**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН**

**ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 06 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДӨР**

**/ ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ**

**ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ТОВЬЁГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Баримтын агуулга*** | **Хуудас** |
| ***1*** | ***Хуралдааны товч тэмдэглэл:***  | 1-102 |
| ***2*** | ***Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл:*** | 103-212 |
|  | 1.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төсөл/Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 104-105 |
| 2**.**Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл/Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 105 -106 |
| 3.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 106 -107 |
|  | 4.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 107 -109 |
|  | 5.Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл/**анхны хэлэлцүүлэг***/* | 109-111 |
|  | 6.Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай /Засгийн газар 2022.05.10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 111-114 |
|  | 7.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нарын 3 гишүүн 2021.04.08-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 114-118 |
|  | 8.Далай ашиглах тухай хууль **/**Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2019.10.17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 118-119 |
|  | 9.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан, **анхны хэлэлцүүлэг**/  | 119-120 |
|  | 10.“Олон Улсын автотээврийн гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл /Засгийн газар 2022.04.14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, **эцсийн хэлэлцүүлэг**/ | 120-121 |
|  | 11.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд/Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт нарын 22 гишүүн 2019.03.29-ний өдөр, Засгийн газар 2019.04.30-ны өдөр тус тус өргөн мэдүүлсэн, **анхны хэлэлцүүлэг, үргэлжлэл**/ | 121-163 |
|  | 12.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2020.05.12-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **анхны хэлэлцүүлэг**/ | 163-201 |
|  | 13.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл /Засгийн газар 2022.04.05-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, **анхны хэлэлцүүлэг**/ | 201-208 |
|  | 14.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчийн томилгооны асуудал | 208-212 |

***Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны хаврын ээлжит чуулганы***

***06 дугаар сарын 02-ны өдөр /Пүрэв гараг/-ийн***

***нэгдсэн хуралдааны товч тэмдэглэл***

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар ирц, хэлэлцэх асуудлын дарааллыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав.

*Хуралдаанд ирвэл зохих 76 гишүүнээс 41 гишүүн хүрэлцэн ирж, 53.9 хувийн ирцтэйгээр хуралдаан 10 цаг 06 минутад Төрийн ордны “Их хуралдай” танхимд эхлэв.*

*Томилолттой: А.Адъяасүрэн, Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Баярсайхан, Ц.Идэрбат, Д.Сарангэрэл, Ц.Сэргэлэн, Л.Энх-Амгалан;*

*Чөлөөтэй: Ж.Батжаргал, Г.Дамдинням, Б.Жавхлан, Л.Оюун-Эрдэнэ, Ш.Раднаасэд;*

*Эмнэлгийн чөлөөтэй: Д.Батлут, С.Бямбацогт, Ц.Мөнх-Оргил;*

*Тасалсан:**Б.Энх-Амгалан;*

*Хоцорсон: С.Амарсайхан-3 цаг 29 минут, С.Батболд-3 цаг 56 минут, Д.Бат-Эрдэнэ-2 цаг 40 минут, Ц.Даваасүрэн-36 минут, Т.Доржханд-1 цаг 25 минут, Н.Учрал-18 минут, Ж.Эрдэнэбат- 41 минут.*

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4-т заасны дагуу Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдоржоос ирүүлсэн албан бичгийг танилцуулав.

**Нэг**.***Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төсөл*** /Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, ***эцсийн хэлэлцүүлэг***/

 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд Г.Түвдэндорж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга А.Энхбат, мөн газрын мэргэжилтэн Ц.Мөнхбат, мөн яамны Хуулийн хэлтсийн дарга С.Цогтгэрэл, Озоны үндэсний албаны захирал Ц.Адъяасүрэн нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Бад.Баярмаа, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Н.Наранцогт, референт С.Дунжидмаа нар байлцав.

**Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэг танилцуулав.**

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 10 цаг 13 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Хоёр.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл*** /Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, ***эцсийн хэлэлцүүлэг***/

 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд Г.Түвдэндорж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга А.Энхбат, мөн газрын мэргэжилтэн Ц.Мөнхбат, мөн яамны Хуулийн хэлтсийн дарга С.Цогтгэрэл, Озоны үндэсний албаны захирал Ц.Адъяасүрэн нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Бад.Баярмаа, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Н.Наранцогт, референт С.Дунжидмаа нар байлцав.

**Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэг танилцуулав.**

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухайхуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 10 цаг 15 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Гурав.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл*** /Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, ***эцсийн хэлэлцүүлэг***/

 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд Г.Түвдэндорж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга А.Энхбат, мөн газрын мэргэжилтэн Ц.Мөнхбат, мөн яамны Хуулийн хэлтсийн дарга С.Цогтгэрэл, Озоны үндэсний албаны захирал Ц.Адъяасүрэн нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Бад.Баярмаа, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Н.Наранцогт, референт С.Дунжидмаа нар байлцав.

**Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэг танилцуулав.**

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухайхуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 10 цаг 18 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Дөрөв.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл*** /Засгийн газар 2021.10.06-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, ***эцсийн хэлэлцүүлэг***/

 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд Г.Түвдэндорж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга А.Энхбат, мөн газрын мэргэжилтэн Ц.Мөнхбат, мөн яамны Хуулийн хэлтсийн дарга С.Цогтгэрэл, Озоны үндэсний албаны захирал Ц.Адъяасүрэн нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ё.Энхсайхан, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн дарга Ц.Батбаатар нар байлцав.

**Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Тэмүүлэн танилцуулав.**

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Мөнхцэцэг үг хэлэв.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайхуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Төсвийн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 10 цаг 23 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Тав.Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төсөл*** /**анхны хэлэлцүүлэг**/

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн дарга Ц.Батбаатар, мөн хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Д.Мягмарцэрэн нар байлцав.

**Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр танилцуулав.**

Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно.

 **Г.Занданшатар:** Байнгын хорооноос гаргасан Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горимын **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 30**

**Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 52**

 **57.7 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.**

 ***Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2-т заасны дагуу хуулийн төслийг эцэслэн батлах санал хураалт явуулав.***

**Г.Занданшатар:** Хууль хүчингүй болсонд тооцохтухай хуулийн төслийг эцэслэн батлах **санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 39**

 **Татгалзсан: 13**

 **Бүгд: 52**

 **75.0 хувь буюу нийт гишүүний олонхын саналаар хууль батлагдлаа.**

 Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа./10:29/

*Уг асуудлыг 10 цаг 29 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Зургаа.Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай*** /*Засгийн газар 2022.05.10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,****эцсийн хэлэлцүүлэг***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн, Монголбанкны Хууль, эрх зүйн газрын Банк, санхүүгийн эрх зүйн хэлтсийн захирал Ө.Мөнх-Ундрага, Банкны бүтцийн өөрчлөлт, бодлогын газрын захирал Н.Ариунбат, мөн газрын Эрсдэлийн үнэлгээний хэлтсийн захирал Г.Борхүү нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Л.Батмөнх, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн дарга Ц.Батбаатар, мөн хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Д.Мягмарцэрэн нар байлцав.

 **Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуяг танилцуулав.**

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзориг, Д.Ганбат нарын тавьсан асуултад Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ж.Ганбаатар хариулж, тайлбар хийв.

Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Эдийн засгийн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 10 цаг 40 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Долоо.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл*** /*Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нарын 3 гишүүн 2021.04.08-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,****эцсийн хэлэлцүүлэг***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын ерөнхий прокурорын туслах прокурор, Шүүхэд хэрэг төлөөлөх хэлтсийн дарга Д.Булганцэцэг оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Бат.Баярмаа, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат нар байлцав.

**Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Хууль зүйн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар танилцуулав.**

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бейсен, Ш.Адьшаа, Б.Пүрэвдорж нар үг хэлэв.

*Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай**хуулийн төслийн талаар Хууль зүйн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.*

 **Г.Занданшатар:** Төслийн 4 дүгээр зүйлийг хасаж, “5 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 51**

 **56.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

 Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Хууль зүйн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 10 цаг 52 минутад хэлэлцэж дуусав.*

*Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хууль санаачлагч ирээгүй* *тул дараагийн хуралдаанаар хэлэлцэхээр хойшлуулав.*

Хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Д.Тогтохсүрэн Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн хэлэлцэх, мөн уг асуудлыг хэлэлцэхийн өмнө Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл, “Олон Улсын автотээврийн гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх горимын санал гаргав.

**Г.Занданшатар:** Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэнгийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 31

Татгалзсан: 20

Бүгд: 51

60.8 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдсэн тул хуулийн төслүүдийг дээрх дарааллаар хэлэлцэхээр тогтов.

***Найм.Далай ашиглах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн******төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд*** /Засгийн газар 2019.10.17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, ***эцсийн хэлэлцүүлэг***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Батболд, мөн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Далай ашиглалт, усан замын тээврийнхэлтсийн дарга Д.Жавхлан, Хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч С.Мяндасмаа, Далайн захиргааны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Энхбаяр нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Д.Мягмарцэрэн нар байлцав.

**Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяа танилцуулав.**

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно.

*Далай ашиглах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төслийн талаар дахин боловсруулсан Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.*

**Г.Занданшатар:** Төслийн 34 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“**34 дүгээр зүйл.Хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах**

34.1.Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд бүртгэгдсэн хөлөг онгоц нь байршил тогтоох, харилцаа холбооны төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна.

34.2.Хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах үйл ажиллагааны журмыг далайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.” гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 50**

 **58.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.**

Далай ашиглах тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Эдийн засгийн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 11 цаг 01 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Ес.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл*** /*Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан,* ***анхны хэлэлцүүлэг***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Батболд, мөн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Далай ашиглалт, усан замын тээврийнхэлтсийн дарга Д.Жавхлан, Хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч С.Мяндасмаа, Далайн захиргааны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Энхбаяр нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Д.Мягмарцэрэн нар байлцав.

**Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяа танилцуулав.**

Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно.

 **Г.Занданшатар:** Байнгын хорооноос гаргасанЗөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горимын **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 23**

 **Бүгд: 50**

 **54.0 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.**

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Эдийн засгийн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 11 цаг 04 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Арав.“Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл*** /*Засгийн газар 2022.04.14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн,****эцсийн хэлэлцүүлэг***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Батболд, мөн яамны Хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч С.Мяндасмаа нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Бат.Баярмаа, М.Отгон, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Д.Мягмарцэрэн, референт Г.Баярмаа нар байлцав.

**Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр танилцуулав.**

Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно.

“Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайхуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Эдийн засгийн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

*Уг асуудлыг 11 цаг 07 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Арван нэг.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд*** /*Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт нарын 22 гишүүн 2019.03.29-ний өдөр, Засгийн газар 2019.04.30-ны өдөр тус тус өргөн мэдүүлсэн,****анхны хэлэлцүүлэг, үргэлжлэл***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монголбанкны Дэд ерөнхийлөгч Г.Энхтайван, Монголбанкны Хууль, эрх зүйн газрын Төв банкны эрх зүйн хэлтсийн захирал Б.Эрдэнэхуяг, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Сайнзориг, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын газрын дарга А.Лувсан-Очир, мөн хорооны Хуулийн хэлтсийн дарга Т.Ууганбат нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Бат.Баярмаа, М.Отгон, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан референт Г.Баярмаа нар байлцав.

*Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төслийн**талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалтыг үргэлжлүүлэн явуулав.*

**Нэг.Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар:** 5.**Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуяг, Г.Амартүвшин, Х.Булгантуяа, Г.Ганболд, Д.Өнөрболор, Б.Пүрэвдорж, Б.Энхбаяр /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/ нарын гаргасан,** Төслийн 1.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “нутгийн өөрөө удирдах болон” гэснийг хасаж, мөн хэсгийн “чиг үүргийг хуульд” гэсний дараа “, эсхүл гэрээнд” гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 47**

 **55.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**14.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2.2 дугаар зүйл” гэснийг “2.3 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Энэ хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан Зөвлөл” гэснийг “Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 48**

 **60.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**15.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 2.3 дугаар зүйлийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 48**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**16.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2.4 дүгээр зүйл” гэснийг “2.2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж 2, 3, 4 дэх хэсэг болгож, мөн зүйлийн 3 дахь хэсгийг хасах:

 “2.Ашиг олох зорилгоор, эсхүл үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, байгалийн баялаг, байгалийн хязгаарлагдмал нөөцийг ашиглуулахаар олгосон зөвшөөрлийг хугацаатай олгоно.

3.Энэ зүйлийн 2-т зааснаас бусад зөвшөөрлийг хуульд заасан тохиолдолд хугацаагүй олгож болно.

4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр эрхлэх нэмэлт үйл ажиллагааны хугацаа нь тусгай зөвшөөрлийн хугацаатай адил байна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

**17.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 2.5 дугаар зүйлийг 3.4 дүгээр зүйл болгон шилжүүлэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 48**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**18.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Долдугаар бүлэгт заасан” гэснийг “8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 48**

 **60.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**19.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалтыг хасаж, мөн зүйлийн 1.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1.1 дэх заалт болгох:

“1.1.энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох шийдвэр гаргах;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 32**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 48**

 **66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**20.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.5 дахь заалтыг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 48**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**21.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх заалтын “энэ хууль болон бусад” гэснийг, мөн зүйлийн 2.2 дахь заалтын “зөвшөөрөл хүсэгч, зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаа эрхлэх,” гэснийг тус тус хасаж, мөн зүйлийн 2.3 дахь заалтын “эрх, журмын” гэснийг “эрхийн” гэж, 2.4 дэх заалтын “болон холбогдох бусад мэдээллийг зөвшөөрлийн цахим нэгдсэн санд оруулах, нийтэд хүртээмжтэй хэлбэрээр” гэснийг “, зөвшөөрлийг худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн мэдээллийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, тухайн шийдвэр, мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр нийтэд” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 48**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**22.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтын дугаарыг “2.7” гэж, 2.3 дахь заалтын дугаарыг “2.2” гэж, 2.4 дэх заалтын дугаарыг “2.6” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 2.5 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.4, 2.5 дахь заалт болгох:

“2.4.зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг хуульд заасан хугацаанд гаргах;

 2.5.энэ зүйлийн 2.4-д заасан шийдвэрийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор бүртгүүлэх;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 47**

 **63.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**23.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.7 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.8 дахь заалт болгох:

“2.8.зөвшөөрөл хүсэгч, зөвшөөрөл эзэмшигчид зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 47**

 **61.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**24.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.6 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.3 дахь заалт болгох:

“2.3.зөвшөөрөл хүссэн болон сунгуулах өргөдлийг хүлээн авах, өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичгийг магадлан шалгах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны явцыг зөвшөөрөл хүсэгч, зөвшөөрөл эзэмшигчид цахим хэлбэрээр, нээлттэй, ил тод байлгах;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 47**

 **61.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**25.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 2.9 дэх заалт нэмэх:

“2.9.зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, түүнд хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт болон өргөдөл хүлээн авах этгээд, түүний хаяг, байршлын талаарх мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр нийтэд мэдээлэх.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 47**

 **57.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**26.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд “3.3 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл олгох эрх шилжүүлэх” гэж гарчиг нэмж, 3.2 дугаар зүйлийн 3-7 дахь хэсгийг 3.3 дугаар зүйлийн 1-5 дахь хэсэг болгох гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 50**

 **60.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**27.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “тусгайлан” гэснийг, мөн хэсгийн “тусгай болон энгийн” гэснийг тус тус хасаж, 4 дэх хэсгийн “6.1 дүгээр” гэснийг “3.2 дугаар” гэж, 5 дахь хэсгийн “3 дахь хэсэгт” гэснийг “1-д” гэж, мөн хэсгийн “тогтооно” гэснийг “батална” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 34**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 50**

 **68.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**28.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд “ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ, ЭЗЭМШИГЧИД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА, ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ” гэж гарчиг нэмж, мөн бүлэгт доор дурдсан агуулгатай 4.1 дүгээр зүйл нэмэх:

“**4.1 дүгээр зүйл.Зөвшөөрөл хүсэгч, эзэмшигчид тавигдах нийтлэг шаардлага**

1.Энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг эрхлэх этгээд дараах нийтлэг нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

1.1.иргэний эрх зүйн чадвартай байх;

1.2.хуульд заасан бол мэргэжил, мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн, зохих дүгнэлт гаргуулсан байх;

 1.3.татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 33**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 50**

 **66.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**29.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ” гэснийг “ТАВДУГААР БҮЛЭГ” гэж, мөн бүлгийн гарчгийн “ОЛГОСОН ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГАХ” гэснийг “СУНГАХ ЖУРАМ” гэж, мөн “4.1 дүгээр зүйл” гэснийг “5.1 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “иргэн, хуулийн этгээдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гаргах” гэснийг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“1.Зөвшөөрөл хүсэгч зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг түүнд хавсаргах баримт бичгийн хамт эрх бүхий этгээдэд гаргана.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 34**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 50**

 **68.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**30.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 “3.Зөвшөөрөл хүсэгч өргөдөлд зөвшөөрлийн ангилал, түүнд холбогдох үйл ажиллагааны болон байгалийн баялаг, төрийн нийтийн зориулалттай өмчийг ашиглах зорилго, үндэслэлийг тодорхой тусгах бөгөөд дараах баримт бичгийг өргөдөлд хавсаргана:” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 34**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 50**

 **68.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**31.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 3.1, 3.3 дахь заалтыг тус тус хасаж, мөн зүйлийн 3.5 дахь заалтын “заасан бол зөвшөөрөл хүсэгчид тавигдах тусгайлсан” гэснийг “тусгайлан заасан” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 32**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 50**

 **64.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**32.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 4, 5 дахь хэсгийг доор дурдсанаар тус тус өөрчлөн найруулах:

“4.Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээрх эрхлэх нэмэлт зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд тусгай зөвшөөрлийг авахад бүрдүүлсэн баримт бичиг буюу энэ зүйлийн 3.1, 3.3-т заасан баримт бичгийг дахин шаардахгүй.

