**Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 148-баптың 9-тармағына, 149-баптың 9-тармағына, 150-баптың 1-тармағына, 153-баптың 3-тармағына, 155-баптың 1) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН**:

1. Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидалары бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Инвестициялық саясат және қаржы секторын дамыту департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2025 жылғы 21 наурыздан бастап қолданысқа енгізілетін Қағидалардың 2-тармағының 31) тармақшасын,   
137, 149 және 167-тармақтарын қоспағанда, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.

|  |  |
| --- | --- |
| **Лауазымы Аты-жөні**        «КЕЛІСІЛДІ»  Қазақстан Республикасының  Қаржы министрлігі |  |

Бұйрығымен бекітілген

**Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидалары**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау қағидалар (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 148-бабының 9-тармағына, 149-бабының 9-тармағына, 150-бабының 1-тармағына, 152-бабының 6-тармағына, 155-бабының 3-тармағына, 155-бабының 1) және 2)-тармақшаларына сәйкес әзірленді және мемлекеттік инвестициялық жобаларды (бұдан әрі – МИЖ) жоспарлау және іске асыру, инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық және қаржылық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамалар жүргізу, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау, МИЖ портфелін қалыптастыру, сондай-ақ бекітілген (нақтыланған) параметрлерді түзету, МИЖ іріктеу, мониторингтеу және іске асыруды бағалау тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1. Арнаулы мемлекеттік қор – Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық жобаларын, сондай-ақ уәкілетті органның активтерді қайтару жөніндегі шығыстарын қаржыландыру мақсатында түсімдерді есепке жатқызу және ақшаны жұмсау үшін Қазақстан Республикасының Бюджет [кодексіне](https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_" \l "z3) сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған қолма-қол ақшаны бақылау шоты;
2. аса маңызды объектілер – қызметінің авариялық тоқтатылуы жаһандық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соғуы мүмкін объектілер, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада экономикалық өсу орталықтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін жалпымемлекеттік инфрақұрылымдық объектілер;
3. бағалау (экономикалық сараптама барысында) – мемлекеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық немесе қаржылық-экономикалық негіздемесінде келтірілген ақпаратты сипаттайтын қорытындылар;
4. бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі (бұдан әрі – ББӘ) – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган, Қазақстан Республикасының заңнамамен өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес функцияларына, өкілеттіктеріне және құзыреттеріне айқындалады;
5. бюджеттік инвестициялар – республикалық немесе жергілікті бюджеттен бөлінген қаражат, бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға инвестициялық жобаларға, бюджеттік инвестицияларға, дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарына, сондай-ақ субъектілердің жарғылық капиталдарына мемлекеттің қатысуына квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар;
6. бюджеттік инвестицияларды қаржыландыру көздері – республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде қарыз қаражаты, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға бағытталған Арнайы мемлекеттік қордың қаражаты;
7. бюджеттік инвестицияларды іске асырудан түсетін экономикалық тиімділік – бюджеттік инвестицияларды іске асырудан күтілетін, экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде көрсетілген тікелей және жанама экономикалық тиімділік көрсеткіштері;
8. бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігін, сондай-ақ нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу мүмкіндіктерін есептеулермен расталған дәлелдемелердің болуы, тиімділік және сапа көрсеткіштерінің болуы.

Қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын және негізгі табыс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық және қаржылық тиімділік дәлелдемелерінің болуы талап етілмейді;

9)бюджеттік инвестициялардың орындылығы – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру, олардың ел экономикасына ықпалы және жобаның мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының ережелеріне сәйкестігі арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығының негіздемесі, мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, субъектілердің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар;

10) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – БИЖ) – жаңа объектілерді құруға (салуға) немесе жұмыс істеп тұрғандарын реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құруға және дамытуға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын және аяқталған сипаттағы іс-шаралар жиынтығы;

11) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына әсері және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның қорытындысы. бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде дайындалған мемлекеттік жоспарлау жүйесі;

12) бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі – бюджет қаражаты бөлінген кезден бастап пайдалануға берілгенге дейін жаңа объектілерді құру (салу), жұмыс істеп тұрғандарын реконструкциялау барысы туралы ақпаратты жүйелі және жүйелі түрде жинау және талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

13) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау – жоба мақсаттарына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің объектіні пайдалануға берген сәттен бастап жоспарланғанға сәйкестігін анықтау жөніндегі шаралар жиынтығы. пайдалануға беріледі;

14) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін регламенттейтін құжат.;

15) бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырылуы – жоба нәтижелері көрсеткіштерінің қолжетімділігі;

16) бюджеттік инвестициялық жобаны ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз ету – жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуіне қажеттіліктің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер;

17) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптаманың қорытындысы және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, жобаның жүзеге асырылуын және тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау;

18) бюджеттік инвестициялық жобаның тиімділігі – бюджет қаражатының сұралған көлемін пайдалана отырып, ең жақсы тікелей нәтижеге қол жеткізу немесе бюджет қаражатының азырақ көлемін пайдалана отырып, жобаның мақсаттарына қол жеткізу немесе жобаны іске асырудан оң экономикалық нәтиже алу;

19) бюджеттік кредиттеу – бюджеттік кредитті өтеу туралы бюджеттік кредитті беру, пайдалану, қызмет көрсету және беру туралы шешім қабылдау рәсімдерін қамтитын процесс;

20) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс–шаралардың өзін-өзі ақтауы – есептеулермен, бюджеттік кредиттің қайтарымдылығымен және жобаның қаржылық тиімділігімен расталған дәлелдемелердің болуы;

21) Гант диаграммасы – уақыт шегінде жобаның жоспары мен жұмыс графигінің дәйектілігі мен ұзақтығын графикалық көрсетуді бейнелеу үшін пайдаланылатын диаграмма;

22) дербес білім беру ұйымдары - Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын, мүшелігі жоқ коммерциялық емес ұйым Құқықтық мәртебесі және қызметінің ерекше құқықтық режимі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалатын;

23) жанама пайдалар (әсерлер) – жобаны іске асырумен және (немесе) оның нәтижелерімен жанама байланысты субъектілер, халық, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушілер және үшінші тұлғалар алушылар болып табылатын пайданың сандық көрсеткіші;

24) жанама шығындар – субъектілерге, халыққа, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушілерге және үшінші тұлғаларға жобаны іске асырумен және (немесе) оның нәтижелерімен жанама байланысты кері әсерін тигізетін шығындардың сандық көрсеткіші;

25) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың мониторингі – республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын есепке алу және талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы. бастапқы жарғылық капиталды қалыптастыру, көрсетілген іс-шаралар түпкілікті жүзеге асырылғанға дейін заңды тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу;

26) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау – мақсаттарға қол жеткізу дәрежесін және іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін анықтау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы; инвестициядан кейінгі іс-шаралар аяқталғаннан кейінгі үш жылдық кезең;

27) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – іс-шаралардың салалық сараптаманың қорытындысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да қорытындылар негізінде жүргізілетін негізділік және нәтижелілік өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты кешенді бағалау. сараптамалар;

28) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері және мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі тұрғысынан бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның қорытындысы. заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде дайындалған;

29) заңды тұлғаның даму мақсаттары – саланы дамытуға, саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсартуға бағытталған, шаруашылық қызметтің ағымдағы шығындарын жабуды және ағымдағы шығындарды қаржыландыруды көздемейтін іс-шараларды жүзеге асыру;

30) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алушы (бұдан әрі – Алушы) – жарғылық капиталды ұлғайтуға немесе қалыптастыруға арналған қаражатты түпкілікті алушы болып табылатын, бюджеттік инвестициялар есебінен іс-шараларды жүзеге асыратын заңды тұлға;

31) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың негізділігі – құжаттамамен және (немесе) есептеулермен, іс-шараларды іске асыруды қаржыландыру көлемімен, сондай-ақ іс-шараларды қаржыландыру мүмкін еместігімен расталған дәлелдемелердің болуы. меншікті және қарыз қаражаты есебінен.

Ұлттық басқарушы холдингтің және (немесе) оның еншілес және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамдарының жарғылық капиталын ұлғайту арқылы іске асырылуы жоспарланған бюджеттік инвестициялар бойынша іс-шараларды қаржыландыру мүмкін еместігі туралы дәлелдемелердің болуы баламалы көздер есебінен тартылған жағдайда талап етілмейді бірлесіп қаржыландыру экономиканың басым секторларында жобаларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялардың сомасынан кем емес сомаға нарықтық қаржыландыру жолымен;

32) Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен мемлекеттік емес қарыздар есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобаның техникалық–экономикалық негіздемесі (бұдан әрі - инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі) - маркетингтік, техникалық-технологиялық, әлеуметтік-технологиялық, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық зерттеулердің нәтижелерін қамтитын жобалау алдындағы құжаттама. экологиялық зерттеулер, сондай-ақ инвестициялық жобаны іске асырудың тиімділігін негіздейтін қаржылық шешімдер, инвестициялық жобаның тәуекелдерін бағалау және оларды азайту шаралары, сондай-ақ жобаны іске асыру кезінде тұтастай экономиканың және саланың әлеуметтік-экономикалық дамуына әсері туралы шешімдер;

33) инвестициялық жобаның ТЭН – ТЭ экономикалық сараптамасы - жобаны іске асырудың тиімділігін анықтауға мүмкіндік беретін инвестициялық жобаның ТЭН- ) келтірілген экономикалық және қаржылық талдауды бағалау;

34) инвестициялық ұсыныс – мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздейтін, инвестициялаудың мақсатын, оған қол жеткізу жолдарын және бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейтін тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, қаржыландырудың ықтимал тәсілдерін көрсететін тұжырымдамалық ұсыныс;

35) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы – мемлекеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асырудың орындылығын ашатын құжат;

36) инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды – инвестициялық ұсыныста берілген ақпаратты пайдалар мен шығындарды талдауды пайдалана отырып, кешенді бағалау; салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалардың басқа да қорытындыларының негізінде;

37) субъектілер квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар – мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде Ұлттық әл-ауқат қоры, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, құрылтайшы, қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры, «Астана»халықаралық қаржы орталығы органдарының, олардың ұйымдарының және қатысушыларының қызметі үшін жағдайларды қамтамасыз ететін коммерциялық емес ұйым «Астана»халықаралық қаржы орталығы;

38) ведомстводан тыс кешенді сараптама – Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс туралы заңнамасына сәйкес ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын салуға арналған техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалау-сметалық құжаттама бойынша «бір терезе»қағидаты бойынша жүргізілетін объектілерді салу жобаларына сараптама (салалық және ведомстволық сараптамаларды қоса алғанда). Қазақстан Республикасындағы құрылыс қызметі;

39) кредитор – Қазақстан Республикасының бюджеттік және азаматтық заңнамасына сәйкес бюджеттік кредит беретін кредиттік шарттың тарапы;

40) қатысушылар (бұдан әрі – Қатысушылар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

41) қаржылық схемаға қатысушылар – субъектілер болып табылмайтын түпкілікті қарыз алушыларды қоспағанда, бюджеттік кредитті алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар;

42) қарыз алушы – бюджеттік кредитті не мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарызды алатын, негізгі борышты өтеу және сыйақыны, сондай-ақ кредиттік шартқа сәйкес басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді мойнына алатын кредиттік шарттың тарапы;

43) қаржы агенттігі – ұлттық басқарушы холдинг және акцияларының жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын мемлекет жүз пайыз қатысатын ұйым. экономиканың жекелеген салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген және осы мақсаттар үшін Қазақстан Республикасының қаржы нарығынан және (немесе) халықаралық қаржы нарығынан қарыз алуды жүзеге асыратын операциялар;

44) қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыруы үшін бюджеттік несиелендірудің қаржылық-экономикалық негіздемесі (бұдан әрі – бюджеттік несиелендірудің ҚЭН) – бұл маркетингтік, әлеуметтік-экономикалық талдау нәтижелерін, сондай-ақ қаржылық есептілікті қамтитын, өтелімділікті негіздейтін құжаттама. бюджеттік несиелендіру арқылы іс-шараларды жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі;

45) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ҚЭН) – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудың орындылығы, негізділігі және нәтижесін бағалау туралы ақпаратты қамтитын құжат;

46) қаржылық-экономикалық негіздемені түзету – іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, шығындарды ұлғайтуға әкеп соғатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржылық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі. бекітілген іс-шараларға көзделген;

47) компонент – аяқталған сипаттағы іс-шараның құрамдас бөлігі;

48)құрылыстың сметалық құны (бұдан әрі – сметалық құн) – сомасы жобалық материалдар мен сметалық-нормативтік база негізінде айқындалатын объектінің құрылысын жүзеге асыру үшін қажетті ақша;

49) Қазақстан Республикасының мемлекеттік (үкіметтік, егемендік) кепілдігі – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алушы-Қазақстан Республикасының резиденті Қазақстан Республикасынан өзіне тиесілі соманы төлемеген жағдайда қарыз берушіге берешекті толық немесе ішінара өтеуге міндеттемесі. белгіленген мерзім;

50) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлға – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі қаулысына сәйкес «Қазақстандық мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығы»акционерлік қоғамы. жылдың   
№ 693 «Концессия мәселелері бойынша мамандандырылған ұйым құру туралы» немесе жергілікті атқарушы органның шешімімен анықталған заңды тұлға;

51) Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаның қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бюджеттік кредиттеудің қаржылық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама – іс-шаралардың «бюджеттік кредиттеу арқылы іс-шараларды іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі»өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде келтірілген ақпаратты кешенді бағалау. және «бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы»;

52) маркетингтік орта – жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын, бюджеттік инвестициялар есебінен іс-шараларды жүзеге асыратын және мақсатты клиенттермен қарым-қатынасты орнату және қолдау мүмкіндіктеріне әсер ететін заңды тұлғаның қызметі жүзеге асырылатын белсенді субъектілер мен шарттардың жиынтығы. табысты ынтымақтастық;

53) мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары – біртұтас жүйе, мұнда төменгі деңгейдегі құжаттарды әзірлеудің қажеттілігі мен заңдылығы бір саты жоғары құжаттардан, ал жоғары деңгейдегі құжаттарды бақылау мен бағалау төменгі деңгейдегі құжаттардың орындалуы туралы сенімді ақпарат негізінде жүзеге асырылады. деңгейлер;

54) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы – «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы»Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңінде жүзеге асырылатын және аяқталған сипаттағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру жөніндегі дәйекті іс-шаралар жиынтығы.;

55) мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) – Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде көзделген, жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуді және (немесе) жаңартуды қоса алғанда, активтерді құруға және (немесе) дамытуға бағытталған іс-шаралар кешені;

56) мемлекеттік инвестициялық жобалар бойынша қаржыландыру көздері – республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде субъектілерге берілген үкіметтік қарыздар, жергілікті атқарушы органдардың қарыздары және мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарыздар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар, сондай-ақ бюджеттен тыс қордың қаражаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған;

57) мемлекеттік емес қарыз – қарыз алушы Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік қызметпен айналысатын резиденті, оның ішінде субъект болып табылатын қарыз квазимемлекеттік сектор субъектілерінің Қазақстан Республикасының Үкіметін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін және жергілікті атқарушы органдарды қоспағанда, секторлар;

58) субъектілердің жарғылық капиталдарына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар – субъектінің даму мақсаттарына бағытталған іс-шараларды іске асыру квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сектордың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы оның;

59) мультипликативтік әсер – тиісті салаға мемлекеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кезінде экономиканың дамуына ықпал ету;

60) нәтижелер көрсеткіштері – нысаналы индикаторлар жиынтығы, мемлекеттік органның мемлекеттік органның даму жоспарын, іс-шаралар жоспарларын немесе субъектілердің даму жоспарларын іске асыру жөніндегі қызметін сипаттайтын түпкілікті нәтижелердің квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларының және (немесе) бюджеттік бағдарламалардың паспорттарының;

61) өнім – материалдық-заттай (материалдық өнім) немесе материалдық емес (зияткерлік өнім) нысанда не жұмыстар және (немесе) көрсетілетін қызметтер, оның ішінде қаржылық қызметтер түрінде ұсынылған шаруашылық қызметтің нәтижесі.;

62) салалық сараптаманың қорытындысы – инвестициялық ұсынысты, техникалық-экономикалық немесе қаржылық-экономикалық негіздемені бағалау саланы дамытудың басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік инвестициялық жобаның;

63) сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның салалық қорытындысы – сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның Қазақстанның тиісті Экспорттық-кредиттік агенттігіне экспортты қолдауға мемлекеттік кепілдік беру арқылы саланы дамытудың басымдықтарына сәйкестігі туралы қорытындысы;

64) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технологиялық және өзге де шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайдалар мен шығындарды экономикалық талдау негізінде жүргізілетін бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырылуын және тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтитын құжат;

65) техникалық-экономикалық негіздемені түзету – техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығындарға әкеп соғатын бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

66) техникалық-экономикалық параметрлер – техникалық-экономикалық негіздемеде көзделген негізгі көрсеткіштер;

67) түпкілікті қарыз алушы – кредитор немесе қаржы агенттігі айқындаған шарттармен мамандандырылған ұйым немесе қарыз алушы жергілікті атқарушы орган арқылы беретін бюджеттік кредиттің түпкілікті алушысы;

68) соңғы нәтиже – мақсатқа жетуді сапалы өлшейтін бюджеттік бағдарлама паспортының көрсеткіші және (немесе) нысаналы индикатордың мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының маңызы бар қаланың, астананың және (немесе) бюджеттік бағдарламаның бюджетте көзделген қаражат шегінде;

69) жобалар жалпыелдік құндылықтар – кемінде екі облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың экономикалық дамуын қамтамасыз ететін объектілер, сондай-ақ белгілі бір саладағы біртектес жобаларды ел көлемінде бір реттік жүзеге асыру арқылы міндеттерді уақытында шешуге бағытталған объектілер;

70) іс–шара - өзара байланысты кешен (ых) құрамдас бөліктің(ов), бағытталған(ых) бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру шеңберінде орындалатын міндеттерді орындауға;

71) бюджеттік кредиттеу арқылы іс–шараларды іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі - болуы бюджеттік кредиттеу арқылы іске асыру жоспарланып отырған жобадан түсетін әлеуметтік және экономикалық пайданың болуын есептеулермен расталған дәлелдемелер;

72) Қазақстан Республикасының экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдігі – Қазақстан Республикасы Үкіметінің экспортты қолдау жөніндегі кепілдік шартының талаптарына сәйкес Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі алдындағы сақтандыру және кепілдік төлемдері бойынша берешегін толық немесе ішінара өтеуге міндеттемесі..

73) экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдіктерді ұсынуға арналған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысы (бұдан әрі – қорытынды) – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдіктерді ұсынудың орындылығы туралы қорытындысы (оның ел экономикасына әсері және стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі), индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның оң салалық қорытындысы негізінде дайындалған) Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігіне.

**2 тарау. Барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған арнаулы мемлекеттік органдардың мемлекеттік инвестициялық жобаларын қоспағанда, мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру тәртібі**

1. **тармақ. Мемлекеттік инвестициялық жобалар туралы**

**жалпы ережелер**

3. МИЖ жоспарлау мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын, сондай-ақ дербес білім беру ұйымдарын дамытудың ұзақ мерзімді стратегияларын қоса алғанда, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылады.

Даму жоспарларын әзірлемейтін мемлекеттік органдардың МИЖ-ін жоспарлау Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормаларын орындау және (немесе) бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру шеңберінде жүзеге асырылады.

4. МИЖ мынадай түрлерге бөлінеді:

1) бюджеттік инвестициялар;

2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары;

3) субъектілер іске асыратын жобалар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекеттік кепілдіктермен берілетін мемлекеттік емес қарыздар есебінен секторлар;

4) Кодексінің 62-баптың 3-тармағына сәйкес бюджеттен тыс қор, Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры есебінен жүзеге асырылатын жобалар;

5) бюджеттік кредиттеу.

5. МИЖ республикалық және жергілікті болып бөлінеді.

Республикалық және жергілікті МИЖ анықтау критерийлері мыналар болып табылады:

1) МИЖ іске асыру нәтижесінде алынған мүлікке туындайтын меншік құқығына (республикалық немесе коммуналдық) байланысты республикалық немесе жергілікті меншік түріндегі критерий;

2) егер экономикалық пайданы алушылар екі және одан да көп облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың субъектілері болып табылса, республикалық ретінде және егер экономикалық пайданы алушылар бір облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың субъектілері болып табылса, жергілікті ретінде пайда алушылар бойынша өлшемшарт белгіленсін.

МИЖ-ді республикалық деп анықтау үшін олардың көрсетілген өлшемдердің біріне сәйкестігі жеткілікті.

Жергілікті МИЖ-ді облыстық, республикалық маңызы бар қалаларға, астаналық және аудандық (облыстық маңызы бар қалаларға) жіктеу осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген критерийлер негізінде жүзеге асырылады.

6. МИЖ мыналарға бағытталуы мүмкін:

1) техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегей және техникалық жағынан күрделі емес және (немесе) үлгілік болуы мүмкін объектілерді құру (салу) және реконструкциялау, сондай-ақ ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту;

2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы, мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға бюджеттік кредиттеу, мемлекеттік кепілдіктер арқылы жаңа өндірістер құруды, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуді және (немесе) жаңартуды қоса алғанда, саланы (салаларды) институционалдық дамыту субъектіге берілген мемлекеттік емес қарыз бойынша квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар.

7. МИЖ қаржыландыру тәсілдері:

1. бюджеттік инвестициялық жобаны, оның ішінде мемлекеттік сыртқы қарыздар қаражаты есебінен қаржыландыру және бірлесіп қаржыландыру республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды;
2. бюджеттік кредиттеу;
3. субъектілердің жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар;
4. мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау;
5. субъектілердің тартуы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мемлекет кепілдігімен мемлекеттік емес несиенің секторлары.

8. МИЖ қаржыландыру көздері мыналар болып табылады:

1) республикалық және жергілікті бюджет;

2) үкіметтік қарыз, жергілікті атқарушы органдардың және мемлекеттік емес ұйымдардың қарыздары қарыз субъектіге берілген мемлекеттік кепілдікпен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар;

3) бюджеттен тыс қор;

4) Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры болып табылады.

9. Егер Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, инвестициялық ұсыныс МИЖ-ді жоспарлаудың негізі болып табылады.

10. Блананание және іске асырумен барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік органдардың бюджеттік инвестицияларының, жүзеге асырылады бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік органдар.

11. Дербес білім беру ұйымдарының инвестициялық шығындарын қаржыландыруға бағытталған Бюджеттік инвестицияларды жоспарлауды және іске асыруды дербес білім беру ұйымдарының басқару органы бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның, бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның келісімі бойынша жүзеге асырады.

12. Ақпараттандыру объектілерін құруды және дамытуды көздейтін мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлауды және іске асыруды ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша жүзеге асырады.

13. Мемлекеттік инвестициялық жобалар Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен келесі жолдармен қаржыландыруға ұсынылатын ұлттық әл-ауқат қорының борыштық бағалы қағаздарын сатып алу, мұндай жобаларды қаржыландырудың баламалы көздерінің болуы тұрғысынан қаралуға және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын және бекітетін тәртіппен сараптамадан өтуге жатады.

**2-тармақ. Мемлекеттік инвестициялық жобаларды**

**жоспарлау**

14. Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау төрт кезеңде жүзеге асырылады:

1) инвестициялық ұсыныстарға сараптамалар әзірлеу және жүргізу;

2) мемлекеттік инвестициялық жобаның ерекшелігіне байланысты құжаттаманы әзірлеу және сараптама жүргізу:

кейіннен техникалық-экономикалық негіздемені және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлей отырып, инвестициялық ұсыныс әзірленетін бюджеттік инвестициялық жоба бойынша;

Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес техникалық тапсырма әзірленетін ақпараттандыру объектілерін құру мен дамытуды көздейтін бюджеттік инвестициялық жобаға;

Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес қажет болған жағдайда техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін, тартылған үкіметтік қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша;

техникалық-экономикалық негіздеме әзірленетін мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарыз бойынша;

заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша, осы Ережелерге сәйкес қаржылық-экономикалық негіздемелер әзірленетін қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруы үшін бюджеттік несиелеу бойынша;

3) бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыруы;

4) туралышектеу бюджетті жоспарлау сатысында мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган.

15. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды дайындайды, мемлекеттік инвестициялық жобаға экономикалық сараптама жүргізуді қамтамасыз етеді.

Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлғаны мемлекеттік инвестициялық жобаның құжаттамасына экономикалық сараптама жүргізуге тартады.

16. Мемлекеттік инвестициялық жобалардың болуы бюджет жобасына мемлекеттік инвестициялық жобаларды енгізу үшін негіз болып табылады:

мемлекеттік органның инвестициялық жоспарының құрамындағы жобалар;

мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысына  
оң экономикалық қорытынды;

мемлекеттік инвестициялық жобаның құжаттамасына экономикалық сараптаманың оң қорытындысының;

тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысының негізінде жүзеге асырылады.

17. Мемлекеттік инвестициялық жобаларды жоспарлау және іске асыру кезінде мынадай талаптар сақталуға тиіс:

мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың басталуы, қаржыландыру мерзімдері мен көлемдері, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру мерзімдері мен көлемдері белгіленген тәртіппен бекітілген құжаттамада көрсетілген қаржыландыру мерзімдері мен көлемдеріне сәйкес келуі тиіс;

бюджет жобасына енгізілетін мемлекеттік инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемі, мерзім оны іске асыру бір жылдан астам,сатудың бірінші жылында ол белгіленген тәртіппен бекітілген құжаттамада көрсетілген құнының үштен бірінен төмен болмауы керек;

құрылыс қызметі Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

### **Тарау 3. Әзірлеу тәртібі немесе түзетулер, инвестициялық ұсынысқа, мемлекеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне, қаржылық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамаларды жүргізу, мемлекеттік инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру және мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеу**

**1-тармақ. Ражұмыса немесе түзету мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысының**

18. Әзірлеу процесі, түзетулер және МИЖ инвестициялық ұсыныстарын қарастыру кешені болып табылады мынадай негізгі кезеңдерден тұратын іс-шаралар:

1) ББӘ-нің бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға инвестициялық ұсыныстарды ұсынуы;

2) бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның инвестициялық ұсынысты қарауы және оған экономикалық қорытынды дайындауы.

19. МИЖ инвестициялық ұсыныстарын әзірлеуді ББӘ 1-қосымшаның «Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы» нысанына, сондай-ақ осы Қағидаларға 2-қосымшаның «жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері» және «жобаны іске асырудан экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу»нысандарына сәйкес жүзеге асырады.

Біртекті (бір типті) бойынша МИЖ бір инвестициялық ұсыныстың ББӘ әзірлеуге рұқсат етіледі.

20. Жаңа объектілерді салуға инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу техникалық-экономикалық негіздемелерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес қалыптастырылатын мемлекеттік құрылыс жобалары банкінің негіздемелерін, үлгілік жобаларын және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын.

21. Бюджет процесінде әкімшілік және басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін, оның ішінде мыналар бойынша басымдықтарды белгілеу МИЖ жоспарлау мемлекеттік органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық жоспарын қолданады.

22. Мемлекеттік орган инвестициялық жоспарды әзірлейді, ол қоса беріледі:

даму жоспарын әзірлейтін мемлекеттік органның даму жоспарына;

мемлекеттік органның даму жоспарын әзірлемейтін мемлекеттік органның бюджеттік бағдарламаларының паспорттарына.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық жоспарын әзірлейді, ол облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарына қоса беріледі.

23. Мемлекеттік органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық жоспары МИЖ инвестициялық ұсынысын әзірлеуге негіз болып табылады.

24. Мемлекеттік органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық жоспарына басым тәртіппен мыналар енгізіледі:

алдыңғы қаржы жылдарында басталған (жалғасатын) МИЖ;

аса маңызды объектілер;

жобалар жалпыелдік мәндері;

Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес қалыптастырылатын мемлекеттік құрылыс жобалары банкінің техникалық-экономикалық негіздемелерін, үлгілік жобаларын және жобалық (жобалық-сметалық) құжаттамасын қолдану арқылы жүзеге асырылатын жаңа объектілерді салу.

Мемлекеттік органның инвестициялық жоспары тиісті тәртіппен және нысан бойынша әзірленеді. [Қазақстан Республикасының Ұлттық даму жоспарын, мемлекеттік органдардың даму жоспарларын, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын әзірлеу, іске асыру, мониторингілеу және түзету әдістемесі туралы](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100024908), Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 25 қазандағы № 93 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 24908 болып тіркелген).

Аса маңызды объектілерге мыналар жатады:

1) қызметінің авариялық тоқтатылуы жаһандық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соғуы мүмкін объектілер;

2) ұзақ мерзімді перспективада экономикалық өсу орталықтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін жалпымемлекеттік инфрақұрылымдық объектілер.

Жобаларға жалпыелдік мәндерге мыналар жатады:

1) кемінде екі облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың экономикалық дамуын қамтамасыз ететін объектілер;

2) белгілі бір саладағы біртектес жобаларды ел көлемінде бір реттік жүзеге асыру арқылы міндеттерді белгіленген мерзімде шешуге бағытталған объектілер.

Объектілерді аса маңызды жобалар мен жобаларға жатқызу тәртібі жалпыелдік мәндері осы Қағидаларға 6 қосымшаға сәйкес айқындалады.

25. МИЖ инвестициялық ұсыныстары келесі құжаттарды қамтиды:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы;

2) инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы;

3) жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері және сәйкес нысандар бойынша жобаны іске асырудан экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес;

4) құрылыс нормаларына немесе коммерциялық ұсыныстарға сәйкес МИЖ құнын есептеу және негіздеу;

5) хат-МИЖ-ді іске асыру шеңберінде құрылуға жоспарланған жұмыс орындарының саны туралы мәліметтердің дұрыстығын растайтын еңбек және жұмыспен қамту саласындағы орталық уәкілетті органның инвестициялық ұсынысты мақұлдауы;

5) егер бюджеттік инвестициялық жоба инвестициялық ұсыныстың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді талап етпесе, жобаны әзірлеуге арналған техникалық тапсырма қосымша ұсынылады.е;

6) БИЖ ТЭН-ін, Инвестициялар ҚЭН-ін, ТЭН-ін не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзеткен жағдайда:

БИЖ-дің ТЭН–і немесе Инвестициялардың ҚЭН-і, сондай-ақ бекітілген БИЖ-дің ТЭН-і немесе Инвестициялардың ҚЭН-і бойынша техникалық шешімдердің және (немесе) қосымша шығыстардың болжамды өзгерістері көрсетілген салыстырмалы кесте (жаңа объектілерді құруға (салуға) немесе қолданыстағы объектілерді қайта құруға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асырған кезде, бекітілген Инвестициялардың ҚЭН бөлігі ретінде бекітілген ТЭН (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) немесе бекітілген жобалық-сметалық құжаттама (бұдан әрі - ЖСҚ) ұсынылады.;

есептеу-түзету құнының негіздемесі, сондай-ақ БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне немесе Инвестициялардың ҚЭН-обоснов, бюджеттік несиелендірудің техникалық-экономикалық негіздемесіне немесе ҚЭН-обоснов қажетті сараптамалар жүргізу, құрамдас бөліктер және оларды әзірлеу мерзімдері бөлінісінде;

МИЖ шет мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылған жағдайда, МИЖ-нің бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын тиісті құжаттар ұсынылады, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылысы саласындағы заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген, көрсетілген заңнаманың мәтіні қоса берілген және оның қазақ және (немесе) орыс тілдеріне аудармасы қамтамасыз етілген;

болжамдардың орындылығы туралы ведомстводан тыс кешенді сараптаманың хаты бұрын бекітілген бюджеттік инвестициялардың ТЭН және (немесе) ЖСҚ жобалық шешімдеріне енгізілетін өзгерістер;

бекітілген БИЖ ТЭН-де немесе Инвестициялық ҚЭН-де, бюджеттік несиелендірудің ТЭН-де немесе ҚЭН-де көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізілгені немесе орындалмағаны туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде, қол жеткізбеу себептерін көрсете отырып;

7) субъектілер сатып алған жағдайда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтердің секторлары, атап айтқанда жарғылық капиталдың үлестері заңды тұлғалар дайындаған осы активтердің құнын бағалау қорытындысын ұсынуы қажет:

тәуелсіз бағалау компаниялары, егер активтердің құны ағымдағы бағамен 1 300 000 (бір миллион үш жүз мың) айлық есептік көрсеткіштен аспаса;

бағалаушылардың халықаралық кәсіптік ұйымдарының, егер активтердің құны ағымдағы бағалардағы 1 300 000 (бір миллион үш жүз мың) айлық есептік көрсеткіштен асатын болса;

8) егер ББӘ заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайту жолымен МИЖ-ді іске асыру ұсынылса, субъектінің инвестициялық картасы қосымша ұсынылады квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сектордың іске асырылған, іске асырылып жатқан және іске асырылуы жоспарланып отырған инвестициялық жобалар бойынша электрондық жеткізгіште ұсынылатын бес жылдық кезеңге арналған нысаны бойынша осы Қағидаларға 3 қосымшаға сәйкес;

9) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 50%-дан астамы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның жарғылық капиталы қалыптастырылған жағдайда, Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің нормаларына сәйкес монополияға қарсы органның шешімі қосымша ұсынылады. Қазақстан Республикасы;

10) заңды тұлға жоспарланатын кезеңнің алдындағы кезеңдерде залалды болған жағдайда, заңды тұлғаның атқарушы органы бекіткен, заңды тұлғаны қаржылық-экономикалық сауықтыру жөніндегі жоспар ұсынылады;

11) аяқталмаған құрылыс объектісін аяқтауға бағытталған бюджеттік инвестициялар іске асырылған жағдайда, техникалық байқаумен және техникалық қадағалау қорытындысымен расталған аяқталмаған құрылыстың жай-күйі туралы мәліметтер қосымша ұсынылады.

26. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағында Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген экономика саласын (аясын) дамытудың басымдықтары туралы ақпарат қамтылады, мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, қалалардың даму жоспарларын қоса алғанда республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының, субъектілердің даму жоспарларының және (немесе) іс-шараларының тізбесі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар, инвестициялық жобалар (жобалар) және олардың (оның) негізгі көрсеткіштерін қоса алғанда, іс-шаралар туралы жалпы ақпарат.

27. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағында мыналар қамтылады:

1) ББӘ және іске асыруға ұсынылатын МИЖ бойынша деректер;

2) ретроспектива (МИЖ бойынша, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы ақпарат);

3) саланың маркетингтік талдауы;

4) МИЖ іске асыруға болжанатын жалпы сипаттамасы;

5) МИЖ басқарудың институционалдық схемасы;

6) әлеуметтік және экологиялық әсер ету;

7) қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша МИЖ-ді іске асырудың баламалы нұсқалары.

28. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы бағалауды қамтиды:

1) саланың одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемалары, сондай-ақ қолданыстағы ұсынылатын және ұсынылатын қызметтерді салыстырмалы талдау;

2) болжамды МИЖ-ді іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына (салаларына) мультипликативті әсері, оның ішінде бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға, тұрақты және уақытша жұмыс орындарын құруға әсері;

3) таңдауды негіздей отырып, проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде қаралған баламалы нұсқаларды МИЖ шетелдік тәжірибені ескере отырып, оны шешудің оңтайлы жолы ретінде;

4) МИЖ-ді басқарудың болжамды институционалдық схемасының негізділігі (негізгі қатысушылар, олардың өзара әрекеттесу схемасы, баланс ұстаушылардың пайдасы мен шығындарын бөлу, инвестициялық және инвестициялық қызметтегі МИЖ-ді басқару схемасы). инвестициядан кейінгі кезеңдерде);

5) жоба бойынша болжанатын тәуекелдер (қаржылық, операциялық, техникалық, кредиттік, нормативтік-құқықтық, технологиялық, маркетингтік, нарықтық, коммерциялық, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер) мен іс-шаралар оларды барынша азайту бойынша;

6) МИЖ-нің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі, мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, субъектілердің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар;

7) МИЖ көлемінің негізділігі.

8) мемлекеттік инвестициялардың қажеттілігіне байланысты МИЖ-ді іске асыру тетігін басымдықпен таңдаудың негізділігі.

      МИЖ инвестициялық ұсынысы бойынша салалық қорытындыны ББӘ субъектілер енгізген күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде ұсынады квазимемлекеттік сектор субъектілерінің көрсетілген құжаттардың секторлары осы Қағидалардың 25-тармағында.

29. Егер МИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыру ұсынылса, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысын тиісті саланың орталық уәкілетті органы ұсынады, егер МИЖ-ді қандай-да бір нақты салаға жатқызу мүмкін болмаса, салалық қорытындыны ББӘ өзі ұсынады.

Егер республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыруға болжанатын ЖЗШ бірнеше салалық орталық мемлекеттік органдардың жауапкершілік саласын қозғаған жағдайда, аталған салалық орталық мемлекеттік органдар ЖЗШ-ға тиісті салалық сараптамалардың қорытындыларын қосымша ұсынады.

Бұл ретте салалық сараптамалардың қосымша қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар бірінші басшының не оның орнындағы адамның, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір МИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып, МИЖ-ді іске асырудың жетекшілік ететін салаға әсерін бағалау бөлігінде ғана ұсынады. және саланың басымдықтарына сәйкестігі.

Егер БМЖ іске асыру арнаулы мемлекеттік қор қаражаты есебінен ұсынылатын жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2023 жылғы 20 қыркүйектегі № 165 бұйрығымен бекітілген (мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) Әлеуметтік және экономикалық жобаларды іріктеу және олардың өлшемшарттарын айқындау қағидаларында айқындалған әлеуметтік және экономикалық жобалардың өлшемшарттарына сәйкестігін бағалауды қамтиды нормативтік құқықтық актілер № 33441).

30. Егер БМЖ-ны іске асыру жергілікті бюджет қаражаты немесе нысаналы даму трансферттері және жоғары тұрған бюджеттен кредиттер есебінен ұсынылса, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган береді, ББЖ-ны қандай да бір белгілі бір салаға жатқызу мүмкін болмаған жағдайда салалық қорытындыны ББЖ-ның өзі береді.

Егер жергілікті бюджет қаражаты немесе нысаналы даму трансферттері және жоғары тұрған бюджеттен берілетін кредиттер есебінен іске асырылуы тиіс МИЖ салалық жергілікті мемлекеттік органдар белгілеген бірнеше салалық жергілікті органдардың жауапкершілік аясына әсер еткен жағдайдаанами қосымша ұсынамынМИЖ-нің тиісті салалық сараптамаларының қорытындылары бойынша.

31. Қаржылық-экономикалық модельдің базалық параметрлері және жобаны іске асырудан экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есебі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ұсынылады.

32. БПМ инвестициялық ұсынысы, оның ішінде осы Қағидалардың   
25-тармағында көрсетілген құжаттар Ресми құжаттар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

Осы Қағидалардың 25 – тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген құжаттарға мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ не оны алмастыратын адам не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген тұлға-ББӘ қол қояды.

33. ББӘ бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға осы Қағидалардың 25 – тармағында көрсетілген құжаттарды қамтитын БМЖ инвестициялық ұсыныстарын мемлекеттік жоспарлаудың ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - МЖАЖ) арқылы қалыптастырады және ұсынады.

34. МИЖ инвестициялық ұсынысын бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға экономикалық қорытынды дайындау үшін жіберген кезде, ұсынылғандардың толықтығын тексеру құжаттарды БМАЖ автоматты түрде жүзеге асырады.

**2-тармақ. Біс-шараларе мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысының қажетті сараптамалары**

36. МИЖ инвестициялық ұсынысына қажетті сараптамаларды жүргізу көрсетілген құжаттарды қарауды білдіреді осы Қағидалардың 25-тармағында және бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның ББӘ-нің инвестициялық ұсынысы бойынша экономикалық қорытынды дайындауы.

Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің инвестициялық ұсынысын экономикалық орындылығы, жоба мақсаттарының экономика саласын (аясын) дамытудың басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды. мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында белгіленген, мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, субъектілердің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар, 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

37. Инвестициялық ұсынысқа сараптама пайданы талдауды қолдану арқылы жүргізіледі және шығындар осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес МИЖ таңдау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Пайдалар мен шығындарды талдау сипатталады мынадай көрсеткіштерді бағалаумен:

1) бюджеттік тиімділік – бюджет алған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші;

2) МИЖ өтелімділігі – МИЖ инвестициялық ұсыныстарында көзделген ақша ағындарын генерациялау мүмкіндігі;

3) МИЖ басымдығы – МИЖ-ді іске асырудың маңыздылығына байланысты әлеуметтік, стратегиялық, саяси, экологиялық және басқа факторлар.

38. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының нәтижесі МИЖ-ді бюджеттен қаржыландырудың мүмкін болатын түрі мен әдістерін анықтау болып табылады.

39. МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындайды 5 осы Қағидаларға сәйкес және ББӘ-ге МБАЖ арқылы ұсынылады.

МЖӘ-нің инвестициялық ұсынысына ББӘ-ге ерекше маңызы бар жобаның өлшемдеріне сәйкес келетін МЖӘ жобасын іске асырудың орындылығы туралы экономикалық қорытынды берген кезде, бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей МЖӘ-нің инвестициялық ұсынысын және экономикалық қорытынды Халықаралық қаржы ұйымдарын оларды дамытуға тарту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін МЖӘ-ні дамыту орталығы және бұл туралы уәкілетті тұлғаға хабарлайды.

40. ББӘ МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытынды алғаннан кейін 90 (тоқсан) жұмыс күнінен кешіктірмей әзірленген ҚЭН-ді бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға енгізеді.

Егер экономикалық сараптаманы қоспағанда, БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне сараптамаларды қаржыландыру және жүргізу бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болса, ББӘ БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлегеннен кейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, сондай-ақ әзірленген БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін, бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға әзірленген БИЖ ТЭН.

МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды, оның ішінде қаржыландырудың түрі мен тәсілдерін айқындағаннан кейін үш жыл ішінде әзірлеу басталмаған, ол бойынша түзетілгенге (әзірленбеген) Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі, жобалық-сметалық құжаттамасы, ҚЭН, конкурстық құжаттамасы ескірген болып саналады.

### 

**3-тармақ. Ранықтама бойыншае бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыруға арналған қаражат**

41. ББӘ МИЖ-дің инвестициялық ұсыныстары бойынша оң экономикалық қорытынды негізінде бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға бөлінген бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат бөлу қажеттілігі туралы өтінім ұсынады. әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оң экономикалық қорытынды алынған ағымдағы жылы немесе келесі жоспарланған қаржы жылында БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамалар жүргізуге (бұдан әрі - БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді қаржыландыруға өтінім) және техникалық тапсырма.

42. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, осы Ережеде айқындалған БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуге қойылатын талаптар негізінде жасалады және қаралады. .

Техникалық тапсырма жобасында да көрініс табады:

1) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес БИЖ ТЭН әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптары;

2) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес әзірлеушінің міндеттерін қолдану және шектеу аясы;

3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізудің болжамды мерзімдері қамтылуға тиіс.

43. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, экономикалық сараптаманы қоспағанда, БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету шеңберінде тиісті қажетті сараптамаларды жүргізу қаржыландырылады.

БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін қаржыландыру және сараптама жүргізу бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бөлінген бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Бөлінетін бюджеттік бағдарламаның қаражаты қаржы жылы ішінде әртүрлі ББӘ арасында бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның актісімен бекітілген БИЖ тізбесі негізінде бөлінуге жатады. әзірлеуді немесе түзетуді қаржыландыру, сондай-ақ техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамаларды жүргізу орталық уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады бюджет саясаты жөніндегі органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның.

Егер жергілікті БИЖ-ді қаржыландыру республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен жүзеге асырылған жағдайда, техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеуді қаржыландыру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бөлінетін бюджеттік бағдарламасы есебінен жүзеге асырылады.

44. Бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражаты есебінен БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыру процесі келесі негізгі кезеңдерді қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді:

1) ББӘ-ге БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыруға өтінімдер беру;

2) БИЖ ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландырудың тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалардың қаражаты есебінен жүзеге асырылатын тізбесін қалыптастыру және бекіту;

3) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыру.

45. ББӘ бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыруға өтінімдер ұсынады.

46. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыруға арналған өтінімде қаражатты игеру мерзімі бір жылдан асуы мүмкін, бірақ тиісті бюджет комиссиясының ұсынысында айқындалған мерзімнен аспауы керек және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ұсынылады.

47. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыруға арналған өтінімге БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге мәлімделген құнын растайтын есеп қоса беріледі (құрылыстағы баға белгілеу туралы нормативтік құжатқа және сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган бекіткен сметалық нормаларға сәйкес). , «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 6-2) тармақшасына сәйкес).

48. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган МИЖ–дің инвестициялық ұсыныстары бойынша оң экономикалық қорытынды негізінде әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамалар жүргізуге, ББӘ-ні қаржыландыруға арналған хаттарға, техникалық тапсырмаларға қорытындылар жасайды. республикалық бюджеттік комиссияның (бұдан әрі - РБК) қарауына енгізеді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган инвестициялық ұсыныстарды қараудың қорытындылары бойынша олар бойынша қорытындылар жасайды және оларды бюджеттік комиссияның қарауына жібереді. әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамаларды жүргізуге оң экономикалық қорытындының, ББӘ қаржыландыруға арналған хаттың, техникалық тапсырманың негізінде.

49. Тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізілетін инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытындыда мынадай негізгі мәліметтер қамтылады:

1) БИЖ атауы;

2) ББӘ қаржыландыруға ұсынылатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу құны;

3) бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган қаржыландыруға ұсынатын БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу құны;

4) БИЖ-дің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында айқындалған бағыттарға, мақсаттарға, міндеттерге және ережелерге сәйкестігі, мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, субъектілердің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар;

5) тапсырмаларды орындаудан күтілетін нәтиже.

50. Инвестициялық ұсыныстарда қамтылған бюджеттік комиссиялар мақұлдаған БИЖ бойынша бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ТЭН-нің тізбесін жасайды, әзірлейді немесе түзетеді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізеді. олар бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Әрбір жоба бойынша қаржыландырудың атауы мен сомасын қамтитын БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінің тізбесі, әзірленуі немесе түзетілуі, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның актісімен бекітіледі. оны дайындауды бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

51. Тиісті бюджеттік комиссияны қалыптастыру, оның қарауына енгізу және тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламалар қаражатының қалған сомасына тізбелерге толықтырулар мен өзгерістерді бекіту осы Ережеде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қаржы жылы ішінде тиісті бөлінген бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражаты игерілмеген немесе ішінара игерілмеген жағдайларда, БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыруға, ББӘ бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылмаған бөлігін қайтаруды қамтамасыз етеді. тиісті бюджет соңғы нақтыланғанға дейін.

Бюджет шығыстарына секвестр жүргізу кезінде бюджеттік бағдарламаларды қысқартуды қоспағанда, ББӘ-де үнемдеу нәтижелері бойынша қалыптасқан бюджет қаражатын қайтару бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру жолымен жүзеге асырылады. бюджеттік комиссияның шешімі осы Ережеде белгіленген тәртіппен әзірленген және бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның қабылданған бұйрығы немесе бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына өзгерістер енгізу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісі немесе тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісі, кейіннен түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары.

Бюджет шығыстарының секвестрін жүргізу кезінде бюджеттік бағдарламалардың қаражаттарын қысқарту бөлінетін бюджеттік бағдарламадан қаражат алған ББӘ-нің бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады.

Қалған жағдайларда пайдаланылмаған бюджет қаражатын қайтару бюджет комиссиясының оң шешімі және бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның белгіленген тәртіппен әзірленген және қабылданған бұйрығы негізінде бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның тиісті бюджеттік бағдарламаларын қалпына келтіру арқылы жүзеге асырылады. бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығына немесе тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламаларды бөлу туралы жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісіне өзгерістер енгізу туралы жергілікті атқарушы органның актісі, кейіннен түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу.

ББӘ-ге бюджет саясаты жөніндегі тиісті орталық уәкілетті органға немесе жергілікті уәкілетті органға бөлінген бюджет қаражатының, оның ішінде үнемдеу нәтижесінде қалыптасқан қаражаттың пайдаланылмаған бөлігін қайтаруға жол берілмейді. мемлекеттік жоспарлау органына екінші жартыжылдықта республикалық бюджет нақтыланғаннан кейін, қаржы жылы ішінде тиісті бөлінген бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджет қаражаты игерілмеген немесе ішінара пайдаланылған жағдайларда, әзірлеуді немесе түзетуді қаржыландыру, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу БИЖ ТЕХНИКАЛЫҚ-экономикалық негіздемесі.

Әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ өткізуді қаржыландыру үшін тиісті бөлінген бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінген бюджеттік қаражатты алған ББӘ-нің бірінші басшысы БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінің қажетті сараптамалары осы қаражаттың пайдаланылмауына немесе ішінара пайдаланылуына жауап береді.

52. ББӘ Тізбелер негізінде БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қамтамасыз етеді.

53. БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуді қаржыландыру Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

54. Жеткізушінің БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізуге арналған келісімшарт бойынша міндеттемелерінде, тиісті сараптамалардың нәтижелері бойынша ескертулер мен ұсыныстар туындаған жағдайда, жеткізушінің БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін міндетті түрде қайта қарауы туралы талап болуы керек, оның ішінде жобаның экономикалық сараптамасын жүргізу кезінде жобаны қайта қарау үшін қайтару, келісімшарттың жалпы құны шегінде ББӘ.

**4-тармақ. Ражұмыса бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі**

55. БИЖ ТЭН әзірлеу жүзеге асырыладыетмен тәртіпте, сөзсізм 3 тарау ерекшеліктерін ескере отырып, осы Қағидалардыңоған, Қазақстан Республикасының тиісті заңнамаларында көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

56. БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу, егер жобаны іске асыру көзделген жағдайда жүзеге асырылады мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында айқындалған бағыттармен, мақсаттармен, міндеттермен және ережелермен, мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, субъектілердің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар.

57. Үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыруға арналған БИЖ құнына және бірлесіп қаржыландыру республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздар бойынша, қажет болған жағдайда, техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, басқару, техникалық қызмет көрсету, институционалдық даму, құрылысты қадағалау бойынша консультациялық қызметтерге шығындар қосылады. жобаның.

58. Қазақстан Республикасында іске асырудың баламалары жоқ жобалар бойынша халықаралық тәжірибені ескере отырып, деректер қолданылады.

59. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесі келесі құрылымға сәйкес келеді:

1) БИЖ ТЭН түйіндемесі;

2) «Маркетингтік»бөлім;

3) «Техникалық-технологиялық»бөлімі;

4) «Институционалдық»бөлімі;

5) «Қаржы-экономикалық»бөлімі;

6) «Әлеуметтік»бөлімі;

7) «Тәуекелдерді талдау»бөлімі;

8) жалпы қорытындылар;

10) БИЖ ТЭН-не қосымшада келтірілген нысандарға сәйкес қосымшаларя 8-18 осы уақытқа Қағидаларға, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес жобаның ерекшелігіне байланысты ұсынылатын БИЖ ТЭН әзірлеуге арналған бастапқы құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

БИЖ-дің ТЭН- приложений жобаның ерекшелігіне байланысты қосымша бөлімдер мен қосымшаларды қосуға рұқсат етіледі.

60. БИЖ ТЭН түйіндемесінде:

1) қосымшаға сәйкес нысан бойынша БИЖ-дің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі 7 осы Қағидаларға;

2) қолданыстағы саяси (хаттамалық және өзге де нұсқаулықтарды, нормативтік құқықтық актілерді көрсете отырып), жобаның әлеуметтік-экономикалық және басқа шарттары сипатталған;

3) жобаның мақсатына және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің ықтимал нұсқалары, оның ішінде инвестициялық ұсыныс сатысында қарастырылғандары көрсетіледі;

4) қолда бар материалдар мен зерттеулерге, сондай-ақ оны әзірлеуге арналған тапсырмада баяндалған талаптар мен шарттарға негізделген техникалық-экономикалық бағалау нәтижелері көрсетіледі.

61. «Маркетингтік»бөлім БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесі қарастырылып отырған аймақтағы жобалық өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге) немесе жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне қолданыстағы және болашақтағы сұраныстың талдауын көрсетеді.

Бұл бөлім қамтиды:

1) жобаның іске асырылуы ескерілмей өндірілетін және жүргізілетін не жобаны іске асыру нәтижесінде өндіру көзделетін өнімге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) арналған көлемдерді, түрлерді және бағаларды, сондай-ақ төлемге қабілетті сұраныстың сандық параметрлерін бағалауды және негіздеуді қоса алғанда, сұранысты талдау;

2) құқықтық негізін көрсете отырып, жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін талдау;

3) жобаны іске асыру шеңберінде (инвестициялық кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемдерін, түрлерін және бағаларын, сондай-ақ тиісті прейскуранттарды, баға ұсыныстарын және басқа да растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктерін бағалау мен негіздеуді қоса алғанда, талдау.;

4) пайдалану кезеңінде (пайдалану кезеңінде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, түрлерін және бағаларын бағалау мен негіздеуді қоса алғанда, талдау; инвестициядан кейінгі кезеңде), сондай-ақ тиісті прейскуранттарды, баға ұсыныстарын және басқа да растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктері;

5) пайдаланылатын ақпарат көздері және маркетингтік зерттеулерді жүргізу әдістемелері;

6) прайс-парақтар мен баға ұсыныстары тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді кемінде екі жеткізушіден ұсынылады (прайс-парақтар болмаған жағдайда және ұқсас тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге баға ұсыныстары бойынша кемінде екі тәуелсіз бағалау қорытындысы ұсынылады).

Бағаны талдау келесі тауарларды қамтиды:

оларды сатып алу техникалық және технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға негізделген;

сипаттамалары техникалық-технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға сәйкес келетін;

консалтингтік қызметтердің құны (бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жобаларды басқару, сертификаттау) ресурстардың құнын есептеу және бағалау арқылы расталады.

62. Егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылатын болса, онда осы жоба аумағында жүзеге асырылатын мемлекеттің құрылысы саласындағы заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген БИЖ-дің құнын растайтын тиісті құжаттар ұсынылады. көрсетілген заңнаманың мәтіні қоса беріледі және оның қазақ және (немесе) орыс тілдеріне аудармасы қамтамасыз етіледі.

63. «Техникалық-технологиялық» бөлімі БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесі жобаны іске асырудың әртүрлі техникалық және технологиялық шешімдерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдауды, маркетинг бөлімінде келтірілген талдауды ескере отырып, таңдалған нұсқаның негіздемесін қамтиды.

Бұл бөлім қамтиды:

1) объектіні орналастыру орындарының ықтимал нұсқаларын талдау, шикізат көздері мен жеткізушілеріне, нысаналы топтарға және негізгілеріне қатысты орналасқан жері туралы ақпаратты ұсына отырып, жобаның орналасқан жерін таңдауды негіздеу пайда алушылардың, сондай-ақ жобаның орналасуының балама нұсқалары туралы. Қорғаныс саласындағы жобалар үшін жобаның орналасуының балама нұсқалары туралы ақпаратты ұсыну міндетті емес.

2) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатының есептік негіздемесі, жоба қуатын игеру серпіні;

3) технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың негіздемесі, бұрыннан қолданылып жүрген жабдықпен технологиялық үйлесімділігі, баға мен сапаның оңтайлы арақатынасы, технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың баламалы нұсқалары, инновациялық жабдықты қолдану, жобада сапа стандарттарын пайдалану туралы ақпарат.;

4) жобаның қажетті инженерлік, көліктік және телекоммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі туралы ақпаратты, таңдалған шешімдерді (энергияны үнемдеу, жылумен, сумен жабдықтау, канализация) және схемаларды негіздей отырып, сондай-ақ қажет болған жағдайда іске қосу-реттеу жұмыстары туралы ақпаратты қамтуы тиіс;

5) қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның құрамдас бөліктері бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша). 8 осы Қағидаларға;

6) пайдаланылатын ақпарат көздері.

«Техникалық-технологиялық»бөлімі Құрылыс саласындағы жобалар бойынша БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесі де мыналарды қамтиды:

мыналарды қамтитын негізгі сәулет-құрылыс шешімдері:

негізгі архитектуралық, ғарыштық жоспарлау және құрылымдық шешімдер, соның ішінде: жоспарлау шешімдерінің негізділігі, жер учаскелерін ұтымды пайдалану, ғимараттарды тиімді оқшаулау, қол жетімділікке ерекше назар аударылады. табиғатқа қауіпті құбылыстар (сейсмикалық, шөгуі, карсттар, көшкіндер), принципті сәулет-композициялық шешімдердің қала құрылысының қоршаған ортаның құрылыс жағдайларына сәйкестігі. Ең техникалық күрделі ғимараттар мен құрылыстардың негізгі параметрлеріне ғарыштық жоспарлау және құрылымдық (құрылыс) шешімдер және олардың құрылымдық ерекшеліктері жатады. Құрылыс өнімдері мен материалдарына қажеттілік;

ғимараттар мен құрылыстар, оның ішінде өнеркәсіптік және басқа мақсаттар арасындағы қажетті өртке қарсы және санитарлық-гигиеналық алшақтықтардың сақталуын бағалай отырып, көлік схемасы, учаскеішілік жолдар мен автомобиль жолдарының нұсқаларын таңдаудың негіздемесі;

технологиялық процестердің (схемалардың) ықтимал нұсқаларын, құрамы мен өндірістік құрылымын талдау негізінде таңдалған технологияның қысқаша сипаттамасы мен негіздемесі;

БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесінің техникалық-технологиялық бөлімінде салыстырмалы талдау жүргізілетін және таңдалған нұсқаның негіздемесі ұсынылатын жобаның мақсатына және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетіледі.

Жобалық шешімдерді таңдау кезінде қоршаған ортаға әсерді бағалаудың нәтижелерін ескеру және қоршаған ортаға және адам денсаулығына ең аз зиян келтіретін нұсқаның қабылдануын қамтамасыз ету қажет.

64. «Институционалдық бөлімі БИЖ-дің ТЭН-і жобаның институционалдық схемасын қамтиды, оның ішінде:

1) қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның институционалдық схемасы 9 осы Қағидаларға;

2) құқықтық негізі көрсетілген жобаны басқару схемасы.

Қажет болған жағдайда жобаның қатысушылары үшін толық заңды атауы, шыққан елі, ұйымдық-құқықтық нысаны, жарғылық капиталы, құрылтайшылары мен олардың қатысу үлестері, құрылған жылы, негізгі қызметі, осы саладағы жобаларды іске асыру тәжірибесі және басқа мәліметтер көрсетіледі. .

65. «Қаржы-экономикалық»бөлімі БИЖ ТЭН қамтиды:

1) инвестициялық шығындарды есептеу, қаржыландыру қажеттіліктерін жобаны қаржыландырудың кезеңдері, құрамдас бөліктері және көздері бойынша бөлу, қажет болған жағдайда объектілерді пайдалануға беру шығындары (іске қосу-жөндеу жұмыстары);

2) пайдалану шығындарының есебі;

3) баламалы нұсқаларды талдау негізінде қаржыландыру көздерін (республикалық/жергілікті бюджет, қарыз қаражаты), қаржыландыру шарттары мен көлемдерін (оның ішінде қаржыландыруды жылдар бойынша бөлуді) көрсете отырып, қаржыландыру схемасының негіздемесі;

4) жобаға қатысушылардың ағымдағы қаржылық жағдайы (қажет болған жағдайда);

5) жобаны қамтитын қаржылық талдау:

өнімнің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын, тарифтерін, босату бағасын есептеу;

сатудан түскен кірістер мен таза пайданы есептеу;

ақша қаражаты ағынының жиынтық есебі;

таза дисконтталған табысты есептеу (Net present value – NPV), табыстылықтың ішкі нормасы (Internal rate of return – IRR), дисконтталған және өтелімділіктің қарапайым мерзімдері;

таза дисконтталған кірістің сезімталдығын талдау (NPV) және табыстылықтың ішкі нормасы (IRR) негізгі параметрлер бойынша (сату көлемі, сату бағасы, инвестициялық және пайдалану шығындары), жобаның шығынсыздық нүктесін есептеу;

6) жобаны қамтитын экономикалық талдау:

жобамен және жобасыз әлеуметтік-экономикалық жағдайды талдау, оның ішінде келесі жағдайларда бюджет қаражаты есебінен болжамды шығындардың есептеулері іске асырылмаған жобаның;

ең аз шығындарды талдау немесе шығындар тиімділігін талдау немесе жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу, оның ішінде экономикалық тиімділік пен шығындарды бағалау, экономикалық таза дисконтталған кірісті есептеу (Economic net present value – ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (Economic internal rate of return – EIRR);

экономикалық таза дисконтталған кірістің сезімталдығын талдау (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR) негізгі параметрлер бойынша (өткізу көлемі, инвестициялық және пайдалану шығындары) (осы көрсеткіштер болған жағдайда);

7) пайдаланылатын ақпарат көздері.

Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден тікелей ақшалай түсімдерді алуды көздемейтін жобалар бойынша жобаға қаржылық талдау жүргізу талап етілмейді.

Жобаның қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептелген жағдайда БИЖ ТЭН-не қоса беріледіюбазалықе параметры қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның қаржылық-экономикалық моделінің 10 осы Қағидаларға.

Жобаның қаржылық тиімділігі көрсеткіштерінің есептеулері қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады 11 осы Қағидаларға.

Таза дисконтталған кірістің сезімталдығын талдау нәтижелері (NPV) және ішкі кірістілік нормасы (IRR) жоба қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады 12 осы тәртіпке.

Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады 13 осы Қағидаларға.

Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады 14 осы Қағидаларға.

Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есебі қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады 15 осы Қағидаларға.

Экономикалық таза дисконтталған кірістің сезімталдығын талдау нәтижелері (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR) жоба қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады 18 осы уақытқаолардың Ережелеріне.

Қосымшалардағы көрсеткіштер мен есептеулер БИЖ ТЭН- в негізделуі тиіс.

66. «Әлеуметтік»бөлімі БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесі жобаның білікті кадрлармен қамтамасыз етілуіне талдауды қамтиды, оның ішінде:

1) инвестициялық және инвестициялық қызметте білікті кадрлардың болуы туралы ақпарат; инвестициядан кейінгі жоба кезеңдерінде;

2) жұмысшылар мен мамандарды оқыту және қайта даярлау қажеттілігі туралы ақпарат (қажет болған жағдайда);

3) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормалары туралы ақпарат;

4) халықтың әлеуметтік-мәдени және демографиялық сипаттамалары тұрғысынан жобаның негізділігі;

5) пайдаланылатын ақпарат көздері.

67. «Тәуекелдерді талдау»бөлімі БИЖ ТЭН қамтиды:

1) тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалаудың пайдаланылған әдістері туралы ақпаратты;

2) инвестициялық және инвестициялық қызметте туындауы мүмкін сәйкестендірілген тәуекелдердің (коммерциялық, техникалық, технологиялық, экологиялық, институционалдық, қаржылық, әлеуметтік және басқа) тізбесі; инвестициядан кейінгі тәуекелдердің туындау ықтималдығын және тәуекелдердің туындауынан болатын залалды, сондай-ақ тәуекелдерді азайтудың болжамды шараларын анықтау нәтижелерін ұсына отырып, жобаның кезеңдері. Жобаның тәуекелдері бойынша ақпарат 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады7 осы Қағидаларға.

68. БИЖ ТЭН-нің жалпы қорытындылары мыналарды қамтиды:

1) жобаны іске асырудың неғұрлым оңтайлы нұсқасын таңдаудың негіздемесі;

2) жобаны іске асырудың таңдалған нұсқасының негізгі кемшіліктері мен артықшылықтары;

3) таңдалған нұсқа бойынша негізгі техникалық-экономикалық параметрлер (көрсеткіштер).:

жобаны іске асыру орны;

нәтиженің көрсеткіштері (тура және түпкілікті);

жобаның компоненттері;

қаржыландыруды жылдар мен құрамдас бөліктерге бөле отырып, жобаның жалпы құны.

69. Қосымшаларда ұсынылған нысандарға сәйкес БИЖ ТЭН-не қосымшалар 8-18 осы Қағидаларға, сондай-ақ қосымша ақпаратты қамтуы мүмкін: диаграммалар, суреттер, жергілікті жердің карталары және басқа материалдар, БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесінде келтірілген ақпаратты растайтын және ашатын құжаттар.

70. Құрылыс саласындағы жобалар үшін БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне қосымшалар картографиялық және басқа графикалық материалдарды, оның ішінде құрылыс объектісін орналастырумен және оның инженерлік желілер мен коммуникацияларға қосылатын жерлерін көрсететін жағдайлық жоспар сызбасын, жер учаскесінің көлемін негіздейтін объектінің бас жоспарының сызбалары, сондай-ақ сызбалар, сызбалар (эскиздік жобалар) тиісті технологиялық, сәулеттік және ғарыштық жоспарлау шешімдері.

71. Іске асырылуы сыртқы қарыз алу есебінен болжанатын жобалар үшін техникалық-экономикалық негіздеме қарыздың келесі компоненттерінің құнын және қажеттілігін негіздейтін қосымшалардан тұрады: жобаларды басқару, құрылысты қадағалау, институционалдық даму бойынша консультациялық қызметтер.

Бұл қосымшада мыналар бар:

1) жобаны басқару және құрылысты қадағалау жөніндегі жергілікті (отандық) және халықаралық (шетелдік) консультанттардың нарығын салыстырмалы талдау, тиісті халықаралық сертификаттардың және жұмыс тәжірибесінің болуы;

2) жұмыстардың көлемін және күтілетін нәтижелерді, мерзімдерді, көрсетілетін қызметтер үшін төлем мөлшерлемелерін және қаржыландыру көздерін талдауды қамтиды;

3) консультанттардың қажетті санының негіздемесі (егер жоба жеке консультанттарды жалдауды көздейтін болса) және олардың талап етілетін мамандануы;

4) консультанттарды тарту жөніндегі техникалық тапсырманың жобасы;

5) пайдаланылатын ақпарат көздері.

Іске асырылуы сыртқы қарыз алу есебінен болжанатын БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу бойынша есеп айырысулар халықаралық қаржы ұйымдары ұсынатын ақпарат негізінде жүзеге асырылады.

**5-тармақ. Біс-шараларе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қажетті сараптамалар**

72. БИЖ-дің белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерін растау үшін ТЭН Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген экономикалық және басқа сараптамаларға жатады.

73. Құрамында сәулет, қала құрылысы және құрылыс шешімдері бар БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесінің сараптамасы Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына және мемлекеттік стандарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

74. Республикалық БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасын БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.

75. Жергілікті БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемелеріне, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен несиелер есебінен қаржыландыруға жоспарланған жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне экономикалық сараптаманы жергілікті атқарушы органдар анықтайтын заңды тұлғалар жүзеге асырады. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама жүргізу.

76. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесі, бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысы негізінде жүзеге асырылады. мемлекеттік жоспарлау органының инвестициялық ұсынысқа және жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесінің сараптамаларының тиісті оң қорытындыларына, атап айтқанда:

1) ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы;

2) салалық сараптаманың қорытындысы;

77. БИЖ бойынша жобаның ерекшелігіне байланысты келесі бастапқы құжаттар талап етіледі:

1) құрылыс қызметін көздейтін, БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне салалық, ведомстводан тыс кешенді сараптамалардың қорытындылары, сондай-ақ БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу жөніндегі тапсырмаға қоса берілетін құжаттардың көшірмелері, оның ішінде техникалық шарттар, жергілікті атқарушы органдардың жаңа құрылыстар салуды көздейтін жобалар бойынша жер учаскелерін бөлу туралы шешімдері объектілер (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың шығындарының, алынатын жерлердің түріне байланысты ауылшаруашылық және орман шаруашылығы өндірістерінің шығындарының есептеулерін қоса бере отырып) және қолданыстағы объектілерді қайта құруды көздейтін жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке тиісті құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелері;

2) объектіні пайдалануға беруге жұмсалған шығындар болған жағдайда уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының және объектіні пайдалануға беруге жұмсалған шығындар бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындылары талап етіледі ведомстволық нормативтерге сәйкес (іске қосу-жөндеу жұмыстары).

Бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері және атом және жылу энергетикалық кешендерінің техникалық жағынан күрделі объектілері үшін әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төндіруіне байланысты жедел іске қосуды қажет ететін, іске қосу-монтаждау жұмыстарының шығындары уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысында ұсынылған есептеулерге сәйкес жүзеге асырылады. оның ішінде елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына төнетін қатерді растау;

3) инновациялық және/немесе ғарыштық қызметті болжайтындарға салалық және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамалардың қорытындылары талап етіледі;

Осы тармақта көрсетілген қорытындыларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

78. Салалық сараптаманың қорытындысы бағалауды көздейді:

1) БИЖ ТЭН-анию БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған техникалық тапсырмаға сәйкестігі;

2) саланың одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемалары;

3) БИЖ-ді іске асыру көзделетін қазіргі саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да жағдайлар негізінде жүзеге асырылады;

4) осы өңірдегі бәсекелестікті ескере отырып, өнімге/көрсетілетін қызметтерге қолданыстағы және болжамды сұраныстың (БИЖ өмірлік циклі кезеңіне) немесе әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктің көрсеткіштері;

5) БИЖ-ді іске асырудан түсетін пайдалар мен шығындарды бөлу;

6) БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінде қабылданған технологиялық, техникалық шешімдер, оның ішінде БИЖ-ді іске асыру кестесі.

7) бағалық шешімдерді, оның ішінде БИЖ ТЭН- на келтірілген инвестициялық және пайдалану шығындарының барлық компоненттері бойынша баға-сапа арақатынасының оңтайлылығын бағалауды, тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің жоспарланған бағаларын тиісті нарықтық бағалармен салыстыруды қамтиды;

8) БИЖ-ді оны шешудің оңтайлы жолы ретінде таңдауды негіздей отырып, проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде қаралған баламалы нұсқаларды;

9) экономиканың салаларына (салаларына) болжамды мультипликативтік әсерді, оның ішінде бюджеттің кіріс бөлігін толықтыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға, БИЖ-ді іске асырған жағдайда және онсыз ықпал етуді;

10) салалық уәкілетті мемлекеттік органдардың ведомстволық нормативтеріне сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындарының негізділігі.

11) БИЖ-ді іске асыру жағдайындағы ықтимал тәуекелдер және оларды барынша азайту жөніндегі іс-шаралар.

79. Егер БИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыру ұсынылса, БИЖ-дің салалық сараптамасының қорытындысын тиісті саланың орталық уәкілетті органы ұсынады, егер БИЖ-ді қандай-да бір нақты салаға жатқызу мүмкін болмаса, салалық қорытындыны ББӘ-нің өзі ұсынады.

Егер республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылуы тиіс БИЖ бірнеше салалық орталық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда, аталған салалық орталық мемлекеттік органдар қосымша БИЖ-дің тиісті салалық сараптамаларының қорытындыларын ұсынады.

Бұл ретте салалық сараптамалардың қосымша қорытындыларын тиісті салалық орталық мемлекеттік органдар бірінші басшының не оның орнындағы адамның, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылып, БИЖ-ді іске асырудың жетекшілік ететін салаға әсерін бағалау бөлігінде ғана ұсынады. және саланың басымдықтарына сәйкестігі.

80. Егер БИЖ-ді жергілікті бюджет қаражаты немесе нысаналы даму трансферттері және жоғары тұрған бюджеттен несиелер есебінен жүзеге асыру ұсынылса, БИЖ-дің салалық сараптамасының қорытындысын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган ұсынады, егер БИЖ-ді қандай-да бір нақты салаға жатқызу мүмкін болмаса, салалық қорытынды ББӘ-нің өзі ұсынады. .

Жергілікті бюджет қаражаты немесе нысаналы даму трансферттері және жоғары тұрған бюджеттен берілетін кредиттер есебінен іске асырылуы көзделетін БИЖ бірнеше салалық жергілікті органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда, аталған салалық жергілікті мемлекеттік органдар қосымша БИЖ-дің тиісті салалық сараптамаларының қорытындыларын ұсынады.

81. Салалық сараптаманың қорытындысына мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ не оны алмастыратын тұлға не мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді. ресми құжаттар үшін.

82. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама жүргізу кезінде, БИЖ-дің ерекшеліктеріне байланысты, жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар талап етілуі мүмкін.

Жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізуді ББӘ қамтамасыз етеді.

Қосымша сараптамаларға мыналар жатады:

1) ведомстводан тыс кешенді сараптама;

2) уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;

83. Жүргізілген сараптамалармен қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қажетті/пысықталған ақпаратты ұсыну және/немесе қосымша сараптамалар жүргізу жөніндегі сұрау салулар тиісті ББӘ – ге, сұрау салудың көшірмесі-бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға көрсетілген құжаттардың толық топтамасы келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жіберіледі осы Қағидалардың 76-79,   
82-тармақтарында.

Бұл ретте олардың сканерленген көшірмелері БИЖ қысқаша сипаттамасында көрсетілген ББӘ өкілінің электрондық пошта мекенжайларына жіберіледі.

84. ББӘ Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама жүргізу үшін анықтаған заңды тұлғаға сұрау салынған күннен бастап 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты ұсынады.

Қосымша ақпаратты (құжаттарды) ұсынбау белгіленген мерзімдерде БИЖ ТЭН-ін және оның құжаттарын пысықтауға қайтару үшін негіз болып табылады.

БИЖ-дің ТЭН-і мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға сұратылған материалдарды ұсынудың белгіленген мерзімдері аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде пысықтауға қорытындымен қайтарылады.

85. Басқа мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылуы жоспарланған, сондай-ақ көзделмеген БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы құрылыс қызметі, БИЖ ТЕХНИКАЛЫҚ-экономикалық негіздемесі және салалық сараптаманың қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

Сондай-ақ, БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасына аумағында БИЖ жүзеге асырылуы жоспарланған мемлекеттердің заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар және осы қызметті реттейтін тиісті нормативтік құқықтық актілер ұсынылады. Тиісті сараптамалар мен талап етілетін нормативтік құқықтық актілердің аудармасын қамтамасыз етуді, қажет болған жағдайда, ББӘ жүзеге асырады.

86. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасының нәтижесі оң қорытынды немесе теріс қорытынды немесе себептерін көрсете отырып, қайта қарау туралы қорытынды болып табылады.

БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасының оң қорытындысы осы Қағидаларға сәйкес келетін құрылымы мен мазмұны, сондай-ақ жобаның жүзеге асырылуы мен тиімділігінің алғышарттары бар БИЖ ТЭН-ге ұсынылады.

Оң қорытындыда ескертпелермен пікір білдіруге ықпал еткен факторларды сипаттай отырып, ескертпелердің болуына жол беріледі. Экономикалық есептің тармақтары жобаны басқарудың тиісті жоспарының бөлігі ретінде инвестицияларды жүзеге асыру кезінде ескеріледі.

БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасының теріс қорытындысы БИЖ ТЭН-ге ұсынылады, оның бағалау нәтижелері жобаның іске асырылмайтындығын және/немесе тиімсіздігін көрсетеді не МИЖ-ны іске асырудың басқа түрлері мен тәсілдері айқындалады.

Пысықтауға қорытынды БИЖ-дің ТЭН-ін және оның құжаттарын ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға бір мезгілде хабардар ете отырып, келесі жағдайларда жібереді:

1) белгіленген мерзімдерде қосымша материалдарды ұсынбау;

2) БИЖ ТЭН-і Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайларда жүргізіледі.

87. БИЖ ТЭН- . экономикалық сараптамасының қорытындысы, болжамды үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыруға және бірлесіп қаржыландыру республикалық бюджеттен берілетін сыртқы қарыздар, сондай-ақ техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, басқару, техникалық қызмет көрсету, институционалдық даму, құрылысты қадағалау бойынша консультациялық қызметтерге шығындарды бағалауды қамтиды. жобаның.

88. БИЖ ТЭН- экономикалық сараптамасы Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаға құжаттардың толық пакеті келіп түскен күннен бастап   
26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі. атқарушы органдар Би-би-си техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін, оның нәтижелері бойынша тиісті қорытынды бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға жіберіледі жәнемемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға беріледі.

89. БИЖ ТЭН- . экономикалық сараптамасының қорытындысы мыналарды қамтиды:

1) «Жобаның қысқаша сипаттамасы»бөлімі;

2) «бөлім»Бағалау жоба бойынша құжаттаманың құрамын бекіту туралы»;

3) «бөлім»Ақпаратация жобаның орындылығы туралы»;

4) «бөлім»Кәсіпорындардың болуын бағалаужобаның орындылығына сілтеме»;

5) «бөлім»Ұсыныстардың болуын бағалаужобаның тиімділігіне сәлемдемелер»;

6) «Жобаның тәуекелдерін талдауды бағалау»бөлімі.;

7) «бөлім»Жалпы нәтижелержоба бойынша нәтижелер».

90. «Жобаның қысқаша сипаттамасы»бөлімінде БИЖ ТЭН-не сәйкес келесі ақпарат көрсетіледі:

1) жобаның атауы;

2) ББӘ атауы;

3) жобаны іске асыру кезеңі;

4) жобаның мақсаты мен міндеттері;

5) нәтиженің көрсеткіштері (тура және түпкілікті);

6) жобаны іске асыру орны;

7) жобаның ауқымы мен қуаттылығы;

8) нысаналы топтар, оның ішінде негізгі топтар пайда алушылар;

9) жобаның компоненттері;

10) жылдар бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаның жалпы құны;

11) жобаны қаржыландырудың көздері мен нысаны.

91. «Бөлім»Бағалау жоба бойынша құжаттаманың құрамын бекіту туралы»қамтиды:

1) экономикалық сараптаманы жүргізу кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдардың тізбесі:

экономикалық сараптама жүргізу үшін қарауға ұсынылған құжаттар;

нормативтік құқықтық актілер;

2) ұсынылған құжаттардың құрамы мен мазмұнына ескертулерді қамтуға тиіс.

92. «Бөлім»Ақпаратация жобаның орындылығы туралы»қамтиды:

1) жобаның мемлекеттік сатып алу жүйесінің құжаттарына сәйкестігі туралы ақпарат; жоспарлау (іске асыру кезеңі, қаржыландыру көздері бойынша сәйкестігі);

2) БИЖ ТЭН-ению инвестициялық ұсынысқа бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысына сәйкестігі туралы ақпарат.

93. «Қолжетімділікті бағалау»бөлімі кәсіпорынжобаның орындылығына сілтеме»қамтиды:

1) жобаның сұранысын немесе әлеуметтік-экономикалық қажеттілігін талдауды бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

2) жобаны іске асыру шеңберінде (инвестициялық кезеңде) және пайдалану кезеңінде (инвестициялық кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің нарықтарын талдауды бағалау. инвестициядан кейінгі кезеңде) (тиісті сараптамалардың қорытындылары, сондай-ақ ұсынылған прайс-парақтар, коммерциялық ұсыныстар және басқа да растайтын құжаттар негізінде);

3) ТЭН-де келтірілген жобаны іске асырудың таңдалған техникалық-технологиялық шешімін бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

4) қабылданған жобалық шешімдердің қоршаған ортаға әсері туралы ақпаратты бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

5) жобаның институционалдық схемасын бағалауды (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде) қамтиды.;

6) қаржыландыру схемасын бағалауды (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде) қамтиды.;

7) жобаның білікті кадрлармен қамтамасыз етілуін талдауды бағалауды (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде) қамтиды.

Жобаның орындылығын анықтау техникалық-экономикалық негіздемеде көрсетілген техникалық-экономикалық параметрлер мен жобалық шешімдердің тиісті сараптамалық қорытындылармен мақұлданғанын, келісілгенін және/немесе оң бағаланғанын растаудан тұрады.

94. Бөлім «Ұсыныстардың болуын бағалаужобаның тиімділігіне сәлемдемелер»қамтиды:

1) инвестициялық шығындардың есептеулерін бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

2) пайдалану шығындарының есептеулерін бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

3) жобаның қаржылық талдауын бағалау (қажет болған жағдайда);

4) жобаның экономикалық талдауын бағалау.

95. «Жобаның тәуекелдерін талдауды бағалау»бөлімі. БИЖ ТЭН-де ұсынылған коммерциялық, техникалық, технологиялық, экологиялық, институционалдық, қаржылық, әлеуметтік және басқа тәуекелдерді талдауды бағалауды қамтиды.

96. «Жоба бойынша жалпы қорытындылар»бөлімінде көрсетіледі (экономикалық сараптаманың қорытындысы бойынша):

1) негізгі техникалық-экономикалық параметрлер:

жобаны іске асыру орны;

жобаның мақсаты;

нәтиженің көрсеткіштері (тура және түпкілікті);

жобаның компоненттері;

қаржыландыруды жылдар мен құрамдас бөліктерге бөле отырып, жобаның жалпы құны;

2) жоба бойынша негізгі тұжырымдар:

тәуекелдерді талдауды бағалау;

жобаның жүзеге асырылуына алғышарттардың болуын бағалау;

жобаның тиімділігіне алғышарттардың болуын бағалау;

3) жоба бойынша қорытынды (оң қорытынды немесе теріс қорытынды немесе пысықтауға арналған қорытынды).

97. Экономикалық сараптаманың қорытындысы келесі сапа өлшемдеріне сәйкес келеді:

1) қорытынды құрылымының белгіленген ережелерге сәйкестігі   
89 тармақпен Осы Қағидалардың (қорытындының құрылымы);

2) қорытынды мазмұнының белгіленген ережелерге сәйкестігі 90-96 тармақтармен осы Қағиданың (құрылымының мазмұны).

**6-тармақ. Рзерделее бюджеттік инвестициялық жобалардың, техникалық-экономикалық негіздемені талап ететін**

98. БИЖ-ді қарауды бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы Қағидаларға және БИЖ-дің экономикалық сараптамасының қорытындысына сәйкес әзірленген техникалық-экономикалық негіздеме негізінде жүзеге асырады.

99. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне сараптамалар әзірленіп, жүргізілгеннен кейін ББӘ 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей олардың түпнұсқалары мен көшірмелерін жібереді. бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінің, оның ішінде қаржылық-экономикалық негіздемесінің электрондық нұсқасын ұсына отырып.-экономикалық модель бойынша БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы әр парағына қол қоятын БИЖ.

Құжаттар мына мекенжайда ұсынылады редакцияланбайтын графикалық форматта, БМАЖ арқылы.

100. БИЖ-ге экономикалық қорытынды қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын БИЖ-дің экономикалық талдауын кешенді бағалаудың нысаны болып табылады 18 көрсетілген құжаттардың толық топтамасы енгізілгеннен кейін 32 (отыз екі) жұмыс күні ішінде жүргізіледі. 76-79, 82, 98 тармақтарда осы Қағидалардың, онда тиісті заңмен жүзеге асырылатын БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тұлға 26 (жиырма алты) жұмыс күнін бөледі.

101. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оларды ББӘ-ге келесі жағдайларда қайтарады:

1) БИЖ ТЭН- ТЭ экономикалық сараптамасын жүргізу үшін қажетті сараптамалардың болмауы;

2) БИЖ ТЭН-де осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет бөлімдердің болмауы.

102. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган БИЖ-ді БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

103. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама жүргізу үшін анықтаған заңды тұлғаға ТЭН-нің түпнұсқаларын және тиісті сараптамаларды қоса бере отырып, БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптама жүргізу қажеттілігі туралы хат жібереді. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесі бойынша құжаттар пакеті.

104. БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасының қорытындысын Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға БИЖ ТЭН бойынша құжаттардың толық топтамасын алған күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күнінен кешіктірмей бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жібереді.

105. Көзделген жағдайларда 101 тармақта осы Қағидалардың, сондай-ақ БИЖ, ББӘ ТЭН-ін пысықтау қажет болған жағдайда 30 (отыз) жұмыс күні ішінде пысықталған құжаттарды көзделген тәртіппен қайта енгізеді. 76-79, 82 тармақтарда осы Қағидалардың.

106. Оң қорытындылар алған ТЭН, оның ішінде түзетілген ТЭН және БИЖ жобалық-сметалық құжаттамасы Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес тиісті сараптамаларды мемлекеттік органның – ББӘ-нің бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген тұлға бекітеді.

107. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесіне, оның ішінде түзетілген, техникалық-экономикалық негіздеме бекітілгеннен кейін үш жыл ішінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу (әзірлеу) немесе жобаны іске асыру басталмаған экономикалық қорытынды ескірген болып саналады.

**7-тармақ. Обюджеттік инвестициялық жобалардың ТБҚ, техникалық-экономикалық негіздемені талап ететін**

108. БИЖ-ді іріктеуді және тиісті бюджеттік комиссияның қарауына енгізуді бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

109. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің БИЖ-ін олардың қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуін, растайтын құжаттардың болуын қарастырады және олар бойынша қорытындыны МИЖ-дің инвестициялық ұсынысы бойынша оң экономикалық қорытындыны ескере отырып, бюджеттік комиссияның қарауына ұсынады., Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес БИЖ бойынша экономикалық қорытынды.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) бюджеттік өтінімдер бойынша қорытындылары қалыптастырылады. орталық уәкілетті органның бюджеттік саясат жөніндегі ұсыныстары негізінде аймақтық саясат мәселелері жөніндегі комиссияның ұсыныстарын ескере отырып.

110. Бекітілген БИЖ ТЭН, оң экономикалық қорытынды негізінде БИЖ бойынша және тиісті бюджеттік комиссияның оң шешімі бойынша БИЖ тиісті бюджеттің жобасына енгізіледі.

111. БИЖ олардың белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық-экономикалық негіздемелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

112. БИЖ-ді іске асыру шеңберінде көзделген құрылыс жұмыстары белгіленген тәртіппен бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады.

**8-тармақ. Рзерделее және техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін бюджеттік инвестициялық жобаларды**

**іріктеу**

113. Техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеуді талап етпейтін БИЖ-ді қарауды бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган МИЖ-дің инвестициялық ұсынысы негізінде, белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.   
3 тарауда осы Қағидалардың.

114. ТЭН әзірлеуді және тиісті бюджеттік комиссияның қарауына енгізуді талап етпейтін БИЖ-ді іріктеуді бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

115. Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының жүзеге асыруы жоспарланған жобаларды қоспағанда, құрылыс қызметін көздейтін БИЖ-ге жер учаскесіне құқық беру туралы жерге орналастыру жобасы қоса беріледі (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар шығындарының, алынатын жерлердің түріне байланысты ауылшаруашылық және орман шаруашылығы өндірістерінің шығындарының есептеулерін қоса бере отырып). барлау және қарсы барлау салаларында.

116. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеуді талап етпейтін ББӘ-нің БИЖ-ін олардың қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуі, растайтын құжаттардың болуы тұрғысынан қарастырады және олар бойынша қорытындыны ескере отырып, бюджеттік комиссияның қарауына енгізеді. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес МИЖ инвестициялық ұсынысының оң экономикалық қорытындысы.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бюджеттік өтінімдер бойынша қорытындылары мыналардың негізінде қалыптастырылады өңірлік саясат мәселелері жөніндегі комиссияның ұсыныстарын ескере отырып, орталық уәкілетті органның бюджеттік саясат жөніндегі ұсыныстары.

117. МИЖ-дің инвестициялық ұсынысы бойынша оң экономикалық қорытынды және тиісті бюджеттік комиссияның оң шешімі негізінде техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді қажет етпейтін БИЖ тиісті бюджеттің жобасына енгізіледі.

118. Тиісті қаржы жылының бюджетіне енгізілген техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеуді талап етпейтін БИЖ бойынша ББӘ Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуді қамтамасыз етеді. .

119. Бірыңғай техникалық параметрлері бар БИЖ бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үлгілік жобаны әзірлеу жүзеге асырылады.

120. БИЖ-ді іске асыруда типтік жобаларды қолдану құрылыстың нақты учаскесіне сілтеме жасау арқылы жүзеге асырылады.

**9-тармақ.** **Сметалық құнын ұлғайтуды көздейтін жобаларды қарау және іріктеу**

121. Республикалық БИЖ-дің сметалық құнын ұлғайтуға байланысты, жобалық-сметалық құжаттаманы түзетуге немесе оған қосымша компоненттерді енгізуге байланысты, бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеде немесе БИЖ-дің типтік жобасында көзделмеген бюджеттің қосымша шығындарына әкеп соқтыратын шығындар республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады. .

122. Бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеде немесе БИЖ-дің типтік жобасында көзделмеген, жобалық-сметалық құжаттаманы түзетуге немесе оған қосымша бюджеттік шығыстарды көздейтін қосымша компоненттерді енгізуге байланысты, жоғары бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен жүзеге асырылатын жергілікті БИЖ-дің сметалық құнын арттыруға байланысты шығындар тиісті жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады. бюджет.

123. БИЖ-дің сметалық құнын ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бюджеттің бекітілген техникалық-экономикалық негіздемесінде немесе БИЖ-дің типтік жобасында көзделмеген қосымша бюджеттік шығыстарға әкеп соқтыратын қосымша компоненттерді енгізуге байланысты бюджеттік комиссияның қарауынсыз және ұсынысынсыз ұлғайтуға жол берілмейді. .

Қазақстан Республикасы ратификациялаған Қазақстан Республикасының Үкіметі жасасқан қарыз туралы келісім шеңберінде жүзеге асырылатын БИЖ-ге сәйкес, егер мердігермен жасалған азаматтық-құқықтық келісімшарттың талаптарына сәйкес басқа талаптар белгіленсе, жобалық-сметалық құжаттаманы түзетусіз азаматтық-құқықтық келісімшарт бойынша БИЖ-дің сметалық құнын арттыруды қаржыландыруға болады. құнын арттыруды қаржыландыру.

Жол учаскелерінің сметалық құнын арттыруды қаржыландыруға жол берілмейді осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген БИЖ бойынша азаматтық-құқықтық шарттың талаптарына сәйкес, РБК-ның қарауынсыз.

124. Инвестициялық жоспарға енгізілмеген БИЖ бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге жол берілмейді және республикалық немесе жергілікті бюджет.

125. БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін түзету немесе техникалық-экономикалық негіздемені түзетуді қажет ететін БИЖ-дің сметалық құнын арттыру мәселелерін шешу екі кезеңде жүзеге асырылады.

Бірінші кезең бойынша:

1) БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін түзету бойынша ББӘ-нің инвестициялық ұсынысын әзірлеу және көзделген жағдайларды қоспағанда, бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсыну жылы 271 тармақта осы Қағидалардың;

2) тиісті бюджеттік комиссияның БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін түзетудің орындылығын анықтау және БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін түзетуді қаржыландыру туралы шешімі (қажет болған жағдайда) ББӘ ұсынған құжаттар және инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытынды негізінде бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін түзету туралы орталық уәкілетті органға бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган. Көзделген жағдайларда жылы 271 тармақта осы Қағидалардың талаптарына сәйкес БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындының болуы талап етілмейді.

Бірінші кезеңде БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі жүзеге асырылады айқындалған тәртіппен 3 тарауда осы Қағидалардың.

Тиісті бюджеттік комиссияның қарауына БИЖ-дің техникалық-экономикалық негіздемесін түзетудің орындылығы туралы мәселені шығару үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға келесі құжаттарды ұсынады:

1) мемлекеттік органның – ББӘ–нің бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не мемлекеттік органның - ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, өзгертілуі мүмкін техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кестені қоса бере отырып. 19 осы Қағидаларға;

2) тиісті саланың уәкілетті органының техникалық шешімдерді өзгертудің орындылығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы және қарастырулар мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылған және лауазымды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген қосымша шығыстар құжаттарды;

3) БИЖ ерекшеліктеріне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары;

4) көзделген жағдайларды қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы 271 тармақта осы Қағидалардың;

5) бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның (бекітілген бастапқы БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесі бойынша) оң қорытындысын алғаннан кейін бұрын қаралған БИЖ техникалық-экономикалық негіздемесі бойынша сараптамалардың қорытындылары мен құжаттары.;

6) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жолданған, жүргізіліп жатқан түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған хабарлама-хат.

БИЖ-дің ТЭН-ін қайта түзеткен кезде уәкілетті органның ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын актісі бюджет қаражатын мақсатты пайдалану тұрғысынан, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталса, бұзушылықтардың болмауы туралы ұсынылады. құжаттарды тапсырған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей.

7) БИЖ–дің бекітілген техникалық–экономикалық негіздемесінде көрсетілген көрсеткіштерге, оның ішінде бөлінген бюджет қаражатын толық игерген кезде, қол жеткізбеу себептерін көрсете отырып, қол жеткізілмегені туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба, мемлекеттік органның бірінші басшысының қолы қойылған. - ББӘ немесе оны алмастыратын тұлға немесе мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға.

ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін алғаннан кейін БИЖ ТЭН-не тиісті түзетулер енгізеді.

Екінші кезең бойынша:

1) ББӘ-нің түзетілген БИЖ ТЭН-ін бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынуы, көзделген жағдайларды қоспағанда. 271 тармақта осы Қағидалардың;

2) түзетілген ТЭН бойынша БИЖ-ді қаржыландырудың орындылығын айқындау жөніндегі тиісті бюджет комиссиясының шешімі.

Екінші кезеңде түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарауды бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган белгіленген тәртіппен жүзеге асырады. 5 тараудың 2 тармағында осы Қағидалардың.

Орталық уәкіл бюджеттік жоспарлау органы немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган тиісті бюджеттік комиссияның қарауына БИЖ-дің түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесі бойынша қаржыландырудың орындылығы туралы мәселені ББӘ ұсынған келесі құжаттар негізінде енгізеді:

1) БИЖ ерекшеліктеріне байланысты талап етілетін БИЖ-дің түзетілген ТЭН-не сараптамалардың қорытындылары;

2) көрсетілген жағдайларды қоспағанда, БИЖ-дің түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптаманың оң қорытындысы және экономикалық қорытынды; 271 тармақта осы Қағидалардың;

3) тиісті саланың уәкілетті мемлекеттік органының техникалық шешімдерді өзгертудің орындылығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы және қарастырулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресми құжаттар үшін ресімделген қосымша шығыстар;

4) БИЖ-дің түзетілген ТЭН-і;

5) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізілетін түзету туралы хабарлама-хат.

БИЖ-дің ТЭН-ін қайта түзеткен кезде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын мақсатты пайдалану туралы, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталса, бұзушылықтардың болмауы туралы актісі ұсынылады. құжаттарды тапсырған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмей;

6) БИЖ-дің түзетілген ТЭН- в ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы;

7) БИЖ-дің сметалық құнын арттыру себептерін негіздей отырып, түзетілген құн бойынша ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындары бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы (болған жағдайда).

Бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа төнетін қатерге байланысты жедел іске қосуды қажет ететін атомдық және жылу энергетикалық кешендерінің техникалық жағынан күрделі объектілері үшін іске қосу-монтаждау жұмыстарының шығындары уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысында ұсынылған есептеулерге сәйкес жүзеге асырылады. оның ішінде елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына төнетін қатерді растау.

Екінші кезеңде түзетілген ТЭН бойынша қаржыландырудың орындылығы:

сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет есебінен қаржыландыру көзделетін республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ-ді РБК қарайды;

сметалық құнын ұлғайтуды жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру көзделетін жергілікті БИЖ-ді тиісті бюджет комиссиясы қарайды.

Тиісті бюджеттік комиссиялар іріктеп алған, сметалық құнын арттыруды көздейтін БИЖ бюджеттік заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

126. Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді немесе түзетуді қажет етпейтін БИЖ құнын өзгерту мәселелерін шешу екі кезеңде жүзеге асырылады.

      Бірінші кезең – ББӘ ұсынған құжаттар негізінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның қорытындысы негізінде жобалық-сметалық құжаттаманы түзетудің орындылығын анықтау үшін тиісті бюджеттік комиссияның шешімі.

Екінші кезең – тиісті бюджеттік комиссияның БИЖ-дің түзетілген жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес ұлғайтылған құнын қаржыландыру туралы шешімі.

Бірінші кезеңде ББӘ БИЖ ерекшеліктеріне байланысты бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады:

1) мемлекеттік органның – ББӘ–нің бірінші басшысының не оны алмастыратын тұлғаның, не мемлекеттік органның - ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, қымбаттаудың болжамды сомасы көрсетілген хат.;

2) мемлекеттік органның – ББӘ–нің бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға не мемлекеттік органның - ББӘ-нің бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлға қол қойған түсіндірме жазба, онда мынадай ақпарат қамтылады:

БИЖ-ді іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджеттік шығыстардың негіздемесі;

мемлекеттік сатып алуды өткізу нәтижесінде үнемделген соманы көрсете отырып, БИЖ-ді (ЖСҚ әзірлеу және т.б.) іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат (үнемделген жағдайда);

жобаны әр жылға бюджеттен қаржыландыру (жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу басталғаннан бастап құрылыс үшін). Бұл ақпарат себептерін көрсете отырып, жыл сайынғы жоспармен және фактімен бірге беріледі игерілмегендер, ондайлар болған жағдайда;

бағаның қымбаттауына әкеп соғатын себептерді егжей-тегжейлі көрсету (мердігерлердің шартта көрсетілген бағаны (сметаны) көтеру қажеттілігі туралы ББӘ-нің уақтылы ескертуін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

кінәсінен қымбаттауы орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қолданылған шаралар;

техникалық зерттеп-қараумен және техникалық қадағалау актісімен расталған аяқталмаған құрылыстың жай-күйі туралы мәліметтер;

қол жеткізбеу себептерін көрсете отырып, бекітілген ЖСҚ-да көрсетілген көрсеткіштерге, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде қол жеткізілгені не қол жеткізілмегені туралы ақпарат;

3) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оның орнындағы адамның, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылған, БИЖ ерекшеліктеріне қарай ресми хат нысанында ұсынылатын тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы. мөрмен расталған және ББӘ түсіндірмелерін қоса бере отырып, жобаның сметалық құнын арттырудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын орган;

4) бастапқы құны бойынша жобалық-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс кешенді сараптамасының қорытындысы;

5) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнамада көзделген жағдайларда бастапқы құнға бұйрық;

6) жүргізіліп жатқан түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат, ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген.

БИЖ-дің ТЭН-ін қайта түзеткен кезде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын мақсатты пайдалану туралы, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталса, бұзушылықтардың болмауы туралы актісі ұсынылады. құжаттарды тапсырған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмей;

7) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға электронды түрде ұсынылатын, құнын арттыруды көздейтін жобалар бойынша салыстырмалы кесте мен құжаттаманың тізбесі9 осы Қағидаларға сәйкес мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ не оны алмастыратын тұлғаның, не мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған;

8) объектінің нақты жай-күйі туралы толық мәлімет беретін, құжаттарды тапсыру күніне дейін кемінде 1 (бір) ай бұрын түсірілген материалдар, фото немесе бейнетүсірілімдер;

9) БИЖ-дің бұрын бекітілген жобалық-сметалық құжаттамасының жобалық шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің орындылығы туралы ведомстводан тыс кешенді сараптама хаты.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Тиісті бюджеттік комиссияның оң шешімін алғаннан кейін ББӘ жобалық-сметалық құжаттамаға тиісті түзетулер енгізеді.

ББӘ екінші кезеңде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға түзетілген жобалық-сметалық құжаттаманы, сондай-ақ БИЖ ерекшеліктеріне байланысты енгізеді:

ЖСҚ ведомстводан тыс кешенді сараптамасының қорытындысы;

салалық уәкілетті мемлекеттік органның қорытындысы;

БИЖ-дің сметалық құнын арттыру себептерін негіздей отырып, түзетілген құн бойынша ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындары бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы (болған жағдайда).

Бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері мен әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа қауіп төндіруіне байланысты жедел іске қосуды қажет ететін атомдық және жылу энергетикалық кешендерінің техникалық жағынан күрделі объектілері үшін іске қосу-монтаждау жұмыстарының шығындары қорытындыда келтірілген есептеулерге сәйкес жүзеге асырылады. уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасы, оның ішінде елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына төнетін қатерді растауды қамтиды.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган БИЖ–дің ерекшеліктеріне байланысты тиісті бюджеттік комиссияның қарауына осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында көрсетілген ББӘ ұсынған құжаттар негізінде түзетілген жобалық-сметалық құжаттаманың құнын арттыруды ұсынады., сондай-ақ түзетілген жобалық-сметалық құжаттамаға, түзетілген жобалық-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы.

Екінші кезеңде құнның өсуін қаржыландырудың орындылығы:

республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ, құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру көзделіп отырған ҚРБ қарайды;

құнын ұлғайтуды жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру көзделетін жергілікті БИЖ-ді тиісті бюджет комиссиясы қарайды.

