідеңгейдегібанктер, ұлттық даму институттарыжәнеҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкесөзге де заңдытұлғаларарқылы кредит берудіұйымдастыру;

4) экономика салаларындаәлеуметтікмаңызы бар жобалардыұйымдастыружәнеіскеасыруүшінмемлекеттікгранттар беру;

5) жекекәсіпкерліксубъектілерінеекіншідеңгейдегібанктер, Қазақстанның Даму Банкіжәне лизинг қызметінжүзегеасыратынөзге де заңдытұлғаларберетінкредиттержәнеоларжасайтын лизинг мәмілелерібойыншасыйақы[мөлшерлемесінсубсидиялау](http://www.melimde.com/izmet-standarti-jalpi-erejeler.html);

6) жекекәсіпкерліксубъектілерінемикроқаржыұйымдарыберетінмикрокредиттербойыншасыйақымөлшерлемесінсубсидиялау;

7) шығыстардыжәне (немесе) шығындардыөтеужәне (немесе) субсидиялау;

8) жекекәсіпкерліксубъектілерініңкредиттеріне[ішінаракепілдік беру](http://www.melimde.com/konkursti-jattama-tapsiris-berushi-azastanni-depozitterge-kepi.html);

9) лизинг;

10) осы КодекстежәнеҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгенжекекәсіпкерліктіқаржылықжәнемүліктікқолдаудыңөзге де шараларын беру арқылыжүзегеасырылады.

2. Мемлекеттікқаржылыққолдаутәртібін, нысандарын, мемлекеттікқаржылыққолдауғажататынжекекәсіпкерліксубъектілеріқызметінжүзегеасыратын экономика саласын (салаларын), мемлекеттікқаржылыққолдаукөрсетуүшінтартылатынзаңдытұлғаны (тұлғаларды), қаржылыққолдаумөлшерлерінжәнемемлекеттікқаржылыққолдаукөрсетуүшінқажеттібасқа да шарттардыҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметібекітеді.

 **Жеке кәсіпкерлікті дамытудың арнайы қоры**

1. Жеке кәсіпкерліксубъектілерініңбастамаларынмемлекеттарапынанқаржылыққолдауды, оныңішіндеҚазақстанРеспубликасыҮкіметініңшешімібойыншақұрылған, акцияларыныңбақылаупакетіұлттықбасқарушыхолдингкетиесілікәсіпкерліктідамытудыңарнайықоры (бұданәрі - арнайықор) жүзегеасырады.

Жеке кәсіпкерліктіқаржылықжәнеқаржылықемесқолдаудыұсынуарқылыҚазақстанРеспубликасындажекекәсіпкерліктісапалыдамытуғажәрдемдесуарнайықорқызметініңнегізгімақсатыболыптабылады.

Арнайықордыңнегізгіміндеттері:

1) микроқаржыұйымдарыныңқызметіндамыту;

2) жекекәсіпкерліксубъектілеріекіншідеңгейдегібанктерденжәнеөзге де заңдытұлғаларданкредиттералғанкездеоларғакепілдік беру жүйесінқұру;

3) қаржылизингіндамыту;

4) жекекәсіпкерліктіжүзегеасыру, оныңішіндежекекәсіпкерліктіқаржылықжәнемүліктікқолдаумәселелерібойыншаоқытужәне консалтинг;

5) жекекәсіпкерлікмәселелерібойыншаақпараттық-талдамалыққолдау;

6) қаражаттыекiншiдеңгейдегiбанктердежәнеөзге де заңдытұлғаларданегізделгентүрдеорналастыружолымен, сондай-ақҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындатікелейкөзделгенөзге де тәсілдерменжекекәсіпкерліксубъектілерінқаржыландыру;

7) жекекәсіпкерліксубъектілерінеекіншідеңгейдегібанктер, Қазақстанның Даму Банкіжәне лизинг қызметінжүзегеасыратынөзге де заңдытұлғаларберетінкредиттержәнеоларжасайтын лизинг мәмілелерібойыншасыйақымөлшерлемесінсубсидиялау;

8) жекекәсіпкерлікидеясыннасихаттау;

9) жекекәсіпкерліксубъектілерінқолдаубағдарламаларыныңіскеасырылуынамониторингтіжүзегеасыру;

10) арнайықордыңжарғысынасәйкесбасқа да міндеттерболыптабылады.

2. Арнайықордыңміндеттерініскеасырутәртібі мен шарттарынұлттықбасқарушы холдинг айқындайды.