5.Цахим хэлбэрээр гаргасан зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3-т заасны дагуу бичгээр гаргасан хүсэлт гэж үзнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 33**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 50**

 **66.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**33.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 6, 7, 8, 9, 10 дахь хэсгийг тус тус хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 32**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 50**

 **64.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**34.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.2 дугаар зүйл болгох:

“**5.2 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл шийдвэрлэх журам**

1.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалзах эрхгүй бөгөөд өргөдлийг хүлээн авсан тухай зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэж, энэ тухай бүртгэлд тусгана.

2.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, дараах арга хэмжээг авна:

2.1.баримт бичгийн бүрдэл хангасан гэж үзвэл магадлан шалгах ажиллагааг эхлүүлэх;

 2.2.өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичиг шаардлага хангаагүй, эсхүл бүрдэл дутуу бол нөхөн бүрдүүлэх талаар зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэх;

 2.3.өргөдлийг харьяаллын дагуу холбогдох байгууллагад шилжүүлэх.

 3.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 2-т заасан арга хэмжээний талаар зөвшөөрөл хүсэгчид баримт бичгийн бүрдлийг шалгах хугацаанд багтаан мэдэгдэнэ. Нөхөн бүрдүүлэх шаардлагатай баримт бичиг тус бүрийн талаар мэдэгдэлд тодорхой тусгана.

 4.Энэ зүйлийн 2.2-т заасан баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлэх хугацаа 30 хүртэл хоног байна. Энэ хугацаанд баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлж ирүүлээгүй бол өргөдөл гаргаагүйд тооцно.

 5.Зөвшөөрөл хүсэгч хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг эрх бүхий этгээд дараах хугацаанд магадлан шалгана:

5.1.тусгай зөвшөөрлийг ажлын 10 өдрийн дотор;

5.2.энгийн зөвшөөрлийг ажлын таван өдрийн дотор.

6.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагаанд шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл, лавлагаа, дүгнэлт, тодорхойлолт зэргийг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.13-т заасны дагуу холбогдох төрийн байгууллагаас гаргуулан авна.

7.Магадлан шалгах ажиллагаанд төрийн болон мэргэжлийн байгууллагаас дүгнэлт, тодорхойлолт гаргуулах шаардлагатай бол энэ зүйлийн 5-д заасан хугацааг нэг удаа ажлын таван өдрөөр сунгаж болно.

8.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагааг дууссанаас хойш ажлын таван өдөрт багтаан зөвшөөрөл олгох эсэх шийдвэр гаргана.

9.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол мэдэгдэлд татгалзсан үндэслэлийг тодорхой заана.

10.Энэ зүйлийн 9-д заасан мэдэгдлийг мэдэгдэл гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор зөвшөөрөл хүсэгчид бичгээр хүргүүлнэ.

11.Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд тухайн зөвшөөрөл хүсэгчээс зургаан сарын дотор уг чиглэлээр хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй.

12.Хуульд заасан хугацаанд хариу өгөөгүй нь холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох үндэслэл болно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 32**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 50**

 **64.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**35.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.3, 4.4 дүгээр зүйлийг нэгтгэн доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.3 дугаар зүйл болгох:

“**5.3 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэр гаргах**

1.Эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.1-д заасны дагуу зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэр гаргана.

2.Энэ зүйлийн 1-д заасан шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарсан өдөрт багтаан зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэнэ.

3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, эсхүл зөвшөөрөлд дараах мэдээллийг тусгана:

 3.1.эрх бүхий этгээдийн нэр;

 3.2.эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн нэр, он, сар, өдөр;

3.3.зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг;

3.4.зөвшөөрлийн ангилал, эрхлэх үйл ажиллагааны нэр;

3.5.зөвшөөрлийн хугацаа;

3.6.зөвшөөрлийн дугаар, олгосон он, сар, өдөр;

3.7.эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга /тэмдэг/.

4.Хуульд заасан тохиолдолд энэ зүйлийн 3-т зааснаас бусад мэдээллийг эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, эсхүл зөвшөөрөлд тусгаж болно.

5.Эрх бүхий этгээд хуульд заасан хугацаанд энгийн зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн хариуг өгөөгүй бол зөвшөөрөл олгосонд тооцно.

6.Энэ зүйлийн 5-д заасны дагуу олгосонд тооцох шийдвэрийг эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор гаргана.

7.Энэ зүйлийн 6-д заасан шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарсан өдөрт багтаан зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэнэ.

8.Эрх бүхий этгээд шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш тав хоногийн дотор зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтээр энэ хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 1-д заасны дагуу зөвшөөрлийн баримт бичгийг олгоно.

9.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 1, 6-д заасан шийдвэрийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор бүртгүүлнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 49**

 **57.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**36.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “4.5 дугаар зүйл” гэснийг “5.4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 49**

 **59.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**37.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.6 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.5 дугаар зүйл болгох:

“**5.5 дугаар зүйл.Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах**

1.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнө түүнийг сунгуулах талаарх мэдэгдлийг зөвшөөрөл эзэмшигчид Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-т заасны дагуу мэдэгдэж, энэ тухай бүртгэлд тэмдэглэнэ.

2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл, хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу бүрдүүлсэн баримт бичгийн хамт эрх бүхий этгээдэд гаргана.

3.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 2-т заасан өргөдлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалзах эрхгүй бөгөөд өргөдлийг хүлээн авсан тухай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэж, энэ тухай бүртгэлд тэмдэглэнэ.

4.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, дараах арга хэмжээ авна:

4.1.баримт бичгийн бүрдэл хангасан гэж үзвэл магадлан шалгах ажиллагааг эхлүүлэх;

 4.2.өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичиг шаардлага хангаагүй, эсхүл бүрдэл дутуу бол нөхөн бүрдүүлэх талаар зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэх.

 5.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 4.2-т заасан арга хэмжээний талаар зөвшөөрөл эзэмшигчид баримт бичгийн бүрдлийг шалгах хугацаанд багтаан мэдэгдэнэ. Нөхөн бүрдүүлэх шаардлагатай баримт бичиг тус бүрийн талаар мэдэгдэлд тодорхой тусгана.

 6.Энэ зүйлийн 4.2-т заасан баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлэх хугацаа 10 хоног байна. Энэ хугацаанд баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлж ирүүлээгүй бол зөвшөөрлийг сунгуулах тухай өргөдөл гаргаагүйд тооцно.

 7.Зөвшөөрөл эзэмшигч хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг эрх бүхий этгээд дараах хугацаанд магадлан шалгана:

7.1.тусгай зөвшөөрлийг ажлын таван өдрийн дотор;

7.2.энгийн зөвшөөрлийг ажлын гурван өдрийн дотор.

8.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагаанд шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл, лавлагаа, дүгнэлт, тодорхойлолт зэргийг энэ хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 6-д заасны дагуу гаргуулан авна.

9.Магадлан шалгах ажиллагаанд төрийн болон мэргэжлийн байгууллагаас дүгнэлт, тодорхойлолт гаргуулах шаардлагатай бол энэ зүйлийн 7-д заасан хугацааг нэг удаа ажлын гурван өдрөөр сунгаж болно.

 10.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагааг дууссанаас хойш ажлын хоёр өдөрт багтаан зөвшөөрлийн хугацааг сунгах эсэх шийдвэрийг гаргана.

11.Эрх бүхий этгээд хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангахгүй байгаа тохиолдолд зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзана.

12.Энэ зүйлийн 11-д заасны дагуу татгалзсан тохиолдолд үндэслэл бүхий шийдвэр гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлнэ.

13.Хуульд заасан хугацаанд хариу өгөөгүй нь холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох үндэслэл болно.

14.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл гаргасан, холбогдох хууль тогтоомж зөрчөөгүй, хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа бол эрх бүхий этгээд тухайн зөвшөөрлийн хугацааг анх олгосон хугацаагаар сунгана.

15.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвшөөрөл эзэмшигч энэ зүйлийн 2-т заасан нөхцөл, шаардлагаас гадна татварын өргүй, байнгын тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, ажлын байраа хадгалсан бол зөвшөөрлийн анх олгосон хугацааг хоёр дахин нэмэгдүүлж сунгаж болно.

16.Эрх бүхий этгээд хуульд заасан хугацаанд зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийн хариуг өгөөгүй бол зөвшөөрлийг анх олгосон хугацаагаар сунгасанд тооцно.

17.Энэ зүйлийн 16-д заасны дагуу зөвшөөрлийг сунгасанд тооцсон шийдвэрийг эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийг сунгуулах тухай өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор гаргана.

18.Энэ зүйлийн 17-д заасан шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарсан өдөрт багтаан зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэнэ.

19.Эрх бүхий этгээд шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор зөвшөөрлийн баримт бичигт дараах тэмдэглэлийг хийнэ:

19.1.зөвшөөрлийн сунгасан хугацаа;

19.2.зөвшөөрлийн дугаар, сунгасан он, сар, өдөр;

19.3.зөвшөөрөл сунгасан эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга /тэмдэг/.

20.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 14, 15, 17-д заасан шийдвэрийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор бүртгүүлнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзориг, Х.Ганхуяг нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 23**

 **Бүгд: 47**

 **51.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**38.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 4.7 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.6 дугаар зүйл болгох:

 “**5.6 дугаар зүйл.Дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт**

1.Энэ хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28 дахь заалт, 5 дахь хэсгийн 5.1 дэх заалт, 8 дахь хэсгийн 8.3, 8.14, 8.16, 8.18, 8.24, 8.25, 8.28, 8.29 дэх заалт, 9 дэх хэсгийн 9.7 дахь заалт, 11 дэх хэсгийн 11.11 дэх заалтад заасан тусгай зөвшөөрлийг дуудлага худалдаа, эсхүл сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

2.Энэ зүйлийн 1-д заасан журмаар зөвшөөрлийг олгох харилцааг тухайлсан хуулиар нарийвчлан зохицуулна.

3.Хуульд заасан тохиолдолд энэ зүйлийн 1-д зааснаас бусад зөвшөөрлийг дуудлага худалдаа, эсхүл сонгон шалгаруулалтын журмаар явуулж болно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр, Ш.Адьшаа, Х.Ганхуяг нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 18**

 **Татгалзсан: 25**

 **Бүгд: 43**

 **41.9 хувийн саналаар** дэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Г.Занданшатар:** Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 22

Татгалзсан: 21

Бүгд: 43

51.2 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

 **Г.Занданшатар:** Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 24

Татгалзсан: 16

Бүгд: 40

60.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**39.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “ТАВДУГААР БҮЛЭГ” гэснийг “ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ” гэж, “5.1 дүгээр зүйл” гэснийг “6.1 дүгээр зүйл” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 1.3 дахь заалт нэмэх:

 “1.3.зөвшөөрөл олгосноос хойш хоёр жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 13**

 **Бүгд: 40**

 **67.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**40.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн “баримтыг” гэснийг “баримт бичгийг” гэж, мөн зүйлийн 5 дахь хэсгийн “ нь зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн” гэснийг “энэ зүйлийн 1-д заасан” гэж өөрчилж, мөн хэсгийн “тохиолдолд” гэсний дараа “зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтийг үндэслэн” гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 14**

 **Бүгд: 39**

 **64.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**41.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “5.2 дугаар зүйл” гэснийг “6.2 дугаар зүйл” гэж, 5.2 дугаар зүйлийн 1.4 дэх заалтын “удаа дараа” гэснийг “хоёр буюу түүнээс дээш удаа” гэж, 1.5 дахь заалтын “бусдад шилжүүлсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан” гэснийг “худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 1.6 дахь заалтыг, мөн зүйлийн тайлбар хэсгийг тус тус хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 40**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**42.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “5.3 дугаар зүйл” гэснийг “6.3 дугаар зүйл” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 40**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**43.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 5.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн ”2 дахь хэсэгт” гэснийг “1-д” гэж, мөн хэсгийн “баримтыг” гэснийг “баримт бичгийг” гэж, мөн хэсгийн “14 хоногийн” гэснийг “ажлын 10 өдрийн” гэж, мөн зүйлийн 4 дэх хэсгийн “3 дахь хэсэгт” гэснийг “2-т” гэж, 5 дахь хэсгийн “3” гэснийг “хоёр” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 13**

 **Бүгд: 41**

 **68.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**44.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “5.4 дүгээр зүйл” гэснийг “6.4 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “уг зөвшөөрлийн дагуу явуулах үйл ажиллагаа түдгэлзэх, мөн бусадтай байгуулсан” гэснийг “зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх үйл ажиллагаатай” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 13**

 **Бүгд: 41**

 **68.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**45.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 5.4 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“6.Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тухайн зөвшөөрөл эзэмшиж байсан этгээдээс зургаан сарын дотор тухайн зөвшөөрлийг дахин хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 41**

 **63.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**46.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 5.5 дугаар зүйлийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 14**

 **Бүгд: 41**

 **65.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**47.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ” гэснийг “ДОЛДУГААР БҮЛЭГ” гэж өөрчилж, мөн бүлгийн гарчгийн “ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ,” гэснийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 13**

 **Бүгд: 41**

 **68.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**48.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 6.1 дүгээр зүйлийг 4.2 дугаар зүйл болгон шилжүүлж, мөн зүйлийн 1.2 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1.2, 1.3 дахь заалт болгох:

“1.2.зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргах;

1.3.зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой мэдээлэл, лавлагааг авах;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 40**

 **60.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**49.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 6.1 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 1.6 дахь заалт нэмэх:

 “1.6.эрх бүхий этгээдийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүй, шийдвэрийн талаар холбогдох хуульд заасны дагуу гомдол гаргах;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 40**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**50.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “6.2 дугаар зүйл” гэснийг “7.1 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн гарчгийн “цахим” гэснийг “бүртгэл, мэдээллийн” гэж тус тус өөрчилж, мөнзүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“1.Энэ хуульд заасан зөвшөөрөл олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр, худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн мэдээллийг агуулсан зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан /цаашид "зөвшөөрлийн нэгдсэн сан” гэх/-тайбайх бөгөөд уг сан нь цахим хэлбэртэй байна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр, Х.Ганхуяг нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 20**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 39**

 **51.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**51.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 6.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2, 3 дахь хэсэг болгох:

“2.Энэ зүйлийн 1-д заасан зөвшөөрлийн нэгдсэн санг эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагахариуцна.