Тиісті бюджеттік комиссиялар іріктеп алған, құнын арттыруды көздейтін БИЖ-дері бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

127. Ережелер 125 және 126 тармақтар осы Қағидалардың көрсетілген БИЖ-ге қолданылмайды 123-тармақтың екінші және үшінші бөліктерінде осы Қағидалардың.

Көрсетілген БИЖ бойынша 123-тармақтың екінші және үшінші бөліктерінде осы Қағидалардың, ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады:

1) мемлекеттік органның бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, қымбаттаудың болжамды сомасы көрсетілген хат;

2) мемлекеттік органның бірінші басшысы қол қойған түсіндірме жазба, онда мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

болжанатын қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу басталғаннан бастап әр жыл үшін жобаны бюджеттен қаржыландыру туралы ақпарат. Бұл ақпарат игерілмеу себептерін немесе бар болған жағдайда қаражатты үнемдеуді көрсете отырып, әрбір жылға арналған жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

қымбаттауға әкеп соғатын себептердің егжей-тегжейлі көрсетілуі;

3) бірінші басшының қолы қойылған тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық қорытындысы;

4) салыстырмалы кесте жоба келісімшарттарының құнын арттыру бойынша қосымшаға сәйкес нысан бойынша 19 осы Қағидаларға сәйкес мөрмен расталған бірінші басшының қолы қойылған;

5) бірінші басшының қолы қойылған, жүргізіліп жатқан және аяқталған жобалар бойынша бөлек төлеуге арналған фискалдық сертификат (жұмыс көлемі туралы ведомості, шығындар туралы мәліметтермен эскалация есептеулерін қоса бере отырып).;

6) бірінші басшының қолы қойылған сертификаттар бойынша тізілім;

7) жобаның қымбаттауы бойынша шығыстар сметасы және тауарлар мен көрсетілетін қызметтер құнының қымбаттауы жағдайындағы бағалар бойынша статистикалық деректер;

8) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жолданған, жүргізіліп жатқан түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған хабарлама-хат.

БИЖ-дің ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын мақсатты пайдалану туралы, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталса, бұзушылықтардың болмауы туралы актісі ұсынылады. құжаттарды тапсырған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны ҚБК қарауына енгізеді.

ҚБК-нің оң шешімін алғаннан кейін, Қазақстан Республикасы ратификациялаған Қазақстан Республикасы Үкіметінің несиелік келісімшарты шеңберінде жүзеге асырылатын азаматтық-құқықтық келісімшарттың талаптарына сәйкес жол учаскелерінің сметалық құнын арттыруды қаржыландыруға рұқсат етіледі.

128. Ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамының елеулі өзгеруіне байланысты, бірақ техникалық шешімдердің өзгеруіне әкеп соқтырмай, жаңа объектілерді салуға (салуға) немесе жұмыс істеп тұрғандарын реконструкциялауға бағытталған БИЖ-дің сметалық құны ұлғайған жағдайда, жобалық-сметалық құжаттамаға түзетулер енгізіліп, кейіннен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізіледі. .

Ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамының елеулі өзгеруіне байланысты жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуді қажет етпейтін, бірақ техникалық шешімдердің өзгеруіне әкеп соқтырмайтын БИЖ құнының өсуі жағдайында техникалық-экономикалық негіздемеге түзетулер енгізіледі, ал экономикалық сараптама және қорытынды талап етілмейді.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган бұл мәселені белгіленген тәртіппен тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады. 125 және 126 тармақтарда осы Қағидалардың.

129. Егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылатын болса, онда осы саладағы заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген БИЖ-дің бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын тиісті құжаттар ұсынылады. аумағында осы жоба көрсетілген заңнаманың мәтінін қоса бере отырып және оның қазақ және/немесе орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылатын мемлекеттің құрылысы.

130. Құжаттаманың толық емес пакеті ұсынылған немесе бағаның өсуінің нақты және негізделген себептері көрсетілмеген, сондай-ақ кінәлі тұлғалар немесе ұйымдар және оларға қатысты қабылданған шаралар (бар болған жағдайда) көрсетілмеген БИЖ-лер қарастырылмайды. сметалық құнын арттыру.

**10-тармақ. Ражұмыса мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы, институционалдық МЖӘ жобалары, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу арқылы іске асырылуы жоспарланған бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесі**

131. Инвестициялардың ҚЭН- Инвестициялардың орындылығын растау, сондай-ақ жоспарланған іс-шаралардың Инвестициялық ҚЭН   
іс-шараларының толық инвестициялық кезеңін ескере отырып, негізділігі мен нәтижелілігі өлшемдеріне сәйкестігін растау ұсынылады.

Егер қаржыландыру бірнеше көздерден болжанатын болса, Инвестициялардың ҚЭН-і Инвестициялар сомасының негіздемесін көрсете отырып, барлық іс-шаралардың негізділігі мен тиімділігі критерийлерінің орындылығы мен сәйкестігін ашады.

132. Инвестициялардың ҚЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді Алушы немесе Қатысушылар немесе ББӘ жүзеге асыра алады.

Инвестициялардың ҚЭН мақсаттары инвестициялық ұсынысқа сәйкес келеді.

Егер Инвестициялар институционалдық МЖӘ жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған болса, Инвестициялардың мақсаттары мен міндеттері МЖӘ жобасының тұжырымдамасына сәйкес келеді.

133. Заңды тұлғаның жарғылық капиталын бюджет қаражаты есебінен ұлғайтуға заңды тұлғаны дамыту мақсатында жол беріледі.

Заңды тұлғалар өздерінің жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы нәтижесінде бюджет қаражатын бөлу, мемлекеттік меншік объектілерін жарғылық капиталдарды қалыптастыруға немесе ұлғайтуға төлеуге беру жолымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайларда, субъектілерге жатады. квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар.

Заңды тұлғаның залалдарын тікелей жабу мақсаттарына және ағымдағы шығыстарды қаржыландыруға бағытталған іс-шараларға заңды тұлғаның жарғылық капиталын залалдарды жабу бойынша түпкілікті және тікелей нәтижелердің тиісті көрсеткіштерімен ұлғайтуға жол берілмейді.

134. Инвестициялардың ҚЭН-і келесі құрылымға сәйкес келеді:

1) Инвестициялар паспорты;

2) «Ретроспектива»бөлімі;

3) «Негізділік»бөлімі.;

4) «Нәтиже»бөлімі;

5) қосымшалар.

Инвестициялардың ҚЭН-і басқа бөлімдермен, тараулармен, абзацтармен және қосымшалармен толықтырылуы мүмкін, егер мұндай толықтыру мақсаттарды, міндеттерді, негізгі көрсеткіштерді, қаржылық-шаруашылық қызметтің көрсеткіштерін және ұйым туралы басқа ақпаратты ашуға сәйкес келсе. Инвестициялардың ҚЭН-і бөлімдермен, бөлімдер тараулармен, тараулар тармақтармен толықтырылған жағдайда, әрбір қосымша ұсынылатын бөлімнің және (немесе) тараудың және (немесе) абзацтың болуы тиісb тиісті белгі («бөлім», «тарау», «тармақ»), сондай-ақ атауы.

135. Инвестициялар паспорты қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады 20 осы Қағидаларға.

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды игеру Инвестициялық паспортта көрсетілген кезеңге және іс-шараларды іске асыру құнына сәйкес жүзеге асырылады.

136. Бөлім «Ретроспектива»келесі құрылымға сәйкес келеді:

1) «тармақ» Талдау фқатысушылардың қаржылық жағдайының жай-күйі», онда келтіріледі қатысушылардың қаржылық жағдайы, оның ішінде қолда бар талаптар мен міндеттемелердің мөлшері мен сапасы туралы ақпарат.

Талдау қаржылық есептілік ұсынылған барлық кезең үшін жүргізіледі.

Егер Инвестициялар заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған болса институционалдық МЖӘ жобалары бойынша тұлғалар, бұл тармақ ұсынылмайды;

2) «Несие портфелі» тармағы, егер Инвестицияларды алушы қаржы ұйымы болып табылған жағдайда. Тармақта Қаржыландыру көздері (бюджеттік қаражаттар, меншікті қаражаттар, үшінші тұлғалардың несиелері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорының қаражаттары) тұрғысынан Инвестицияларды Алушының несиелік портфелінің жай-күйі туралы тоқсан сайынғы ақпарат келтірілген. Инвестициялардың ҚЭН-ін енгізгенге дейінгі айдың аяғында, Инвестициялардың ҚЭН-ін енгізгенге дейінгі соңғы 3 (үш) жыл ішінде;

137. «Негізділік» бөлімінде іс-шараларды жүзеге асыруға арналған Инвестициялар көлемінің негіздемесі және баламалы көздерден Инвестициялар ҚЭН-нің іс-шараларын қаржыландырудың мүмкін еместігі келтірілген.

«Негізділік» бөлімі келесі тараулардан тұрады:

1) «Инвестициялар көлемі» тарауы;

2) «тарау» Инвестициялық ҚЭН мақсаттарының сәйкестігіций инвестициялық ұсынысқа»;

3) «тарау» Субъектінің салалық картасыа квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар»;

4) тарау «Болжамды сипаттамасы мен негіздемесітехнологиялық шешімдерді әзірлеу»;

5) «Стратегиялық алғышарттар» тарауы.

Егер Инвестициялар жобаны іске асыруға бағытталған жағдайда институционалдық МЖӘ, басшысы «Қаржыландырудың баламалы көздерімен»және «Субъектінің салалық картасыа квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар»ұсынылмайды.

Егер Инвестициялар ұлттық басқарушы холдингті және оның еншілес және тәуелді акционерлік қоғамдарын қаржыландыруға жұмсалған жағдайда, «Баламалы қаржыландыру көздері» тарауы келесі шарттармен қамтамасыз етілмейді тарту бірлесіп қаржыландыру экономиканың басым секторларында жобаларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялардың сомасынан кем емес сомаға нарықтық қаржыландыру жолымен.

138. «Инвестициялар көлемі» тарауында құжаттамамен және есептеулермен расталған әрбір құрауыш бөлінісінде Инвестициялар көлемінің негіздемесі келтіріледі.

«Инвестициялар көлемі» тарауы келесі тармақтан тұрады:

1) «Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер» тармақты, онда сатып алынатын өнімдердің тізбесі, саны мен сапасының негіздемесі келтіріледі;

2) «Бағаларды негіздеу» тармақты, онда Инвестициялар есебінен сатып алынатын өнімдердің бағасына талдау жасалады. Инвестициялар есебінен сатып алынатын өнімдердің бағалары тізімде көрсетілген құжаттармен расталады 149 тармақтың 2) тармақшасында осы Қағидалардың.

Бағаны талдау мыналарды қамтиды:

соңғы екі жылдағы баға динамикасы және ағымдағы бағалардың ықтимал өзгерістері және осындай өзгерістерге әкелуі мүмкін оқиғалар туралы ақпарат;

бағадан мүмкін болатын жеңілдіктер, жеңілдіктер беру шарттары (сатып алу көлемі, төлем шарттары);

3) «Айналым қаражатын толықтыру» тармақты, онда төменде келтірілген тізбемен ашылады, бірақ олармен шектелмейді, мыналар үшін ақшаға қажеттілік:

қаржы өнімдерінің бөлінісінде клиенттердің болжамды санын, қаржылық қызметтің орташа сомасын көрсете отырып, қаржылық қызметтерді көрсету;

сақталуын пруденциалдық нормативтердің;

инвестицияларды алушының ағымдағы шығыстарын қаржыландыру;

4) тармақ «Инвестициялар көлемі», онда жоспарланған инвестициялардың көлемін растайтын есептеулер келтірілген.

Есептеулер әрбір іс-шара бөлінісінде келтіріледі. Қажет болған жағдайда объектілерді пайдалануға беру шығындары (іске қосу-жөндеу жұмыстары).

Егер Инвестициялар мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асырылатын болса, әзірлеуге қаражаттың жоқтығы туралы негіздеме ұсынылған жағдайда жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге арналған шығыстар жоспарланған Инвестициялардың көлеміне қосылады.   
көрсетілген растайтын құжаттардың қосымшасымен 149, 150 тармақтарда осы Қағидалардың.

Нысан құрылысының түпкілікті құны жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу және ведомстводан тыс кешенді сараптама нәтижелері бойынша анықталады. Бұл ретте Инвестициялардың ҚЭН-і ББӘ-нің қайта бекітуіне жатады.

Егер Инвестициялар қаржылық қызметтерді көрсетуге арналған болса, тараудың құрылымдық элементтері «Инвестициялар көлемі» болып табылады:

тармақ «Айналым қаражатын толықтыру»;

тармақ «Инвестициялар көлемі».

Егер Инвестициялар шет мемлекеттердің аумағында жүзеге асырылатын болса, Инвестициялардың құнын растайтын, аумағында осы жоба жүзеге асырылып жатқан мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар ұсынылады. көрсетілген заңнаманың мәтіні және оның қазақ және (немесе) орыс тілдеріндегі аудармасы қоса беріледі.

Егер Инвестициялар институционалдық МЖӘ жобалары бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған жағдайда, тармақтар «Өнімдер», «Бағалардың негіздемесі», «Айналым қаражатын толықтыру» ұсынылмайды. Инвестициялар көлемі мемлекеттік және жекеше әріптестер арасындағы тиісті құжаттармен (келісімдер, шарттар, меморандумдар) расталады.

139. Тарау «Инвестициялар ҚЭН мақсаттарының инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі» инвестициялар ҚЭН мақсаттарының инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі немесе сәйкес келмеуі тұрғысынан талдауды қамтиды.

140. Тарау «Субъектінің салалық картасы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар» субъектілердің іске асырылған, іске асырылып жатқан және іске асырылуы жоспарланып отырған инвестициялық жобалары бойынша ақпаратты қамтиды квазимемлекеттік сектор субъектілерінің нысаны бойынша секторлар «Субъектінің салалық картасы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар», ол қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік органның бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық нысанда ұсынылады 21 осы Қағидаларға.

141. Тарау «Болжанатын техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы және негіздемесі» қамтиды:

1) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатының есептік негіздемесі, жоба қуатын игеру серпіні;

2) технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың негіздемесі, бұрыннан қолданылып жүрген жабдықпен технологиялық үйлесімділігі, баға мен сапаның оңтайлы арақатынасы, технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың баламалы нұсқалары, инновациялық жабдықты қолдану, жобада сапа стандарттарын пайдалану туралы ақпарат.;

3) жобаның құрамдас бөліктері бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша).;

4) автоматтандырылатын функциялардың, процестердің және олардың тұтынушыларының тізбесі (схема use-case);

5) телекоммуникациялар схемасы және байланыс арналарына қойылатын талаптар, жобаның ауқымы мен қуатының сандық көрсеткіштеріне негізделген есептеу құралдарының есептеу қуаты мен сақтау көлеміне және санына қойылатын талаптардың негіздемесі;

6) жүйе архитектурасының, жүйе құрамдастарының және олардың өзара байланыстарының жалпы сипаттамасы;

8) сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграцияларды көрсету;

9) ақпараттық қауіпсіздік талаптарын көрсету.

Бұл ретте ҚЭН бөлімінде салыстырмалы талдау жүргізілетін және таңдалған нұсқаның негіздемесі ұсынылатын жобаның мақсатына және нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетіледі.

142. «Стратегиялық алғышарттар» тарауында Инвестициялар жоспарланған стратегиялық құжаттар туралы ақпарат (нормативтік құқықтық актілер, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары) қамтылған., мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, субъектілердің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің секторлар, бюджеттік бағдарлама).

143. Бөлімде «Нәтиже» есептеулермен расталған тікелей және түпкілікті нәтижелерді алу мүмкіндігінің негіздемесі, сондай-ақ Инвестицияларды Алушының қаржылық-шаруашылық қызметінің жоспарланған нәтижелері келтірілген.

Бөлім «Нәтиже» келесі құрылымға сәйкес келеді:

1) тарау «Өндіру және өткізу»;

2) тарау «Ресурстар»;

3) тарау «Қаржы»;

4) тарау «Тәуекелдер»;

5) тарау «Қорытындылар».

144. Тарауда «Өндіру және өткізу» өнімді өндіру және өткізу жоспары келтірілген. Тарау «Өндіру және өткізу» келесі тармақтардан тұрады:

1) тармақ «Лицензиялар мен патенттер», онда төмендегі тізбе келтіріледі, бірақ олармен шектелмейді, мыналар туралы ақпарат:

қызметтің белгілі бір түрлерін жүзеге асыруға лицензиялардың болуы, лицензияның берілген күні мен нөмірі, кім бергені;

кешенді кәсіпкерлік лицензиясының болуы, кешенді кәсіпкерлік лицензия шартының мәні мен жасалған күні, қолданылу мерзімі, кешенді лицензиар;

лицензияларды алу қажеттілігі, лицензияларды алу шығындары;

патенттердің және уақытша патенттердің болуы, қашан және кіммен берілгені, қолданылу мерзімі;

2) тармақ «Өндіріс жоспары», онда негіздеме келтіріледі:

өндірістік бағдарламаның (өнімдер бөлінісінде) нарықтағы жағдайға, жасалған шарттарға, тұтынушылармен алдын ала келісімдерге сүйене отырып;

өндіріс жоспарын орындауға бекітілген нормалар негізінде шығындар;

3) тармақ «Іске асыру жоспары», онда келтіріледі:

өткізілетін, оның ішінде Инвестициялар есебінен өндірілетін өнімдердің тізбесі мен сипаттамасы;

негізгі өнімдерге, оның ішінде Инвестициялар есебінен өндірілетін өнімдерге бағалардың негіздемесі, оның ішінде:

Қазақстан Республикасы заңнамасының уәкілетті мемлекеттік органдармен бағаларды (тарифтерді) бекіту (белгілеу) немесе келісу жөніндегі талаптары;

табыстылық: шығындарды өтеу, орташа немесе максималды кірісті алу;

нарықтағы конъюнктуралар: жаңа өнімді жылжыту, қолданыстағы сату көлемін сақтау, бәсекелестерді дәстүрлі нарықтардан ығыстыру, бос тұрған сегментті толтыру;

өнім құндылықтары: жаңалық, сапа, сатудан кейінгі кепілдіктер;

нарықтағы жағдайға, тұтынушылармен жасалған шарттарға, алдын ала келісімдерге сүйене отырып, іске асыру бағдарламасының негіздемесі (өнімдер бойынша);

жаңа сатып алушыларды тарту бойынша жоспарланған іс-шаралар (жарнама, баға саясаты, сатудан кейінгі қызмет көрсету).

Егер Инвестицияларды Алушының қызметі франчайзинг шарты немесе лицензиялық келісім негізінде жүзеге асырылса, франшиза немесе зияткерлік меншік лицензиясын сатушының Инвестициялар алушының бағалары мен баға саясатына құқықтары мен ықпал ету дәрежесі туралы ақпарат беріңіз.

145. Тарауда «Ресурстар» өндіріс жоспары мен іске асыру жоспарын орындау үшін қажетті ресурстардың барлық түрлеріне қажеттіліктің негіздемесі келтірілген. Тарау «Ресурстар» келесі тармақтардан тұрады:

1) тармақ «Нормалар», онда шикізатты, жылу және электр энергиясын, еңбекті, ақшаны тұтыну нормалары, оның ішінде олардың қашан және кіммен бекітілгені туралы ақпарат көрсетіледі;

2) тармақ «Лимиттер», онда әкімшілік шығыстар бойынша лимиттердің мөлшерлері туралы ақпарат келтіріледі: лимиттердің мөлшерлері, оның ішінде олардың қашан және кіммен бекітілгені туралы ақпарат келтіріледі;

3) тармақ «Қызметкерлер», онда төмендегі тізбе келтіріледі, бірақ олармен шектелмейді, мыналар туралы ақпарат:

инвестициялармен байланысты персоналдың штаттық санын ұлғайту (қысқарту) жөніндегі жоспарларға;

персоналдың кәсіби деңгейін арттыру (қайта даярлау) бойынша жоспарланған іс-шаралар және олардың кәсіби деңгейін арттыруға байланысты шығындар (қайта даярлау);

4) тармақ «Негізгі құралдар», онда мыналар туралы ақпарат (Инвестицияларды ескере отырып) беріледі:

негізгі құралдардың құрылымы (ғимараттар, құрылыстар, машиналар, жабдықтар, көліктер, компьютерлер және ақпаратты өңдеуге арналған жабдықтар, басқа да негізгі құралдар), соның ішінде қаржылық жалдау (лизинг), операциялық жалдау кезіндегі меншіктегі негізгі құралдар туралы ақпаратты ашу;

қызметті жүзеге асыру үшін негізгі құралдардың санына, өнімділігіне және техникалық жағдайына сәйкестігі;

5) тармақ «Қорлар», онда мыналар туралы ақпарат келтіріледі:

қорлардың негізгі түрлеріне қажеттілік (заттай өлшем бірліктерінде);

қорлардың негізгі түрлерінің бағаларында;

қорларды сатып алуға жоспарланған шығындар туралы;

6) тармақ «Коммуналдық қызметтер», онда мыналар туралы ақпарат келтіріледі:

жылу және электр энергиясына, сумен жабдықтауға және кәрізге қажеттіліктер;

жылу және электр энергиясының, сумен жабдықтаудың және кәріздің бағаларына;

жылу және электр энергиясын, сумен жабдықтауды және кәрізді сатып алуға жоспарланған шығындар туралы;

7) тармақ «Ақша», онда келтіріледі:

борышкерлердің мінездемесі; берешекті талап ету бойынша жүргізілетін іс-шаралар;

кредиторлар; міндеттемелерді орындау бойынша жүргізілетін   
іс-шаралар;

ақшалай емес операциялар: мәмілелер көлемі және контрагенттер;

ақшаға деген қажеттілік, кассадағы олқылықтар, ақша тарту шаралары;

уақытша бос ақшаны пайдалану жоспарлары: депозиттерге орналастыру, қаржы активтерін сатып алу, несиелер беру (уақытша қаржылық көмек көрсету), сомалар, кірістер, орналастыру мерзімдері.

Ақшаны тартуға байланысты іс-шаралар туралы ақпаратты ашқан кезде ақпарат көздері көрсетіледі, оның ішінде:

акцияларды (қатысу үлестерін) орналастыру – шығару және орналастыру көлемдері, орналастырудың жоспарланған бағасы;

облигациялар шығарылымы – шығарылым көлемі, шығарылымдағы облигациялар саны, оларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сыйақы төлеу, өтеу тәртібі мен тәртібі және басқа да маңызды мәліметтер;

қарыздарды тарту – қарыз берушілер, қарыз мөлшері, қарыз алу мерзімі, сыйақы мөлшерлемесі, сыйақы төлеу шарттары, негізгі қарызды төлеу шарттары.

146. Тарауда «Қаржы» кірістер, шығыстар бойынша жоспарлар, салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы мәліметтер, дивидендтер туралы мәліметтер келтіріледі. Тарау «Қаржы» келесі тармақтардан тұрады:

1) тармақ «Кірістер», онда негіздеме келтіріледі:

өнімді өткізуден түсетін жоспарланған кірістер, оның ішінде олардың өсуінің немесе төмендеуінің негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір өнім бойынша жүзеге асырылады);

қаржыландыру бойынша жоспарланған кірістер;

дивидендтер бойынша кірістер (ақпарат үлестік бағалы қағаздары Инвестицияларды Алушының меншігінде болатын әрбір ұйым бойынша жеке ұсынылады);

активтерді шығарудан жоспарланған кірістер;

мемлекеттік бюджеттен жоспарланған субсидиялар;

операциялық жалдаудан жоспарланған кірістер;

үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар бойынша жоспарланған кірістер;

өзге де жоспарланған кірістер.

Мемлекеттік тапсырманы, мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде не мемлекеттік мекемелерге өнімді өткізуден алынатын табыстар туралы ақпарат жеке ашылады;

2) тармақ «Шығыстар», онда негіздеме келтіріледі:

өткізілетін өнімнің өзіндік құны, оның ішінде оның өсуінің немесе төмендеуінің негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір өнім бойынша жүзеге асырылады);

өнімді өткізу бойынша жоспарланған шығыстар, оның ішінде олардың өсуінің немесе төмендеуінің негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

жоспарланып отырған әкімшілік шығыстардың, оның ішінде олардың өсуінің немесе төмендеуінің негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

маркетинг және жарнама бойынша жоспарланған шығыстар, оның ішінде олардың өсуінің немесе төмендеуінің негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

сыйақылар бойынша жоспарланған шығыстар;

активтердің шығуына байланысты шығыстар;

операциялық жалдауға байланысты шығыстар;

үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар бойынша шығыстар;

тоқтатылатын қызметпен байланысты жоспарланған шығыстар;

өзге де жоспарланған шығыстар;

3) тармақ «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер», онда салықтың және бюджетке төленетін міндетті төлемдердің әрбір түрі бойынша жоспарланған төлемдердің негіздемесі, оның ішінде салық салу базаларының негіздемесі келтіріледі;

4) тармақ «Дивидендтер», онда акцияға (қатысу үлесіне) есептелетін дивидендтер, дивидендтерді есептеудің жалпы сомасы, оның ішінде акциялардың (қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакетіне, мемлекеттік кәсіпорын бюджетке аудару үшін жоспарлайтын таза кірістің сомасы туралы ақпарат келтіріледі.

147. Тарауда «Тәуекелдер» тәуекелдерді бағалау (қолайсыз жағдайдың туындау ықтималдығын анықтау) және өлшеу (қолайсыз жағдайдың туындауынан болатын залалды анықтау) қамтамасыз етіледі, сондай-ақ іс-шараларды жүзеге асырумен және тұтастай алғанда Инвестицияларды Алушының қызметімен байланысты тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалаудың қолданылған әдістері туралы ақпарат, сондай-ақ басқару шаралары қамтылады. осы тәуекелдер. Тарау «Тәуекелдер» келесі тармақтардан тұрады:

1) тармақ «Операциялық тәуекелдер», онда талданатын, бірақ төмендегі тізбемен шектелмейтін:

персонал: Инвестиция алушының негізгі менеджерлері мен мамандарының жоғалуы, қызметкерлердің біліктілігінің жеткіліксіздігі, қызметкерлердің алаяқтығы;

өндіріс: техникалық ақаулардың қаупі, жабдықтың істен шығуы, процестің бұзылуы;

бизнес-процестер: ұйымдық құрылымның Инвестицияларды Алушының міндеттері мен қызметінің көлеміне сәйкестігі, бизнес-процестердің тиімсіздігі, Инвестицияларды алушының бизнес-процестерінің сәйкессіздігі;

2) тармақ «Қаржылық тәуекелдер», онда талданатын, бірақ төмендегі тізбемен шектелмейтін:

төлем қабілеттілігін жоғалту: Инвестицияларды Алушының міндеттемелерді, оның ішінде қаржылық міндеттемелерді, олардың орындалу мерзіміне қарай уақтылы орындауы үшін ақшасының болмауы немесе жеткіліксіздігі;

өтімділікті жоғалту: активтердің құнын айтарлықтай төмендетпей, олардың жеткіліксіздігі немесе тез сатыла алмауы;

3) тармақ «Нарықтық тәуекелдер», онда талданатын, бірақ төмендегі тізбемен шектелмейтін:

пайыздық тәуекел: тартылған ресурстар бойынша пайыздық шығыстардың ұлғаюы;

инфляциялық тәуекел: инфляциялық процестер нәтижесінде активтердің немесе кірістердің құнсыздануы;

валюталық тәуекел: шетел валюталарының ұлттық валютаға қатысты нарықтық бағамының өзгеруі;

4) тармақ «Кредиттік тәуекел», онда тұтынушылардың (борышкерлердің) төлем қабілеттілігін жоғалту мүмкіндігі және олардың келісімшарттардың талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін орындай алмауы талданады;

5) тармақ «Маркетингтік тәуекелдер», онда талданатын, бірақ төмендегі тізбемен шектелмейтін:

саланың даму серпінінің нашарлауы;

тұтынушылардың өнім сапасына қоятын талаптарын арттыру;

өнімге сұраныстың қысқаруы;

бәсекелестердің позициясын нығайту;

өнімге нарықтық бағаның төмендеуі;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер.

148. Тарауда «Қорытындылар» инвестициялардың ҚЭН іс-шараларын іске асырудың саланы, мемлекет (аймақ) экономикасын дамытуға әсері ашылады. Тарау «Қорытындылар» келесі тармақтардан тұрады:

1) тармақ «Түпкілікті нәтижелер», онда келтіріледі:

инвестициялық ҚЭН іс-шараларының жоспарланған түпкілікті нәтижелерінің есептеулермен расталған негіздемесі;

Инвестициялардың ҚЭН іс-шараларын іске асыру жағдайында саладағы және Қазақстан Республикасындағы (өңірдегі) әлеуметтік-экономикалық ахуалдың даму перспективаларын талдау және олардың әсер етуі:

негізгі әлеуметтік көрсеткіштер (халықтың табыс деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамту деңгейі);

негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнім (тауар/көрсетілетін қызмет) өндірісінің көлемі, саланың (өңірдің) жалпы ішкі өнім құрылымындағы үлесі, салаға (өңірге) инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланып отырған кезеңдегі үрдістері);

нәтижелерді, салдарларды және әсерді талдауды, қосымша пайдалар мен шығындарды, тұтынушының қосымша пайдасын, қайтарылмайтын шығындарды, сыртқы әсерлерді, халықаралық әсерлерді, жобаны іске асырудан түсетін жанама пайданы қамтитын Инвестициялық ҚЭН шаралары бойынша пайдалар мен шығындарды талдау;

инвестициялар ҚЭН іс-шараларын іске асырудың сабақтас салаларды (көршілес өңірлерді) дамытуға әсерін талдау;

инвестициялар ҚЭН іс-шараларының Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновацияларды дамытуға әсерін талдау (бар болса);

2) тармақ «Бюджеттік тиімділік», онда Инвестициялардың ҚЭН іс-шараларын жүзеге асыру нәтижелерінің тиісті бюджеттердің кірістері мен шығыстарына әсерінің есептеулері келтірілген.

Бюджеттің тиімділігін бағалау кезінде ақша қаражаттарының қозғалысы мыналарды ескереді, бірақ олармен шектелмейді:

инвестицияларды өткізуге байланысты шығарылған (қалыптастырылған) мемлекетке тиесілі акциялар (қатысу үлестері) бойынша дивидендтер;

республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін түсімдер (салықтар және басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ басқа төлемдер).

Бюджеттің тиімділігін бағалау кезінде ақша қаражаттарының қозғалысы ескеріледі, бірақ олармен шектелмейді:

Инвестициялар көлемі;

инвестициялардың ҚЭН іс-шараларына байланысты бюджеттің шығыстары инвестициядан кейінгі кезең;

белгілі бір баға саясатын жүргізуге және белгілі бір әлеуметтік басымдықтардың сақталуын қамтамасыз етуге байланысты субсидиялар.

149. Қосымшалар құжаттармен толықтырылады:

1) Бөлімге «Ретроспектива»:

қатысушылардың қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған) мемлекеттік органның бірінші басшысының мөрімен және қолымен – ББӘ не оны алмастыратын тұлға, не әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берілген тұлға мемлекеттік органның бірінші басшысы – ББӘ және бас бухгалтер бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға Инвестициялардың ҚЭН-ін енгізудің алдындағы соңғы үш жыл ішінде, сондай-ақ түсіндіредіельные қаржылық есептілікке ескертпелер;

Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілігінің аудиті міндетті болып табылатын қатысушылар үшін мыналар ұсынылады аудиттелген соңғы үш жылда жасалған қаржылық есептілік және аудиторлық есептер. Бұл ретте қатысушы мыналарды ұсына алады аудиттелмеген қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептер болған жағдайда, соңғы есепті кезеңдегі қаржылық есептілік.

Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдардағы қаржылық қатысулар туралы ақпаратты қоса бере отырып, баланстық баптардың егжей-тегжейлі түсіндірмесін қоса бере отырып, 10% немесе одан да көп мөлшерде қарыздармен ұсынылады. баланстық валютада;

2) бөлімге «Негізділігі»:

«Сатып алынатын (жасалатын) активтердің құны мен сипаттамалары» қосымшаға сәйкес нысан бойынша 22 осы Қағидаларға;

көшірмелер бағасы-парақтар (құжаттардың мерзімі «Қазақстандық мемлекеттік-жекешелік әріптестік орталығы»АҚ-ға ҚЭН енгізілген күннен бастап 6 айдан ерте болмауы керек),ұқсас тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша прайс-парақтар болмаған жағдайда кемінде екі тәуелсіз бағалау қорытындысын), бағалау актілерін және келтірілгенін растайтын ақпаратты қамтитын басқа құжаттарды ұсынады. 138 тармақтың   
2) тармақшасында осы Қағиданың ақпараты. Бұл ретте, егер бұл құны ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысында расталған технологиялық және инженерлік жабдық болса, онда қосымша растайтын құжаттар талап етілмейді.

Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы ұсынылады.

Егер Инвестицияларды іске асыру бірнеше салалық мемлекеттік органдардың жауапкершілік аясын қозғаған жағдайда, көрсетілген салалық мемлекеттік органдар Инвестицияларға тиісті сараптамалардың қорытындыларын қосымша ұсынады.

Бұл ретте салалық сараптамалардың қосымша қорытындыларын тиісті салалық мемлекеттік органдар Инвестицияларды іске асырудың жетекшілік ететін салаға әсерін бағалау және саланың басымдықтарына сәйкестігі бөлігінде ғана ұсынады.