   **Жеке кәсiпкерлiкті ақпараттық қолдау**

Жеке кәсiпкерлiктіақпараттыққолдаубәсекегеқабiлеттiтауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiнқызметтер) шығаруғамүмкiндiкберетiн, жекекәсіпкерліксубъектілері мен олардыңжұмыскерлерініңкәсiбидеңгейiнарттырумақсатындажүзегеасырылады.
Ақпараттыққолдау:

1) жекекәсiпкерлiктiдамытубойыншаоқу семинар-тренингтержәнеғылыми-практикалықконференцияларұйымдастыру;

2) шетелдіктағылымдамаларұйымдастыру;

3) жекекәсiпкерлiктiжүзегеасырупрактикасы, жаңатехнологияларнарығытуралыәдiстемелiкқұралдар, ақпараттықбюллетеньдертарату;

4) өңiрлердеақпараттық, консалтингтiкорталықтаржелiсiнқұру;

5) консультациялық, ақпараттық, заң мен маркетингтікжәнеөзге де қызметтеркөрсету;

6) озықшетелдіктехнологиялар[трансфертінежәрдемдесу](http://www.melimde.com/jmissiz-azamattarfa-anitama-beru-turali-memlekettik-izmet-regl.html);

7) отандықтауарларды (жұмыстарды, көрсетілетінқызметтерді) экспортқаілгерілетукезіндесервистік-ақпараттыққолдау;

8) өңiрлердешағынкәсiпкерлiксубъектiлерiноқытудыұйымдастыруүшiнменеджерлердаярлауарқылыжүзегеасырылады.

3. Жеке кәсіпкерліксубъектілерінақпараттыққолдау бюджет қаражатыжәнеҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындатыйымсалынбағанөзге де көздересебіненжүзегеасырылады.

4. Кәсіпкерлікжөніндегіуәкілетті орган жекекәсіпкерліктіақпараттыққолдаудыжүзегеасырумақсатындаөз интернет-ресурсындамынадайақпаратты:

1) жекекәсіпкерліксубъектілерінқолдауғабағытталғанмемлекеттікжәнеөзге де бағдарламаларжәнеолардыңіскеасырылуытуралы;

2) экономикалыққызметтүрлерінесыныптайотырып, жекекәсіпкерліксубъектілерінің саны туралы;

3) жекекәсіпкерліксубъектілерінқолдауинфрақұрылымынқұратынұйымдартуралы, осындайұйымдардыңжекекәсіпкерліксубъектілерінеқолдаукөрсетушарттарыжәнетәртібітуралы;

4) жекекәсіпкерліксубъектілерінқаржылыққолдаушараларытуралы;

5) кәсіпкерлікортаға, инвестициялықахуалғажәнежекекәсіпкерліктідамытуинфрақұрылымынажүргізілгенталдаунәтижелерітуралы;

6) жекекәсіпкерліктіңдамуынқолдаудықамтамасызетугебағытталғанзаңжобаларыныңжәненормативтікқұқықтықактілержобаларыныңтұжырымдамаларытуралы;

7) жекекәсіпкерліксубъектілеріндамытуүшін осы Кодексте, Қазақстан[Республикасыныңзаңдарында](http://www.melimde.com/jeke-tlfalar-men-dara-kesipkerlerdi-bankrottifi-turali.html), ҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңжәнеҚазақстанРеспубликасыҮкіметініңакітлеріндекөзделгенөзге де қажеттіақпараттыорналастырады.

  **Жеке кәсіпкерлікті**[**инфрақұрылымдыққолдау**](http://www.melimde.com/bafdarlamasi-bojinsha-shafin-arji-jimdarin-nesielendire-bastad.html)

Жеке кәсіпкерліктіинфрақұрылымдыққолдаукәсіпкерліктіқолдауорталықтарын, бизнес-инкубаторлады, технологиялықпарктерді, индустриялықаймақтардыжәнебасқа да инфрақұрылымобъектілерінқұруарқылықамтамасызетіледі.

**Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть):Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.

**14-15. Тақырып. Кәсіпкерлік субъектілерінің азаматтық-құқықтық
               жауапкершілігін міндетті сақтандыру**

**Түйінді сөздер:**

 **Негізгі сұрақтар:**

**Әдебиеттер: Арнайы:**

1. ҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі(жалпыжəнеерекшебөлім)өзг.ментолықт.
2. Гражданскоеправо.Т.1.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2000.
3. Гражданскоеправо.Т.2.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2002.
4. Гражданскоеправо.Т.3.Учебникдлявузов(академическийкурс).Отвред.М.К.Сулейменов,Ю.Г.Басин.–Алматы,2004.
5. Практикумпогражданскомуправу,подред.КоваленкоН.И.-М.,1993.
6. Гражданскоеправо.Практикум,подред.ЕгороваН.Д.-СПб.,1996.

**Қосымша:**

1.Гражданскоеправо,подред.СухановаЕ.А.–М.,2012.2.Гражданскоеправо,подредТолстогоЮ.К.–Спб.,2013.13.БасинЮ.Г.Сделки.Алматы,1996г.

3.Басин,Ю.Г.[сост.М.К.Сулейменов]Избранныетрудыпогражданскому праву/ЮрийГригорьевичБасин;АЮ-ВШП"Əділет732-(Классикаказахстанскойцивилистики-Алматы:АЮ-ВШП"Əділет",2003

4..ДиденкоА.Г.Гражданскоеправо:(Общ.часть): Учеб.пособие-Алматы:Юрид.лит.,2003.