3.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 1-д заасан шийдвэр, мэдээллийг энэ хуульд заасан журмын дагуу зөвшөөрлийн нэгдсэн санд бүртгүүлнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 39**

 **61.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**52.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 6.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “2 дахь хэсэгт заасан шийдвэр, мэдээллийг Зөвлөлийн ажлын алба” гэснийг “3-т заасан шийдвэр, мэдээллийг эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага” гэж, мөн зүйлийн 5 дахь хэсгийн “Зөвлөлийн ажлын алба зөвшөөрлийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт оруулж,” гэснийг “Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ зүйлийн 1-д заасан шийдвэр,” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 39**

 **61.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**53.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “6.3 дугаар зүйл” гэснийг “7.2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “хүчингүй болгох, дуусгавар” гэснийг “хүчингүй” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 39**

 **59.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

54.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн “Долдугаар бүлэг” гэснийг “Наймдугаар бүлэг” гэж, 7.1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 8.1 дүгээр зүйл болгох:

“**8.1 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт**

1.Байгаль орчны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 1.1.нэн ховор амьтныг амьдаар нь гадаад улсад гаргах | Засгийн газар |
| 1.2.амьтныг сэргээн нутагшуулах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.3.амьтан тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, импортлох | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.4.ан, амьтны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.5.аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.6.байгаль орчны аудит хийх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.7.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.8.генетикийн нөөц, генетикийн нөөцтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг ашиглах  | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.9.озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.10.ойн мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.11.усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.12.харь амьтныг нутагшуулах, өсгөж үржүүлэх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.13.химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах, устгах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.14.ховор амьд амьтны цуглуулга хийх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.15.ховор ургамлыг эм үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.16.хувиргасан амьд организмыг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.17.тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.18.ургамлыг гадаад улсад гаргах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 1.19.олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцын хавсралтад заасан амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, реэкспортлох, импортлох | Удирдан зохицуулах зөвлөл |
| 1.20.газар эзэмших, ашиглах | Тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч |
| 1.21.энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн болон хог хаягдлыг сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 1.22.тусгай зориулалтаар агнуурын амьтныг агнах, барих | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.23.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтныг агнах, барих | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.24.элбэг ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.25.цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах | Тухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба |
| 1.26.хоногт 50-100 шоометр ус ашиглах | Тухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба |
| 1.27.хоногт 100 шоометрээс их ус ашиглах | Тухайн сав газрын захиргаа |
| 1.28.ойн дагалт баялгийн нөөцийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах | Тухайн ойн анги, эсхүл тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагч |

2.Банк, банкнаас бусад санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 2.1.банк байгуулах | Монголбанк |
| 2.2.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх | Монголбанк |
| 2.3.зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Монголбанк |
| 2.4.систем ажиллуулах | Монголбанк |
| 2.5.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх | Монголбанк |
| 2.6.андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.7.банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.8.банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.9.банк бус санхүүгийн зээл олгох үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.10.банк бус санхүүгийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.11.банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.12.барьцаат үнэт цаасны хөрөнгийн багцын бүртгэлийг хянагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.13.даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.14.даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.15.даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.16.ердийн, урт хугацааны, давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.17.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.18.санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.19.үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх  | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.20.үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.21.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.22.үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.23.үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.24.үнэт цаасны брокерын үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.25.үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.26.үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.27.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.28.үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.29.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.30.хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.31.хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.32.хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.33.хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх  | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.34.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.35.хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх  | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.36.хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |

3.Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 3.1.бага, дунд, өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах | Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.2.бага, дунд, өндөр, онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэх | Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.3.даацын хийц, бүтээц, эдлэхүүн, материал түүний түүхий эд болон шатамхай, химийн хортой, эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх | Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.4.геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх  | Геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.5.өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх | Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.6.газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа явуулах мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох | Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.7.газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох | Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.8.хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах | Хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.9.бохир усны гаргалгааны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.10.бохир ус цуглуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.11.бохир ус татан зайлуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.12.бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар зөөвөрлөх үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.13.бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.14.зөөврийн ус хангамжийн үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.15.орон сууцны доторх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.16.ус дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.17.ус олборлох, цэвэршүүлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.18.ус хангамж, ариутгах татуургын тоног төхөөрөмжид туршилт, тохируулга хийх үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.19.хот, суурины ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.20.хот, суурины ус түгээх байрны ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.21.цэвэр ус дамжуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |
| 3.22.цэвэр ус түгээх шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээ | Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөл |

4.Батлан хамгаалахын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох****эрх бүхий этгээд** |
| 4.1.цэргийн зориулалттай зэвсэглэл, техник, галт хэрэглэлийг экспортлох, импортлох | Засгийн газар |
| 4.2.тогтоосон агаарын хаалганаас гадуур нэвтрэх агаарын хөлөгт зөвшөөрөл олгох | Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллага |
| 4.3.хилийн агаарын бүсэд нислэг үйлдэх | Зэвсэгт хүчний Агаарын цэргийн командлал, эсхүл Хил хамгаалах ерөнхий газар |

5.Зам, тээврийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 5.1.төмөр замын суурь бүтэц барих | Засгийн газар |
| 5.2.авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх | Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.3.автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх | Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.4.суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах | Төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.5.тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх | Автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.6.төмөр замын суурь бүтэц ашиглах | Төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.7.төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.8.усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх | Усан замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.9.иргэний агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ эрхлэх | Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 5.10.иргэний агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 5.11.иргэний нисэхэд ашиглах аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх | Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |

6.Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох****эрх бүхий этгээд** |
| 6.1.аудитын үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.2.гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.3.үнэт цаас үйлдвэрлэх | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.4.хөрөнгийн үнэлгээ хийх | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.5.эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах  | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.6.татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6.7.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх | Гаалийн удирдах төв байгууллага |
| 6.8.гаалийн баталгаат барилгын талбай ажиллуулах | Гаалийн удирдах төв байгууллага |
| 6.9.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар ажиллуулах | Гаалийн удирдах төв байгууллага |
| 6.10.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар ажиллуулах | Гаалийн удирдах төв байгууллага |
| 6.11.Гаалийн тусгай бүс байгуулах | Гаалийн удирдах төв байгууллага |
| 6.12.татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулах | Гаалийн удирдах төв байгууллага |

7.Соёл, боловсролын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох****эрх бүхий этгээд** |
| 7.1.гадаадын хөрөнгө оруулалттай цэцэрлэг, сургууль, байгуулах | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 7.2.их сургууль, дээд сургууль, коллежийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 7.3.олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль, ерөнхий боловсролын лаборатори сургууль байгуулах | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 7.4.төрийн өмчийн бус мэргэжлийн болон техникийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 7.5.музейн үйл ажиллагаа эрхлэх | Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 7.6.цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга  |
| 7.7.ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 7.8.хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 7.9.гадаадын хуулийн этгээд Монгол Улсад боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа эрхлэх | Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл |

8.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 8.1.газрын тос борлуулах зориулалт бүхий дамжуулах хоолой барих | Засгийн газар |
| 8.2.үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Засгийн газар |
| 8.3.хүн амын эрүүл мэнд, мал, ан амьтан, байгаль орчинд онцгой нөлөө бүхий хортой бодисыг хамгаалан булахад зориулан газрын хэвлийг ашиглуулах | Засгийн газар |
| 8.4.бүх төрлийн шатахууны бөөний, жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх | Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.5.бүх төрлийн шатахууныг импортлох | Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.6.газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх | Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.7.газрын тос, уламжлалт бус газрын тос хайх, ашиглах | Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.8.пиротехникийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, үзвэрийн зориулалтаар ашиглах | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.9.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага  |
| 8.10.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.11.төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх; | Хүнд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.12.үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх, үйлдвэрлэл эрхлэх  | Хүнд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 8.13.байгалийн байдлаараа оршиж байгаа газрын тосны хураагуурын орон зайд газрын тос хадгалах | Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.14.ашигт малтмал ашиглах | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.15.ашигт малтмал хайх  | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.16.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.17.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашигласны дараа газар нөхөн сэргээх | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.18.цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.19.цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх | Геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.20.цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэх, импортлох, экспортлох | Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.21.цацрагийн үүсгүүрийг угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах | Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.22.цацрагийн үүсгүүрийн хаягдлыг булшлах, аюулгүй болгох болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх | Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.23.цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах | Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 8.24.цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах | Цөмийн энергийн комисс |
| 8.25.цөмийн бодис импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булшлах | Цөмийн энергийн комисс  |
| 8.26.цөмийн төхөөрөмж ашиглах | Цөмийн энергийн комисс |
| 8.27.цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах | Цөмийн энергийн комисс |
| 8.28.ашигт малтмал олборлохоос өөр зориулалтаар газрын хэвлийг ашиглуулах | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 8.29.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 8.30.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |

9.Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 9.1.тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэх  | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 9.2.арилжааны радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх | Харилцаа холбооны зохицуулах хороо |
| 9.3.мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.4.олон нийтийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх | Харилцаа холбооны зохицуулах хороо |
| 9.5.олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.6.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.7.радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.8.радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.9.сансрын холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.10.харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.11.харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.12.хот хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |
| 9.13.төлбөртэй радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх | Харилцаа холбооны зохицуулах хороо |
| 9.14.улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх | **Харилцаа холбооны зохицуулах хороо** |

10.Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 10.1.Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэх, эсхүл дадлагажихад зуучлах үйлчилгээ эрхлэх | Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |

11.Хууль зүйн болон нийтлэг бусад асуудлаар доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох****эрх бүхий этгээд** |
| 11.1.иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, худалдах | Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 11.2.сум үйлдвэрлэх, дахин цэнэглэх | Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 11.3.тамга, тэмдэг үйлдвэрлэх | Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 11.4.төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэх  | Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 11.5.иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг худалдах төв нээх, салбар нээх | Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 11.6.архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх | Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага |
| 11.7.гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх | Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 11.8.оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 11.9.галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх | Цагдаагийн төв байгууллага  |
| 11.10.харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх | Цагдаагийн төв байгууллага |
| 11.11.нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж, зам, гудамж, талбайд самбар, гэрэл дохио, гэрэлтүүлэг болон хөдөлгөөнгүй бусад хэрэгслийн тусламжтайгаар зар сурталчилгаа байрлуулах | Тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  |
| 11.12.хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх | Тухайн аймаг, нийслэлийн цагдаагийн газар |
| 11.13.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Хуульчдын холбоо |

12.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 12.1.сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх | Засгийн газар |
| 12.2.тамхи үйлдвэрлэх, тамхины ургамал тарих  | Засгийн газар |
| 12.3.тамхи импортлох | Засгийн газар |
| 12.4.согтууруулах ундаа импортлох | Хүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 12.5.ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах | Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 12.6.шинжлэх ухааны дэвшилтэт аргаар малын үүлдэр, омог шинээр бий болгох | Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 12.7.бичил биетнийг өсгөвөрлөх, өндгөн эс, хөврөл, үрийг үйлдвэрлэх, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх | Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 12.8.гадаадаас сайжруулагч мал, малын үржүүлгийн бүтээгдэхүүн авах | Хөдөө аж ахуйнасуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 12.9.мал, малын үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах | Хөдөө аж ахуйнасуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 12.10.таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх | Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 12.11.мал, амьтны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох | Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 12.12.согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч |
| 12.13.сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |

13.Эрүүл мэндийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох****эрх бүхий этгээд** |
| 13.1.сувилах мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн  |
| 13.2.сэргээн засах мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн  |
| 13.3.эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн  |
| 13.4.эмчлэх мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн  |
| 13.5.эх барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн  |
| 13.6.мансууруулах бодис бүхий ургамал ашиглаж эм бэлтгэн найруулах | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 13.7.эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл, протез үйлдвэрлэх, импортлох, ханган нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 13.8.нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар |
| 13.9.сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгээ эрхлэх  | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар  |
| 13.10.сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээ эрхлэх  | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар  |
| 13.11.түргэн тусламжийн үйлчилгээ эрхлэх  | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар  |
| 13.12.эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ эрхлэх  | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар  |
| 13.13.эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ эрхлэх | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар |
| 13.14.эх барихын тусламж, үйлчилгээ эрхлэх  | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар  |
| 13.15.ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодис худалдах болон үйлчилгээ эрхлэх | Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар |
| 13.16.биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх | Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 13.17.мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, эмийн бодис, угтвар бодис болон эм үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах | Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 13.18.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх | Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага  |
| 13.19.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслийг жижиглэнгийн үнээр хангах үйл ажиллагааг эрхлэх  | Тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар  |
| 13.20.өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ эрхлэх  | Тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар  |

14.Эрчим хүчний чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тусгай зөвшөөрөл** | **Тусгай зөвшөөрөл олгох****эрх бүхий этгээд** |
| 14.1. 0.1-5МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.2. 0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.3. 100МВт-аас дээш эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.4. 0.4-15кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.5. 0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.6. 0.4-110кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.7. 220 кВ болон түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.8. 0.07-1.6 МПа даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.9. 0.07-4.0 МПа даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.10. 0.07-8.0 МПа даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.11. 8.0 МПа-аас дээшдаралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.12.0.07-1.6 МПа даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.13.0.07-4.0 МПа даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.14.0.07-8.0 МПа даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.15. 8.0 МПа-аасдээшдаралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.16.0.07-1.6 МПа даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.17.0.07-4.0 МПа даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.18.0.07-8.0 МПа даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.19. 8.0 МПа-аасдээшдаралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.20. 4.0 МПа-аас доошкгх/см2 даралтад ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.21. 4.0 МПа-аас дээш кгх/см2 даралтад ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх | Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 14.22.цахилгаан үйлдвэрлэх | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.23.цахилгаан дамжуулах | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.24.цахилгаан түгээх | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.25.дулаан үйлдвэрлэх | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.26.дулаан дамжуулах | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.27.дулаан түгээх | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.28.диспетчерийн зохицуулалт хийх | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.29.цахилгаан импортлох, экспортлох | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.30.эрчим хүчний барилга байгууламж барих | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам, 5 МВт-аас дээш хүчин чадалтай эрчим хүчний барилга байгууламж барих бол төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрснөөр Зохицуулах хороо |
| 14.31.эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.32.эрчим хүчээр зохицуулалтгүй хангах | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |
| 14.33.хийгээр хангах | Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл |

гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Цэрэнпунцаг, Х.Ганхуяг нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 43**

 **60.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**55.**Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдоржийн **гаргасан,** Төслийн 7.2 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 14.34 дэх заалт нэмэх:

 **“**14.34.эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах” гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

**56.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 7.2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 8.2 дугаар зүйл болгох:

“**8.2 дугаар зүйл.Энгийн зөвшөөрлийн жагсаалт**

1.Байгаль орчны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 1.1.амьтны цуглуулгыг гадаадад гаргах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.2.гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага усны сан бүхий газарт ус, усан орчинтой холбоотой шинжилгээ судалгаа явуулах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.3.харь ургамлыг байгальд тарималжуулах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.4.нэн ховор, ховор ургамлыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.5.нэн ховор амьтныг эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зориулалтаар агнах, барих | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.6.тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.7.эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, халдварт өвчний голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор амьтныг агнах, барих  | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 1.8.байгалийн ойгоос зулзаган модыг шилжүүлэн суулгах | Тухайн аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны газар |
| 1.9.агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглах | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.10.амьтныг эзэмших, ашиглах  | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.11.ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтныг агнах, барих | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.12.ховор ургамлыг өөрийн ам бүлийн хүнсний болон ахуйн бусад хэрэгцээг хангах зорилгоор ашиглах | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.13.хоногт 50 шоометрээс бага ус ашиглах  | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга |
| 1.14.хүн амын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн ус хангагч хуулийн этгээд ус ашиглах | Тухайн сав газрын захиргаа |

2.Банк, банкнаас бусад санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 2.1.аутсорсингийн үйлчилгээ авах | Монгол банк |
| 2.2.банк, түүний салбар байгуулах, гадаад улсад банк, банкны салбар байгуулах | Монгол банк |
| 2.3.банк шинээр хувьцаа болон хувьцаанд хамаарах үнэт цаас гаргах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах | Монголбанк |
| 2.4.банкийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулах, татан буулгах | Монголбанк |
| 2.5.банкин дахь үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулах | Монголбанк |
| 2.6.банк шинээр хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас гаргах, банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц өөрчлөгдөх, аливаа этгээд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болох, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааны хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт орох | Монголбанк  |
| 2.7.банкны нэр, байршлыг өөрчлөх | Монголбанк |
| 2.8.банк гадаад валют худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулах | Монголбанк |
| 2.9.банк гадаад төлбөр тооцоо хийх | Монголбанк |
| 2.10.гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх | Монголбанк |
| 2.11.банк зээл болон санхүүгийн бусад хэрэгслийг худалдах, худалдан авах  | Монголбанк |
| 2.12.зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах | Монгол банк |
| 2.13.банк зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Монголбанк |
| 2.14.мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх | Монголбанк |
| 2.15.банк мөнгөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Монголбанк |
| 2.16.мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх | Монголбанк |
| 2.17.төлбөр тооцооны төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх | Монголбанк |
| 2.18.банк төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх | Монголбанк |
| 2.19.төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, хүлээн авах | Монголбанк |
| 2.20.банк үнэт зүйл хадгалах  | Монголбанк |
| 2.21.банк үнэт цаас гаргах, худалдах, худалдан авах | Монгол банк |
| 2.22.банк өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд баталгаа, батлан даалт гаргах  | Монголбанк |
| 2.23.банк санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхлэх | Монголбанк |
| 2.24.цахим мөнгө гаргах | Монголбанк |
| 2.25.албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.26.албан журмын даатгагчдын холбооны дүрэм, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.27.банк бус санхүүгийн салбар, төлөөлөгчийн газар, нэгж нээх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.28.банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.29.банк бус санхүүгийн төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.30.банк бус санхүүгийн богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.31.банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр, байршлыг өөрчлөх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.32.банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.33.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.34.банк бус санхүүгийн үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.35.гадаадын даатгагч Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.36.гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.37.даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.38.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдэд шилжүүлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.39.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдийн үйл ажиллагаатай нэгтгэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.40.даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.41.даатгалын байгууллагын нэр, байршлыг өөрчлөх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.42.даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.43.даатгалын байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.44.нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх, үнэт цаасыг анхдагч зах зээл дээр санал болгох, худалдах  | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.45.тусгай зөвшөөрөлаваагүй гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.46.үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.47.үнэт цаасны танилцуулгад өөрчлөлт оруулах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.48.үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлд үнэт цаасыг арилжих | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.49.үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээд нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах | Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 2.50.хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх | Санхүүгийн зохицуулах хороо |

3.Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 3.1.цөмийн болон дулааны цахилгаан станц, усан цахилгаан станц, төмөр зам, нисэх онгоцны буудал, метро, улс дамнасан нефть болон хийн хоолой, газрын тосны боловсруулах үйлдвэр, түүхий тос дамжуулах хоолой зэрэг улсын чанартай барилга байгууламжид барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох | Засгийн газар |
| 3.2.барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг хэвлэх | Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 3.3.өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгсэлд техникийн магадалгаа хийх | Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
| 3.4.барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх | Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |

4.Зам, тээврийн хөгжлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл** **олгох эрх бүхий этгээд** |
| 4.1.барилга байгууламж барих, өргөтгөх, шугам сүлжээнд холболт хийх зэрэг зайлшгүй шаардлагаар төрийн өмчийн авто замыг сэтлэх, орц, гарц гаргах | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл аймаг, нийслэлийн Засаг дарга |
| 4.2.олон улсын нислэг үйлдэх | Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 4.3.Монгол Улсын иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглаж буй агаарын зай болон агаарын замд буудлага, дэлбэлэлт хийх, пуужин харвах зэргээр нислэгт аюул учруулж болзошгүй үйл ажиллагаа явуулах | Иргэний нисэхийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага |
| 4.4.тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх олгох | Цагдаагийн төв байгууллага |
| 4.5.авто зам, замын байгууламжаар зайлшгүй тохиолдолд даац хэтэрсэн, зөвшөөрөгдсөнөөс илүү овор хэмжээтэй буюу тусгай хамгаалалтгүйгээр гинжит дугуйтай тээврийн хэрэгслээр зорчих | Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт, хамгаалалтыг хариуцсан байгууллага |

5.Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 5.1.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд Монгол Улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмших | Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.2.гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд уул уурхай, эсхүл банк, санхүү, эсхүл хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх  | Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 5.3.гаалийн түр агуулах ажиллуулах | Гаалийн удирдах төв байгууллага |

6.Соёл, боловсролын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 6.1.түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйл, эх олдворыг сэргээн засварлах, сурталчлах зорилгоор улсын хилээр нэвтрүүлэх | Засгийн газар |
| 6.2.дээд боловсролын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6.3.Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу хамтарсан сургууль байгуулах  | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6.4.их сургууль, дээд сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль байгуулах | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6.5.магистр, докторын зэрэг олгох сургалт эрхлэх | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага  |
| 6.6.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага судалгаа хийх  | Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.7.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт соёлын биет бус өвийн судалгаа хийх | Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.8.нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг хувилан олшруулах | Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.9.соёлын биет өвийг сэргээн засварлах | Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 6.10.соёлын ажилтны зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх | Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6.11.соёлын биет өвийг зөөж тээвэрлэх | Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6.12.түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл, палеонтологи, археологийн олдворыг судалж шинжлүүлэх, сэргээн засварлах, гадаад улсад үзэсгэлэнд гаргах, өмчлөгч өөрөө язгуур зориулалтаар нь ашиглах зорилгоор улсын хилээр нэвтрүүлэх | Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 6.13.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын иргэн, хуулийн этгээд кино зураг авалт хийх | Кино урлагийн зөвлөл |

7.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 7.1.тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэх | Цагдаагийн байгууллага |
| 7.2.хуулийн этгээд нь хэрэгцээнээс илүүдэлтэй тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг худалдан авах эрх бүхий байгууллагад худалдах | Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |

8.Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 8.1.радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглах | Харилцаа холбооны зохицуулах хороо |

9.Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 9.1.гадаад ажилтныг Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлүүлэхээр урих | Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага |
| 9.2.гадаад ажилтан Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх | Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага |

10.Хууль зүйн болон нийтлэг бусад асуудлаар доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 10.1.гадаадын иргэн улсын онц чухал объектод ажиллах | Засгийн газар |
| 10.2.төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг гадаадад түр гаргах | Засгийн газар |
| 10.3.нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэх | Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн |
| 10.4.улсын хилийн зурваст нэвтэрч ажил, үйлдвэрлэл явуулах | Улсын хил хамгаалах байгууллага  |
| 10.5.хил орчмын нутаг дэвсгэрт байнга оршин суудаггүй иргэн, байрладаггүй аж ахуйн нэгж, байгууллага нь улсын хилийн бүсэд нэвтэрч ажил, үйлдвэрлэл явуулах | Улсын хил хамгаалах байгууллага |
| 10.6.давамгай байдалтай хуулийн этгээд бусад этгээдтэй нэгдэх, нийлэх замаар өөрчлөн байгуулагдах, эсхүл ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулдаг өрсөлдөгч компанийн энгийн хувьцааны 20-иос дээш, давуу эрхийн хувьцааны 15-аас дээш хувийг худалдан авах, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй нэгдэх, нийлэх | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар |
| 10.7.зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах үнийн өөрчлөлт хийх | Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар |
| 10.8.ан агнах зорилгоор галт зэвсэг улсын хилээр оруулах, гаргах | Цагдаагийн төв байгууллага |
| 10.9.галт зэвсгийн гэрчилгээ олгох | Цагдаагийн төв байгууллага |
| 10.10.галт зэвсэг худалдан авах | Цагдаагийн төв байгууллага |
| 10.11.зам түүний ойролцоо болон нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх | Тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга |

11.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 11.1.стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох | Хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 11.2.малыг гадаадад гаргахад төрөл, зүйл тус бүрд нэг удаагийн зөвшөөрөл олгох | Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 11.3.судалгаа, шинжилгээний зорилгоор мал үржүүлгийн бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргахад ижил зүйлийн тав хүртэл сорьцод нэг удаагийн зөвшөөрөл олгох | Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
| 11.4.мал, амьтны тэжээлийн нэмэлт, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, экспортлох | Мал, амьтны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага |
| 11.5.олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ олгох | Мал, амьтны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага |
| 11.6.тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх | Тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга, чөлөөт бүсэд тухайн чөлөөт бүсийн захирагч |

12.Эрүүл мэндийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд** |
| 12.1.эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа хийх | Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |

13.Эрчим хүчний чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Энгийн зөвшөөрөл** | **Энгийн зөвшөөрөл олгох** **эрх бүхий этгээд** |
| 13.1.зуух, даралтат савыг бүртгэлд хамааруулан ашиглах  | Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |

гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуяг үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 44**

 **61.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

**57.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “НАЙМДУГААР БҮЛЭГ” гэснийг “ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ” гэж, бүлгийн гарчгийн “ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЯНАХ,” гэснийг “ЗӨВШӨӨРЛИЙН” гэж, “8.1 дүгээр зүйл” гэснийг “9.1 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн гарчгийн “Зөвшөөрлийг хянах,” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 44**

 **63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**58.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1, 2 дахь хэсэг болгох:

“1.Зөвшөөрлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа зөвшөөрөл олгох, бүртгэх эрх бүхий этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, энэ хуульд өөрчлөлт оруулах үндэслэл, шаардлагын талаар санал, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн орон тооны бус зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ Ерөнхий сайдын дэргэд ажиллана.

2.Зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар гүйцэтгэнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 44**

 **59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**59.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.1 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь заалтын “захиргааны” гэсний дараа “хэм хэмжээний” гэж нэмж, мөн зүйлийн 5 дахь хэсгийн “үйл ажиллагааны талаар санал, зөвлөмж гаргуулахаар” гэснийг “үйл ажиллагаанд холбогдох санал, зөвлөмжийг гаргуулах зорилгоор тусгай мэдлэг, мэргэшил шаардагдах асуудлаар туслалцаа үзүүлэх” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 44**

 **63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**60.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.2 дугаар зүйлийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 44**

 **52.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**61.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “8.3 дугаар зүйл” гэснийг “9.2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “8.4 дүгээр” гэснийг “9.3 дугаар” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “талаар хууль тогтоомжид холбогдох өөрчлөлт оруулах” гэснийг “асуудлаар” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 44**

 **65.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**62.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “8.4 дүгээр зүйл” гэснийг “9.3 дугаар зүйл” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 1, 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар тус тус өөрчлөн найруулах:

“1.Зөвлөл шинээр бий болгох зөвшөөрлийн талаар дүгнэлт гаргахдаа энэ хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 14-т заасан зарчмыг баримтална.

2.Зөвлөл шинээр бий болгох зөвшөөрлийн талаарх дүгнэлтийг дараах шалгуур үзүүлэлтээр гаргана:” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 44**

 **65.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**63.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.1, 2.2 дахь заалт болгох:

“2.1.хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хамгаалахад тухайн шинээр бий болгох зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх;

2.2.энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийн жагсаалттай давхардах, уялдах эсэх;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 44**

 **61.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**64.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 2.2 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.3 дахь заалт болгох:

“2.3.зөвшөөрлийн ангилалд үндэслэн тухайн зөвшөөрлийн хэрэгцээ, шаардлага, эрсдэлийн түвшин, үнэлгээтэй уялдах эсэх;” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 44**

 **56.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**65.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 2.4 дэх заалтын “улсын төсвөөс болон иргэн, хуулийн этгээд, хэрэглэгчээс” гэснийг “иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагаас” гэж өөрчилж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 2.6 дахь заалт нэмэх:

“2.6.хууль санаачлагчаас Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т заасны дагуу хууль тогтоомжийн сонсгол явуулсан эсэхийг шалгах.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 44**

 **59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**66.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“3.Энэ зүйлийн 2-т заасан дүгнэлтийг энэ хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 5.3-т заасан санал, дүгнэлтийн хамт Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 44**

 **61.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**67.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 8.5 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 9.4 дүгээр зүйл болгох:

“**9.4 дүгээр зүйл.Зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбогдсон гомдол гаргах**

1.Иргэн, хуулийн этгээд зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой гомдлыг Захиргааны ерөнхий хуулийн 93 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу гаргана.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 44**

 **56.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**68.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 9.5 дугаар зүйл нэмэх:

“**9.5 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага**

1.Энэ хуулийг зөрчсөн төрийн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 44**

 **56.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**69.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 9.6 дугаар зүйл нэмэх:

“**9.6 дугаар зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт**

1.Энэ хуулийг дагаж мөрдөхөөс өмнө Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн, эсхүл хуулийн төслийг хэлэлцэн батлах үе шатанд байгаа зөвшөөрөлтэй холбоотой хуулийн төсөлд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 5.3 дахь заалт, Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалт хамаарахгүй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 44**

 **59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**70.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “8.6 дугаар зүйл” гэснийг 9.7 дугаар зүйл” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“1.Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Баделхан үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 46**

 **56.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**Хоёр.Найруулгын санал:**

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** 1.Төслийн нэрийн “ХУУЛЬ” гэснийг хасаж, 1.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “хүний” гэснийг “хүн амын” гэж өөрчилж, 1.3 дугаар зүйлийн 4.5 дахь заалтын “Улсад” гэсний дараа “олон улсын болон” гэж нэмэх.

2.Төслийн 1.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “олгосон зөвшөөрлийг сунгах болон” гэснийг “сунгах болон зөвшөөрөлтэй” гэж, мөн зүйлийн 1.3 дахь заалтын “шуурхай” гэснийг “шударга” гэж тус тус өөрчлөх.

3.Төслийн Гуравдугаар бүлгийн гарчгийн “ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ”, 3.1, 3.2 дугаар зүйлийн гарчгийн, 3.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Зөвшөөрөл олгох” гэснийг тус тус хасаж, 3.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Хуулийн этгээдийн” гэсний дараа “улсын” гэж нэмэх.

4.Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 3.2 дахь заалтын “зөвшөөрөл авахад” гэснийг “зөвшөөрөлд” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 3.5 дахь заалтын “бусад” гэснийг хасаж, 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “үрэгдүүлэх, гэмтээх, алдах,” гэснийг “гээх, үрэгдүүлэх, гэмтээх,” гэж өөрчлөх.

5.Төслийн 5.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн, 5.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “огноог” гэснийг “он, сар, өдрийг” гэж, 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн, 5.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “баримтыг” гэснийг “баримт бичгийг” гэж, мөн зүйлийн 4 дэх хэсгийн “мэдэгдэлд заасан үндэслэлд” гэснийг “энэ зүйлийн 1-д заасан мэдэгдэлд” гэж, 5.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн “эзэмшигч этгээдээс” гэснийг “эзэмшигчээс” гэж тус тус өөрчилж, 5.2 дугаар зүйлийн 1.2 дахь заалтын, 1.7 дахь заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хасаж, 5.2 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалтын “эрүүл мэнд” гэсний өмнө “хүн амын” гэж нэмэх.

6.Төслийн 6.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “зөвшөөрлийн цахим” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 4 дэх хэсгийн “цахим” гэснийг хасах.

7.Төслийн 8.1 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь заалтын “ тогтмол хийж” гэснийг “хийх,” гэж, мөн зүйлийн 4.3 дахь заалтын “Зөвшөөрлийн тухай хуульд” гэснийг “энэ хуульд” гэж тус тус өөрчилж, 8.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “зүйлд заасан” гэсний дараа “шалгуур” гэж нэмж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 47**

 **61.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

*Зөвшөөрлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн**талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.*

***1.Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуяг, Г.Амартүвшин, Х.Булгантуяа, Г.Ганболд, Д.Өнөрболор, Б.Пүрэвдорж, Б.Энхбаяр /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/ нарын гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

 “**1 дүгээр зүйл.**Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

4.3.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч, сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу олгоно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар, Х.Ганхуяг нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 17**

 **Татгалзсан: 30**

 **Бүгд: 47**

 **36.2 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “1 дүгээр зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь” гэж, мөн зүйлийн “4.6 дугаар” гэснийг “5.5 дугаар” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 47**

 **53.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 47**

 **57.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***2.Аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2 дугаар зүйл болгох:

“**2 дугаар зүйл.**Аудитын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийн, 22 дугаар зүйлийн 22.7 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийн “тусгай зөвшөөрлийн” гэснийг “зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 47**

 **61.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1 дүгээр зүйл болгох:

 “**1 дүгээр зүйл.**Аудитын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.7.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

22.7.4.хуульд заасан бусад.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 47**

 **61.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***3.Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн нэрийн “ОРЧНЫ” гэснийг “ОРЧИНД” гэж, 1 дүгээр зүйлийн “орчны” гэснийг “орчинд” гэж, мөн зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 1.4-т” гэснийг “8.1 дүгээр зүйлийн 1.7-д заасан” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн “өөрчилсүгэй” гэсний өмнө “мөн зүйлийн 12.3 дахь хэсгийн “ажлын 28 өдөрт” гэснийг “ажлын таван” өдөрт” гэж тус тус” гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 47**

 **59.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***4.Байгаль орчны хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн нэрийн “ОРЧНЫ” гэснийг “ОРЧНЫГ” гэж өөрчилж, 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 “**1 дүгээр зүйл.**Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгээр” гэснийг “зөвшөөрлөөр” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “тусгай зөвшөөрөл буюу эрхийн бичгийн” гэснийг “зөвшөөрлийн” гэж, 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байдаггүй амьтныг” гэснийг “Харь амьтныг” гэж, 27 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10 дахь заалтын “лиценз, зөвшөөрөл, байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхийг” гэснийг “зөвшөөрлийг” гэж, 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтын “тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийн” гэснийг “зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 47**

 **59.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***5.Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах* *тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн нэрийн “ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ” гэснийг “ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ” гэж өөрчилж, 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“**1 дүгээр зүйл.**Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1-д заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасан” гэж, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд” гэснийг “Зөвшөөрлийн баримт бичигт” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 46**

 **56.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалтын, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн, 9 дүгээр зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 9.1 дэх хэсгийн, 12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалтын, 19 дүгээр зүйлийн 19.2.2, 19.2.4 дэх заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 46**

 **52.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***6.Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2 дугаар зүйл болгох:

“**2 дугаар зүйл.**Банкны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 13**

 **Татгалзсан: 32**

 **Бүгд: 45**

 **28.9 хувийн саналаар** дэмжигдсэнгүй.

 **Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзориг, Х.Ганхуяг нар үг хэлэв.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

“**1 дүгээр зүйл.**Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтын, 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 дэх хэсгийн, 7 дугаар зүйлийн 7.2.5 дахь заалтын, 32 дугаар зүйлийн 32.1.5 дахь заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 45**

 **51.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 44**

 **50.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.**

Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяагийн “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Г.Занданшатар:** Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяагийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 26

Татгалзсан: 18

Бүгд: 44

59.1 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

 **Г.Занданшатар:** Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 26

Татгалзсан: 18

Бүгд: 44

59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

***7.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийг хууль санаачлагчид буцаах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

***8.Барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 5.1-5.13-т заасан” гэснийг “8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлд” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 44**

 **61.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***9.Боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2 дугаар зүйл болгох:

“**2 дугаар зүйл.**Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.7.1, 15.7.2, 15.7.4, 15.7.8, 15.7.9, 16.2.4, 16.3.3-т заасны дагуу” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасны дагуу” гэж, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.1-д заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1-д заасан” гэж, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1-д зааснаас” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 1-д зааснаас” гэж, 30 дугаар зүйлийн 30.1.6 дахь заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 20, 21, 22 дугаар зүйлийн гарчгийн, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж, 23 дугаар зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 23.2 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрлийн” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн гарчгийн “Тусгай зөвшөөрлийг” гэснийг “Зөвшөөрлийг” гэж тус тус өөрчилсүгэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 44**

 **59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

“**1 дүгээр зүйл.**Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 “21.2.Боловсролын сургалтын байгууллага шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах, магистр, докторын зэрэг олгох сургалт эрхлэх зөвшөөрөл авахдаа Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасан баримт бичгээс гадна энэ хуулийн 21.1.3-21.1.7-д заасан баримт бичиг, сургалт явуулах үндэслэл, тооцоог сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхээс таваас доошгүй сарын өмнө зөвшөөрөл олгох байгууллагад ирүүлнэ.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 44**