Салалық сараптаманың қорытындысында мыналар қамтылады:

саладағы қалыптасқан жағдайды талдауды бағалау;

болған жағдайда саладағы ахуалды талдауды бағалау іске асырылмаған инвестициялардың ҚЭН-де көрсетілген іс-шаралар;

инвестициялардың ҚЭН іс-шараларын іске асырудың сандық және сапалық көрсеткіштерін келтіре отырып, саланы дамытуға әсерін бағалау және мыналарды көрсету:

сала экономикасының құрылымындағы Инвестициялар ҚЭН   
іс-шараларының рөлі мен орындары;

инвестициялар ҚЭН іс-шараларын іске асыру орны мен ауқымын таңдаудың негізділігі;

инвестициялар ҚЭН іс-шараларын іске асыру мүмкіндігі;

Инвестициялардың ҚЭН іс-шаралары бойынша техникалық шешімдердің жеткіліктілігі және тиімділігін бағалау;

инвестициялар ҚЭН іс-шараларының халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалау, оңтайлы жаңа технологияларды қолдану;

инвестициялар ҚЭН іс-шараларының мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқаларын бағалау;

бар болған жағдайда салалық уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындарының негіздемесі.

Жаңа объектілерді салуға (салуға) не қолда бар объектілерді реконструкциялауға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-ихся ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындысы ұсынылады ТЭН немесе ЖСҚ бойынша, жерге орналастыру жобасы немесе жер-кадастрлық жоспар (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың шығындарының, алынатын жерлердің түріне байланысты ауылшаруашылық және орман шаруашылығы өндірістерінің шығындарының есептеулерін қоса бере отырып), техникалық шарттар.

Объектіні пайдалануға беруге жұмсалған шығындар болған жағдайда уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының және ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беруге (іске қосу-жөндеу жұмыстарына) жұмсалған шығыстар бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындылары талап етіледі.

Бірыңғай энергетикалық жүйенің ірі объектілері және әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа төнетін қатерге байланысты жедел іске қосуды қажет ететін атомдық және жылу энергетикалық кешендерінің техникалық жағынан күрделі объектілері үшін іске қосу-жөндеу жұмыстарының шығындары уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптама қорытындысында келтірілген есептеулерге сәйкес жүзеге асырылады, оның ішінде елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына төнетін қатерді растау.

Инновациялық және (немесе) ғарыш қызметін көздейтін іс-шараларды іске асыруға бағытталған инвестицияларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы ұсынылады.

Егер Инвестициялар ұлттық басқарушы холдингті және оның еншілес және тәуелді акционерлік қоғамдарын қаржыландыруға жұмсалған жағдайда, омақсаттарға қол жеткізудің баламалы нұсқаларын бағалау салалық сараптаманың қорытындысында Инвестициялардың ҚЭН шаралары келесі жағдайларда ұсынылмайды тарту бірлесіп қаржыландыру экономиканың басым секторларында жобаларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялардың сомасынан кем емес сомаға нарықтық қаржыландыру жолымен;

4) бөлімге «Нәтиже»:

«Өнім өндіру бағдарламасы» 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 3 осы Қағидаларға;

«Өнімді өткізу бағдарламасы» 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша  
4 осы Қағидаларға;

нысанға сәйкес дайындалған қаржылық модель «Қаржылық модельге қойылатын талаптар»2-қосымшада көрсетілген5 осы Қағидаларға.

Қызметін әлеуметтік маңызы бар салада жүзеге асыратын, негізгі табыс көзі республикалық және (немесе) жергілікті бюджет болып табылатын коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, мемлекеттік кәсіпорындар нысанында заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша қаржылық модельдің болуы талап етілмейді. Инвестициялардың әлеуметтік маңыздылығы салалық сараптаманың қорытындысымен айқындалады;

«Инвестициялардың нәтижелері» 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша6 осы Қағидаларға;

«ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі» қосымшаға сәйкес нысан бойынша 27 осы Қағидаларға;

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы   
28 маусымдағы № бұйрығымен бекітілген жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарында айқындалған нысандарға сәйкес Инвестицияларды қоспағанда, Инвестицияларды Алушының қаржылық көрсеткіштерінің болжамы. № 404 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15384 болып тіркелген):

«Бухгалтерлік баланс»;

«Пайдалар мен шығындар туралы есеп»;

«Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)» немесе «Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп құралдар (жанама әдіс)»;

«Капиталдағы өзгерістер туралы есеп»;

осы инвестициялық ұсынысқа бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысы.

150. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыру үшін айқындаған тиісті заңды тұлғалар жүргізілген сараптамаларда және/немесе тәуелсіз сараптамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша ақпарат беруді және (немесе) қосымша сараптамалар жүргізуді талап ете алады. , сондай-ақ ұсынылған құжаттаманы.

Қосымша ақпаратқа бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға Инвестициялардың ҚЭН-і жасаған қатысушылардың қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар кіреді.

Қосымша сараптамаларға мыналар жатады:

1) инвестициялардың банктік сараптамасы;

2) ведомстводан тыс кешенді сараптама;

3) уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы.

151. Егер Инвестициялар еншілес, тәуелді немесе еншілес ұйым болып табылмайтын Инвестицияларды Алушының жарғылық капиталын қалыптастыру жоспарланған жағдайда, бөлім «Ретроспектива» тармақты қамтымайды «Қатысушылардың қаржылық жағдайын талдау».

152. Егер Инвестициялар акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғаның жарғылық капиталын Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгіленген жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерімен не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы жарғылық капиталынан аспайтын мөлшерде қалыптастыруға бағытталған жағдайда. жиырма бес мың еселенген айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен аспаса, экономикалық сараптама жүргізу талап етілмейді.

153. Егер Инвестициялар акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғаның жарғылық капиталын Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгіленген жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерімен не жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы жарғылық капиталынан аспайтын мөлшерде қалыптастыруға бағытталған жағдайда. жиырма бес мың еселенген инвестициялардың ҚЭН-нің құрылымдық элементтері айлық есептік көрсеткіштің мөлшері болып табылады:

1) Инвестициялар паспорты;

2) бөлім «Ретроспектива». Егер Инвестициялар еншілес, тәуелді немесе үлестес ұйым болып табылмайтын Инвестицияларды Алушының жарғылық капиталын қалыптастыруға жоспарланған жағдайда, бөлім «Ретроспектива» тармақты қамтымайды «Қатысушылардың қаржылық жағдайын талдау»;

3) бөлім «Институционалдық»;

4) бөлім «Негізділігі», оның ішінде:

тарау «Инвестициялар көлемі» тармақтардан тұрады «Инвестициялар көлемі» және «Айналым қаражатын толықтыру»;

тарау «Қаржыландырудың баламалы көздері». егер Инвестицияларды алушы еншілес және/немесе еншілес ұйым болып табылса;

5) бөлім «Нәтиже»;

6) өтініше көрсетілген Инвестициялардың ҚЭН-неое 149 тармақтың  
 1) тармақшасында осы Қағидалардың, егер Инвестицияларды алушы еншілес, тәуелді немесе үлестес ұйым болып табылған жағдайда;

7) егер Инвестициялар оның жауапкершілік аясын қозғайтын болса, тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;

8) «Өнім өндіру бағдарламасы» 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша5 осы Қағидаларға;

9) «Өнімді өткізу бағдарламасы» 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша4 осы Қағидаларға;

10) нысанға сәйкес дайындалған қаржылық модель «Қаржылық модельге қойылатын талаптар»2-қосымшада көрсетілген 8 осы Қағидаларға;

11) «Инвестициялардың нәтижелері» 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша6 осы Қағидаларға;

12) «ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі» қосымшаға сәйкес нысан бойынша 30 осы Қағидаларға.

154. Егер Инвестициялардың ҚЭН-і акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталын қалыптастыруға Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар туралы заңнамасында белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінен асатын мөлшерде ұсынылса, жарғылық капиталы жиырма бес мыңнан асады. айлық есептік көрсеткіштің еселенген мөлшері, Инвестициялардың ҚЭН-і осы Ережеде белгіленген жалпы тәртіппен әзірленеді.

155. Инвестициялардың ҚЭН-і іс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету мақсатында әзірленедіББӘ бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында) көзделген нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағытталған.

156. Келісілген қосымша материалдар 149, 163 тармақтарда осы Қағидалардың талаптарын ББӘ мемлекеттік органның – ББӘ–нің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның немесе мемлекеттік органның - ББӘ-нің бірінші басшысының әрбір Инвестиция бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның қолы қойылған титулдық бланкіде жеке ілеспе хатпен ұсынады. мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мемлекеттік БАЖ арқылы.

Құзыретіне жатқызуға болмайтын экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін ұлттық холдингтердің және ұлттық басқарушы холдингтің жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша бір ББӘ, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым, ҚЭН түпнұсқасы, сондай-ақ көрсетілген құжаттар 149, 163 тармақтарда осы Қағидалардың бірінші бөлігінің қолтаңбасымен ұсынылады осы ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтің және ұйымның басшыларының не оларды алмастыратын тұлғалардың, мемлекеттік органның – ББӘ–нің бірінші басшысының немесе оның орынбасарының қолымен ұсынылған салалық сараптаманың қорытындысын қоспағанда. , немесе мемлекеттік органның - ББӘ-нің бірінші басшысының әрбір Инвестицияға уәкілеттік берген тұлғасы.

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар келесі мекен-жайда ұсынылады редакцияланбайтын графикалық форматта.

Ілеспе хатта Инвестициялардың ҚЭН-нің атауы, Инвестициялардың мәлімделген сомасы мен жүзеге асырылған жылы, қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетіледі.

Инвестициялардың ҚЭН-і, сондай-ақ қосымша материалдар, оның ішінде теріске шығарулар, қосымша дәлелдемелер немесе Инвестициялардың ҚЭН-ения өзгерістер енгізу туралы ақпарат электронды түрде ұсынылады және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылады. Инвестициялардың ҚЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы.

Экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін Ұлттық әл-ауқат қорының жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру жоспарланған бюджеттік бағдарламаларға сәйкес әкімшілер тиісті орталық мемлекеттік органдар болып табылады.

Бюджеттік инвестицияларды ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асырған кезде, осы заңды тұлғалар акцияларының мемлекеттік пакетін иеленуге және пайдалануға құқығы жоқ бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес, ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер акцияларының эмиссиясын төлей алады. .

Акционерлік қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары әзірлеген ҚЭН мен ТЭН-ді мақұлдау «Ұлттық әл-ауқат қоры «Самрук-Қазына» (бұдан әрі – Қор) бюджеттік несиелеу бағдарламаларын, бюджеттік инвестициялық бағдарламаларды, сондай-ақ оларды түзетулерді жоспарлау және іске асыру кезінде Қор Басқармасы жанындағы тиісті Комитет жүзеге асырады.

**11-тармақ. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған бюджеттік инвестицияларды іріктеу**

157. Инвестициялардың экономикалық сараптамасы іс-шаралардың негізділік және нәтижелілік өлшемдеріне сәйкестігін айқындау мақсатында жүргізіледі.

Коммерциялық емес акционерлік қоғамдар, жедел басқару құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар нысанында Инвестицияларға экономикалық сараптама жүргізілген жағдайда, осы қоғамның қызметі залалсыз болған жағдайда қаржылық тиімділік бөлігінде нәтижелілік критерийі талап етілмейді..

158. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасын Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға жүзеге асырады.

159. Жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасын Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар жүзеге асырады.

160. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың   
3-тарауының 10- тармағында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады..

Осы Қағидалардың 3-тарауының 10-тармағында көзделген құжаттардың толық пакеті болған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүргізу үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Инвестициялар ҚЭН-і немесе түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і жіберіледі:

1)Қазақстан Республикасының Үкіметі Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындаған заңды тұлғаға бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган;

2)Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар.

161.Инвестициялардың экономикалық сараптамасының қорытындылары Инвестициялардың экономикалық сараптамасының қорытындысы (бұдан әрі - Қорытынды) түрінде ресімделеді.

162. Қорытынды Инвестициялар ҚЭН-ін ұсынғаннан кейін 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде дайындалады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындаған заңды тұлғаға бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган;

2) Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар.

Ең аз мөлшердегі жарғылық капиталды қалыптастыруға Инвестициялар жағдайында қорытынды 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде дайындалады

163. Осы Қағидалардың 134-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкессіздік анықталған жағдайда, (немесе) осы Қағидалардың 135-149-тармақтарында көрсетілген бөлімдер, тараулар және тармақтар болмаған және (немесе) Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті уәкілетті органдар айқындаған тиісті заңды тұлға осы Қағидалардың 149, 151, 153 және  
154-тармақтарында көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда, 10 (он) жұмыс күні ішінде Инвестициялардың экономикалық сараптамасының нәтижелері бойынша қажетті/пысықталған ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізу бойынша сұрау салу (бұдан әрі - Сұрау салу) дайындалады.

Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

ББӘ қажетті ақпаратты хаттың және Сұрау салудың сканерленген көшірмелерін алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Қосымша материалдарды ұсынған кезде олардың толық тізбесі көрсетіледі, оның ішінде осы Қағидалардың 134-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес келетін Инвестициялар ҚЭН-ін ұсынған жағдайда бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-ін кері қайтарып алу туралы көрсетіледі.

Қосымша материалдарды ұсыну мерзімі өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қосымша материалдар белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-і мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға Сұрау салуды қоса бере отырып, Қорытынды жасалмастан хатпен қайтарылады.

164. Қорытынды келесі элементтерді қамтиды:

1) тақырып;

2) «Инвестициялар паспорты» бөлімі;

3) «Қорытындылар» бөлімі

4) қолтаңбалар;

5) күні;

6) мекен-жай;

7) 1-қосымша «Құжаттар»;

8) 2-қосымша «Ретроспектива»;

9) 3-қосымша «Негізділігі»;

10) 4-қосымша «Нәтижелілік».

165. Қорытындының Инвестициялардың атауын, сондай-ақ Қорытындыны дайындаған ұйымның атауын көрсететін тақырыбы бар.

166. «Инвестициялар паспорты» бөлімі осы Ережеге 21-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді..

167. Қорытындылар» бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

1) Инвестициялар көлемін растау, оның ішінде жылдар бойынша немесе растамау туралы, сондай-ақ баламалы көздерден қаржыландыру мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы ақпарат келтірілетін «Негізділік» тарауы;

2) Инвестициялардың экономикалық, қаржылық тиімділігі, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы ақпарат берілетін «Нәтижелілік» тарауы.

Егер Инвестициялар ұлттық басқарушы холдингті және оның еншілес және тәуелді акционерлік қоғамдарын қаржыландыруға бағытталған жағдайда, экономиканың басым секторларында жобаларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар сомасынан кем емес сомаға нарықтық қорландыру жолымен қоса қаржыландыруды тарту шартымен баламалы көздерден қаржыландыру мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы растау берілмейді.

168. «Қорытындылар» бөлімінде Инвестициялардың расталған көлемін көрсете отырып, оның ішінде іс-шаралар мен инвестициялық кезеңнің жылдары бойынша бөлінісінде іс-шаралардың өлшемдерге сәйкестігіне қатысты пікір білдіріледі, бұл ретте:

1) егер іс-шаралар өлшемдерге сәйкес келсе, оң қорытынды;

Оң қорытындыда ескертпелермен пікір білдіруге әсер еткен факторлар сипатталған ескертпелердің болуына жол беріледі. Экономикалық қорытындының ескертпелері жобаны басқарудың тиісті жоспары шеңберінде Инвестицияларды іске асыру кезінде ескеріледі.

2) іс-шаралар бір немесе екі критерийге сәйкес келмеген не МИЖ-ді іске асырудың басқа түрлері мен тәсілдері айқындалған теріс қорытынды;

3) іс-шаралар өлшемдерге сәйкес келетін, алайда экономикалық сараптама жүргізу барысында төменде келтірілген тізбемен шектелмей, мынадай фактілер анықталған ескертпелері бар оң қорытынды:

бұрын жүргізілген Инвестицияларға байланысты тікелей және (немесе) түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеген;

Инвестициялар алушы қызметінің үздіксіздігіне күмән келтірілуі мүмкін.

Төменде қатысушылар қызметінің үздіксіздігіне жеке немесе жиынтығында күмән келтіруі мүмкін оқиғалар мен жағдайлардың мысалдары келтіріледі..

Қаржылық оқиғалар немесе шарттар:

ағымдағы міндеттемелердің ағымдағы активтерден асып кетуі;

оларды өтеу немесе қарыз мерзімін ұзарту перспективасы нақты болмаған кезде өтеу мерзімі жақындап қалған міндеттемелердің болуы;

ағымдағы қарыздар есебінен ұзақ мерзімді активтерді қаржыландыру;

борышкерлердің өтеу мерзімі өткен елеулі талаптар сомасының болуы;

қаржылық есептілікпен ұсынылған деректермен расталған операциялық қызмет бойынша теріс сальдо;

қаржылық есептілікпен ұсынылған деректермен расталған жалпы пайданың теріс мәні және (немесе) шығындардың болуы;

ақша түсімдерін алу негізі ретінде пайдаланылатын активтер құнының едәуір төмендеуі;

орындау мерзімі өткен міндеттемелердің елеулі сомасының болуы;

өнімді жеткізу жөніндегі шарттардың талаптарын сақтауға қабілетсіздігі;

егер Инвестициялар Алушының қаржылық жай-күйін талдау Инвестициялар Алушының ҚҚС төлеу бойынша шығыстарды дербес жүргізу мүмкіндігінің болуын көрсеткен жағдайда, сатып алынатын тауарлар мен қызметтер бойынша қосылған құн салығының (бұдан әрі - ҚҚС) сомасын Инвестициялар көлемінен алып тастау;

Инвестициялардың көлемінен капиталдандырылатын болып табылмайтын шығыстарды алып тастау.

Операциялық оқиғалар немесе шарттар:

негізгі басқарушы персоналдың тиісті ауыстырусыз кетуі;

негізгі нарықты, франшизаларды, лицензияларды, негізгі өнім берушілерді немесе тұтынушыларды жоғалтқан;

өнімнің бағасын төмендету немесе өнім берушілер өнімінің бағасын көтеру.

Басқа да оқиғалар немесе шарттар:

пруденциялық нормативтерді орындамау;

жасалған шарттарға сәйкес белгіленген ковенанттарды, оның ішінде қарыздарды орындамау;

қатысушылардың қаржы-шаруашылық қызметіне теріс әсер етуі мүмкін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары.

Ескертпелермен оң қорытындыда ескертпелермен пікір білдіруге әсер еткен факторлар сипатталады.

Экономикалық қорытындының ескертпелері жобаны басқарудың тиісті жоспары шеңберінде Инвестицияларды іске асыру кезінде ескеріледі.

169. Қорытындыны Қорытындыны дайындаған ұйымның басшысы немесе оған уәкілетті тұлға бекітеді және Қорытындыны дайындаған ұйымның орындаушылары қол қояды.

Қолдар Қорытындыны дайындаған ұйымның мөрімен бекітіледі.

170. Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының өлшемдерге сәйкестігі туралы пікір қалыптастырылған, жеткілікті және сенімді дәлелдемелер алынған күннен ерте емес күнгі қорытынды.

171. Қорытындыға «Құжаттар» деген 1-қосымшада әрқайсысының атауы:

1) осы Қағидалардың 149-тармағында жазылған талаптарға сәйкес ұсынылған құжат, сондай-ақ әрбір қосымша ұсынылған құжаттың атауы;

2) орындаушы сараптама жүргізу кезінде басшылыққа алған техникалық және технологиялық стандарттарды, сондай-ақ пайдаланылған ақпараттық және статистикалық материалдарды, шолуларды және өзге де құжаттарды қамтитын нормативтік құқықтық актіні және нормативтік актіні.

172. Қорытындыға «Ретроспектива» деген 2-қосымшада бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпараттың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі.

173. Қорытындыға «Негізділік» деген 3-қосымшада негізділік критерийі бойынша пікір білдіруге әсер еткен факторлардың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі.

174. Қорытындыға «Нәтижелілік» деген 4-қосымшада нәтижелілік критерийі бойынша пікір білдіруге әсер еткен факторлардың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі.

175. Түзетілген Инвестициялар ҚЭН-іне Қорытындының құрылымы мен мазмұны осы Ереженің ережелеріне сәйкес келуі тиіс.

176. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін қарайды және осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

Түзетілген Инвестициялар ҚЭН-іне экономикалық қорытынды Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамалары негізінде, Қорытындыны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.

177. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің Инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың Инвестициялар ҚЭН-ін стратегиялық және (немесе) олар әзірлеген даму құжаттарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар бойынша осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

Инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды Инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері және стратегиялық және (немесе) олар әзірлеген даму құжаттарына сәйкестігі мәніне дайындалады.

Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен Инвестициялардың экономикалық қорытындысы Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамалары негізінде Қорытындыны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.

178. Инвестицияларды іріктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығаруды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар жүзеге асырады.

179. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің Инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың ҚЭН-ін олардың қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуі тұрғысынан қарайды. МИЖ-дің инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындыны ескере отырып, растайтын құжаттардың болуын және олар бойынша қорытындыны бюджет комиссиясының қарауына енгізеді, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес Инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды.

Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бюджеттік өтінімдер бойынша бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындылары бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысы ескеріле отырып қалыптастырылады.

180. Инвестициялар бойынша оң экономикалық қорытынды және тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде Инвестициялар тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

Инвестицияларды іске асыруға арналған шығыстар ҚЭН-де айқындалған бюджеттік инвестицияларды іске асыру мерзімдеріне сәйкес бюджет жобасына енгізіледі.

Мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған бюджеттік инвестициялар бойынша ТЭН-ге немесе ЖСҚ-ға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың нәтижелері бойынша тиісті бюджет жобасына жобаларды іске асырудың жалпы құны енгізіледі.

181. тиісті бюджет комиссиясының оң экономикалық қорытындысын және оң шешімін алған Инвестициялар ҚЭН-і немесе түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ББӘ бекітуге экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтің инвестицияларын қоспағанда, олар бойынша Инвестициялар ҚЭН-ін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдинг бекітетін бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызылмайтын.

182. ҚЭН бекітілгеннен кейін үш жыл ішінде жобаны іске асыру басталмаған, оның ішінде түзетілген ҚЭН-ге экономикалық қорытынды ескірген болып есептеледі.

**12-тармақ. Техникалық-экономикалық базаны әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын талаптар мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаның негіздемесі**

183. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен берілетін мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобаның ТЭН-і Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органына қағаз және электрондық жеткізгіште:

1) «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының   
39-1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген заңды тұлға жүзеге асыратын ведомстводан тыс кешенді сараптаманың оң қорытындысын; (бұдан әрі - Заңды тұлға), егер жоба бойынша құрылыс автомобиль жолының ақауларының алдын алу және оларды жою, сондай-ақ көлік-пайдалану сапасын қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі жұмыстар кешені жөніндегі инвестициялық жобаларды (бұдан әрі - Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жоба) қоспағанда, (құрылыс-монтаж) жұмыстарын;

2) мынадай ақпаратты бағалаудың оң нәтижелерін қамтитын тиісті саланың уәкілетті органы сараптамасының қорытындысы:

саланың одан әрі дамуына әсер ететін ағымдағы жай-күйінің проблемалары және жоба мақсаттарының, саладағы бар проблемалар бойынша шешімдердің сәйкестігі;

инвестициялық жобаның ТЭН-інде көрсетілген схема бойынша жобаны іске асырудың орындылығы мен мүмкіндіктері;

жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі;

жобаны іске асырудың баламалы нұсқалары;

жобаны іске асыру кезінде шығындарды өтеудің ұсынылатын көздері;

3) инвестициялық жобаның ТЭН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу алдындағы соңғы үш жылдағы (қызмет кезеңі жоғарыда көрсетілген мерзімнен аз тұлғалар үшін қызметті жүзеге асыру кезеңі үшін ұсынылады) бірінші басшының және бас бухгалтердің мөрімен және қолымен қарыз алушының (жеке және шоғырландырылған) қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қарыз алушылар үшін соңғы үш жылда жасалған аудиттелген қаржылық есептілік пен аудиторлық есептер ұсынылады (қызметінің кезеңі жоғарыда көрсетілген мерзімнен аз тұлғалар үшін қаржылық есептілік қызметті жүзеге асыру кезеңінде беріледі);

4) сатып алынатын материалдар мен негізгі құралдардың, жұмыстардың құны мен санын көрсете отырып, осындай жұмыстарды жүргізу қажеттілігін құжаттамалық-техникалық растауды қоса бере отырып, инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шығындарды растайтын құжаттар (автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаны ұсынған кезде).

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен мемлекеттік емес қарыздар қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның ТЭН-іне салалық мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға және қарыз алушының бірінші басшысы қол қояды.

184. Жобаны іске асыру үшін, оның ішінде мемлекеттік кепілдік берілген бұрын тартылған мемлекеттік емес қарызды өтеу үшін мемлекеттік кепілдікпен жаңа мемлекеттік емес қарызды тарту ТЭН-ді түзету және инвестициялық жобаның жаңа ТЭН-ін әзірлеу үшін негіз болып табылмайды.

Бұрын мемлекеттік кепілдік берілген инвестициялық жобалар бойынша оған сәйкес мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарыз тартылған, сондай-ақ тиісті қорытындылар берілген инвестициялық жобаның ТЭН негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысы беріледі.

Бұл ретте қарыз алушы ішкі нарықта мемлекеттік кепілдікпен мемлекеттік емес қарызды тартқаннан кейін бір ай ішінде мемлекеттік кепілдікпен бұрын тартылған қарызды толық көлемде өтеуді жүзеге асырады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысы Кодекстің 141-бабына сәйкес бекітілетін тиісті жылдың мемлекеттік кепілдігімен мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың тізбесіне енгізу үшін негіз болып табылады.

185. ББӘ МИЖ инвестициялық ұсыныстарын қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

**13-тармақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге қойылатын талаптар**

186. Инвестициялық жобаның ТЭН-ін әзірлеудің мақсаты оңтайлы жобалық шешімдерді, оның ішінде жобаның неғұрлым оңтайлы құрылымы мен ауқымын, жобаны іске асыру шеңберінде болжанатын неғұрлым орынды маркетингтік, техникалық-технологиялық, қаржылық, институционалдық, экономикалық және басқа да шешімдер бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады.

187. Инвестициялық жобаның ТЭН-і ол осы Талаптарға сәйкес келмеген жағдайда пысықтауға жіберіледі.

188. Инвестициялық жобалардың ТЭН-і мынадай құрылымға сәйкес келеді:

жобаның паспорты;

кіріспе;

институционалдық бөлім;

маркетингілік бөлім;

техникалық-технологиялық бөлім;

қаржылық бөлім;

әлеуметтік-экономикалық бөлім;

тәуекелдерді бағалау және бөлу;

жоба бойынша қорытындылар;

қосымшалар (қажет болған жағдайда).

Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның ТЭН-і бойынша маркетингтік бөлім әзірлеу талап етілмейді;

189. Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның ТЭН-і мынадай құрылымға сәйкес келеді:

жобаның паспорты;

кіріспе;

институционалдық бөлім;

техникалық-технологиялық бөлім;

экологиялық бөлім;

қаржылық бөлім;

әлеуметтік-экономикалық бөлім;

тәуекелдерді бағалау және бөлу;

жоба бойынша қорытындылар;

қосымшалар (қажет болған жағдайда).

190. Жобаның ерекшелігіне қарай инвестициялық жобаның ТЭН шеңберінде қабылданған шешімдерді егжей-тегжейлі ашуға және негіздеуге мүмкіндік беретін қосымша бөлімдер енгізіледі.

191 Жобаның паспортында жоба туралы қысқаша ақпарат ашылады. Жобаның паспорты мынадай ақпаратты қамтиды: қарыз алушының (инвестициялық жобаның өтінім берушісінің) - инвестициялық жобаның   
ТЭН-іне тапсырыс берушінің атауы;

инвестициялық жобаның ТЭН-ін әзірлеушінің атауы;

жобаның атауы;

жобаны іске асыру орны;

жобаның мақсаты мен міндеттері, оның ішінде сандық мәнде;

жобаның ауқымы;

жобаның қуаты;

жобаны іске асыру кезеңі;

объектіні салу кезеңі немесе автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаны іске асыру кезеңі;

объектіні пайдалану кезеңі;

инвестициялық жобаның ТЭН шеңберінде есеп айырысу үшін қабылданған ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы жобаның жоспарланған жалпы құны, оның ішінде:

инвестициялық шығасылар;

пайдалану шығындары;

өзге де шығасылар;

жобаны қаржыландырудың болжамды көздері;

жобаны іске асырудан негізгі пайда алушылар.

192. «Кіріспе» бөлімінде жобаны іске асыру арқылы шешу жоспарланып отырған саладағы (аймақ) проблема сипатталады, сондай-ақ осы проблеманы шешудің, оның ішінде технологиялық, институционалдық, қаржылық шешімдер бойынша баламалы нұсқалары көрсетіледі.

193. Институционалдық бөлімде жобаны оның өмірлік циклі бойы басқарудың ұсынылатын оңтайлы схемасы, жобаға қатысушылар және олардың функциялары, олардың өзара іс-қимыл тәртібі сипатталады.

Сондай ақ осы бөлімде институционалдық шешімдер бойынша жобаны іске асырудың баламалы нұсқаларына салыстырмалы талдау жүргізіледі.

194. Маркетинг бөлімінде жобаны іске асыру нәтижесінде пайда болатын өнімге (тауарларға/қызметтерге) сұраныстың қолданыстағы және болжанатын (жобаны іске асыру кезеңіне) конъюнктурасын және тұтынылатын өндіріс факторларының ұсынысын талдау қамтылады.

Бөлім мыналарды қамтиды:

сұраныстың сандық параметрлерін, оның тенденцияларын талдау және негіздеу немесе жоба шеңберінде өндіруге жоспарланған өнімге (тауарларға/қызметтерге) қажеттілікті бағалау;

тұтынушылардың санаттары бойынша саладағы (өңірдегі) ағымдағы жағдайды ескере отырып жүргізілетін өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) көлемдерін, түрлері мен бағаларын талдау;

тұтынушылардың санаттары бойынша жобаны іске асыру нәтижесінде жүргізілетін өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) көлемдерін, түрлері мен бағаларын талдау;

жобаны іске асыру үшін қажетті шикізат, материалдар, жабдықтар нарықтарын талдау, оның ішінде өндірушілер мен жеткізушілер, бағалар, сапа және өнімді жеткізу шарттары бойынша салыстырмалы талдау;

инвестициялық кезеңде де, инвестициядан кейінгі кезеңде де тиісті біліктілігі бар мамандардың жобаны қамтамасыз етуін талдау, сондай-ақ қажет болған жағдайда шетелдік мамандарды тартудың негіздемесі.

Әрбір кіші бөлімде маркетингтік зерттеулер бойынша есепті қоса бере отырып пайдаланылатын ақпарат көздері мен маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістемелері көрсетіледі.

195. Техникалық-технологиялық бөлім инвестициялық жобаның ТЭН шеңберінде қабылданған жобаның параметрлері мен компоненттерін айқындайтын жобаны іске асырудың техникалық-технологиялық шешімдерін қамтиды.

Бөлім мыналарды қамтиды:

жобаны іске асырудың таңдалған оңтайлы нұсқасын негіздей отырып, техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы және салыстырмалы талдауы;

өңірдің географиялық ерекшеліктерін ескере отырып, шикізатты, материалдарды, өнімді (тауарды/көрсетілетін қызметті) тұтынушылардың жабдықтарын әлеуетті жеткізушілердің көздері мен орналасқан жеріне және көлік магистральдарына жақындығына қатысты жобаны іске асыру орнын негіздеу;

қабылданған техникалық-технологиялық шешімдерді ескере отырып, жоба қуатының есептік негіздемесі;

жобаны іске асыру болжанатын өңірдің инфрақұрылымына жобаның әсерін бағалау;

таңдалған жобалық жабдықтың негіздемесі, оның ішінде бұрыннан қолданылып жүрген жабдықпен технологиялық үйлесімділік (егер бұл жобаны іске асыру шеңберінде болжанса), «баға-сапа» оңтайлы арақатынасы, жабдықты таңдау бойынша баламалы нұсқалар, инновациялық жабдықты қолдану, ноу-хауды пайдалану, жобаның сапа стандарттарын пайдалануы, техникалық және технологиялық талаптарды белгілейтін нормативтік құжаттар жобаға;

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы нормалары;

қолда бар көлік кіреберістері мен құралдарын, энергиямен, жылумен, сумен жабдықтау мен кәрізді ескере отырып, жобаны инженерлік құрылыстармен іске асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ қойма   
үй-жайларымен қамтамасыз ету;

объектіні құру/реконструкциялау кезеңін және оны іске асыру жылдары мен технологиялық кезеңдер бойынша пайдалану кезеңін көрсететін жобаны іске асыру кестесі, жоба бойынша уақыт бойынша іс-шаралардың реттілігі мен ұзақтығын графикалық түрде көрсете отырып (жоспар-кесте).

Жоба бойынша техникалық-технологиялық шешімдерді таңдау кезінде, ең алдымен, ең аз экологиялық теріс әсері бар немесе теріс экологиялық әсері жоқ, сондай-ақ жобаны іске асырудан үлкен әлеуметтік-экономикалық әсері бар шешімдер таңдалады.

196. Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның ТЭН шеңберіндегі техникалық-технологиялық бөлімге мыналар кіреді:

жобаны іске асырудың таңдалған оңтайлы нұсқасын негіздей отырып, техникалық-технологиялық шешімдердің сипаттамасы;

Жобаның сипаттамасы, қабылданған техникалық-технологиялық шешімдерді ескере отырып, жобаның қуатын сипаттау;

жобаны іске асыру болжанатын өңірдің инфрақұрылымына жобаның әсерін бағалау;

жобаны іске асыру кестесі.

Жоба бойынша техникалық-технологиялық шешімдерді таңдау кезінде, ең алдымен, ең аз экологиялық теріс әсері бар немесе теріс экологиялық әсері жоқ, сондай-ақ жобаны іске асырудан үлкен әлеуметтік-экономикалық әсері бар шешімдер таңдалады.

197. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Мемлекеттік кепілдік беру негіздемесіне есептеулерде ұсынылатын коэффициенттер тізбесіне сәйкес қаржы бөлімінде жобаны қаржыландырудың баламалы схемалары мен көздерін, инфляцияның жобаның іске асырылуына әсерін, жобаның қаржылық тиімділігін бағалауды ескере отырып, қаржылық пайдалар мен шығындарға талдау келтіріледі, инвестициялық жобаның ТЭН шеңберінде қабылданған қаржылық шешімдер ашылады.

Бұл бөлімге мыналар кіреді:

жалпы инвестициялық шығындарды есептеу;

пайдалану шығындарын есептеу (өндірістік шығындар, ағымдағы ұстау шығындары);

өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын, тауарларға сату бағаларын (көрсетілетін қызметтерге тарифтер) есептеу;

сатудан түскен кірісті есептеу;

ақша ағынын есептеу;

бөлінбеген және таза пайданы есептеу;

инфляцияны, валюта бағамын есепке алу, дисконт нормасын және тәуекелге түзетулерді айқындау;

ең аз шығындарды талдау;

ең үлкен пайданы талдау;

дисконттау әдістері арқылы жобаны талдау, оның ішінде таза ағымдағы құнын (Net Present Value – NPV), кірістіліктің ішкі нормасын (Internal Rate of Return, IRR), дисконтталатын пайда мен шығындар қатынасын, дисконтталған өтелу мерзімін есептеу;

жобаны қаржыландыру үшін қарыз қаражатын тартудың қолайлы параметрлерін анықтау;

пайдалану шығындарын қаржыландыру көздері, мұндай шығындар кіммен және қашан қаржыландырылатынын анықтай отырып;

қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау, оның ішінде Қарыз алушының қаржылық есептілігін көлденең және тік талдау, сондай-ақ осы талаптарға қосымшаға сәйкес қарыз алушының коэффициенттік талдауы;

жобаның сезімталдығын талдау және шығынсыздық шекараларын есептеу.

198. Әскери мақсаттағы тауарлардың (өнімдердің), қосарланған мақсаттағы (қолданылатын) тауарлардың (өнімдердің), әскери мақсаттағы жұмыстар мен қорғаныс, қауіпсіздікті және құқық тәртібін қамтамасыз ету мұқтаждарына арналған әскери мақсаттағы қызметтердің импорты кезінде инвестициялық жобаның ТЭН-нің қаржылық бөлімі мыналарды қамтиды:

сатып алынатын әскери мақсаттағы тауарлар (өнімдер), қосарланған мақсаттағы (қолданылатын) тауарлар (өнімдер), әскери мақсаттағы жұмыстар мен әскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтер құнының сипаттамасы;

жалпы инвестициялық шығындардың сипаттамасы;

қарыз тарту шарттарының сипаттамасы.

Бұл бөлім орталық және арнаулы мемлекеттік органдардың салалық сараптамасының қорытындыларымен расталады.

199. Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның ТЭН-інің қаржылық бөлімі мыналарды қамтиды:

қарыз алушының қаржылық жай-күйін талдау, оның ішінде қарыз алушының қаржылық есептілігін көлденең және тік талдау;

жобаны қаржыландыру үшін қарыз қаражатын тартудың қолайлы параметрлерін айқындау;

мұндай шығыстарды кім және қашан қаржыландыратынын айқындай отырып, пайдалану шығыстарын қаржыландыру көздері.

200. Әлеуметтік-экономикалық бөлім жобаның әлеуметтік-экономикалық аспектілерін және жобаны іске асырудан түсетін пайданы көрсетеді.

Бұл бөлім

1) саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы қазіргі әлеуметтік-экономикалық ахуалды және жобаны ескермей оның даму перспективаларын талдау, оның ішінде:

негізгі әлеуметтік көрсеткіштер (халық табысының деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамту, өлім-жітім, туу деңгейі және т.б.);

негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнім (тауар/қызмет) өндірісінің көлемі, жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялар көлемі және олардың жоспарланған кезеңдегі үрдістері);

2) жоба іске асырылған жағдайда саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық ахуалды дамыту перспективаларын талдау, оның ішінде:

негізгі әлеуметтік көрсеткіштер (халық табысының деңгейі, жұмыссыздық, жұмыспен қамту, өлім-жітім, туу деңгейі және т.б.);

негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнім (тауар/қызмет) өндірісінің көлемі, жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялар көлемі және олардың жоспарланған кезеңдегі үрдістері);

нәтижелерді, салдарлар мен әсерлерді, өсірілген пайдалар мен шығындарды, тұтынушының қосымша пайдаларын, қайтарымсыз шығындарды, сыртқы әсерлерді, халықаралық әсерлерді, жобаны іске асырудан жанама пайдаларды қамтитын жоба бойынша пайдалар мен шығындарды талдау;

тікелей, жанама және жиынтық макроэкономикалық әсерді ағымдағы бағаларда және өткен жылдың салыстырмалы бағаларында есептеу;

объектіні пайдалану кезінде мемлекеттік бюджетке жоспарланатын салық түсімдері;

таза қоғамдық пайданың, келтірілген экономикалық таза табыстың (Economic net present value - ENPV), кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (Economic Internal Rate of Return - EIRR) көрсеткіштерін есептеу;

жобаны іске асырудың аралас салаларды (көршілес өңірлерді) дамытуға әсерін талдау);

жобаның Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновацияларды дамытуға әсерін талдау.

201. Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның ТЭН-інің әлеуметтік-экономикалық бөлімі жоба іске асырылған жағдайда саладағы (өңірдегі) және Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық ахуалды дамыту перспективаларын талдауды қамтиды, оның ішінде:

негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштер (өнім (тауар/қызмет) өндірісінің көлемі, жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) инвестициялар көлемі және олардың жоспарланған кезеңдегі үрдістері);

нәтижелерді, салдарлар мен әсерлерді, өсірілген пайдалар мен шығындарды, тұтынушының қосымша пайдаларын, қайтарымсыз шығындарды, сыртқы әсерлерді, халықаралық әсерлерді, жобаны іске асырудан жанама пайдаларды қамтитын жоба бойынша пайдалар мен шығындарды талдау;

объектіні пайдалану кезінде мемлекеттік бюджетке жоспарланатын салық түсімдері;

жобаны іске асырудың аралас салаларды (көршілес өңірлерді) - мультипликативтік әсерді дамытуға әсерін талдау.

202. «Тәуекелдерді бағалау және бөлу» бөлімінде жобаны іске асыру кезінде, оның ішінде дайындық кезеңінде, объектіні салу/реконструкциялау және оны пайдалану кезеңінде туындауы мүмкін тәуекелдер сипатталады.

Бұл бөлім:

коммерциялық тәуекелдерді бағалау;

әлеуметтік тәуекелдерді бағалау;

экономикалық тәуекелдерді бағалау;

техникалық тәуекелдерді бағалау;

қаржы т уекелдерін бағалау;

тәуекелдердің негізгі факторларын, олардың болжамды сипаты мен өзгеру ауқымын, оларды төмендету жөніндегі болжамды іс-шараларды айқындайтын жобаға қатысушылар үшін ерекше тәуекелдерді бағалау;

жобаға қатысушылар арасында тәуекелдерді бөлуді талдау;

белгісіздік жағдайларында талдау, оның ішінде негізгі параметрлер бойынша сезімталдықты талдау (өткізу көлемі, өткізу бағасы, тікелей шығындар), оның ішінде параметр өзгеруінің жол берілетін шекті мәндерін айқындау.

Тәуекелдерді бағалау сандық және сапалық талдау әдісімен жүргізіледі.

203. «Тәуекелдерді бағалау және бөлу» бөлімі автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның ТЭН-ін қамтиды:

әлеуметтік тәуекелдерді бағалау;

техникалық тәуекелдерді бағалау;

қаржы т уекелдерін бағалау;

тәуекелдердің негізгі факторларын, олардың болжамды сипаты мен өзгеру ауқымын, оларды төмендету жөніндегі болжамды іс-шараларды айқындайтын жобаға қатысушылар үшін ерекше тәуекелдерді бағалау.

204. «Жоба бойынша қорытындылар» деген бөлімде:

жоба бойынша негізгі артықшылықтар мен кемшіліктер;

жобаны іске асырудың оңтайлы нұсқасы;

жоба бойынша сыни тәуекелдер және оларды төмендету жөніндегі шаралар.

205. Инвестициялық жобаның ТЭН-і жобаны іске асырудың қаралатын нұсқаларының әрқайсысы бойынша (жобаны қаржыландыру көздері бойынша) қаржы-экономикалық модельдерін, инвестициялық жобаның ТЭН-інде келтірілген ақпаратты растайтын және ашатын кестелерді, диаграммаларды, суреттерді, жергілікті жердің карталарын қамтитын қосымшаларды қамтиды.

**14-тармақ. Инвестициялық жобаның ТЭН-ін сараптауға қойылатын талаптар**

206. Инвестициялық жобаның ТЭН-інің экономикалық сараптамасы (бұдан әрі - инвестициялық жобаның сараптамасы):

жобаның нәтижелілігі - оны жүзеге асыру әсерінің жағымдылығы, яғни қосылатын нәтижелерді бағалаудың жобаны іске асыру үшін талап етілетін жиынтық шығындарды бағалаудан асып түсуі;

барабарлығы мен объективтілігі - дәйексіздік пен белгісіздік дәрежесін ескере отырып, жоба қаралатын объектінің құрылымы мен сипаттамаларын дұрыс көрсету;

кешенділік - жобаны іске асырудың экономикалық, сол сияқты әлеуметтік, экологиялық және басқа да экономикалық салалардағы жан-жақты салдарларын есепке алу және нәтижелер мен шығындардың тиісті түрлері мен шамаларын айқындау;

жекелілік - әрбір қатысушының ұстанымынан жобаның тиімділігін бағалау;

келісу - инвестициялық жобаның ТЭН-інің әртүрлі бөлімдерінде көрсетілген және құжаттарда ұсынылған деректер мен ақпарат өзара келісіледі;

дұрыстығы - инвестициялық жобаның ТЭН бөлімдерінде ұсынылған, инвестициялық жобаның ТЭН-інің басқа сараптамаларының қорытындыларында расталған, сондай-ақ құжаттарда және есептерде ұсынылған ақпарат пен деректер;

негізділік - инвестициялық жобаның ТЭН шеңберінде қабылданған шешімдер негізделген болып табылады.;

есептеу тәртібі және алынған көрсеткіштер дұрыс болып табылады.

207. Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаны қоспағанда, инвестициялық жобаның сараптамасы ұсынылған инвестициялық жобаның ТЭН-і, инвестициялық жобаның ТЭН-ін енгізу алдындағы соңғы үш жылдағы қарыз алушының қаржылық есептілігі және жобаның ерекшелігіне қарай инвестициялық жобаның ТЭН-інде жүргізуге қажетті тиісті оң сараптамалар негізінде жүргізіледі, атап айтқанда:

1) егер жоба бойынша құрылыс (құрылыс-монтаж) жұмыстарын жүргізу болжанған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген заңды тұлға жүзеге асыратын ведомстводан тыс кешенді сараптама;

2) тиісті саланың уәкілетті органының сараптамасы.

208. Инвестициялық жоба сараптамасының қорытындысы:

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде жобаның іске асырылуын талдау;

жобаны іске асырудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін талдау;

жобаны іске асырудың коммерциялық тиімділігін талдау;

мемлекеттік кепілдіктер бойынша ықтимал төлемдерді ескере отырып, жобаны іске асырудың бюджеттік тиімділігін талдау;

жобаның тәуекелдерін және оларды төмендету жөніндегі шараларды талдау;

тұжырымдар мен ұсынымдар.

209. Автомобиль жолын қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жобаның инвестициялық жобасы сараптамасының қорытындысы:

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде жобаның іске асырылуын талдау;

жобаны іске асырудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін талдау;

мемлекеттік кепілдіктер бойынша ықтимал төлемдерді ескере отырып, жобаны іске асырудың бюджеттік тиімділігін талдау;

жобаның тәуекелдерін және оларды төмендету жөніндегі шараларды талдау;

тұжырымдар мен ұсынымдар.

210. Экономикалық сараптаманың қорытындысы ТЭН ұсынылғаннан кейін 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде дайындалады.

ТЭН экономикалық сараптамасының нәтижелері бойынша 10 (он) жұмыс күні ішінде қажетті/пысықталған ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізу бойынша сұрау салу дайындалады.

Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

ББӘ хаттың және сұрау салудың сканерленген көшірмелерін алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты ұсынады.

Қосымша материалдарды ұсынған кезде олардың толық тізбесі көрсетіледі, оның ішінде, ТЭН түзетілген жағдайда, бұрын ұсынылған ТЭН-ді кері қайтарып алу туралы көрсетіледі.

Қосымша материалдарды белгіленген мерзімде ұсынбау ТЭН-ді қараусыз қайтаруды жасау үшін негіз болып табылады. ТЭН мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға сканерленген көшірмелерді ұсынудың белгіленген мерзімі өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде хатпен қайтарылады.

Құрылымға сәйкессіздік қайта анықталған және (немесе) бөлімдер, тараулар және тармақтар болмаған және (немесе) осы Қағидаларда көзделген құжаттар болмаған жағдайда, ТЭН қосымша материалдардың сканерленген көшірмелерін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға қорытындыны жасамай, хатпен қоса қайтарылады сұрау салу.

**16-тармақ. Экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдіктерді беру үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысын әзірлеуге немесе түзетуге қойылатын талаптар**

211. Қорытынды Қазақстанның Экспорт-кредит агенттігі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға қоса бере отырып, қағаз және электрондық жеткізгіштерде ұсынған мынадай құжаттар негізінде әзірленеді:

1) мемлекеттік кепілдік сомасын, оның қолданылу мерзімін, мемлекеттік кепілдікті пайдаланудың институционалдық схемасын қамтитын мемлекеттік кепілдік жөніндегі ақпаратты (процеске барлық қатысушылар туралы ақпарат, олардың өзара іс-қимылы);

2) құрылтай құжаттарының, сондай-ақ Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігінің мәртебесін, компанияның даму стратегиясын, рейтингтік есепті растайтын құжаттардың көшірмелерін қамтитын Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі туралы ақпарат;

3) мынадай ақпаратты бағалаудың оң нәтижелерін қамтитын сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның оң қорытындысы:

саланың одан әрі дамуына әсер ететін ағымдағы жай-күйінің проблемалары және жоба мақсаттарының, саладағы бар проблемалар бойынша шешімдердің сәйкестігі;

инвестициялық жобаның ТЭН-інде көрсетілген схема бойынша жобаны іске асырудың орындылығы мен мүмкіндіктер;

жобаның Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі;

жобаны іске асырудың баламалы нұсқалары;

жобаны іске асыру кезінде шығындарды өтеудің ұсынылатын көздері;

212. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы Талаптардың 3-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды.

213. Осы Талаптардың 3-тармағында көрсетілген құжаттарды қарау қорытындылары бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган оларды Қазақстанның Экспорт-кредит агенттігі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға ұсынған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде қорытынды дайындайды, онда мыналар қамтылуға тиіс:

экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдіктерді ұсыну үшін Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындысын әзірлеуге немесе түзетуге қойылатын талаптардың   
3-тармағында көзделген ұсынылған құжаттаманың болуын талдау;

Қазақстанның тиісті Экспорт-кредит агенттігіне мемлекеттік кепілдік беру негіздемесін талдау (сыртқы сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның қорытындысына сәйкес);

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігін талдау;

қорытындылар мен ұсынымдар.

214. Егер қорытынды ұсынылғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстанның Экспорт-кредит агенттігіне мемлекеттік кепілдік бермеген жағдайда, осы қорытынды түзетуге жатады.

215. Қорытынды түзетілген жағдайда Қазақстанның Экспорт-кредит агенттігі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға осы Талаптардың 3-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады.

**17-тармақ. Мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастыру**

216. Мемлекеттік инвестициялық жобаларға арналған экономикалық сараптамалардың негізінде бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган болашақта республикалық бюджет шығыстарына әкеп соғатын орталық мемлекеттік органдар және (немесе) жергілікті атқарушы органдар республикалық бюджет қаражаты немесе мемлекеттің міндеттері мен функцияларын қаржыландырудың басқа да көздері есебінен іске асыратын мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелін қалыптастырады.

Мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелі осы Қағидаларға   
31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономика салалары бөлінісінде қалыптастырылады және:

мемлекеттік инвестициялық жобаның тиімділік көрсеткіштерін және мемлекеттік инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы мен тиімділігі туралы шешімдер қабылдау үшін қажетті басқа да мәліметтерді міндетті түрде қамтиды;

жариялануға тиіс.

Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган жалпы ішкі өнім көлеміне салымның болжамды үлесін, бюджет түсімдерінің болжамды өсімін, салаға инвестициялардың болжамды өсімін және елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басқа да параметрлерін айқындау арқылы мемлекеттік инвестициялық жобалар портфеліне енгізілген салалық мемлекеттік инвестициялық жобалардың экономиканың дамуына ықтимал әсерін талдауды жүзеге асырады.

217. Республикалық бюджеттің жобасына енгізу үшін мемлекеттік инвестициялық жобаларды айқындауды Кодекстің 149-бабының 3-тармағына сәйкес қалыптастырылатын мемлекеттік инвестициялық жобалар портфелінің негізінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

Жергілікті бюджеттің жобасына енгізу үшін мемлекеттік инвестициялық жобаларды іріктеуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

**4-тарау. Төмен тұрған бюджеттердің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға бағытталған бюджеттік кредиттерді қоспағанда, бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау тәртібі**

**1-тармақ. Төмен тұрған бюджеттердің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға бағытталатын бюджеттік кредиттерді қоспағанда, бюджеттік кредит беру ретінде мемлекеттік бюджеттен қаражат бөлудің орындылығын қарау және айқындау**

218. Бюджеттік кредиттер тиісті бюджеттік бағдарламаларда көзделген мақсаттарға және сомалар шегінде беріледі:

1) ағымдағы қаржы жылына бекітілген республикалық бюджетте;

2) мәслихаттардың шешімдерімен бекітілген ағымдағы қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерде.

219. Бюджеттік кредиттер беру мынадай қағидаттарға сәйкес жүзеге асырылады:

1) кредиттік шартқа сәйкес бюджеттік кредитті өтеу міндеттілігін көздейтін;

2) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәсілдермен міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің болуын көздейтін;

3) Қарыз алушының бюджеттік кредит бергені үшін сыйақы төлеуін көздейтін ақылылық;

4) бюджеттік кредит беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділікті.

220. Қарыз алушылар, түпкілікті қарыз алушылар, сондай-ақ бюджеттік кредит беру шарттары Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес айқындалады.

221. Республикалық бюджеттен, облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерден бюджеттік кредиттер тиісінше облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне, аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерге және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға, мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге және қаржы жылының.

222. Бюджеттік кредиттер Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған шарттар мен өлшемдер сақталған кезде беріледі.

223.  Бюджеттік кредиттер заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу мақсаттарына, қарыз алушылардың шаруашылық қызметінің залалдарын жабуға, сенім білдірілген өкілдердің (агенттердің) қызметтеріне ақы төлеуге берілмейді.

Шаруашылық қызметтiң шығындары деп шаруашылық қызметтiң нәтижесiнде туындаған ақшалай нысанда көрсетiлген шығындар, материалдық және ақша ресурстарының азаюына әкеп соғатын заңды тұлға шығыстарының кiрiстерден асып түсуi түсiнiледi.

224. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ББӘ бюджеттік кредит беру арқылы іске асыруға ұсынатын бюджеттік бағдарламаларды олардың бюджеттік кредит беру өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

225. Төмен тұрған бюджеттердің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға бағытталған бюджеттік кредиттерді қоспағанда, республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындауды бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

Төмен тұрған бюджеттердің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға бағытталған бюджеттік кредиттерді қоспағанда, жергілікті бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

226. Бюджет комиссиясы бюджеттiк кредиттер беруге бағытталған бюджеттiк бағдарламаны тиiстi бюджеттiң жобасына енгiзу жөнiнде ұсыныстар әзiрлейдi.

**2-тармақ. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі**

227. ББӘ бюджеттік кредит беру кезінде кредиттік шарттың тарапы болып табылады және:

1) қаржы агенттіктерін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту мен дамыту жөніндегі ұйымды қоспағанда, мамандандырылған ұйымдарды және сенім білдірілген өкілдерді (агенттерді) конкурстық негізде айқындау;

2) бюджеттік кредиттердің мақсатты және тиімді пайдаланылуын, өтелуі мен оларға қызмет көрсетілуін бақылау және мониторингілеу.

228. ББӘ ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік өтінімдерді жасайды және оларды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

229. ББӘ немесе бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган қаржы агенттігін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту мен дамыту жөніндегі ұйымды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес сенім білдірілген өкілді (агентті) айқындайды.

Тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенім білдірушінің) немесе ББӘ атынан және оның есебінен және олардың нұсқауларына сәйкес бюджеттік кредиттеуге байланысты белгілі бір тапсырмаларды жасайтын тұлға сенім білдірілген өкіл (агент) болып табылады.

Банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым немесе акцияларының бақылау пакеті мемлекетке немесе ұлттық холдингке не Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйым сенім білдірілген өкілдер (агенттер) болып табылады.

**3-тармақ. Бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау кезінде сыйақы мөлшерлемелерін айқындау**

230. Жергілікті атқарушы органдарға, қаржы агенттіктеріне бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы ставкаларын қоспағанда, сондай-ақ мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге қарыз алушылар ретінде жергілікті атқарушы органдар түпкілікті қарыз алушыларға беретін бюджеттік кредиттер бойынша бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы ставкасы айналыс мерзімі мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша кірістіліктің орташа өлшемді ставкасынан төмен белгіленбейді бюджеттік кредит мерзіміне сәйкес келетін.

231. Инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде бюджеттік кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі мынадай реттілікпен айқындалады: түпкілікті қарыз алушы үшін - қарыз алушылар үшін. ББӘ жобаны іске асыруға мүмкіндік беретін кірістілік ставкасы және қарыз алушылардың маржасына салынатын параметрлердің шамалары бойынша есептер мен негіздемелер ұсынады.

Инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде түпкілікті қарыз алушы үшін сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігіне сүйене отырып, есеп айырысу жолымен белгіленеді және кірістіліктің ішкі нормасының мәніне тең.

Бұл ретте, соңғы қарыз алушы үшін мамандандырылған ұйым белгілейтін сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері, агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын қоспағанда, ұйымдастырылған қайталама бағалы қағаздар нарығындағы операциялардың нәтижелері бойынша тиісті мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірістіліктің орташа мөлшерленген ставкасынан алдыңғы тоқсанда қалыптасқан деңгейден төмен емес деңгейде белгіленетін екі еселенген сыйақы ставкасынан аспайды, бюджеттік кредит мерзіміне сәйкес келетін айналыс мерзімімен бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган эмиссиялаған.

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге және қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бюджеттік кредит беру кезінде тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі   
іс-шараларды жүргізуге салымшыларға аралық тұрғын үй қарыздарын және алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын қаржы агенттіктерін қоспағанда, салынатын операциялық шығыстардың шамасын негізге ала отырып, есеп айырысу жолымен айқындалады және жыл сайын бюджеттік кредит сомасының 0% -дан 1,5% -ға дейін құрайды. Бұл ретте қарыз алушы маржасының құрамында әкімшілік шығыстардың деңгейі жыл сайын бюджеттік кредит сомасының 1% -ынан аспайды, тәуекелді бағалау жыл сайын бюджеттік кредит сомасының 1% -ынан аспайды.

Тұрғын үй жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге аралық тұрғын үй және алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын қаржы агенттіктерінің түпкілікті қарыз алушысы үшін сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері маржаны ескере отырып, жылдық 9,5% аспайды, маржаны ескере отырып, жылдық 6% -дан аспайды.

232. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарына бюджеттік кредиттер бойынша сыйақы ставкасы 182-14-тармақтың талаптары ескеріле отырып, кредитордың шешімімен белгіленеді, бірақ жоғары тұрған бюджет берген ставкадан төмен емес.

233. Айналым қаражатын толықтыру мақсатында бюджеттік кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі есептер мен негіздемелерді ұсыну кезінде ББӘ ұсыныстары бойынша айқындалады.

Бұл ретте, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар бойынша қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның пруденциалдық нормативтері сақталуға тиіс.

**4-тармақ. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау**

234. Бюджеттік инвестициялық жобаларды бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындау үшін жергілікті бюджеттік бағдарламаның әкімшісі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға:

1) бюджеттік кредит беру есебінен қаржыландыруға ұсынылатын шығыстар мен іс-шаралар түрлері бойынша есеп айырысулар (егер жобада тауарлар өндіру немесе құрылыс көзделген жағдайда);

2) жобаны іске асыру мақсатында бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау үшін негіздеуші ақпарат:

жобаны іске асыруға арналған шығындар көлемін растау;

тиісті салада, оның ішінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттерін тарту есебінен іске асырылатын жобаларды қаржыландыру көздерін талдау;

кредит беру шарттарының негіздемесі (оның ішінде мерзімі, сыйақы мөлшерлемесі, кредит сомасы және оны өтеу кестесі);

түпкілікті қарыз алушыларға кредит беру шарттарының негіздемесі (олар болған жағдайда);

3) саланы дамыту басымдықтарына сәйкестігі мәніне түсіндірме жазба және тиісті салалық сараптаманың қорытындысы, сондай-ақ бюджеттік кредит беру жолымен іс-шараларды іске асырудың оңтайлы нұсқасын таңдау. Объектіні пайдалануға беруге шығындар болған жағдайда тиісті салалық сараптаманың қорытындысында ақпаратты көрсету қажет;

4) техникалық-экономикалық негіздеме (егер жобада тауарлар өндірісі немесе құрылыс көзделген жағдайда);

5) құрылыс қызметін көздейтін іс-шаралар болған жағдайда ведомстводан тыс кешенді сараптаманың техникалық-экономикалық негіздемеге қорытындысы, оның ішінде техникалық шарттар бойынша құжаттардың көшірмелері (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың шығындарын, алынатын алқаптардың түріне қарай ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісінің шығындарын есептеуді қоса бере отырып) және көшірмелері ұсынылады қолданыстағы объектілерді реконструкциялауды көздейтін жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке тиісті құқық белгілейтін құжаттар.

235. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның бюджеттік инвестициялық жобаларды, оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен ТЭН әзірлеуді талап ететін бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындауы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдардың бюджеттік инвестициялық жобаларды, оның ішінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен ТЭН әзірлеуді талап ететін бюджеттік кредиттеудің орындылығын айқындауы жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамасының қорытындысы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

236. Тиісті салалық орталық мемлекеттік орган ұсынылған құжаттаманы қарайды және жоспарланатын бюджеттік инвестициялық жоба бойынша салалық қорытындыны ұсынады. Оң салалық қорытынды болған жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі бюджеттік кредиттеудің орындылығы туралы экономикалық қорытынды дайындау үшін осы Қағидалардың 234-тармағына сәйкес құжаттаманы бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізеді.

Жергілікті бюджеттен бюджеттік кредит беру жолымен қаржыландыруға мәлімделетін жергілікті бюджеттік инвестициялық жоба бойынша тиісті ББӘ жергілікті бюджеттен бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау үшін осы Қағидалардың 234-тармағына сәйкес құжаттаманы мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға енгізеді.

237. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың   
4-тарауының 4, 5, 6 және 7-тармақтарында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

Осы Қағидалардың 4-тарауының 4, 5, 6 және 7-тармақтарында көзделген құжаттардың толық пакеті ұсынылған жағдайда, бюджеттік кредиттің ҚЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде экономикалық сараптамаға жіберіледі:

1) бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға.

238. Экономикалық сараптама құжаттар пакеті ұсынылғаннан кейін   
26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

239. ТЭН экономикалық сараптамасының қорытындысын ТЭН экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындалған тиісті заңды тұлғалар бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жібереді.

240. ТЭН экономикалық сараптамасының нәтижелері оң қорытынды немесе теріс қорытынды болып табылады.

Экономикалық сараптаманың қорытындысын қорытындыны дайындаған ұйымның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітеді, қорытындыны дайындаған ұйымның орындаушылары қол қояды және мөрмен расталады.

241. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган экономикалық сараптаманың қорытындысын ескере отырып, осы Қағидалардың   
234-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

Экономикалық қорытынды экономикалық сараптама қорытындысын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.

**5-тармақ. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыруға бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау**

242. Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін жүзеге асыруға бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау ҚЭН талдауға негізделеді.

243. Бюджеттік кредиттердің ҚЭН-і тиісті бюджеттік бағдарламаны іске асыруға бюджет қаражатын салудың негіздемесін, орындылығын және нәтижесін бағалауды қамтитын құжатты білдіреді.

244. Бұл ретте инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде көзделетін шет мемлекеттердің аумағында құрылыс қызметін көздейтін   
іс-шаралар болған жағдайда, аумағында осы жобаны іске асыру жоспарланып отырған мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен әзірленген ТЭН және ол бойынша қорытынды ұсыну қажет.

**6-тармақ. Қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау**

245. Қаржы агенттіктеріне бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау:

1) бюджеттік кредиттер есебінен іске асырылатын инвестициялық жобалардың тиімділігі;

2) қарыз алушы (мамандандырылған ұйымдар).

Бұл ретте, айналым қаражатын толықтыруға бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау кезінде мамандандырылған ұйымдарды талдау ғана жүзеге асырылады.

246. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның қаржы агенттіктерінің республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындауы Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаның экономикалық сараптамасының қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

247. Қаржы агенттіктерінің мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруына бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау үшін ББӘ тиісті бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ББАЖ арқылы бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін ұсынады.

248. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-інде бюджеттік кредиттеудің орындылығын растау, сондай-ақ бюджеттік заңнамаға сәйкес жоспарланатын іс-шаралардың бюджеттік кредиттеудің мынадай өлшемдеріне сәйкестігін растау келтіріледі:

бюджеттік кредит беру арқылы іс-шараларды іске асырудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі;

бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы;

бюджет саясаты жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын өлшемдерге сәйкес қарыз алушының кредиттік қабілеттілігі.

249. Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар экономикалық сараптаманы жүзеге асыруға айқындаған заңды тұлғаның бюджеттік кредиті ҚЭН-інің экономикалық сараптамасы бюджеттік кредит ҚЭН-інің іс-шараларының бюджеттік кредит беру өлшемдеріне сәйкестігі мәніне жүргізіледі.

250. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін әзірлеуді немесе түзетуді не ББӘ,  
не қаржылық схемаға қатысушылардың бірі жүзеге асыруы мүмкін.

251. Бюджеттік кредит ҚЭН-інің мақсаттары инвестициялық ұсынысқа сәйкес келуге тиіс.

252. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і мынадай құрылымға сәйкес келуі тиіс:

жобаның паспорты;

институционалдық бөлім;

қаржылық бөлім;

әлеуметтік-экономикалық бөлім;

жоба бойынша қорытындылар;

қосымшалар.

Егер бюджеттік кредит шет мемлекеттердің аумағында бөлінетін болса, аталған заң мәтінін қоса бере отырып және оның қазақ және/немесе орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген жобалардың бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын тиісті құжаттар ұсынылады.

Жобаның ерекшелігіне қарай бюджеттік кредит ҚЭН шеңберінде қабылданған шешімдерді егжей-тегжейлі ашуға және негіздеуге мүмкіндік беретін қосымша бөлімдер енгізіледі.

Бұл ретте қосымшалар мынадай құжаттармен жинақталады:

осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ұсынылатын қаржы-экономикалық модельдің базалық параметрлері мен экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есептерін қамтитын қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша есептермен;

осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес жасалған қаржы моделінің қағаз және электрондық нұсқасы;

бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген нысандар бойынша жасалған бюджеттік кредит ескерілмеген бюджеттік кредиттің қаржылық схемасына қатысушылардың қаржылық көрсеткіштерінің болжамы:

«Бухгалтерлік баланс»;

«Пайдалар мен шығындар туралы есеп»;

«Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей немесе жанама әдіс)»;

«Капиталдағы өзгерістер туралы есеп»;

осы Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын бюджеттік кредит есебінен іске асыру жоспарланатын инвестициялық жобаның тиімділігін талдау;

осы Ережеге 39-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылатын қарыз алушының талдауы;

болжамды кепілді қамтамасыз етуге меншік құқығын және кепіл мүлікке өзге ауыртпалықтардың болмауын растайтын құжат;

салық берешегінің және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жоқ (бар) екендігі туралы тиісті салық органының анықтамасы;

бұрын берілген бюджеттік кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі туралы бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның анықтамасы (хаты);

Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес жасалған бюджеттік кредитті уақтылы қайтаруды қамтамасыз ету үшін берілетін мүлікті бағалау туралы есеп;

түпкі қарыз алушыға бюджеттік кредит беру кезінде алынатын маржаны негіздейтін құжат;

жаңа объектілер салуды не жұмыс істеп тұрғандарын қайта жаңартуды көздейтін жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін тиісті құжаттардың көшірмелері;

қаржы схемасына қатысушылардың құрылтай құжаттарының көшірмелері;

қаржы схемасына қатысушылардың кредиттік саясаты туралы құжаттар;

мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру шеңберінде жоспарланған жобаға (жобаларға) бюджеттік кредиттеуді тартуды бекіту туралы мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімі:

1) сұратылатын бюджеттік кредит қаражатының көлемі мен шарттары;

2) қаржы-экономикалық модельге сәйкес жылдар бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелерді;

3) экономикалық әсер;

4) әлеуметтік-экономикалық тиімділік;

қаржылық схемаға қатысушылардың қаржылық есептілігінің электрондық нұсқасы (жеке және шоғырландырылған) электрондық нысанда ұсынылған және бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы бірінші басшының не оны алмастыратын бас бухгалтер тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар;

Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қаржылық схемаға қатысушылар үшін аудиттелген қаржылық есептілік пен соңғы үш жылда жасалған аудиторлық есептер ұсынылады. Бұл ретте қаржылық схемаға қатысушының қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептер болған кезде соңғы есепті кезең үшін аудиттелмеген қаржылық есептілікті ұсынуға құқығы бар;

осы инвестициялық ұсынысқа инвестициялық ұсыныстың және бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының көшірмесі;

ведомстводан тыс кешенді сараптаманың тиісті қорытындысы (егер жобада құрылыс көзделген жағдайда);

тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы тоқсан үшін жасалған қаржылық схемаға қатысушылардың қаржылық есептілігінің электрондық нұсқасы, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар.

Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес, оның ішінде теңгерім валютасында 10% және одан жоғары алатын баланс баптарының егжей-тегжейлі талдамасымен қоса, басқа ұйымдардағы қаржылық қатысу туралы ақпаратты қоса бере отырып ұсынылады.

Тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы оң бағаны қамтиды:

1) мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру шеңберінде жобаға бюджеттік кредиттің сұратылатын көлемі бойынша жоспарланатын тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге сұраныстың сандық негіздемесімен саладағы қазіргі ахуалды талдау;

2) қаржы-экономикалық модельге сәйкес жылдар бойынша нәтиженің сандық және сапалық көрсеткіштерін келтіре отырып және сала экономикасының құрылымындағы жобаның рөлі мен орнын, экономикалық тиімділігі мен әлеуметтік-экономикалық тиімділігін көрсете отырып, жобаны іске асырудың саланы дамытуға әсері;

3) бюджеттік кредит беру көлемін, оның іс-шаралар мен компоненттер бойынша нысаналы мақсатын бағалай отырып, жобаның іс-шаралары бойынша (құрылысты және (немесе) жабдықтарды сатып алуды көздейтін жобалар бойынша) техникалық шешімдердің жеткіліктілігі мен тиімділігі;

4) тиісті сараптамалардың, оның ішінде ведомстводан тыс кешенді сараптаманың қорытындылары болмаған кезде техникалық шешімдерді және объектілердің не олардың объектілерді салуды және (немесе) реконструкциялауды көздейтін бөліктерінің құнын айқындау;

5) бюджеттік кредит қаражатын, сондай-ақ олардың маржаларын алушыларды қаржыландыру.

253. Жобаның паспортында жоба туралы қысқаша ақпарат ашылады. Жоба паспорты келесі ақпаратты қамтиды:

бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы;

жобаның атауы;

жобаны іске асыру орны (құрылыс жағдайында);

жобаның мақсаты мен міндеттері, оның ішінде сандық мәнде;

жобаны іске асыру кезеңі, оның ішінде объектіні салу кезеңі (құрылыс жағдайында);

жобаның құрамдауыштары;

бюджеттік кредиттің жоспарланған көлемі;

бюджеттік кредит беру шарттары (кредит беру мақсаты, сыйақы мөлшерлемесі, қарыз алушының кредитті игеру кезеңі, негізгі борышты өтеу және ол бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі, жеңілдікті кезеңнің болуы, кредитті өтеу әдісі)

жобаны іске асырудан негізгі пайда алушылар.

254. Институционалдық бөлімде жобаны басқарудың ұсынылатын тиімді схемасы, олардың функциялары, олардың өзара іс-қимыл жасау тәртібі сипатталады, бұл ретте схема кредиттік шарт жасасатын негізгі қатысушылардың деңгейіне дейін сипатталады.

Бұл бөлім мыналарды қамтиды:

1) қаржы схемасының әрбір қатысушысы бойынша ақпарат, сондай-ақ ақша ағындарының сомалары мен бағыттарын көрсете отырып, іс-шараларды іске асырудың қаржылық схемасы;

2) іске асыруға бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша іс-шаралар жоспарланатын жобаның стратегиялық алғышарттары туралы ақпарат (мемлекеттік органдардың немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың даму жоспарларын, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің даму жоспарларын және (немесе) іс-шараларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің нормативтік құқықтық актілері, құжаттары).

255. Қаржы бөлiмiнде бюджеттiк кредит көлемiнiң және кредит беру мақсатының негiздемесi, қаржы моделiнiң бастапқы деректерiнiң сипаттамасы мен негiздемесi, жобаның қаржылық тиiмдiлiгiн талдау, бюджеттiк кредиттi беру шарттарының және уақтылы қайтару мүмкiндiгiнiң негiздемесi, сондай-ақ қарыз алушы мен қаржы схемасының өзге де қатысушыларының талдауы келтiрiледi. Бұдан басқа, бюджеттік кредиттің ҚЭН шеңберінде қабылданған қаржылық шешімдер ашылады.

Бұл бөлім мыналарды қамтиды:

1) бюджеттік кредиттің ҚЭН-інің әрбір іс-шарасы бөлінісінде құжаттамамен және есептермен расталған бюджеттік кредит көлемінің негіздемесі, оның ішінде:

сатып алынатын өнімдердің тізбесін, санын және сапасын негіздеу (олар сатып алынған жағдайда);

бюджеттік кредит есебінен сатып алынатын өнімдердің бағаларын талдау (соңғы екі жылдағы бағалар динамикасы және ағымдағы бағалардың ықтимал өзгерістері және осындай өзгерістерге әкелуі мүмкін оқиғалар туралы ақпарат), оларды сатып алған жағдайда;

2) қаржылық схеманың барлық қатысушылары үшін қаржылық модельдің есептеулерінде қолданылатын барлық бастапқы деректердің негіздемесі:

бюджеттік кредит беру шарттары мен негіздемесінің егжей-тегжейлі сипаттамасы (кредит беру мақсаты, сыйақы мөлшерлемесі, қарыз алушының кредитті игеру кезеңі, негізгі борышты өтеу және ол бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі, жеңілдікті кезеңнің болуы, кредитті өтеу әдісі және басқалар);

жобаны іске асыру кезеңінің ұзақтығын негіздеу;

қаржы схемасына қатысушылардың ковенанттарды қамтамасыз етуге және сақтауға қойылатын талаптардың болуы/болмауы туралы ақпарат;

қаржылық схемаға қатысушылардың кредиттік портфелінің құрылымы және жоба іске асырылған жағдайда оның өзгеруін бағалау;

өткізілетін өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын негіздеу, оның ішінде оның өсуін немесе төмендеуін негіздеу (ақпаратты ашу әрбір өнім бойынша жүзеге асырылады);

өнімді өткізу бойынша жоспарланған шығыстарды негіздеу, оның ішінде олардың өсуін немесе төмендеуін негіздеу (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

жоспарланатын әкімшілік шығыстарды негіздеу, оның ішінде олардың өсуін немесе төмендеуін негіздеу (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

маркетинг және жарнама бойынша жоспарланған шығыстарды негіздеу, оның ішінде олардың өсуін немесе төмендеуін негіздеу (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

сыйақылар бойынша жоспарланған шығыстардың негіздемесі;

активтердің істен шығуына байланысты шығыстардың негіздемесі;

операциялық жалдауға байланысты шығыстардың негіздемесі;

үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар бойынша шығыстардың негіздемесі;

тоқтатылатын қызметке байланысты жоспарланған шығыстар;

өзге де жоспарланған шығыстар;

сатудан түсетін кірістерді және өзге де көздерді келтіре отырып, жобаның кіріс бөлігінің негіздемесі;

қаржы схемасына қатысушылар маржасының негіздемесі.

Қаржылық модель осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес жасалады және Excel электрондық форматында ұсынылады;

3) бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын жобаның тиімділігін талдау.

Осы тарауда мынадай көрсеткіштерді есептеу нәтижелерінің сипаттамасын ұсыну қажет:

қарапайым өтелім мерзімі (payback period, PP);

дисконтталған өзін-өзі ақтау кезеңі (discounted payback period, DPP)

таза дисконтталған кіріс (net present value, NPV);

кірістіліктің ішкі нормасы (internal rate of return, IRR);

кірістілік индексі (profitability index, PI).

Көрсеткіштерді есептеу осы Қағидаларға 40-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

Қаржы агенттіктеріне бюджеттік кредит беру кезінде, егер қаржы моделінде түпкі қарыз алушы үшін сыйақы ставкасынан жоғары деңгейде дисконттау ставкасы қолданылған жағдайда, таза дисконтталған кірістің мәні нөлден кем болуына жол беріледі (NPV < 0).

Бұл ретте мұндай дисконттау ставкасын қолдану;

4) қарыз алушыны және жобаның қаржылық схемасының өзге де қатысушыларын талдау (қаржылық есептілік ұсынылған барлық кезеңдер үшін).

Бұл үшін жобаның қаржылық схемасына қатысушылардың қаржылық есептілігін талдаудың мынадай түрлері жүргізіледі:

тік талдау (vertical analysis);

көлденең талдау (horizontal analysis);

коэффициенттік талдау (coefficient analysis).

Көрсеткіштерді есептеу осы Қағидаларға 41-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

256. Әлеуметтік-экономикалық бөлім жобаны іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік-экономикалық пайдалар мен шығындарды көрсетеді.

Бұл бөлім мыналарды қамтиды:

бюджеттік кредиттің ҚЭН іс-шараларының жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелерінің есептермен расталған негіздемесі;

тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге негізделген бюджеттік кредиттің ҚЭН іс-шараларының әлеуметтік-экономикалық, оның ішінде бюджеттік тиімділігі туралы ақпарат;

мамандандырылған ұйымның атқарушы органының бекiткен шешiмiне сәйкес келетiн қаржы-экономикалық моделiн растай отырып, бюджеттiк кредиттi iске асырудан экономикалық тиiмдiлiк пен әлеуметтiк-экономикалық тиiмдiлiк есебi;

тікелей, жанама және жиынтық макроэкономикалық әсерді ағымдағы бағаларда және өткен жылдың салыстырмалы бағаларында есептеу;

таза қоғамдық пайданың, экономикалық таза келтірілген табыстың (economic net present value, ENPV), кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (economic internal rate of return, EIRR) көрсеткіштерін есептеу;

жобаны іске асырудың аралас салаларды (көршілес өңірлерді) дамытуға әсерін талдау;

жобаның Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновацияларды дамытуға әсерін талдау;

жоба бойынша қатысушылардың қызметін қолдау үшін ұсынуға жоспарланған мемлекеттік қолдаудың түрлері мен мөлшерлері, олардың есептері мен негіздемесі;

жобаны іске асыру жылдары бойынша мемлекеттік бюджетке (республикалық немесе жергілікті) жүктемені есептеу;

таза бюджеттік пайда, бюджеттік таза келтірілген кіріс (мемлекеттік бюджеттің NPV), бюджеттік ішкі кірістілік нормасы (мемлекеттік бюджеттің IRR) көрсеткіштерінің есебі;

мемлекеттік бюджетке, оның ішінде бюджеттік кредиттің түпкілікті қарыз алушыларын ескере отырып жоспарланатын салықтық түсімдер.

257. «Жоба бойынша қорытындылар» деген бөлімде:

жобаның негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері;

жобаны бюджеттік кредит беру арқылы іске асыру қажеттілігінің негіздемесі;

Жоба паспортына сәйкес бюджеттік кредит беру шарттарын бағалау;

жоба бойынша сыни тәуекелдер және оларды төмендету жөніндегі шаралар.

258. Бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау үшін ББӘ бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға осы Қағидалардың   
252-тармағына сәйкес әзірленген бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша құжаттар пакетін ұсынады.

Бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген кредиттің ҚЭН-і бойынша құжаттар топтамасын қарау мерзімі ол бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға келіп түскен күннен бастап 33 (отыз үш) жұмыс күнін құрайды.

259. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың   
4-тарауының 4, 5, 6 және 7-тармақтарында көзделген құжаттар болмаған жағдайда оларды ББӘ-ге қайтарады.

Осы Қағидалардың 4-тарауының 4, 5, 6 және 7-тармақтарында көзделген құжаттардың толық пакеті болған жағдайда, бюджеттік кредиттің ҚЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу үшін тиісінше 1 (бір) жұмыс күні ішінде экономикалық сараптамаға жіберіледі:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген кредиттің ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындаған заңды тұлғаға;

2) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген кредиттің ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындайтын заңды тұлғаларға.

260. Бюджеттік кредиттің, оның ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындайтын түзетілген заңды тұлғаның ҚЭН-інің экономикалық сараптамасы бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген кредиттің қаржылық-экономикалық негіздемесі бойынша құжаттар пакеті ұсынылған күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Бюджеттік кредиттің ҚЭН-інің экономикалық сараптамасы ҚЭН ұсынған бюджеттік кредиттің, уәкілетті органдардың салалық оң қорытындыларының, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімінің және жобаның ерекшелігіне қарай талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындыларының негізінде жүргізіледі.

Экономикалық сараптама ҚЭН, уәкілетті органдардың оң салалық қорытындылары, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімі негізінде жоба бойынша мамандандырылған ұйымға бюджеттік кредит берудің сұратылатын сомасына ғана жүргізіледі.

Жүргізілген сараптамаларда және/немесе тәуелсіз сараптамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша, сондай-ақ ұсынылған құжаттамада қосымша ақпарат беру және (немесе) қосымша сараптамалар жүргізу қажет болған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындаған тиісті заңды тұлғалар, тиісті ақпаратты және (немесе) қосымша сараптамалар жүргізуді сұратады.

Қосымша ақпаратқа қатысушылардың бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін енгізудің алдындағы айдың соңғы күніне жасалған, оның ішінде бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға түзетілген қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар жатады.

Қосымша сараптамаларға:

1) ведомстводан тыс кешенді сараптама;

2) уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасы.

Қажетті ақпаратты ұсыну және (немесе) жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізу жөніндегі сұрау салулар тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісіне, сұрау салудың көшірмесі - бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға осы Кодекстің осы Қағиданың 252-тармағы.

ББӘ Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындаған заңды тұлғаға ресми хат түрінде сұрау салу келіп түскен сәттен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты ұсынады.

Экономикалық сараптама жүргізу мерзімі ұзартылған жағдайда, бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген кредиттің ҚЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлға ББӘ хатымен бірге экономикалық сараптама жүргізуді ұзарту туралы бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органды немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органды хабардар етеді.

Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімдері тоқтатыла тұрады.

Қосымша материалдарды ұсынған кезде олардың тізбесі көрсетіледі, бюджеттік кредиттің ҚЭН-і жаңа редакцияда енгізілген жағдайда, бұрын ұсынылған бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін кері қайтарып алу туралы көрсетіледі.

Қосымша материалдарды белгіленген мерзімде ұсынбау бюджеттік кредиттің ҚЭН-ін және оның құжаттарын Қорытынды жасамай қайтаруға негіз болып табылады.

Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і сұратылған материалдарды ұсынудың белгіленген мерзімдері өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сұратуды қоса бере отырып, хатпен бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға қайтарылады.

Бюджеттік кредиттің, оның ішінде түзетілген кредиттің ҚЭН-інің экономикалық сараптамасының нәтижесі оң қорытынды немесе теріс қорытынды болып табылады.

БК ҚЭН-інің экономикалық сараптамасының оң қорытындысы   
іс-шаралары негізділік және кредитке қабілеттілік өлшемдеріне сәйкес келетін, сондай-ақ жобаның өзін-өзі ақтауы расталған БК ҚЭН-ге ұсынылады.

Оң қорытындыда ескертпелермен пікір білдіруге әсер еткен факторлар сипатталған ескертпелердің болуына жол беріледі. Экономикалық қорытындының ескертпелері жобаны басқарудың тиісті жоспары шеңберінде Инвестицияларды іске асыру кезінде ескеріледі.

БК ҚЭН-інің экономикалық сараптамасының теріс қорытындысы бағалау нәтижелері негізділік, кредиттік қабілеттілік критерийлеріне сәйкес келмеу, өзін-өзі ақтамау, сондай-ақ қажетті ақпараттың болмауы себебінен осы критерийлерге бағалау жүргізу мүмкін болмаған жағдайда БК ҚЭН-ге ұсынылады.

261. Бюджеттік кредиттің ҚЭН-інің экономикалық сараптамасының қорытындысы (бұдан әрі - Қорытынды):

1) тақырыбы;

2) «Жобаның қысқаша сипаттамасы» бөлімі;

3) «Қорытындылар» бөлімі;

4) қолдары;

5) күні;

6) мекенжайы;

7) «Құжаттар» қорытындысына 1-қосымша.

Қорытындының жобаның атауын, сондай-ақ Қорытындыны дайындаған ұйымның атауын көрсететін тақырыбы бар.

«Жобаның қысқаша сипаттамасы» деген бөлімде бюджеттік кредиттің ҚЭН-іне сәйкес мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) жобаның атауы;

2) ББӘ атауы;

3) қаржылық схемаға қатысушылардың атаулары;

4) бюджеттік кредит берудің мақсаты;

5) жылдар бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаның жалпы құны;

6) жобаны қаржыландыру көздері мен нысаны;

7) бюджеттік кредит беру шарттары.

«Қорытындылар» бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

1) «Негізділігі» тарауы, онда экономикалық және әлеуметтік тиімділік, іс-шаралардың өтімділігі талданады және уәкілетті органдардың оң салалық қорытындылары, мамандандырылған ұйымның атқарушы органының оң шешімі және жобаның ерекшелігіне қарай талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындылары негізінде бюджеттік кредиттің мөлшері туралы ақпарат келтіріледі;

2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы   
4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 тіркелген) бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларында айқындалатын критерийлерге сәйкес мамандандырылған ұйымның кредиттік қабілеттілігіне талдау жүргізілетін «Кредиттік қабілеттілік» тарауы.

Қорытындыға 1-қосымша «Құжаттар» мыналарды қамтиды:

1) экономикалық сараптама жүргізу кезінде назарға алынған құжаттар мен материалдардың тізбесі:

экономикалық сараптама жүргізу үшін қарауға ұсынылған құжаттар;

нормативтік құқықтық актілер;

2) ұсынылған құжаттардың құрамына және мазмұнына ескертулер.

262. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган Қорытынды келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қорытындыны ескере отырып, бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

Бюджеттік кредиттің ҚЭН-і бойынша экономикалық қорытындыны бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы Қағидаларға   
40-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындайды.

263. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бюджеттік кредиттің орындылығы туралы экономикалық қорытындысын алу қорытындылары бойынша ББӘ бюджеттік өтінім құрамында бюджеттік кредит бойынша экономикалық қорытындыны республикалық бюджетті қалыптастыру (нақтылау) шеңберінде бюджеттік жоспарлау жөніндегі тиісті орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға енгізеді заңнамада белгіленген тәртіппен.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне бюджеттік кредит беру қаржы жылы ішінде жобаның қажеттілігіне қарай қаржыландыру жоспарына сәйкес қолма-қол ақшаны бақылау шотынан транштармен жүзеге асырылады.

**7-тармақ. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау**

264. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге бюджеттік кредит беру бюджетаралық кредит беру шеңберінде жүзеге асырылады.

265. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мынадай құжаттар негізінде бюджеттік кредит беру арқылы қаржыландыруға жоспарланатын іс-шараларды көздейтін Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті құжатын келісу немесе Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің осы құжатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы жүзеге асырылады:

1) бюджеттік кредиттеу есебінен қаржыландыруға ұсынылатын шығыстар мен іс-шаралар түрлері бойынша есеп айырысулар;

2) жобаны іске асыру мақсатында бюджеттік кредит берудің орындылығын айқындау үшін негіздеуші ақпарат:

жобаны іске асыруға арналған шығындар көлемін растау;

тиісті салада, оның ішінде екінші деңгейдегі банктердің кредиттерін тарту есебінен іске асырылатын жобаларды қаржыландыру көздерін талдау;

кредит беру шарттарының негіздемесі (оның ішінде мерзімі, сыйақы мөлшерлемесі, кредит сомасы және оны өтеу кестесі);

түпкілікті қарыз алушыларға кредит беру шарттарының негіздемесі (олар болған жағдайда);

3) саланы дамыту басымдықтарына сәйкестігі мәніне түсіндірме жазба және тиісті салалық сараптаманың қорытындысы, сондай-ақ бюджеттік кредит беру жолымен іс-шараларды іске асырудың оңтайлы нұсқасын таңдау. Объектіні пайдалануға беруге шығындар болған жағдайда тиісті салалық сараптаманың қорытындысында ақпаратты көрсету қажет;

4) ТЭН әзірлеуді талап ететін құрылыс қызметін көздейтін іс-шаралар болған жағдайда, ТЭН-ге ведомстводан тыс кешенді сараптаманың тиісті қорытындысын, оның ішінде техникалық шарттар бойынша құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, ТЭН ұсынылады (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың шығындарын, алынатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісінің шығындарын есептеуді қоса бере отырып)және қолданыстағы объектілерді реконструкциялауды көздейтін жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін тиісті құжаттардың көшірмелері.

266. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжатының жобасы, сондай-ақ бюджеттік кредит беру арқылы қаржыландыруға жоспарланатын   
іс-шараларды көздейтін Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің осы құжатына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда бюджет комиссиясына шығарылуға тиіс.

267. Бюджеттік кредиттер осы Ереженің 219-тармағына сәйкес қағидаттарға сәйкес келмейтін іс-шараларға берілмейді.

**5-тарау. Мемлекеттік инвестициялық жобалардың бекітілген (нақтыланған) параметрлерін түзету тәртібі**

**1-тармақ. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу**

268. МИЖ-ді түзетуге арналған инвестициялық ұсыныс мынадай жағдайларда ғана әзірленеді:

1) БИЖ ТЭН-ін түзету;

2) Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету;

3) бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету;

4) егер БИЖ ТЭН-ін, Инвестициялар ҚЭН-ін, бюджеттік кредит беру ТЭН-ін не ҚЭН-ін қарау қорытындылары бойынша бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысымен МИЖ-ді іске асырудың басқа түрлері мен тәсілдері ұсынылса.

МИЖ-ді түзетуге арналған инвестициялық ұсыныс оң экономикалық қорытындысы бар біртекті (біртекті) МИЖ бойынша бұрын енгізілген инвестициялық ұсыныстан техникалық-экономикалық параметрлерді өзгерту болжанатын жоба бойынша ғана енгізіледі.

Техникалық-экономикалық параметрлерді өзгертуді көздемейтін жобалар бойынша осы Қағидаларда көзделген сараптамаларды жүргізу үшін түзетілген инвестициялық ұсыныс енгізу талап етілмейді.

269. МИЖ-ді түзетуге арналған инвестициялық ұсынысты әзірлеу, қарау және оған қажетті сараптамалар жүргізу осы Қағидалардың 3-тарауында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

**2-тармақ. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу**

270. Кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, БИЖ ТЭН-ін түзету техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға әкеп соғатын бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

Егер БИЖ бойынша сыртқы үкіметтік қарыз алуды тартуға қаржыландыру көзін өзгерту (толықтыру) жоспарланған жағдайда, онда ТЭН кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, жобаны басқару, сүйемелдеу, құрылысты қадағалау, институционалдық даму бойынша консультациялық қызметтер бойынша қосымша қосымшаны енгізу бөлігінде ғана түзетіледі.

Бұл ретте қосымша қосымша осы Қағидалардың 71-тармағында көрсетілген ақпаратты қамтиды.

Егер тапсырыс берушінің шешімі бойынша жобалық құжаттаманы түзетудің негізделген қажеттілігі туындаған Жобаларды бекіту қағидаларына сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілген (жобалау-сметалық) құжаттаманы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы  
2 сәуірдегі № 304 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10632 тіркелген, бюджет қаражаты және мемлекеттік инвестициялардың өзге де нысандары есебінен объектілерді салуға арналған (техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалау-сметалық құжаттама), онда жобалау алдындағы құжаттаманы (болған жағдайда) түзету талап етілмейді.

271. Экономикалық сараптама жүргізбей және экономикалық қорытынды алмай ТЭН түзету мынадай:

1) осы Қағиданың 128-тармағында көзделген;

2) егер іс-шараны іске асырудың дәйектілігі және (немесе) мерзімдері техникалық шешімдер мен қосымша шығыстарды өзгертпей өзгерсе.

Бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз түзетілген БИЖ ТЭН-ін бекітуге жол берілмейді.

272. ТЭН-ді түзетуге және кейіннен республикалық БИЖ-ге қажетті сараптамалар жүргізуге байланысты шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жергілікті бюджет есебінен іске асырылатын БИЖ ТЭН-ін, сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға жоспарланатын жергілікті БИЖ-ді түзетуге байланысты шығыстар және кейіннен қажетті сараптамалар жүргізу тиісті жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

273. БИЖ ТЭН-ін түзету мәселелерін қарау осы Қағидалардың   
125-тармағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

274. Осы Қағидаларға сәйкес қажетті БИЖ ТЭН-ін түзету және түзетілген БИЖ ТЭН-ін сараптау жүргізілгеннен кейін ББӘ олардың түпнұсқаларын түзетілген БИЖ ТЭН-інің электрондық нұсқасын, оның ішінде қаржы-экономикалық моделін ұсына отырып, бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жібереді жоба бойынша.

275. Осы Қағидалардың 103-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат; не мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаны өзгертуге болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ не оны алмастыратын тұлға қол қойған тиісті салыстырмалы кестені қоса бере отырып, не әрбір БИЖ бойынша мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ жеке уәкілеттік берген тұлға;

2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берілген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресми құжаттар үшін ресімделген техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстарды көздеудің орындылығын растайтын тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

3) ББӘ - мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын адам не әрбір БИЖ бойынша жеке уәкілеттік берілген тұлға қол қойған және техникалық шешімдерді өзгертудің болжамды параметрлерінің негізділігі мен дұрыстығын растайтын ресми хат нысанында ұсынылатын жобаның ерекшелігіне қарай тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қосымша қорытындысы және қосымша шығыстарды көздеу;

4) түзетілген БИЖ ТЭН-і;

5) осы Қағидалардың 76 және 77-тармақтарына сәйкес БИЖ ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары және түзетілген БИЖ ТЭН-ге талап етілетін құжаттар;

6) бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң қорытындысын алған кезде бұрын қаралған сараптамалардың қорытындылары және БИЖ ТЭН-і бойынша құжаттар (БИЖ-дің бастапқы ТЭН-і бойынша бекітілген);

7) БИЖ ТЭН-ін түзетудің орындылығы туралы тиісті бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі;

8) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, жүргізілген түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

БИЖ ТЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ егер жоба бойынша құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың жоқтығы туралы актісі ұсынылады.

9) егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын болса, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген БИЖ-дің құнын растайтын тиісті құжаттар көрсетілген заңнаманың мәтінін қоса бере отырып және оның қазақ және (немесе) орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады.

276. Бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде олардың жинақтылығын және БИЖ-дің түзетілген ТЭН құрылымының осы Қағидаларға сәйкестігін тексереді және осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет құжаттар мен БИЖ ТЭН бөлімдері болмаған кезде оларды ББӘ-ге қайтарады.

Құжаттар пакеті осы Қағидалардың ережелеріне сәйкес келген жағдайда, бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы тармақта белгіленген мерзімнен кешіктірмей тиісті заңды тұлғаға хат жібереді. БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ ұсынған құжаттар топтамасын қоса бере отырып, түзетілген БИЖ ТЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу қажеттігі туралы.

277. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы осы Қағидалардың 274 және 275-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға айқындаған тиісті заңды тұлғаға келіп түскен күннен бастап 26 (жиырма алты) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

278. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы үшін осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

279. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің құрылымы мен мазмұны БИЖ ТЭН-інің тиісті бөлімдерінде бұрын бекітілген БИЖ ТЭН-імен салыстырғанда техникалық шешімдер мен қосымша шығыстар бойынша негіздемелер мен есептерді келтіре отырып, осы Қағидалардың 3-тарауының 1-тармақтың ережелеріне сәйкес келеді.

280. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы қорытындысының құрылымы мен мазмұны осы Қағидалардың 3-тарауының ережелеріне сәйкес келеді.

**3-тармақ. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған, оның ішінде құнын ұлғайтуды болжайтын бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу**

281. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, Инвестициялар ҚЭН-ін түзету:

1) іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға әкеп соғатын белгіленген қаржы-экономикалық параметрлерді өзгерту;

2) егер бұрын бөлінген қаражатты, оның ішінде мақсаттар мен міндеттердің, сондай-ақ заңды тұлғаның және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының іс-шараларының өзгеруіне байланысты заңды тұлғаның үлестес тұлғалары арасында қайта бөлу талап етілсе;

3) тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінің төмендеуі;

4) бекітілген ҚЭН шеңберінде жаңа іс-шараларды (іс-шараларды) немесе компоненттерді іске асыруға бюджет қаражатын үнемдеу түрінде олардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру қорытындылары бойынша пайда болған қолма-қол ақшаның бақылау шоттарындағы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ағымдағы шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтарды бағыттау.

Қажетті сараптамадан өткен түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз бекітуге жол берілмейді.

Ағымдағы қаржы жылының төртінші тоқсанында квазимемлекеттік сектор субъектісіне қаржы-экономикалық негіздемеде айқындалған тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерінің төмендеуін көздейтін бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесін түзетуге жол берілмейді.

Түзетілген Инвестициялар ҚЭН-інің құрылымы мен мазмұны Инвестициялар ҚЭН-інің тиісті бөлімдерінде бұрын бекітілген Инвестициялар ҚЭН-імен салыстырғанда болжамды өзгерістер бойынша негіздемелер мен есептеулерді келтіре отырып, осы Қағидалардың 3-тарауының   
10-тармақтының ережелеріне сәйкес келеді.

282. Экономикалық сараптама жүргізбей және экономикалық қорытынды алмай Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету мынадай:

1) осы Қағиданың 285-тармағында көзделген;

2) техникалық шешімдердің өзгеруіне әкеп соқтырмайтын бір  
 іс-шараның ішіндегі компоненттер арасында қаражатты қайта бөлу;

3) техникалық шешімдердің өзгеруіне және нәтижелердің төмендеуіне әкеп соқтырмайтын ҚЭН-ді қаржыландыру және (немесе) іске асыру мерзімдерінің өзгеруі.

4) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті жоғары тұрған құжаттарында қаржы институтының қаржыландыруының негізгі шарттарын өзгерту (өтініш берушілерге арналған сыйақы ставкасын, мерзімін, бюджеттік және өзге де қаражаттың арақатынасын, өтініш берушінің аванстық төлемін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей).

283. Жаңа жобаны (жобаларды) іске асыруға бір және одан да көп квазимемлекеттік сектор субъектісінің ҚЭН-ін іске асыру қорытындылары бойынша қалыптасқан қолма-қол ақшаның бақылау шоттарындағы, бюджет қаражатын үнемдеу түріндегі ағымдағы шоттардағы пайдаланылмаған қалдықтар жіберілген жағдайда, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен Инвестициялардың жаңа ҚЭН-ін әзірлеу талап етіледі.

Бюджет қаражатын үнемдеу түрінде олардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды іске асыру қорытындылары бойынша пайда болған қолма-қол ақшаның бақылау шоттарындағы пайдаланылмаған қалдықтар бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті органының шешімі бойынша бюджетке қайтарылуы мүмкін.

Егер квазимемлекеттік сектор субъектісі алдыңғы бюджеттік инвестициялардың қорытындылары бойынша қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы үнемдеу қаражатын пайдаланбаған және (немесе) үнемдеу қаражаты бюджетке қайтарылмаған жағдайда, жаңа мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды жоспарлау қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы үнемдеу сомалары ескеріле отырып жүзеге асырылады.

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына есептелген тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуден түскен қаражат тиісті бюджеттің кірісіне аударылуға тиіс.

284. Егер үнем сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 50 000 еселенген мөлшерінен аспаса, квазимемлекеттік сектор субъектісінің басқару органының (құрылтайшының/құрылтайшыларының) шешімі бойынша үнем қаражатын даму мақсаттарына (жаңғыртуға, активтерді сатып алуға) пайдаланған жағдайда ҚЭН түзету талап етілмейді.

Бюджет қаражатын бөлген бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң келiсiмi бойынша Инвестициялардың ҚЭН-i аяқталған кезде, Инвестициялар ҚЭН-i аяқталғанын растайтын құжаттар ұсынылған және нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзiлген кезде, пайдалануға беру актiлерi (бар болса), қазынашылық органдарынан үнемдеу сомасы мен бақылау шоттарындағы қалдықтар туралы үзiндi көшiрме берiлген кезде үнемдеудi одан әрi пайдалануға болады квазимемлекеттік сектор субъектісінің ағымдағы шоттарындағы.

285. Ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамының елеулі өзгеруі, сондай-ақ салық заңнамасында белгіленген ставкалардың өзгеруі себебінен техникалық шешімдердің өзгеруіне әкеп соқпайтын Инвестициялардың құны ұлғайған жағдайда кейіннен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізе отырып, ҚЭН, оның ішінде ТЭН және (немесе) ЖСҚ түзету жүргізіледі, бұл ретте экономикалық сараптама мен қорытынды талап етілмейді.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы мәселені осы Қағидалардың 286-тармағында көрсетілген тәртіппен тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

286. Инвестициялар ҚЭН-ін түзету, оның ішінде бекітілген іс-шаралардың құнын ұлғайтуды көздейтін мәселелерді тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығару тәртібі екі кезеңде жүзеге асырылады.

Бірінші кезең:

1) осы Қағидалардың 282-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысты әзірлеуі және бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

2) ББӘ ұсынатын құжаттар және бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның Инвестициялар ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытынды негізінде Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығын айқындау жөніндегі тиісті бюджет комиссиясының бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау. Осы Қағидалардың 282-тармағында көзделген жағдайларда, Инвестициялар ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындының болуы талап етілмейді.

Бірінші кезеңде Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 3-тарауында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

Құжаттаманың толық емес пакеті ұсынылған не қымбаттаудың туындауының нақты және негізделген себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі тұлғалар немесе ұйымдар және оларға қабылданған шаралар (олар болған жағдайда) көрсетілмеген Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстар бойынша сметалық құнның ұлғаюы мәніне қарастырылмайды.

Тиісті бюджет комиссиясының қарауына Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін енгізу үшін ББӘ 30 жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ не оны алмастыратын тұлға не оны алмастыратын тұлға қол қойып ұсынады. әрбір Инвестициялар бойынша жеке уәкілеттік берілген мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кестені қоса бере отырып, Инвестициялар ҚЭН-інде іс-шаралардың, техникалық-технологиялық шешімдердің болжамды толықтыруларын және (немесе) өзгерістерін, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюын көрсете отырып, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

ББӘ (бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызылуы мүмкін емес экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдинг) Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлерін қоса бере отырып, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекіту туралы бұйрығының көшірмесі;

жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

бұрын бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы алынған сараптамалардың және Инвестициялар ҚЭН-інің қорытындылары;

осы Қағидалардың 282-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның ҚЭН-ді түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытындысы;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды жүргізу нәтижесінде үнемдеу сомасын көрсете отырып, ЖСҚ әзірлеуден бастап құрылыс қызметін көздейтін жобалар бойынша жасалған шарттар туралы ақпарат (егер үнемдеу болған жағдайда);

іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялардың ҚЭН іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат игерілмеу себептерін көрсете отырып, әрбір жыл үшін жоспармен және фактімен сүйемелденеді, олар болған жағдайда;

қымбаттауға әкеп соғатын себептерді егжей-тегжейлі көрсету (шартта көрсетілген бағаны (сметаны) асырып жіберу қажеттігі туралы ББӘ-ге уақтылы ескертуді растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

кінәсінен қымбаттаған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

ББӘ-нің түсіндірмелерін қоса бере отырып, тиісті уәкілетті мемлекеттік органның жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ-ге ұсынылады;

ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, жүргізілген түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

Инвестициялар ҚЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ егер жоба бойынша құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың жоқтығы туралы актісі ұсынылады;

Инвестициялар ҚЭН-інде, оның ішінде бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде, қол жеткізбеу себептерін көрсете отырып, көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Бюджет комиссиясының оң шешімін алған кезде ББӘ кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамалар жүргізе отырып, Инвестициялар ҚЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

Екінші кезең:

1) осы Қағидалардың 282-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, ББӘ-нің түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген ҚЭН бойынша Инвестицияларды қаржыландыру туралы шешімі.

Екінші кезеңде түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін қарауды бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ не оны алмастыратын адам не әрбір Инвестициялар бойынша мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ жеке уәкілеттік берген адам қол қойған мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырады:

осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кестені қоса бере отырып, Инвестициялар ҚЭН-інде іс-шаралардың, техникалық-технологиялық шешімдердің болжамды толықтыруларын және (немесе) өзгерістерін, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар мен себептерді көрсете отырып, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

ББӘ (бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызылуы мүмкін емес экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдинг) Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлерін қоса бере отырып, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекіту туралы бұйрығының көшірмесі;

бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

сараптама қорытындылары және құжаттар, оның ішінде бұрын бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы алынған Инвестициялардың ҚЭН-і бекітілген құжаттар;

Инвестициялардың түзетілген ҚЭН-і;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды жүргізу нәтижесінде үнемдеу сомасын көрсете отырып, ЖСҚ әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша жасалған шарттар туралы ақпарат (егер үнемдеу болған жағдайда);

іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялардың ҚЭН іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат игерілмеу себептерін көрсете отырып, әрбір жыл үшін жоспармен және фактімен сүйемелденеді, олар болған жағдайда;

қымбаттауға әкеп соғатын себептерді егжей-тегжейлі көрсету (шартта көрсетілген бағаны (сметаны) асырып жіберу қажеттігі туралы ББӘ-ге уақтылы ескертуді растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

кінәсінен қымбаттаған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

ББӘ-нің түсіндірмелерін қоса бере отырып, тиісті уәкілетті мемлекеттік органның жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ-ге ұсынылады;

түзетілген ТЭН-ге және (немесе) Инвестициялардың ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптаманың қорытындысы;

ҚЭН-де көрсетілген іс-шараларды іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджеттік шығыстардың негіздемесі;

ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, жүргізілген түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

Инвестициялар ҚЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ егер жоба бойынша құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың жоқтығы туралы актісі ұсынылады;

Инвестициялар ҚЭН-ін түзетудің орындылығы туралы тиісті бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі;

бекітілген ҚЭН-де көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы, оның ішінде қол жеткізбеу себептерін көрсете отырып, бөлінген бюджет қаражаты толық игерілген кезде ақпарат;

құжаттарды ұсыну күніне дейін кемінде 1 (бір) ай бұрын түсірілген объектінің нақты жай-күйі туралы толық түсінік беретін фото немесе бейнетүсірілім материалдары.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і бойынша қаржыландыру орындылығы мәселесін мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ не оны алмастыратын тұлға не әрбір Инвестициялар бойынша мемлекеттік органның бірінші басшысы жеке уәкілеттік берген тұлға қол қоятын негізде тиісті бюджет комиссияларының қарауына шығарады - мынадай құжаттардың ББӘ:

осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырмалы кестені қоса бере отырып, Инвестициялар ҚЭН-інде іс-шаралардың, техникалық-технологиялық шешімдердің болжамды толықтыруларын және (немесе) өзгерістерін, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстардың ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар мен себептерді көрсете отырып, бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хат;

ББӘ (бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызылуы мүмкін емес экономиканың әртүрлі салаларында жобаларды іске асыруды көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдинг) Инвестициялар ҚЭН-інің бастапқы параметрлерін қоса бере отырып, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚЭН-ін (бар болса) бекіту туралы бұйрығының көшірмесі;

бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-іне бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

сараптама қорытындылары және құжаттар, оның ішінде бұрын бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы алынған Инвестициялар ҚЭН-і;

Инвестициялардың түзетілген ҚЭН-і;

осы Ереженің 282-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда, түзетілген Инвестициялар ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру шеңберінде, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды жүргізу нәтижесінде үнемдеу сомасын көрсете отырып, ЖСҚ әзірлеуден бастап құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша жасалған шарттар туралы ақпарат (егер үнемдеу болған жағдайда);

іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен Инвестициялардың ҚЭН іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпарат игерілмеу себептерін көрсете отырып, әрбір жыл үшін жоспармен және фактімен сүйемелденеді, олар болған жағдайда;

қымбаттауға әкеп соғатын себептерді егжей-тегжейлі көрсету (шартта көрсетілген бағаны (сметаны) асырып жіберу қажеттігі туралы ББӘ-ге уақтылы ескертуді растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

кінәсінен қымбаттаған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

ББӘ-нің түсіндірмелерін қоса бере отырып, тиісті уәкілетті мемлекеттік органның жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптамасының қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ-ге ұсынылады;

түзетілген ТЭН-ге және (немесе) Инвестициялардың ЖСҚ-сына кешенді ведомстводан тыс сараптаманың қорытындысы;

Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шараларды іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, жүргізілген түзету туралы бірінші басшының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған хабарлама-хат.

Инвестициялар ҚЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ егер жоба бойынша құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың жоқтығы туралы актісі ұсынылады;

құжаттарды ұсыну күніне дейін кемінде 1 (бір) ай бұрын түсірілген объектінің нақты жай-күйі туралы толық түсінік беретін фото немесе бейнетүсірілім материалдары.

Ұлттық холдингтердің және ұлттық басқарушы холдингтің жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша, экономиканың әртүрлі салаларында бір ББӘ-нің құзыретіне жатқызылмайтын жобаларды іске асыруды көздейтін сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымға, түзетілген ҚЭН түпнұсқасы, сондай-ақ Қағидалардың осы тармағында көрсетілген құжаттар, ұлттық холдингтердің, ұлттық басқарушы холдингтің және ұйымның бірінші басшыларының қолы қойылып, мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның қолы қойылған салалық сараптама қорытындысын қоспағанда, не мемлекеттік органның бірінші басшысы әрбір Инвестициялар бойынша жеке уәкілеттік берген тұлғаның.

287. Олар бойынша құжаттаманың толық емес пакеті ұсынылған   
не қымбаттаудың туындауының нақты және негізделген себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі тұлғалар немесе ұйымдар және оларға қабылданған шаралар (олар болған жағдайда) көрсетілмеген Инвестициялардың ҚЭН-і сметалық құнның ұлғаюы мәніне қарастырылмайды.

288. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы Қағидалардың 286-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і бойынша Инвестициялар құнын ұлғайту бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

289. Тиісті бюджет комиссиялары іріктеп алған сметалық құнды ұлғайтуды көздейтін инвестициялар бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

**4-тармақ. Бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін немесе ҚЭН-ін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу**

290. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін немесе ҚЭН-ін түзету техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға әкеп соғатын жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

291. Экономикалық сараптама жүргізбей және экономикалық қорытынды алмай бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін немесе ҚЭН-ін түзету техникалық шешімдердің өзгеруіне және нәтижелердің төмендеуіне әкеп соқтырмайтын ҚЭН-ді қаржыландыру және (немесе) іске асыру мерзімдері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

292. Бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету екі кезеңде жүзеге асырылады.

Бірінші кезең бойынша:

1) ББӘ бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысты әзірлеу және бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсыну;

2) ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынатын құжаттар негізінде ТЭН-ді не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін түзетудің орындылығын айқындау жөніндегі тиісті бюджет комиссиясының шешімі.

Бірінші кезеңде бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 3-тарауында айқындалған тәртіппен жүргізіледі.

293. Бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзетудің орындылығы мәселесін тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізу үшін ББӘ бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып хат;

2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресми құжаттар үшін ресімделген техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстарды көздеудің орындылығын растайтын тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

3) жобаның ерекшелігіне байланысты қажетті сараптамалардың қорытындылары;

4) бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытындысы;

5) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген жүргізілген түзету туралы хабарлама-хат.

ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ, егер жоба бойынша құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың жоқтығы туралы актісі ұсынылады;

6) бекітілген ТЭН-де не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-інде көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

Тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін алған кезде ББӘ бюджеттік кредиттеудің ТЭН-іне не ҚЭН-іне тиісті түзетулер енгізеді.

294. Екінші кезең бойынша:

1) ББӘ-нің бюджеттік кредит берудің түзетілген ТЭН-ін не ҚЭН-ін бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-і бойынша қаржыландыру туралы шешімі.

Екінші кезеңде ББӘ бюджеттік кредит берудің түзетілген ТЭН-ін не ҚЭН-ін бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мынадай құжаттар негізінде тиісті бюджет комиссияларының қарауына түзетілген ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН бойынша қаржыландырудың орындылығы мәселесін шығарады:

1) мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ не оны алмастыратын адам не мемлекеттік органның бірінші басшысы - ББӘ уәкілеттік берген адам қол қойған, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдерді және қосымша шығыстарды көрсете отырып, өтінім-хаттар;

2) мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның не мемлекеттік органның бірінші басшысы уәкілеттік берген адамның қолы қойылған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресми құжаттар үшін ресімделген техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстарды көздеудің орындылығын растайтын тиісті саланың уәкілетті органының салалық сараптамасының қорытындысы;

3) жобаның ерекшелігіне байланысты қажетті сараптама қорытындылары;

4) бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның бюджеттік кредиттеудің ТЭН-ін не ҚЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытындысы;

5) түзетілген ТЭН не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-і;

6) түзетілген ТЭН-ге не бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-іне оң экономикалық қорытынды;

7) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның атына жіберілген, жүргізіліп жатқан түзету туралы хабарлама-хат.

Бюджеттік кредиттеудің ТЭН не ҚЭН-ін қайта түзету кезінде ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның бюджет қаражатын нысаналы пайдалану мәніне, сондай-ақ егер жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, құжаттарды ұсынған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірілмей бұзушылықтардың болмауы туралы актісі ұсынылады;

8) бекітілген ТЭН-де немесе бюджеттік кредиттеудің ҚЭН-де көрсетілген көрсеткіштерге қол жеткізу не қол жеткізбеу туралы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба.

**6-тарау. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалауды қоспағанда, мемлекеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалауды жүргізу тәртібі**

**Тармақ 1. Жоспарлау кезеңінде бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу**

295. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тиісінше бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға іріктелген инвестициялық ұсыныстардың тізбесін осы Қағидаларға 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық жеткізгіште тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін мынадай ақпаратты көрсете отырып ұсынады:

1) БИЖ атауы;

2) инвестициялық ұсыныс енгізген ББӘ атауы;

3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қажетті (бөлінген) ақша қаражатының мөлшері;

4) БИЖ ТЭН әзірлеу немесе түзету кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу;

5) БИЖ ТЭН әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері;

6) БИЖ ТЭН әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат.

**Тармақ 2. Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізу**

296. БИЖ іске асыру мониторингі БИЖ-ді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін экономикалық қорытындыға/инвестициялық ұсынысқа/БИЖ ТЭН/Инвестициялардың ҚЭН/ есепті күнге сәйкес жоспарланған нәтижелермен нақты алынған нәтижелерді салыстыру арқылы жүргізіледі.

297. БИЖ және инвестицияларды іске асыру мониторингі мыналарды көздейді:

1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің, орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың БИЖ және инвестицияларды іске асыру барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты жинауы және өңдеуі;

2) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың БИЖ және инвестицияларды іске асыру барысы мен нәтижелері туралы есептерді тиісінше бюджет саясаты жөніндегі орталық уәкілетті органға және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдарға ұсынуы.

Бұрын жоспарланғаннан нақты көрсеткіштердің ауытқуы анықталған БИЖ бойынша (жоспар-кесте бойынша) БИЖ-ны тиімді іске асыру бойынша ұсынымдар мен шаралар қалыптастырылады.

298. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалық БИЖ және инвестициялар мониторингінің барысы мен нәтижелері туралы есептерді жинауға және талдауға «Мемлекеттік сатып алу туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 25) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаны есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанына дейінгі мерзімде тартады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті БИЖ және инвестициялар мониторингінің барысы мен нәтижелері туралы есептерді жинауға және талдауға «Мемлекеттік сатып алу туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 25) тармақшасына сәйкес жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлғаны есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанына дейінгі мерзімде тартады.

299. Республикалық БИЖ және инвестицияларды іске асыру мониторингін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.

Жергілікті БИЖ және инвестицияларды, оның ішінде республикалық бюджеттен, бюджеттен тыс қорлардан нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын инвестицияларды іске асыру мониторингін жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.

Республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайын мемлекеттік органның ресми интернет-ресурстарында республикалық және жергілікті БИЖ іске асыру мониторингі бойынша есептерді жариялайды.

300. БИЖ дайындау мен іске асырудың жоспар-кестесі әрбір жоба бойынша есептік көрсеткіштерді айқындайтын құжат болып табылады және оны осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері дайындайды.

301. Жоспар-кестеде есепті жылдың басына дейінгі кезеңге арналған нақты көлемдер, ағымдағы жыл және келесі үш жылға арналған болжамды көлемдер де көрсетіледі.

Жоспар-кесте бекітілген БИЖ ТЭН және мақұлданған бюджеттік өтінім негізінде қалыптастырылады, ал ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша жоспар-кестені дайындауға инвестициялық ұсыныс не ЖСҚ және мақұлданған бюджеттік өтінім негіз болып табылады.

Жобаны іске асыру кезеңі жоспар-кестеде тиісті бюджет комиссиясы мақұлдаған бюджеттік өтінімге сәйкес көрсетіледі.

Мониторинг жөніндегі есепке жоспар-кестеге енгізілген жобалардың тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджет туралы Заңды іске асыру немесе тиісті қаржы кезеңіне арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулыларымен бекітілген жобалардың тізбесіне сәйкес келеді.

302. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттері есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ және жобалардың іске асырылу мониторингі жөніндегі есепте орындалған жұмыстардың нақты және жоспарлы көлемі және БИЖ бойынша қаржы қаражатын игеру сомалары туралы ақпарат қамтылады және республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайынғы негізде мынадай 10 (оныншы) күнге дейін дайындайды осы Қағидаларға 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті тоқсанда.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері БИЖ-ді іске асыру мониторингі жөніндегі есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі 1 (бірінші) күнге дейін ұсынады.

303. БИЖ мониторингі бойынша жиынтық анықтама осы Қағидаларға 33 қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындалады.

304. Қажетті ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі 10 (оныншы) күнге дейін қазақ және орыс тілдерінде электрондық жеткізгіште дайындайды және мыналарды қамтиды:

1) жоспар-кесте;

2) мониторинг бойынша Есеп және мониторинг бойынша жиынтық анықтама;

3) ішкі бақылау қызметі анықтаған бұзушылықтар фактілерін жою бойынша қабылданған шаралар туралы ақпаратты;

4) БИЖ іске асырудан экономикалық және әлеуметтік табыстың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ағымдағы жай-күй туралы ақпаратты қамтиды.

5) осы Қағидаларға 34-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның паспорты;

305. Тоқсан қорытындысы бойынша орталық мемлекеттік органдар мен облыстық бюджеттен, Республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметтері БИЖ іске асыру сатысында ықтимал бұзушылықтарды анықтау мақсатында объектілерге шығуға құқылы.

306.Республикалық БИЖ және инвестициялардың жылдық мониторингі бойынша ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.

307.Жергілікті БИЖ және инвестициялардың, оның ішінде республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері, бюджеттен тыс қорлар есебінен іске асырылатын инвестициялардың жылдық мониторингі жөніндегі ақпаратты жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті БИЖ және инвестициялардың, оның ішінде республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын инвестициялардың, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылатын тиісті жергілікті уәкілетті органдардан бюджеттен тыс қорлардың іске асырылуына мониторинг жүргізу жөніндегі ақпаратты алғаннан кейін заңды тұлғаға ақпарат береді, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірілмейтін мерзімде электрондық жеткізгіштегі жергілікті БИЖ және инвестициялар мониторингінің барысы мен нәтижелері туралы есептерді жинауға және талдауға жергілікті атқарушы органдар айқындаған.

Жиынтық ақпарат мыналарды қамтиды:

1) жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын, оның ішінде республикалық бюджеттен, бюджеттен тыс қорлардан нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын БИЖ туралы ақпарат;

2) аяқталған және ауыспалы жобалар, әзірленетін ЖСҚ саны бойынша ақпарат;

3) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің қаражаты есебінен қаржыландырылатын БИЖ және облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттерінің тізбесі, қаржыландыру жоспарының сомалары, нақты орындалуы, аяқталған жобалардың саны, игерілмеу сомалары мен себептері туралы ақпарат.

308. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғалар республикалық БИЖ мониторингінің барысы мен нәтижелері туралы есептерді жинайды және талдайды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға және бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға тиісінше есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуіріне дейін қазақ және орыс тілдерінде ақпарат ұсынады.

309. Бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар қаржы жылының қорытындылары бойынша мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингінің нәтижелері бойынша жиынтық есепті қалыптастырады.

310. Ішкі бақылау қызметтерінен анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпарат алған орталық атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына қабылданған шаралар мен проблемаларды шешу тәсілдері туралы ақпаратты ұсынады.

311. ББӘ тиісті бюджетті жоспарлау (нақтылау) кезінде республикалық БИЖ, жергілікті БИЖ, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен іске асырылатын жобалардың іске асырылу мониторингінің нәтижелерін БИЖ іске асырудан экономикалық және әлеуметтік табыстың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ағымдағы жай-күй туралы ақпаратты ескере отырып пайдаланады.

**Тармақ 3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы Бюджеттік инвестицияларды, оның ішінде бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыруды бағалау**

312. БИЖ мен инвестицияларды іске асыруды бағалау БИЖ мен инвестицияларды тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін нақты алынған нәтижелерді есепті күнге жоспарланған нәтижелермен салыстыру арқылы жүргізіледі.

Республикалық БИЖ және инвестициялардың іске асырылуын бағалауды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаны тарта отырып, бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

Жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаларды тарта отырып, жергілікті БИЖ мен инвестицияларды, оның ішінде республикалық бюджеттен, бюджеттен тыс қорлардан нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын инвестицияларды іске асыруды бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар жүзеге асырады.

313. БИЖ және инвестицияларды іске асыруды бағалау олар аяқталғаннан кейін үш жыл өткен соң инвестициядан кейінгі кезеңде жүзеге асырылады.

Егер БИЖ белгіленген мерзімде пайдалануға берілмеген жағдайда, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері объектіні мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға пайдалануға бергеннен кейін келесі жылдары БИЖ іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты ұсынады.

Егер ҚЭН-де көзделген іс-шаралар белгіленген мерзімде аяқталмаған жағдайда, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ҚЭН-дегі экономикалық қорытындыда көзделген іс-шаралар аяқталғаннан кейін кейінгі жылдары инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша ақпарат береді.

Бұл ретте республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері объектіні уақтылы пайдалануға бермеудің және ҚЭН-де көзделген іс-шаралардың уақтылы аяқталмауының себептері туралы ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

314. БИЖ және инвестицияларды іске асыруды бағалау мыналарды көздейді:

1) ББӘ-ден осы Қағидаларға 33 және 36-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Бюджеттік инвестицияларды дайындау мен іске асырудың жоспар-кестесін және жобаның паспортын қамтитын ақпарат жинау;

2) мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында және/немесе БИЖ ТЭН/Инвестициялардың ҚЭН/ инвестициялық ұсыныста көзделген көрсеткіштермен салыстыру арқылы БИЖ және инвестициялардың қол жеткізілген тікелей нәтижелерін талдау (өнім шығару, қызмет көрсету);

3) БИЖ және инвестицияларды іске асыруды бағалау бойынша жиынтық есепті дайындау.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің және/немесе БИЖ ТЭН мен инвестициялардың ҚЭН құжаттарында бұрын жоспарланған нақты көрсеткіштердің ауытқулары анықталған БИЖ және инвестициялар бойынша тиімді басқару мақсатында мемлекеттің бюджет қаражаты мен активтерін жоспарлау мен пайдаланудың тиімділігі мен тиімділігін арттыру және мемлекет ресурстарын тиімді бөлу жөнінде ұсынымдар қалыптастырылады.

315. БИЖ іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін ақпарат келесі есептілік құрамында қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады:

1) осы Қағидаларға 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Бюджеттік инвестицияларды дайындау және іске асыру жоспар-кестесі;

2) осы Қағидаларға 34-қосымшаға сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды және нысаналы даму трансферттері, бюджеттен тыс қорлар және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыру мониторингі жөніндегі есептер;

3) осы Қағидаларға 36-қосымшаға сәйкес жобаның паспорты;

4) осы Қағидаларға 39-қосымшаға сәйкес заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есептері.

316. БИЖ және инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп тоқсан сайынғы мониторинг негізінде әзірленеді және өнімнің (қызметтердің)нақты және жоспарлы көлемі туралы ақпаратты қамтиды, БИЖ іске асырудан және есепті кезеңде инвестицияларды жүзеге асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік табыстың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізуді ескере отырып бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылатын орталық және жергілікті уәкілетті органдар осы Қағидаларға 35 қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық жеткізгіште бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

БИЖ және инвестицияларды іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік табыстың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ақпарат Инвестициялық ұсыныста және / немесе Қазақстан Республикасы Мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштеріне байланыстырылған көрсеткіштер негізінде дайындалады.

317. Республикалық БИЖ және инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылатын тиісті орталық уәкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға жыл сайын жылына бір рет есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей электрондық жеткізгіште ұсынады.

Жергілікті БИЖ және инвестициялардың, оның ішінде республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері, бюджеттен тыс қорлар есебінен іске асырылатын инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты тиісті уәкілетті жергілікті атқарушы органдар, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ретінде электрондық жеткізгіште мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жыл сайын жылына бір рет келесі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей ұсынады есепті.

318. Республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ және инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүргізу кезінде бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган БИЖ және инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.

Жергілікті БИЖ және инвестицияларды іске асыруды бағалауды жүргізу кезінде, оның ішінде республикалық бюджеттен, бюджеттен тыс қорлардан нысаналы даму трансферттері есебінен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті атқарушы органдар айқындайтын БИЖ-ны іске асыруға бағалау жүргізуге заңды тұлғаларды тартады және инвестициялар.

319. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға БИЖ және инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүргізеді және ақпаратты есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуіріне дейін бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға қазақ және орыс тілдерінде ұсынады.

Бағалауды жүргізуге уәкілетті мемлекеттік органдар нәтижелерді бағалау қорытындыларын бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға, жергілікті атқарушы органға кешіктірмей ұсынады есепті жылдан кейінгі жылдың   
15 сәуірі.

320. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы Қағидалардың 317-тармағына сәйкес республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылатын орталық уәкілетті органдардың республикалық БИЖ және инвестицияларын іске асыруды бағалау жөніндегі ақпаратты алғаннан кейін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға БИЖ және инвестицияларды электрондық жеткізгіште іске асыруды бағалауды жүргізуге ақпаратты келесі жылдың   
20 ақпанынан кешіктірілмейтін мерзімде ұсынады есеп беру үшін.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар осы Қағидалардың 317-тармағына сәйкес жергілікті БИЖ және инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты алғаннан кейін, оның ішінде жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылатын тиісті жергілікті уәкілетті органдардан республикалық бюджеттен, бюджеттен тыс қорлардан нысаналы даму трансферттері есебінен жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі болып жылдың 20 ақпанынан кешіктірілмейтін мерзімде БИЖ және инвестицияларды электрондық тасымалдағышта іске асыруды бағалауды жүргізу, есепті кезеңнен кейінгі.

321. БИЖ іске асырылуын бағалауды жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен қажетті ақпаратты дербес сұратады және алады.

Қазақстан Республикасының Үкіметінен қайтарылған және/немесе БИЖ мен инвестицияларды іске асыруды бағалау жөніндегі есепті пысықтау қажет болған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және БИЖ мен инвестицияларды іске асыруға бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсыныстарын ескере отырып, есепті жояды және пысықтайды.

БИЖ іске асырылуын бағалауды жүргізуге жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғалар жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен қажетті ақпаратты дербес сұратады және алады.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың әкімдіктерінен қайтарылған және/немесе БИЖ мен инвестицияларды іске асыруды бағалау жөніндегі есепті пысықтау қажет болған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар және жергілікті атқарушы органдар БИЖ мен инвестицияларды іске асыруға бағалау жүргізуге айқындаған заңды тұлғалар облыстар, республикалық маңызы бар қалалар әкімдіктерінің ұсыныстарын ескере отырып, есепті жояды және пысықтайды.

322. Республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ және инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі жиынтық есепті бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті орган жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне есепті жылдан кейінгі жылдың 10 мамырына дейін ұсынады.

Жергілікті БИЖ және инвестициялардың, оның ішінде республикалық бюджеттен, бюджеттен тыс қорлардан нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жыл сайын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдіктеріне есепті жылдан кейінгі жылдың 25 сәуіріне дейін ұсынады.

323. Ағымдағы және болжанатын әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайды ескере отырып, БИЖ мен инвестицияларды іске асыруды бағалау деректерінің негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың әкімдіктеріне БИЖ мен инвестицияларды тиімді жүзеге асыру шараларын іске асыру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар енгізе алады.

**4 – тармақ. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу**

324. Инвестициялардың тиімділігін қадағалау мақсатында бастапқы жарғылық капиталды қалыптастыру, заңды тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу арқылы республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған инвестициялардың іске асырылуын есепке алу және талдау, тұрақты және жүйелі ақпарат жинау инвестициялардың мониторингі болып табылады.

325. Инвестицияларды бақылау мыналарды қамтиды:

1) республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның барысы туралы ақпарат жинау;

2) инвестициялар есебінен заңды тұлға іске асыратын іс-шаралар нәтижелерінің нақты қол жеткізілген көрсеткіштерін және инвестициялардың ҚЭН -ланиров және (немесе) Мемлекеттік органдардың даму жоспарларында және (немесе) заңды тұлғаларды дамытудың стратегиялық құжаттарында жоспарланған тиісті нәтижелерді, сондай-ақ оларға қол жеткізбеу себептерін салыстыру арқылы әрбір кезеңде қол жеткізілген іске асыру көлемі мен шығындарын талдау;

3) Орындалған жұмыстардың нақты және жоспарлы көлемі және есепті кезеңдегі қаржы қаражатын игеру сомалары туралы ақпаратты қамтитын инвестицияларды іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы есепті дайындау.

326. Инвестициялар есебінен іс-шараларды іске асыратын квазимемлекеттік сектор субъектісі ББӘ-ге есепті кезеңде инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша есеп береді (бұдан әрі – осы Қағидаларға 36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі), сондай-ақ түсіндірме жазба (нақты көрсеткіштер ауытқудың егжей-тегжейлі негіздемесімен жоспарлы көрсеткіштерден теріс бағытталған ауытқу жағдайында) бір мезгілде соңғы есепті кезең үшін қаржылық есептілікті, квазимемлекеттік сектор субъектісін дамытудың стратегиялық құжаттарының көшірмелерін ұсынады.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебін ББӘ тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін ұсынады.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебінде:

1) бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы;

2) инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңінің құны;

3) бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігімен расталатын акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері, акционердің (қатысушының) және директорлар кеңесінің жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға және олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аударған кездегі шешімдері заңды тұлғалардың жарияланған акцияларына ақы төлеуге тұлғалар;

4) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері;

5) инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңін іске асыру кестесі;

6) іске асыруға инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының деректемелері;

7) инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараны қаржыландыру схемасы;

8) нысаналы индикаторларға сәйкес Инвестициялар ҚЭН-де қол жеткізу жоспарланған инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның сандық-сапалық көрсеткіштері;

9) квазимемлекеттік сектор субъектісінің жауапты орындаушысының деректемелері.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебіне Инвестициялар мониторингіне және оларды іске асыру туралы есепті дайындауға жауапты заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ал олар болмаған жағдайда – заңды тұлғаның басшысы не оны алмастыратын тұлға әр параққа қол қояды.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебіне заңды тұлғаның басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды. Бұл ретте жауапты орындаушы, құрылымдық бөлімшенің басшысы және заңды тұлғаның басшысы ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.

327. Есепті тоқсандағы инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылу мониторингі жөніндегі есеп (бұдан әрі-ББӘ есебі) осы Қағидаларға 37-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді, сондай-ақ түсіндірме жазба (нақты көрсеткіштер ауытқудың егжей-тегжейлі негіздемесімен жоспарлы көрсеткіштерден теріс бағытталған ауытқу жағдайында), квазимемлекеттік сектор субъектілерінің соңғы есепті кезеңдегі қаржылық есептілігін бір мезгілде ұсынады. заңды тұлғаларды дамытудың стратегиялық құжаттарының көшірмелері.

328. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері және кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық Инвестициялар және инвестициялар бойынша ББӘ есебін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүргізеді.

Жергілікті Инвестициялар, оның ішінде республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері, бюджеттен тыс қорлар есебінен іске асырылатын ББӘ есебін жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүргізеді.

ББӘ тоқсан сайын мемлекеттік органның ресми интернет-ресурстарында республикалық және жергілікті инвестицияларды іске асыру мониторингі бойынша есептерді жариялайды.

329. ББӘ есебінде:

1) Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сипаттамасы;

2) инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңінің құны;

3) бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігімен расталатын акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері, акционердің (қатысушының) және директорлар кеңесінің жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға және олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аударған кездегі шешімдері заңды тұлғалардың жарияланған акцияларына ақы төлеуге тұлғалар;

4) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері;

5) инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңін іске асыру кестесі;

6) іске асыруға инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының деректемелері;

7) ББӘ-нің тиісті бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) бойынша республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаражат бөлу туралы ақпарат;

8) инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараны қаржыландыру схемасы;

9) ББӘ жауапты орындаушысының деректемелері.

10) ішкі бақылау қызметі анықтаған бұзушылықтар фактілерін жою бойынша қабылданған шаралар туралы ақпарат;

11) инвестицияларды іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік табыстың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ағымдағы жай-күй туралы ақпарат.

Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралар бойынша есепті тоқсанда әрбір объект бойынша заттай мәнде жоспарланған және нақты жүргізілген жұмыстардың көлемі туралы ақпарат ұсынылады.

330. Тоқсан қорытындысы бойынша орталық мемлекеттік органдар мен облыстық бюджеттен, Республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметтері жобаларды іске асыру сатысында ықтимал бұзушылықтарды анықтау мақсатында объектілерге барады.

Ішкі бақылау қызметінің қорытындысы анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты, сондай-ақ проблемаларды жою және шешу жөніндегі ұсынымдар мен шараларды қамтиды.

Анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты ішкі бақылау қызметі тиісті органның бірінші басшысына ұсынады.

331. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық инвестициялар мен инвестицияларды іске асыру жөніндегі жылдық мониторингті республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей қазақ және орыс тілдерінде бюджеттік саясат жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

332. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын инвестициялардың іске асырылу барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган қазақ және орыс тілдерінде дайындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың әкімдіктеріне жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей ұсынылады.

333. Ішкі бақылау қызметтерінен анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпарат алған орталық атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына қабылданған шаралар мен проблемаларды шешу тәсілдері туралы ақпаратты ұсынады.

334. ББӘ инвестицияларды іске асырудан экономикалық және әлеуметтік табыстың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі ағымдағы жай-күйі туралы ақпаратты ескере отырып, тиісті бюджетті жоспарлау (нақтылау) кезінде республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері және кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық инвестицияларды, жергілікті инвестицияларды және инвестицияларды іске асыру мониторингінің нәтижелерін пайдаланады.