 **59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 3 дугаар зүйл нэмэх:

 “**3 дугаар зүйл.**Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.2 дахь хэсгийн, 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийн, мөн зүйлийн 22.2.1, 22.2.2, 22.2.3, 22.2.4, 22.2.6 дахь заалтын, 22.4 дэх хэсгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.3, 23.4 дэх хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1, 24.1.3 дахь заалтын, 25 дугаар зүйлийн 25.1.2 дахь заалтын, 281 дүгээр зүйлийн 281.1.2 дахь заалтын, 30 дугаар зүйлийн 30.1.6 дахь заалтын, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг тус тус хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 43**

 **62.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**4.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 43**

 **65.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***10.Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт зааснаас” гэж, мөн зүйлийн 70.6” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т зааснаас” гэж, 70 дугаар зүйлийн 70.6 дахь хэсгийн, 138 дугаар зүйлийн” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 43**

 **62.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***11.Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1 дүгээр зүйл болгох:

“**1 дүгээр зүйл.**Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсгийн, 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 43**

 **65.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 43**

 **60.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 43**

 **60.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***12.Газрын хэвлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 43**

 **55.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***13.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 43**

 **60.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***14.Даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 43**

 **65.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***15.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийг хууль санаачлагчид буцаах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

***16.Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “1 дүгээр зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр” гэснийг “6.1 дүгээр” гэж, мөн зүйлийн “5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт” гэснийг “6.2 дугаар зүйлд” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 43**

 **62.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

“**1 дүгээр зүйл.**Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“14.2.Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд нь энэ хуулийн 14.1-д зааснаас бусад аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 43**

 **55.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 3 дугаар зүйл нэмэх:

“**3 дугаар зүйл.**Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

**4.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

***17.Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 8.4 дэх хэсгийн “байгууллагын бичгээр” гэснийг “байгууллагаас” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 43**

 **58.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***18.Малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 8.9 дэх заалтад” гэснийг “8.1 дүгээр зүйлийн 12 дахь хэсгийн 12.6, 12.7, 12.8, 12.9-д” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 43**

 **55.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***19.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 12.5 дахь хэсэгт” гэснийг “8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.13-т” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 43**

 **62.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***20.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “18.2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг” гэснийг “18.2 дахь хэсгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг, 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалтын “үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийг” гэснийг тус тус” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 43**

 **60.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***21.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан**, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “Зөвшөөрлийн тухай хууль” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 5.2, 5.3 дугаар зүйл, 6.1, 6.2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 43**

 **62.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***22.Нөхөрлөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“**1 дүгээр зүйл.**Нөхөрлөлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 14**

 **Бүгд: 43**

 **67.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Нөхөрлөлийн тухай 5 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсгийн, 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 14**

 **Бүгд: 44**

 **68.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 14**

 **Бүгд: 44**

 **68.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***23.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “15.10.13-т заасан” гэсний дараа “чиглэлээр тусгай зөвшөөрөлтэй” гэж нэмж, мөн зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 2, 3 дахь хэсэг, мөн зүйлийн 7.6, 7.12, 7.13 дахь заалт, заасан” гэснийг “хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 2, 6 дахь хэсэг, мөн зүйлийн 8 дахь хэсгийн 8.6, 8.14, 8.15 дахь заалт, 8.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан чиглэлээр зөвшөөрөлтэй” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 44**

 **63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***24.Радио долгионы тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн нэрийн “ӨӨРЧЛӨЛТ” гэснийг “НЭМЭЛТ” гэж өөрчилж, 2 дугаар зүйлийг хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 44**

 **61.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***25.Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**1 дүгээр зүйл.**Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 22 дугаар зүйлийн гарчгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 24.4 дэх хэсгийн, 27 дугаар зүйлийн 27.2, 27.3 дахь хэсгийн, 33 дугаар зүйлийн 33.2 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж тус тус өөрчилсүгэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 45**

 **57.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

**2 дугаар зүйл.**Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1 дэх заалтын “тусгай зөвшөөрөл,” гэснийг, мөн зүйлийн 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 дахь хэсгийн, 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалтын, Тавдугаар бүлгийн гарчгийн, 22 дугаар зүйлийн 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 дахь хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийн, 25 дугаар зүйлийн 25.1.1, 25.1.6, 25.1.8 дахь заалтын, 25.2 дахь хэсгийн, 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.2 дахь заалтын, 26.2, 26.3 дахь хэсгийн, 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсгийн, 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэх хэсгийн, 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсгийн “тусгай” гэснийг тус тус хассугай гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 45**

 **66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***26.Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 45**

 **66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 45**

 **66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***27.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “5.2 дугаар” гэснийг “6.2 дугаар” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 45**

 **62.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***28.Төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “гэрчилгээг түдгэлзүүлэх” гэснийг “олгосон тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх”” гэснийг “зөвшөөрөл, гэрчилгээг” гэснийг “зөвшөөрлийг” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 46**

 **60.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***29.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“**1 дүгээр зүйл.**Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсгийн, 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.3 дахь хэсгийн, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийн, 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, 16 дугаар зүйлийн 16.1.1 дэх заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.10.5, 15.10.6, 15.10.18, 15.10.20, 15.15.1, 15.18.5, 15.18.6-д” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 5.6, 8 дахь хэсгийн 8.7, 8.14, 8.15, 8.16, 8.19-д” гэж, мөн зүйлийн 16.1.2 дахь заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.15.4-т” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2-т” гэж, 16.1.3 дахь заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.14.6-д” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1, 3.3, 3.5-д” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 46**

 **56.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.6, 11.1.7 дахь заалт болон” гэснийг хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 46**

 **60.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***30.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “1 дүгээр зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр” гэснийг “6.1 дүгээр” гэж, мөн зүйлийн “5.2 дугаар” гэснийг “6.2 дугаар” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

“**1 дүгээр зүйл.**Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай.

 “13.1.4.хуульд заасан бусад.”” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 46**

 **56.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***31.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 2 дугаар зүйлийн “хуулийн” гэснийг “тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.5 дахь хэсгийн “24.1.13, 24.1.18-д” гэснийг “24.1.13-т” гэж, мөн зүйлийн 24.6, 24.7 дахь хэсгийн “24.1.14, 24.1.18-д” гэснийг “24.1.14-т” гэж,” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***32.Харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.8.7-д заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7.2 дугаар зүйлийн 13.1-13.12 дахь заалтад заасан” гэж,” гэснийг “12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.16.1-15.16.3-т заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсгийн 9.3, 9.7, 9.10-т заасан” гэж,” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

 “**2 дугаар зүйл.**Харилцаа холбооны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 46**

 **60.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***33.Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**“1 дүгээр зүйл.**Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 46**

 **56.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***34.Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийг хууль санаачлагчид буцаах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

***35.Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: 1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1, 2 дугаар зүйл болгох:

“**1 дүгээр зүйл.**Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.7.11 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 “8.7.11.чөлөөт бүсэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх, тамхи худалдах зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу олгох.

**2 дугаар зүйл.**Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж өөрчилсүгэй.”гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 3 дугаар зүйл нэмэх:

“**3 дугаар зүйл.**Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтын “, лиценз” гэснийг хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 46**

 **56.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***36.Цахим гарын үсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийг хууль санаачлагчид буцаах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

***37.Цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар: Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “Цөмийн энергийн тухай хуулийн” гэсний дараа “19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.1-11.1.3-т” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж,” гэж нэмж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр” гэснийг “6.1 дүгээр” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 46**

 **60.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***38.Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар:** **1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, мөн зүйлийн “4.6 дугаар зүйлд” гэснийг “5.5 дугаар зүйлд” гэж, мөн зүйлийн “5.2 дугаар зүйлд” гэснийг “6.2 дугаар зүйлд” гэж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр зүйлд” гэснийг “6.1 дүгээр зүйлд” гэж, мөн зүйлийн “1.1 дэх заалтад” гэснийг “1.2-т” гэж, мөн зүйлийн “2.3 дугаар” гэснийг “5.3 дугаар зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.7 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 31**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 46**

 **67.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***39.Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар:** **1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ” гэснийг “ӨӨРЧЛӨЛТ” гэж өөрчилж, 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“**1 дүгээр зүйл**.Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.2 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж, мөн зүйлийн 189.3 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрлийн” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Иргэний хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.8 дахь хэсгийн, 189 дүгээр зүйлийн 189.2, 189.3 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг тус тус хассугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 46**

 **65.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***40.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар:** **Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “4 дэх хэсэгт “-харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн асуудал” гэснийг “4 дэх хэсгийн “-жендэрийн хөгжлийн асуудал;” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 47**

 **63.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***39.Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар:** **3.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 47**

 **61.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***41.“Хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Г.Занданшатар:** **1.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн үндэслэх хэсгийн “43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх” гэснийг “5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх” гэж өөрчилж, нэг дэх хэсгийн 1, 2 дахь заалтыг доор дурдсанаар тус тус өөрчлөн найруулах:

“1/Зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт болон Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль, Хэмжил зүйн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг Зөвшөөрлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуультай нийцүүлэх чиглэлээр хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгаж, холбогдох хуулийн төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан журмын дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;

2/Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зөвшөөрлийг нэгтгэсэн, хассан, шилжүүлсэн, зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээдийн харьяалал өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулж байгаа Засгийн газар, төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг Зөвшөөрлийн тухай хуультай нийцүүлэх, холбогдох арга хэмжээ авах.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 32**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 48**

 **66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**2.Ажлын хэсгийн гаргасан,** Төслийн нэг дэх хэсгийн 3 дахь заалтын “2020 оны 1 дүгээр сарын” гэснийг “2023 оны 01 дүгээр сарын” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 30**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 48**

 **62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

**Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.**

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр **Эдийн засгийн** байнгын хороонд шилжүүлэв.

*Уг асуудлыг 13 цаг 56 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Арван хоёр.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд*** /*Засгийн газар 2020.05.12-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,****анхны хэлэлцүүлэг***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Болормаа, мөн газрын ахлах шинжээч Д.Дариймаа, мэргэжилтэн Э.Буянхишиг, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн тэргүүн Г.Баянмөнх, мөн институтийн гүйцэтгэх захирал Б.Энхболд нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх М.Отгон, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Эдийн засгийн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Д.Мягмарцэрэн, референт Г.Баярмаа нар байлцав.

**Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг** ажлын хэсгийн ахлагч, **Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяа танилцуулав.**

*Үдийн завсарлагын цаг болсон тул хуралдаан 14 цаг 02 минутад завсарлав.*

*Үдээс хойших хуралдаан 14 цаг 45 минутад эхлэв.*

*Улсын Их Хурлын дэд дарга Т. Аюурсайхан 14 цаг 45 минутаас хуралдааныг даргалав.*

Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан “Хянан шалгах түр хороо байгуулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./14:46/

Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан “Хянан шалгах түр хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./14:46/

**Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан** Улсын Их Хурлын гишүүн **Н.Учрал, С.Ганбаатар, Б.Баттөмөр** нарын тавьсан асуултад ажлын хэсгийн ахлагч, Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяа, Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Болормаа нар хариулж, тайлбар хийв.

*Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.*

**Нэг.Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** 1.**Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяа, Ц.Цэрэнпунцаг, Б.Жавхлан, Г.Тэмүүлэн, С.Чинзориг, О.Цогтгэрэл, Б.Энхбаяр /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/ нарын гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөрөнгийн үнэлгээ хийх, түүний зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр төрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэний эрх, үүрэг, үйл ажиллагаа болон үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 44**

 **54.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

2.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5, 3.1.6 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 3.1.7, 3.1.8 дахь заалт нэмэх:

“3.1.5.“үнэ цэнэ” гэж хөрөнгийн үнэлгээ хийсний үр дүнд үнэлгээний зүйл дэх хувь оролцоонд тохирох эдийн засгийн үр ашгийн тооцооллын боломжит мөнгөн илэрхийллийг;

3.1.6.”үнэ цэнийн суурь” гэж үнэлгээний зорилго, зориулалтад нийцүүлэн сонгож, үнэ цэнийг тооцоолон гаргахад ашиглах урьдчилсан нөхцөлийг;

3.1.7.”үнэлгээний олон улсын стандарт” гэж Үнэлгээний олон улсын стандартын хорооноос гаргасан стандартыг;

3.1.8.”үнэлгээний өдөр” гэж хөрөнгийн үнэ цэнийг тодорхойлсон өдрийг;” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 44**

 **54.5 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

3.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.8 дахь заалтын “нөхөрлөлийг” гэснийг “компанийг” гэж, 3.1.9 дэх заалтын “энэ хуульд” гэснийг “энэ хуулийн 15.1-д” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 3.1.11 дэх заалтын “мэдээлэл, ажил үйлчилгээ,” гэснийг хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 44**

 **52.3 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

4.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтын “үнэлгээний” гэсний өмнө “үнэлгээчин,” гэж, мөн заалтын “үйлчлүүлэгч,” гэсний дараа “эсхүл захиалагчтай” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 5.1.2 дахь заалтын “өөрийн байгууллагынхаа” гэснийг хасаж, 5.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“5.2.Нийтийн эрх ашгийг хөндсөн дараах хөрөнгийн үнэлгээг үнэлгээний хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлнэ:

5.2.1.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 4.2-т заасан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийг санхүүгийн тайлагналын зорилгоор үнэлэхэд;

5.2.2.төрийн болон орон нутгийн өмчийг хувьчлах, үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдах, зээлийн барьцаанд ашиглах, өр төлбөрт тооцоход;

5.2.3.төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийг шинээр байгуулах, өөрчлөн байгуулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг өөрчлөхөд;

5.2.4.ашигт малтмалын болон газрын тосны орд, байгалийн хийн хөрөнгө болон байгалийн бусад баялгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад**;**

5.2.5.хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийг төрийн болон орон нутгийн хэрэгцээнд буцаан авахад;

5.2.6.төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн хувьцааг нийтэд санал болгон гаргах үед;

5.2.7.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх тохиолдолд.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 21**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 43**

 **48.8** хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Хүрэлбаатарын “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Хүрэлбаатарын гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 23

Татгалзсан: 21

Бүгд: 44

52.3 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

**Т.Аюурсайхан:** Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 22

Татгалзсан: 22

Бүгд: 44

50.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэгийн “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэгийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 24

Татгалзсан: 17

Бүгд: 41

58.5 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

**Т.Аюурсайхан:** Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 23

Татгалзсан: 18

Бүгд: 41

56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

5.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн “Үйлчлүүлэгч болон үнэлгээний хуулийн этгээд” гэснийг “Үнэлгээчин болон үнэлгээний хуулийн этгээд нь үйлчлүүлэгч, эсхүл захиалагчтай” гэж, 6.4 дэх хэсгийн “Үнэлгээний хуулийн этгээд нь үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх” гэснийг “Үнэлгээчин болон үнэлгээний хуулийн этгээд нь хөрөнгийн үнэлгээ хийх” гэж, мөн хэсгийн “5-аас доошгүй” гэснийг “15” гэж тус тус өөрчлөх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 41**

 **56.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

6.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 7 дугаар зүйлийг 4 дүгээр зүйлд шилжүүлж, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 дахь заалт болгох, мөн зүйлийн 7.1 дэх хэсгийн “олон улсын” гэсний дараа “болон үндэсний” гэж, 7.2 дахь хэсгийн “Үнэлгээчин” гэсний дараа “болон үнэлгээний хуулийн этгээд” гэж, 7.3 дахь хэсгийн “стандарт,” гэсний дараа “журам” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 7.2 дахь хэсгийн “үйлчлүүлэгчийн” гэснийг “үйлчлүүлэгч болон захиалагчийн” гэж, 7.3 дахь хэсгийн “7.4, 8.2-т” гэснийг “4.5, 7.2-т” гэж тус тус өөрчилж, 7.2 дахь хэсгийн “хэрэглэгч” гэснийг, 7.3 дахь хэсгийн “Олон улсын үнэлгээний стандартын хорооноос баталсан” гэснийг тус тус хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 41**

 **56.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

7. Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 7.2.14 дэх заалт нэмэх:

 “7.1.Хөрөнгийн үнэлгээг хийхдээ үнэлгээний олон улсын болон үндэсний стандарт, энэ хуулийн 7.2-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг мөрдөнө.”

7.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дангаар, эсхүл доор дурдсан төрийн байгууллагатай хамтран тухайн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, зориулалтад нийцсэн хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг батална.

 7.2.14.төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлагналын зориулалттай үнэлгээний журам, аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 41**

 **53.7 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

8.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.13 дахь заалтын “үнэлгээний” гэсний дараа “журам” гэж, мөн зүйлийн 8.2.4 дэх заалтын “хөрөнгийн” гэсний дараа “үнэлгээ, нөхөх олговрын” гэж, 8.2.8 дахь заалтын “хэрэгслийн” гэсний дараа “журам” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 8.2.3 дахь заалтын “Монголбанктай” гэснийг “Монголбанк, эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хороотой” гэж, 8.2.9 дэх заалтын “санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн төв байгууллагатай” гэснийг “Санхүүгийн зохицуулах хороотой” гэж, 8.2.11 дэх заалтын “малын үнэлгээний аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь” гэснийг “мал, амьтны үнэлгээний журам, аргачлалыг” гэж, 8.2.12 дахь заалтын “малтмалын үнэлгээний аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь” гэснийг “малтмал болон газрын тосны орд, байгалийн хийн хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг” гэж, 8.2.13 дахь заалтын “санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага уул уурхайн” гэснийг “байгаль орчны” гэж тус тус өөрчилж, 8.2.3 дахь заалтын “банкны” гэснийг хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 41**

 **61.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

9.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсгийн “үйлчлүүлэгч,” гэсний дараа “захиалагч,” гэж, 9.3.1 дэх заалтын “үнэлгээний” гэсний өмнө “үнэлгээчин болон” гэж, 9.3.2 дахь заалтын “үйлчлүүлэгчийн” гэсний өмнө “захиалагч болон” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 9.2.1 дэх заалтын “гэрээт ажлын нөхцөл ба” гэснийг “ажлын нөхцөл,” гэж, 9.2.2 дахь заалтын “дүрэм, журам, норм, нормативыг заавар гажих аливаа” гэснийг “энэ хуулийн 3.1.1-д заасан” гэж, 9.3.1 дэх заалтын “тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/-ийн” гэснийг “эрх, зөвшөөрлийн” гэж, 9.3.3 дахь заалтын “үйлчлүүлэгчтэй тохиролцсоны дараа үнэлгээний хуулийн этгээд бүх зорилтот хэрэглэгчийг нэр, төрлөөр нь тодорхойлох” гэснийг “гуравдагч этгээдийн талаарх мэдээлэл” гэж, 9.3.5 дахь заалтын “хөрөнгийн үнэлгээ хийсэн хугацаа” гэснийг “үнэлгээний өдөр” гэж тус тус өөрчилж, 9.3.2 дахь заалтын “, регистрийн дугаар”, мөн заалтын “гэж үзсэн” гэснийг тус тус хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 21**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 42**

 **50.0 хувийн сан**алаардэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзоригийн “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн С.Чинзоригийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 21

Татгалзсан: 21

Бүгд: 42

50.0 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Амартүвшингийн “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Амартүвшингийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 24

Татгалзсан: 17

Бүгд: 41

58.5 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

 **Т.Аюурсайхан:** Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 22

Татгалзсан: 19

Бүгд: 41

53.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

10.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлийн 9.5 дахь хэсгийг хасах:

“8.4.Хөрөнгийн үнэлгээний тайланд үнэлгээчин, эсхүл үнэлгээний хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх захирал, үнэлгээчин гарын үсэг зурж, тэмдэг даран баталгаажуулсан байна.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 42**

 **64.3 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

11.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсгийн “Үнэлгээний” гэсний өмнө “Үнэлгээчин болон” гэж нэмж, мөн зүйлийн 10.2, 10.3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 “9.2.Хөрөнгийн үнэлгээг энэ хуулийн 5.1.1-д заасан үндэслэлээр хийх бол үйлчилгээний хөлсийг талуудын хооронд байгуулах гэрээгээр тогтооно.

9.3.Энэ хуулийн 5.1.3-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлсний жишгийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 42**

 **64.3 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

12.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалтын “үнэлгээ хийх” гэсний дараа “үнэлгээчин, эсхүл үнэлгээний” гэж, 11.1.3 дахь заалтын “үнэлгээний” гэсний өмнө “үнэлгээчин болон” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 11.3 дахь хэсгийн “11.1.3, 11.1.4-т заасан эрх нь” гэснийг “10.1.2, 10.1.3-т заасан эрх, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5-т заасан үүрэг нь захиалагч,” гэж өөрчлөх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 43**

 **65.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

13.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 11 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 10.1.4 дэх заалт нэмж, мөн зүйлийн 11.2.3 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“10.1.4.хөрөнгийн үнэлгээний тайлан энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан шаардлага, стандартад нийцээгүй нь тогтоогдсон тохиолдолд өөрт учирсан хохирлыг нэхэмжлэх;

10.2.3.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд дарамт шахалт үзүүлэхгүй, хөндлөнгөөс оролцохгүй, саад учруулахгүй байх;

10.2.4.үнэлгээний найдвартай байдалд нөлөөлөхүйц мэдээллийг нуун дарагдуулахгүй байх;” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 43**

 **62.8 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

14.Ажлын хэсгийн гаргасан Төслийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3 дахь заалтын “5.2 болон 3.1.11” гэснийг “5.1.3-т” гэж өөрчилж, мөн заалтын “албан тушаалтанд” гэсний дараа “үйлчлүүлэгчийн хамт” гэж нэмэх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 43**

 **62.8 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

15.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3 дахь заалтын “олон улсын” гэсний дараа “болон үндэсний” гэж нэмж, мөн зүйлийн 13.1.6, 13.1.8 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“12.1.6.хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдах;

12.1.8.энэ хуулийн 25.2-т заасан мэдээллийг хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн санд оруулах;” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 44**

 **63.6 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

16.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.9 дэх заалтыг хасаж, мөн зүйлд 12.1.9 дэх заалт нэмэх:

 “12.1.9.үнэлгээчний мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 45**

 **51.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

17.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 14 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 13 дугаар зүйл болгох:

**“13 дугаар зүйл.Үнэлгээний хараат бус байдал**

13.1.Үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд нь захиалагч, үйлчлүүлэгч, гуравдагч этгээдээс ажил төрөл, хувийн харилцаа холбооны хувьд хараат бус байна.

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан хараат бус байдлыг хангахын тулд үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдэд дараах зүйлийг хориглоно:

13.2.1.үнэлгээчин нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3.1.8, 3.1.9-д заасан хандив, бэлгийг үйлчлүүлэгч, захиалагч, гуравдагч этгээдээс авахыг;

13.2.2.үйлчилгээний үнэ хөлсийг үнэлгээний зүйлийн үнийн дүнгээс шалтгаалан өөрчлөх, эсхүл тодорхой хувиар тогтоохыг;

13.2.3.үйлчлүүлэгчтэй Компанийн тухай хуулийн 99.1-д заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээд байхыг;

13.2.4.үйлчлүүлэгчид аудитын үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчтэй Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30.а-д заасан холбогдох этгээд байхыг;

13.2.5.хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээ байгуулахаас өмнөх 24 сарын хугацаанд үйлчлүүлэгчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тав буюу түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байхыг;

13.2.6.үйлчлүүлэгч, захиалагч нь үнэлгээний хуулийн этгээдийн тухайн жилийн санхүүгийн тайланд аудитын үйлчилгээ үзүүлэхийг.

13.3.Энэ хуулийн 13.2-т заасан хараат бус байх нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн гэж үзвэл захиалагч, үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээд нь хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагад хандан гомдол гаргах эрхтэй.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 45**

 **55.6 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

18.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн Дөрөвдүгээр бүлгийн гарчгийн “ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ,” гэснийг хасаж, гарчгийн “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ” гэснийг “ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ” гэж өөрчилж, 15 дугаар зүйлийг 21 дүгээр зүйл болгон шилжүүлэх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 45**

 **51.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

19.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5 дахь заалтыг хасаж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 21.1.3 дахь заалт нэмэх:

“21.1.3.хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх;” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 45**

 **57.8 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

20.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсгийг 14.1 дэх хэсэг болгон шилжүүлж, мөн хэсгийн “, үнэлгээчний эрх олгох, сунгах, эрхийг төрөлжүүлэх, хүчингүй болгох нарийвчилсан” гэснийг хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 45**

 **57.8 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

21.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1 дэх заалтын “инженер, эдийн засаг, бизнес, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хууль зүйн болон үнэлгээ хийхтэй холбоотой аль нэг чиглэлээр” гэснийг хасаж, 16.2.2 дахь заалтын “5-аас доошгүй” гэснийг “хоёр ба түүнээс дээш” гэж өөрчлөх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 45**

 **53.3 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

22.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 15 дугаар зүйл болгох:

**“15 дугаар зүйл.Үнэлгээчний эрх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх,**

 **сэргээх, хүчингүй болгох**

15.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага энэ хуулийн 14.1-д заасан шалгалтын дүнг үндэслэн үнэлгээчний эрхийг иргэнд таван жилийн хугацаагаар олгоно.

15.2.Үнэлгээчний эрх эзэмшигчид гэрчилгээ, тэмдэг олгох бөгөөд гэрчилгээ, тэмдгийн загварыг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага батална.

15.3.Үнэлгээчин нь үнэлгээчний эрхийн хугацаа дуусахаас нэгээс доошгүй сарын өмнө хугацаа сунгуулах өргөдөл гаргах эрхтэй.

15.4.Үнэлгээчний эрхийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдөлд дараах баримт бичгийг хавсаргана:

15.4.1.”Хөрөнгийн үнэлгээчин” гэрчилгээний хуулбар;

 15.4.2.тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

15.5.Мэргэжлийн болон Ёс зүйн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага үнэлгээчний эрхийг таван жилийн хугацаагаар нэг удаа сунгана**.**

15.6.Үнэлгээчний эрхийг дараах тохиолдолд түдгэлзүүлнэ:

 15.6.1.үнэлгээчин энэ хуулийн 12.1.3, 12.1.4, 12.1.7, 13.2-т заасан үүрэг, шаардлагыг биелүүлээгүй бол үнэлгээчний эрхийг зургаан сараар;

15.6.2.энэ хуулийн 15.6.1-д заасан үнэлгээчний эрхийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан тохиолдолд үнэлгээчний эрхийг сэргээнэ.

15.7.Дараах тохиолдолд үнэлгээчний эрхийг хүчингүй болгоно:

 15.7.1.үнэлгээчин хүсэлт гаргасан;

15.7.2.түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлөө арилгаж, үнэлгээчний эрхийг сэргээлгэх тухай хүсэлт ирүүлээгүй;

15.7.3.үнэлгээчний эрхийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргаагүй;

15.7.4.энэ хуулийн 15.6.1-д заасан зөрчлийг давтан гаргасан тохиолдолд;

15.7.5.иргэний эрх зүйн чадамжгүйд тооцогдсон;

15.7.6.үнэлгээчин гэмт хэрэг үйлдсэн тухай шүүхийн шийтгэх тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болсон.

15.8.Хөрөнгийн үнэлгээчний эрхийг сунгаснаас хойш энэ хуулийн 12.1-д заасан үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд үнэлгээчинд хөрөнгийн үнэлгээ хийх эрхийг хугацаагүй олгоно.

15.9.Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллагаас үнэлгээчний эрх авсан Монгол Улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд үнэлгээчний эрх олгох шаардлагыг энэ хуулийн 14.1-д заасан журмаар зохицуулна.

15.10.энэ хуулийн 15.6.1-д зааснаас бусад тохиолдолд үнэлгээчинд үнэлгээчний ёс зүйн дүрмийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 17**

 **Татгалзсан: 27**

 **Бүгд: 44**

 **38.6 хувийн сан**алаардэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Тэмүүлэн дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгох горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Тэмүүлэнгийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 26

Татгалзсан: 19

Бүгд: 45

57.8 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

Хуралдаан даргалагчаас дээрх саналыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөв.

23.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 18 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 16 дугаар зүйл болгох:

“16.1.Үнэлгээний хуулийн этгээд нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас авсан тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

16.2.Үнэлгээний хуулийн этгээд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

16.2.1.хоёроос доошгүй үндсэн орон тооны үнэлгээчинтэй байх бөгөөд гүйцэтгэх захирал нь үнэлгээчний хугацаагүй эрх авсан байх;

16.2.2.үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник хэрэгслээр хангагдсан байх;

16.2.3.хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх;

16.2.4.мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

16.2.5.үнэлгээний олон улсын болон үндэсний стандарт, журам, аргачлалд нийцсэн журамтай байх;

16.2.6.үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь гадаадын иргэн, хуулийн этгээд бол нийт хувьцааны гуравны нэгээс доошгүй хувийг Монгол Улсын иргэн үнэлгээчин эзэмшдэг байх;

16.2.7.үнэлгээний хуулийн этгээдийн нийт хувьцааны гуравны хоёроос доошгүй хувийг энэ хуулийн 3.1.11-д заасан эрх авсан хувь хүн эзэмшдэг байх;

16.2.8.жилд нэгээс доошгүй удаа нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулсан байх;

16.2.9.үнэлгээний хуулийн этгээд нь тухайн жилд хийсэн үнэлгээний ажлын жагсаалт, оролцсон үнэлгээчин, шинжээч, туслахын нэрийг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагад цахимаар хүргүүлнэ.

16.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрчилгээ олгох бөгөөд гэрчилгээний загварыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална*.*

16.4.Үнэлгээний хуулийн этгээд нь салбартай байж болох бөгөөд салбарт үндсэн орон тооны нэгээс доошгүй үнэлгээчинтэй байна. Салбарын гүйцэтгэх захиралд энэ хуулийн 8.4-т заасан заалт хамаарахгүй.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр, Ж.Сүхбаатар, Х.Булгантуяа, Ч.Хүрэлбаатар нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 45**

 **62.2 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

24.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3, 19.1.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлд 17.1.8 дахь заалт нэмэх:

“17.1.3.үнэлгээний хуулийн этгээдийн дүрэм;

 17.1.4.энэ хуулийн 16.2.5-д заасан журам;

 17.1.8.мэдээллийн технологи, аюулгүй байдлын дотоод журам.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

25.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“18.1.Үнэлгээний хуулийн этгээд нь хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө зөвшөөрөл сунгуулах тухай өргөдлийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад цахимаар хүргүүлнэ.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

 26.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсгийн “зөвшөөрлийг гурав хүртэл жилийн хугацаагаар” гэснийг “зөвшөөрлийн хугацааг анх олгосон хугацаагаар” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 20.3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“18.3.Хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

18.3.1.тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тухай өргөдөл;

18.3.2.үндсэн орон тоонд ажиллаж байгаа үнэлгээчний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаа;

18.3.3.үнэлгээчний ёс зүйн тодорхойлолт;

18.3.4.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

18.3.5.татварын өргүй байх.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Даваасүрэн, М.Оюунчимэг, Х.Булгантуяа нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 46**

 **60.9 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

27.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.5, 20.6 дахь хэсгийг тус тус хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

28.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.1 дэх заалтын “хуулиар тогтоосон” гэснийг “хуулийн 16.2-т” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 21.1.2, 21.1.3 дахь заалтыг тус тус хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 27**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 46**

 **58.7 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

29.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсгийн “нөхөрлөлийн” гэснийг “хуулийн этгээдийн” гэж, мөн заалтын “үйлчилгээний” гэснийг “хөрөнгийн үнэлгээ хийх” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлд 19.1.2 дахь заалт нэмэх:

“19.1.2.энэ хуулийн 17.4-т заасныг зөрчсөн үнэлгээний хуулийн этгээдийг.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 46**

 **63.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

30.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“20.1.3.хөрөнгийн үнэлгээг үнэлгээний олон улсын болон үндэсний стандарт, журам, аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгээгүй;

20.1.4.энэ хуулийн 16.2-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хоёр ба түүнээс дээш удаа зөрчсөн;” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 45**

 **62.2 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

31. Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.5 дахь заалтын “шинжээчийн дүгнэлтээр” гэснийг “шүүхийн шийдвэрээр” гэж өөрчилж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 20.1.7 дахь заалт нэмэх:

“20.1.7.үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх чанарын хяналтыг гүйцэтгэхэд ажлын байр, баримт бичиг, бусад шаардлагатай мэдээлэл гаргаж өгөөгүй, үзүүлэхээс зайлсхийсэн.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 29**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 45**

 **64.4 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

32.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.6, 22.1.7 дахь заалтыг тус тус хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 45**

 **62.2 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

33.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн Тавдугаар бүлгийн гарчгийн “ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ХОРОО, ӨӨРӨӨ УДИРДАХ” гэснийг, мөн 23 дугаар зүйлийг бүхэлд нь хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 45**

 **62.2 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

34.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 24 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 22 дугаар зүйл болгох:

**“22 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага**

22.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага /цаашид “мэргэжлийн байгууллага” гэх/ нь үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдийн гишүүнчлэлтэй, мэргэжлийн ёс зүй, хараат бус байдлыг хангах, үнэлгээчинд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд мөн.

22.2.Мэргэжлийн байгууллагын дэргэд үнэлгээчний мэргэжлийн болон ёс зүйн алдаа гаргасан тухай иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх үүрэг бүхий Мэргэжлийн болон Ёс зүйн зөвлөл ажиллана.

22.3.Энэ хуулийн 22.2-т заасан Мэргэжлийн болон Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг мэргэжлийн байгууллага батална.

22.4.Мэргэжлийн байгууллага нь дүрэмтэй байна.

22.5.Мэргэжлийн байгууллагын санхүүжилт нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

22.5.1.гишүүнчлэлийн хураамж, хандив, тусламж;

22.5.2.мэргэжлийн шалгалтын хураамж, сургалтын төлбөр;

22.5.3.захиалгаар гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр;

22.5.4.хэвлэн нийтлэлийн орлого;

22.5.5.үнэлгээний мэдээлэл болон үйлчилгээний төлбөр.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Учрал, Б.Энхбаяр нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 45**

 **55.6 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

35.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 25 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 23 дугаар зүйл болгох:

**“23 дугаар зүйл.Мэргэжлийн байгууллагын чиг үүрэг**

 23.1.Мэргэжлийн байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 23.1.1.үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдийг мэргэжил, арга зүйн удирдлага, зохион байгуулалт, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;

 23.1.2.үнэлгээчний эрх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох;

 23.1.3.үнэлгээчнийг бэлтгэх, эрх олгох, сунгах, мэргэшүүлэх сургалт, шалгалтыг зохион байгуулах;

 23.1.4.үнэлгээний үндэсний стандартыг боловсруулах, олон улсын стандартыг орчуулах, хэрэглээний тайлбар, зөвлөмж гаргах;

 23.1.5.олон улсын хөрөнгийн үнэлгээний тайлагналын стандартын загвар, зааврыг үндэсний онцлогт тохируулан боловсруулан гаргах;

23.1.6.үнэлгээчний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, мэргэжлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах;

 23.1.7.энэ хуулийн 25.1-д заасан хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн санг бүрдүүлж ажиллуулах;

 23.1.8.хөрөнгийн үнэлгээ хийх чиглэлээр мэргэшсэн, тэргүүлэх үнэлгээчний зэрэг олгох, түдгэлзүүлэх, цуцлах;

 23.1.9.үнэлгээний тайланд хийсэн магадлагааг хянаж, дүгнэлт гаргах.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 45**

 **51.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

36.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 26 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 24 дүгээр зүйл болгох:

**24 дүгээр зүйл.Мэргэжлийн байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт**

24.1.Мэргэжлийн байгууллага нь нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн хувьд түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг энэ хуулиар тогтооно.

24.2.Мэргэжлийн байгууллагын эрх барих дээд байгууллага нь Их хурал байна.

24.3.Их хурал мэргэжлийн байгууллагын гишүүдийн төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.3.1.мэргэжлийн байгууллагын дүрэм, үнэлгээчний ёс зүйн дүрэм, гишүүнчлэлийн журмыг батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

24.3.2.үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;

24.3.3.удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх;

24.3.4.гишүүнчлэлийн хураамжийн хэмжээг тогтоох;

24.3.5.хууль тогтоомжид заасан бусад.

24.4.Их хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байх бөгөөд ээлжит хурлыг дөрвөн жилд нэг удаа хуралдуулна.

24.5.Их хурлаас 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй удирдах зөвлөлийг дөрвөн жилийн хугацаатай сонгох бөгөөд түүний бүрэлдэхүүнд Санхүүгийн зохицуулах хороо, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, барилга, хот байгуулалтын асуудалэрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөл болох гурваас доошгүй үнэлгээчин байна.

24.6.Удирдах зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.6.1.ээлжит болон ээлжит бус Их хурлыг зарлан хуралдуулах;

24.6.2.үйл ажиллагааны бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, ажлын

төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

24.6.3.жилийн төсвийг баталж, санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;

24.6.4.удирдах зөвлөлөөс тэргүүнийг сонгох, чөлөөлөх, түүний цалингийн хэмжээг тогтоох;

24.6.5.гүйцэтгэх захирлыг тэргүүний санал болгосноор томилох, чөлөөлөх, гэрээ байгуулах эрх олгох;

24.6.6.гүйцэтгэх захирлын цалин, урамшууллын хэмжээ, ажлын албаны бүтэц, орон тоог батлах;

24.6.7.салбар хороо, холбоодыг байгуулах, нэгтгэх, татан буулгах, гишүүнээр элсүүлэх, хасах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны журмыг батлах;

24.6.8.Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилох журмыг батлах.

24.7.Удирдах зөвлөл улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдах бөгөөд нийт гишүүдийн дийлэнх олонх оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.

24.8.Мэргэжлийн байгууллага нь өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах ажлын албатай байх бөгөөд гүйцэтгэх захирал ажлын албаны үйл ажиллагааг удирдлагаар хангана.

24.9.Мэргэжлийн байгууллагын гүйцэтгэх захирал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.9.1.ажлын албаны орон тоо, төсөв, гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах;

24.9.2.ажлын албаны орон тооны ажилтныг томилох, чөлөөлөх;

24.9.3.ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнийг томилох, чөлөөлөх;

24.9.4.мэргэжлийн байгууллагыг төлөөлөх, гадаад, дотоодын байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;

 24.9.5.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 43**

 **55.8 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

37.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 27 дугаар зүйлийг бүхэлд нь хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 44**

 **52.3 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

38.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсгийн “ашиглах” гэсний дараа “, мэдээллийн аюулгүй байдлыг зохицуулсан” гэж нэмж, мөн зүйлийн 28.2.4 дэх заалтын “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу” гэснийг, 28 дугаар зүйлийн 28.3, 28.5 дахь хэсгийг тус тус хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 44**

 **54.5 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

39.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 29 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 26 дугаар зүйл болгох:

**“26 дугаар зүйл.****Үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн**

 **мэргэжлийн хариуцлагын даатгал**

26.1.Үнэлгээний үйл ажиллагаанд алдаа гаргасны улмаас холбогдох этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилгоор үнэлгээчин**,** үнэлгээний хуулийн этгээд мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулна.

26.2.Үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд нь даатгалын байгууллагыг өөрөө сонгоно.

26.3.Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн хэмжээг үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд, даатгалын байгууллага харилцан тохиролцож тогтооно.

26.4.Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн доод хэмжээг мэргэжлийн байгууллага тогтооно.

26.5.Үйлчлүүлэгч, захиалагчийн тусгайлсан шаардлагаар тухайн үнэлгээний ажлыг мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулж болно.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 44**

 **59.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

40.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 30 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 27.2 дахь хэсэг нэмэх:

“27.2.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 44**

 **54.5 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

41.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 28 дугаар зүйл нэмэх:

**“28 дугаар зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт**

28.1.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор энэ хуульд нийцүүлэн үнэлгээчний эрхээ сунгуулах, шинэчлэх тухай хүсэлт гаргана.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 21**

 **Татгалзсан: 23**

 **Бүгд: 44**

 **47.7 хувийн сан**алаардэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэгийн “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Саранчимэгийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

**Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 22**

 **Бүгд: 44**

 **50.0** хувийн саналаар горимын санал дэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэгийн “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэгийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 27

Татгалзсан: 17

Бүгд: 44

61.4 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

**Т.Аюурсайхан:** Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 28

Татгалзсан: 16

Бүгд: 44

63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

42.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 29 дүгээр зүйл нэмэх:

“**29 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох**

29.1.Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.” г**эсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 44**

 **63.6 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

43.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн талаарх саналын томьёолол дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн дэс дараалал, бүлэг, зүйл, хэсэг, заалтын дугаарыг нийцүүлж өөрчлөх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 28**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 44**

 **63.6 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

44. Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяагийн гаргасан, Төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсгийн “гурван жилийн” гэснийг “таван жилийн” гэж, 19.3 дахь хэсгийн “нөхөрлөл” гэснийг “хуулийн этгээд” гэж тус тус өөрчлөх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 26**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 44**

 **59.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

**Хоёр.Найруулгын санал:**

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн**

**Т.Аюурсайхан:** 1.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь заалтын “заасан” гэсний дараа “тохиолдолд” гэж, 6 дугаар зүйлийн 6.3.2 дахь заалтын “шинж” гэсний дараа “байдал” гэж, 8 дугаар зүйлийн 8.2.4, 8.2.5 дахь заалтын “хөдлөх” гэсний дараа “эд” гэж, 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалтын, 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсгийн “үнэлгээний” гэсний өмнө “хөрөнгийн” гэж, 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь хэсгийн “нөхцөл” гэсний дараа “, шаардлага” гэж тус тус нэмэх.

 2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.10 дахь заалтын “эмзэг хэсгийн” гэснийг “зорилтот бүлгийн” гэж, 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсгийн “Стандартчиллын төв байгууллага” гэснийг “Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага” гэж, 8 дугаар зүйлийн гарчгийн “аргачлал, заавар” гэснийг “журам, аргачлал” гэж, 8.2 дахь хэсгийн, 8.2.10 дахь заалтын “аргачлал, зааврыг” гэснийг “аргачлалыг” гэж, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3 дахь заалтын “Өөрөө Удирдах” гэснийг “үнэлгээний мэргэжлийн” гэж, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.5 дахь заалтын “гишүүд болон туслах үнэлгээчдийн” гэснийг “үнэлгээчний” гэж, 19.1.6 дахь заалтын заалтын “Өөрөө Удирдах Байгууллагаас” гэснийг “хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагаас авсан” гэж, 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсгийн “журам, стандартыг” гэснийг “стандарт, журам, аргачлалыг” гэж, 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсгийн “Өөрөө Удирдах Байгууллага нь” гэснийг “Мэргэжлийн байгууллага нь” гэж, мөн хэсгийн 28.2.1 дэх заалтын “судалгаа эрхлэгч” гэснийг “судалгааны” гэж тус тус өөрчлөх.

3.Төслийн нэрийн “ХУУЛЬ” гэснийг, 3 дугаар зүйлийн 3.1.4 дэх заалтын “төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага,” гэснийг, 3.1.9 дэх заалтын “журмын дагуу” гэснийг, 3.1.10 дахь заалтын “аливаа” гэснийг, 7 дугаар зүйлийн гарчгийг, 22 дугаар зүйлийн 22.1.5 дахь заалтын “ноцтой” гэснийг тус тус хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Учрал үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 42**

 **57.1 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

**Гурав.Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжээгүй санал:**

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 19 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 17.4 дэх хэсэг нэмэх:

“17.4.Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үндсэн орон тооны үнэлгээчин нь судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээс өөр давхар ажил эрхлэх, бусад үнэлгээний хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажиллахыг хориглоно.” **гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

Дээрх саналтай холбогдуулан Ч.Хүрэлбаатар, Б.Энхбаяр нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 8**

 **Татгалзсан: 34**

 **Бүгд: 42**

 **19.0 хувийн сан**алаарБайнгын хорооны санал **дэмжигдсэнгүй.**

*Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн**талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.*

***1.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** **Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяа, Ц.Цэрэнпунцаг, Б.Жавхлан, Г.Тэмүүлэн, С.Чинзориг, О.Цогтгэрэл, Б.Энхбаяр /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/ нарын гаргасан,** Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“**11.27 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль зөрчих**

1.Хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгч, захиалагч, гуравдагч этгээд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхээс зайлсхийсэн, эсхүл үнэлгээний үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцсон, саад учруулсан бол хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

2.Үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдийн хараат бус байдлыг хангаагүй бол хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

3.Хөрөнгийн үнэлгээний хуулийн этгээдэд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн бол хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

4. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үндсэн орон тооны үнэлгээчин нь судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээс өөр давхар ажил эрхэлсэн, эсхүл бусад үнэлгээний хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажилласан бол хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно

5.Салбарт үндсэн орон тооны нэгээс доошгүй үнэлгээчинтэй байх үүргээ биелүүлээгүй бол хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 21**

 **Татгалзсан: 21**

 **Бүгд: 42**

 **50.0 хувийн сан**алаардэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяагийн “дэмжсэн” санал техникийн саатлын улмаас “эсрэг” гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулах горимын санал гаргав.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяагийн гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 21

Татгалзсан: 20

Бүгд: 41

51.2 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.

**Т.Аюурсайхан:** Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 24

Татгалзсан: 16

Бүгд: 40

60.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

***2.Аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** 1.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “гэснийг” гэсний дараа “мөн зүйлийн 9.5 дахь хэсгийн “хөрөнгийн үнэлгээ,” гэснийг тус тус” гэж нэмэх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 40**

 **55.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

2.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ,” гэснийг хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 40**

 **60.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

***3.Патентын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 40**

 **55.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул “Хуулийн төсөл буцаах тухай” тогтоол баталсанд тооцов.

Улсын Их Хурлын дэд дарга **Т.Аюурсайхан** “Хуулийн төсөл буцаах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./16:58/

***4.Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 40**

 **62.5 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах тухай тогтоол баталсанд тооцов.

Улсын Их Хурлын дэд дарга **Т.Аюурсайхан** “Хуулийн төсөл буцаах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./16:58/

***5.Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 40**

 **55.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах тухай тогтоол баталсанд тооцов.

Улсын Их Хурлын дэд дарга **Т.Аюурсайхан** “Хуулийн төсөл буцаах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./16:58/

***6.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтын “эрхлэх” гэсний дараа “тусгай зөвшөөрөл” гэж нэмэх **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 40**

 **62.5 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

2.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ,” гэснийг хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 16**

 **Бүгд: 40**

 **60.0 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

***7.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай* *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 40**

 **62.5 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул хуулийн төслийг хууль санаачлагчид буцаах тухай тогтоол баталсанд тооцов.

Улсын Их Хурлын дэд дарга **Т.Аюурсайхан** “Хуулийн төсөл буцаах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./16:58/

***8.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт* оруулах тухай *хуулийн төслийн талаар:***

**Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ,” гэснийг хасах **гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 25**

 **Татгалзсан: 15**

 **Бүгд: 40**

 **62.5 хувийн сан**алаар **дэмжигдлээ.**

**Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.**

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр **Эдийн засгийн** байнгын хороонд шилжүүлэв.

Уг асуудлыг 16 цаг 57 минутад хэлэлцэж дуусав.

***Арван гурав.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл*** /*Засгийн газар 2022.04.05-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,* ***анхны хэлэлцүүлэг***/

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ж.Ганбат, мөн яамны Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга З.Энхболд, Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга Ц.Батзул, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга Н.Цэрэнсамбуу нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх М.Отгон, Ё.Энхсайхан, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн референт Г.Алтанцэцэг нар байлцав.

**Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Амартүвшин танилцуулав.**

**Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан** Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаярын **тавьсан асуултад** Төсвийн байнгын хорооны дарга Ч.Хүрэлбаатар хариулж, тайлбар хийв.

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бейсен үг хэлэв.

*Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн**талаар Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.*

**Нэг.Төсвийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

 **Т.Аюурсайхан:** 1.Г.Амартүвшингийн гаргасан, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 341 дүгээр зүйл, мөн зүйлийн 7 дахь заалт буюу 31.1.4 дэх заалтыг болон 2 дугаар зүйлийн “46.1.5 дахь заалтын “7.6” гэсний дараа “, 341.1” гэж,” гэснийг тус тус хасах гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдорж, Х.Болорчулуун нар үг хэлэв.

**Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 40**

 **57.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

2.Г.Амартүвшингийн гаргасан, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу 3.13 дахь хэсгийг хасах гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 21**

 **Татгалзсан: 20**

 **Бүгд: 41**

 **51.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

 **3.**Г.Амартүвшингийн гаргасан,Төслийн 2 дугаар зүйлийн “46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалтын “худалдан” гэсний өмнө “энэ хуулийн 8.14-т зааснаас бусад тохиолдолд” гэж” гэснийг хасах гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 41**

 **56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

4.Г.Амартүвшингийн гаргасан, Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3 дахь заалт буюу 43.6 дахь хэсгийг хасах гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

**Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 41**

 **53.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**Хоёр.Найруулгын санал:**

**Төсвийн байнгын хорооны дэмжсэн санал**

**Т.Аюурсайхан:** Г.Амартүвшингийн гаргасан,Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт буюу 43.8 дахь хэсгийн “шинэчлэн” гэсний өмнө “гүйцэтгэлийн баталгааг” гэж нэмэн, төслийн 3 дугаар зүйлийн “зарим хэсэг, заалтыг” гэснийг “дараах хэсгийг” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх заалт буюу 20.4 дэх хэсгийн “баталгааг” гэснийг “баталгааны хэмжээг” гэж өөрчлөн, 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу 40.6 дахь хэсгийн “үндэслэн” гэсний дараах “батлагдсан нийт төсөвт өртөгт багтаан” гэснийг хасах. Мөн саналын томьёоллоор төслийн холбогдох зүйл, хэсэг хасагдсантай холбогдуулан төслийн дугаарлалтыг нийцүүлэн өөрчлөх гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 23**

 **Татгалзсан: 18**

 **Бүгд: 41**

 **56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

***Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай*** *хуулийн төслийн талаар Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулав.*

**Төсвийн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

**Т.Аюурсайхан:** 1.Г.Амартүвшингийн гаргасан, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “тус хуулийн дагуу” гэснийг хасах гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 22**

 **Татгалзсан: 19**

 **Бүгд: 41**

 **53.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

2.Г.Амартүшивнгийн гаргасан, Төслийн 2 дугаар зүйлийн “43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.6 дахь хэсэгт заасанд нийцүүлэн” гэснийг “43.2-т заасантай нийцүүлэн” гэж өөрчлөх гэсэн **саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.**

 **Зөвшөөрсөн: 24**

 **Татгалзсан: 17**

 **Бүгд: 41**

 **58.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.**

**Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.**

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэнхуулийн төслийг эцэслэн батлуулах бэлтгэл хангуулахаар **Төсвийн** байнгын хороонд шилжүүлэв*.*

Уг асуудлыг 17 цаг 22 минутад хэлэлцэж дуусав.

*Улсын Их Хурлын дарга Т.Аюурсайхан Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг**хууль санаачлагч хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас ирээгүй* *тул**дараагийн хуралдаанаар хэлэлцэхээр хойшлуулав.*

***Арван дөрөв.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчийн томилгооны асуудал***

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Н.Мөнгөнцэцэг, Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн багш О.Мөнхсайхан, “Нээлттэй нийгэм форум” ТББ-ын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн Ажлын албаны ахлах зөвлөх Б.Жамбал, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнд нэр дэвшигч С.Дондов, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигч Я.Цэлмэн нар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Г.Агар-Эрдэнэ, мөн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат нар байлцав.

Нэр дэвшигчийн талаар Хууль зүйн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэг танилцуулав.

*Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар 17 цаг 28 минутаас хуралдааныг даргалав.*

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр, Ш.Адьшаа нар үг хэлэв.

*Нэр дэвшигчийг томилох саналыг нууц санал хураалтаар явуулав.*

**Г.Занданшатар:** Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээр Сангишаравын Дондовыг томилох саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 25

 Татгалзсан: 17

 Бүгд: 42

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 108 дугаар зүйлийн 108.2-т заасны дагуу хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх томилох саналыг дэмжсэн тул энэ тухай тогтоол баталсанд тооцов.

Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул “Монгол Улсын Хүний эрхийн эрхийн Үндэсний комиссын гишүүнийг томилох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол баталсанд тооцов.

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар “Монгол Улсын Хүний эрхийн эрхийн Үндэсний комиссын гишүүнийг томилох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./17:39/

**Г.Занданшатар:** Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнээр Ядамжавын Цэлмэнг томилох саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 23

 Татгалзсан: 20

 Бүгд: 43

53.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнийг томилох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоол баталсанд тооцов.

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнийг томилох тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд тогтоолын эцсийн найруулгатай танилцлаа./17:40/

Уг асуудлыг 17 цаг 40 минутад хэлэлцэж дуусав.

***Бусад.*** Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Ганбаатар, Х.Ганхуяг, С.Одонтуяа нарын урилгаар Баянгол дүүргийн 2, 3 дугаар хорооны ажилтнуудын төлөөлөл, Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын иргэдийн төлөөлөл, Улсын Их Хурлын гишүүн Э.Бат-Амгалангийн урилгаар Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 92 болон 126 дугаар сургуулийн багш, сурагчид, мөн Баянзүрх дүүргийн 31 дүгээр хорооны иргэдийн төлөөлөл, Ж.Сүхбаатар, Т.Аюурсайхан, М.Оюунчимэг нарын урилгаар Чингэлтэй дүүргийн 61 дүгээр сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчид, Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын “Сэлбэ” сургуулийн 12 дугаар ангийн багш, сурагчид, Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Дэлгэрсайхан, Т.Энхтүвшин нарын урилгаар Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид, Улсын Их Хурлын гишүүн С.Одонтуяагийн урилгаар “Амгалан” цогцолбор сургуулийн 9 дүгээр ангийн багш, сурагчид, Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Болорчулуун, Ц.Сэргэлэн нарын урилгаар Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөл, Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Батжаргал, Н.Энхболд нарын урилгаар Төв аймаг дахь Төрийн банкны салбарын ажилтнууд болон Баянхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн багш, сурагчид, Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяагийн урилгаар Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 120 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчид, Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалангийн урилгаар Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын “Ирээдүй” цогцолбор сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчид, Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын “Шинэ үе” сургуулийн 9 дүгээр ангийн сурагчид Төрийн ордон, Улсын Их Хурлын чуулганы үйл ажиллагаатай танилцав.

Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар14 асуудал хэлэлцэв.

Чуулганынэгдсэн хуралдааны зохион байгуулалтыг Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн дарга Д.Энхбат, мөн хэлтсийн шинжээч М.Номиндулам, С.Энхзаяа нар хариуцан ажиллав.

*Хуралдаан 6 цаг 51 минут үргэлжилж, 76 гишүүнээс 60 гишүүн хүрэлцэн ирж, 78.9 хувийн ирцтэйгээр 17 цаг 40 минутад өндөрлөв.*

**Тэмдэглэлтэй танилцсан:**

ЕРӨНХИЙ НАРИЙН

БИЧГИЙН ДАРГА Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН

**Тэмдэглэл хөтөлсөн:**

ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ ШИНЖЭЭЧ Д.ОТГОНДЭЛГЭР

**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2022 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ**

**06 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДӨР /ПҮРЭВ ГАРАГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ**

**Г.Занданшатар:** Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдийн өдрийн амгаланг айлтгая. Гишүүдийн ирц бүрдсэн байна. 53.9 хувьтай байгаа учраас чуулганы нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье.

Улсын Их Хурлын 2022 оны хаврын ээлжит чуулганы зургаадугаар сарын 02-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулъя. Өнөө, маргааш нийт 16 асуудал хэлэлцэнэ. Олон асуудалтай.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийнэ.

Хоёрдугаарт, Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийнэ.

Гуравдугаарт, Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийнэцсийн хэлэлцүүлгийг хийнэ.

Дөрөвдүгээрт, Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийнэ.

Тавдугаарт, Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийнэ.

Зургаадугаарт, Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийнэ.

Дараа нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийнэ. Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нарын 3 гишүүн өргөн мэдүүлсэн. Зарчмын зөрүүтэй 1 саналтай. Эцсийн хэлэлцүүлгүүдийг эхний ээлждээ шуурхайлж хийнэ.

Наймдугаарт нь Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийнэ. Зарчмын зөрүүтэй 5 саналтай юм байна.

Эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсний дараа анхны хэлэлцүүлгүүд дээр Зөвшөөрлийн тухай хууль чинь, Зөвшөөрлийн хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулна. Үргэлжлүүлж явуулна тиймээ? Завсарлагатай, эрх зүйн дүгнэлт авах асуудал гарсан.

Цаашаа Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулна. 1 зарчмын зөрүүтэй саналтай.

Арван нэг.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна.

Арван хоёр.“Олон улсын тээвэрлэлт, гүйцэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явна.

Арван гуравт нь Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгүүдийг явна. Зарчмын зөрүүтэй 55 саналтай.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орох тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна. Зарчмын зөрүүтэй 7 саналтай.

 Арван тав.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцэнэ. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчийн томилгооны асуудал хэлэлцэнэ. Ийм 16 асуудалтай байна. Нийтдээ 220 гаруй зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулах юм байна.

Улсын Их Хурлын гишүүн Бөхчулууны Пүрэвдорж үг хэлүүлэх бичгийг 17 цагаас өмнө ирүүлсэн байна. Гэхдээ бичиг дээрээ үг хэлэхээ татгалзсанаа мэдэгдсэн учраас үг хэлэхийг болиуллаа. Хэлэлцэх асуудалдаа оръё.

**Нэг.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулна.**

Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн, Агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хорооны дарга Батсүхийн Саранчимэг танилцуулна.

**Б.Саранчимэг:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны аравдугаар сарын 6-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2022 оны тавдугаар сарын 26- ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн Байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ.

Байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа явуулж, чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусган, төслийн агуулга, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төслийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Гантөмөрийн Түвдэндорж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд, Алтангэрэлийн Энхбат Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин Байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга, Сүхбаатарын Цогтгэрэл Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хуулийн хэлтсийн дарга, Цохиогийн Адъяасүрэн Озоны үндэсний албаны захирал, Цэндээгийн Мөнхбат Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй орчин Байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын мэргэжилтэн. Энэ эцсийн хэлэлцүүлэг явж байгаа. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу? Алга байна. Санал хураалтаа явуулъя.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнга хороонд шилжүүлж байна.Маргааш өглөө 10 цагаас эцэслэн батлах санал хураалт явуулна.

**Хоёрдугаарт нь Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд оруулсан нэмэлтийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэнэ.**

Эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулна. Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлсэн талаарх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн, Агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хорооны дарга Батсүхийн Саранчимэг танилцуулна.

**Б.Саранчимэг:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны аравдугаар сарын 6-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2022 оны тавдугаар сарын 26-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ.

Байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа явуулж, чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусган, төслийн агуулга, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дарааллын засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төслийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүд түрүүчийнхтэй нэр, овог, ажил, албан тушаал нэг мөн адил. Байгаль орчны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн байна уу? Алга байна.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд. Асуулт асуух юм уу Байгаль орчноос? Озоны үе давхаргын эцсийн хэлэлцүүлэг. Дараач нь тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлж байна.

**Гурав.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийнэцсийн хэлэлцүүлгийг явуулна**.

Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн, Агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хорооны дарга Батсүхийн Саранчимэг танилцуулна. Индэрт урьж байна.

**Б.Саранчимэг:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны аравдугаар сарын 6-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2022 оны тавдугаар сарын 26-ны өдрийн Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ.

Байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа явуулж, чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусган, төслийн агуулга, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дарааллын засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төслийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн байна уу? Алга байна. Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууссан. Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлж байна. Дараагийн асуулт оръё.

**Дөрөв.Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна.**

Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн, Хүнд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга Ганзоригийн Тэмүүлэн танилцуулна. Тэмүүлэн гишүүнийг индэрт урьж байна.

Улсын Их Хурлын дарга эрхэм шүү дээ.

**Г.Тэмүүлэн:** Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны аравдугаар сарын 6-ны өдөр Улсын Их Хурлын өргөн мэдүүлсэн Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2022 оны тавдугаар сарын 26-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, эцсийн хэлэлцүүлэг эцэст бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

Төсвийн байнгын хороо 2022 оны тавдугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн дөчин 42 дугаар зүйлийн 42.1.1 дэх заалтад заасны дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувилбарыг төслийг бэлтгэсэн.

Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн дүнд үндэслэн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг бэлтгэж танилцуулгын хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ,

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийнэцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн хуулийн төслийг баталж өгнө үү.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүд өмнөх асуудалтай нэг мөр адил. Танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн байна уу Гомпилдоогийн Мөнхцэцэг гишүүнээр тасаллаа. Эрхэм гишүүн Гомпилдоогийн Мөнхцэцэг.

**Г.Мөнхцэцэг:** Та бүхний өглөөний амгаланг айлтгая. Энэ Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай хууль энэ Байгаль орчинд нөлөөлөх үнэлгээний тухай хуультай агуулгаараа бас хамааралтай асуудал нийгэмд цацагдаад байгааг та бүхэн бүгдээрээ мэдэж байна. Гадаа талбай дээр 3 өдөр найр наадам энэ хүүхдийн баяр үл хамаараад 4 аймгийн, 4 говийн малчид ирчихсэн гадаа жагсаж байгааг та бүхэн бас бүгдээрээ мэдэж байгаа байх. Жагсагчдын тоо, малчдын тоо өнөөдрөөс өдөрт бас нэмэгдэж байна. Энэ асуудал бол ялт ч үгүй байгаль орчинд хандаж байгаа хандлага. Тэр тусмаа манай говийн бүсэд болж байгаа энэ байгальдаа зүй бусаар хандаж байгаа энэ хандлагатай хамааралтайгаар төрийн 3 өндөрлөгт малчид маань бас ийм шаардлага хүргүүлсэн байгаа юм байна.

Даргаа энэ шаардлагын хариуг бас яаралтай өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Бид нар өглөө, өчигдөр, бас уржигдар энэ малчидтайгаа уулзсан. Үнэхээр манай энэ говьд бэлчээргүй болж байна, усгүй болж байна. Дээрээс нь энэ нүүрс тээвэрлэлтэй холбоотойгоор, энэ уул уурхайн лиценз замбараагүй болгож байгаатай холбоотойгоор энэ малчид маань жагсаж байгаа юм. Энэ үндсэндээ 10 шаардлага хүргүүлээд байгаа юм байна лээ. Энэ шаардлагын хариуг өнөөдөр бас жагсаад бас нэхэж байна. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн маань бас гарч уулздаг юм уу? Төлөөллийг нь авч уулзах энэ тал руу бас та бүхэн. Энэ саналыг бас намайг хүргүүлээч гэж. Өглөө намайг орж ирэхэд бас энэ саналыг тавьсан. Ийм учраас даргаа энэ хэлэлцэж байгаа асуудалтай хамааралгүй мэт боловч яг үнэндээ бас агуулгаараа бас таарч байгаа. Ийм учраас би үг авч байгаа юм. Энэ шаардлагын хариуг яаралтай өгүүлэх тал дээр та бас төлөөлөлтэй нь уулздаг юм уу тийм ээ? Энэ асуудлыг нэг талд нь цэгцэлж өгөөч гэдэг ийм хүсэлтийг би бас энэ говиос сонгогдсон гишүүний хувиар энэ саналыг малчдынхаа энэ жагсаж байгаа асуудлуудтай бас хамтатган тавьж байгаа юм.

**Г.Занданшатар:** Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороон дээр энэ асуудлыг ярих хэрэгтэй. Эхлээд дэмжээрэй. Энэ чинь шууд ярих дэг алга. Ер нь малын бэлчээртэй холбоотой маш олон асуудал байна. Бэлчээрийн хууль тогтоомж, бэлчээртэй холбоотой асуудлуудаа байнгын хороон дээрээ санаачлаад ярьцгаа. шаардлагатай. Одоо гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа.

Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлж байна.

Дараагийн асуудалд оръё. Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг хэлэлцэнэ. Ажлын хэсэгт баярлалаа. Эцсийн хэлэлцүүлэгтээ бэлтгээрэй.

**Тав.Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна.**

Төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Баагаагийн Баттөмөр танилцуулна.

Зочид танилцуулъя. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Жамбалын Ганбаатар, Хассуурийн Ганхуяг, Салдангийн Одонтуяа нарын урилгаар Баянгол дүүргийн 2, 3 дугаар хорооны албан хаагчдын төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт, сайн сайхныг хүсэн ерөөе Баянголчууддаа. Баяндэлгэр байхыг хүсэн ерөөе.

Баагаагийн Баттөмөр гишүүнийг индэрт хүрж байна.

**Б.Баттөмөр:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Улсын Их Хурлын гишүүн ээ, Бямбацогт, Мөнхбаатар нараас Улсын Их Хуралд 2021 оны нэгдүгээр сарын 13-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Улсын Их Хурал 2022 оны дөрөвдүгээр сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан.

Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга нь 2022 оны зургаадугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөж эхлэх бөгөөд Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу 1994 оны 11 сарын 11-нд баталсан Эрдэнэсийн сангийн тухай анхдагч хуулийг хүчингүй болгох шаардлагатай гэж үзэн Тус байнгын хороо Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.5-д заасны дагуу Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулсан болно.

Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчим зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын Их Хурлын гишүүн Ганбаатар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.22-т заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах тухай горимын санал гаргасныг Байнгын хорооны хуралд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу? Алга байна. Байнгын хороо хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горимын санал гаргасныг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулна. Санал хураалтаа бэлдэнэ үү. Санал хураалт бүртгэлийн. Эхний санал хураалт учраас. 36 гишүүн дэмжиж байна. Дараа нь хууль эцлэн батална шүү.

Одоо санал хураалт явуулъя. Байнгын хорооны саналаар. Байнгын хорооноос гарсан горимын саналаар санал хураалт явуулж байна гишүүд. 30 гишүүн дэмжиж, 57.7 хувийн саналаар санал дэмжлээ. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 41.9-д энэ хуулийн 39.22-т заасан горимын саналыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бол хуулийн төслийг эцэслэн батлах үе шатанд шилжүүлнэ гэж заасан. Хуулийн 44.3-т 7 хоногийн Баасан гаргийн 10 цагт хууль эцэслэн батлах санал хураалт явуулна гэж заасан бөгөөд хуулийн төсөл эцлэн батлах шаардлага хангахаар бол бусад өдөр, цагт хуулийн төслийг эцэслэн батлах санал хураалтыг явуулж болно гэж заасны дагуу хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлах санал хураалт явуулъя.

Байнгын хороо эцэслэн батлах төслийн хувилбарыг бэлтгэж гишүүдэд тараасан байгаа. 39 гишүүнээр. Санал хураалт. Ганбат гишүүн ээ, Пүрэвдорж гишүүн ээ, 39 гишүүн дэмжиж энэ хууль эцэслэн батлагдлаа. Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн томьёоллоор санал хураалт дэмжигдсэн учраас Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн эцсийн найруулга уншиж танилцуулъя.

Нэгдүгээр зүйл. 1994 оны арван нэгдүгээр сарын 17-ны өдөр баталсан Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Хоёрдугаар зүйл. Энэ хуулийг Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Эцсийн найруулга дээ саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо. Дараагийн асуудалд оръё.

**Зургаа.Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулъя.**

Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Хассуурийн Ганхуяг танилцуулна. Индэрт урьж байна.

**Х.Ганхуяг:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны тавдугаар сарын 1-ний өдөр Улсын Их Хуралд нэн яаралтай хэлэлцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын 2022 оны тавдугаар сарын 19,20-ны өдрүүдийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороо хороонд шилжүүлсэн.

Тус байнгын хороо 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлэлцээд, чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж, шийдвэрлэсэн зарчмын зөрүүтэй саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусгасан төслийн эцсийн хувилбарыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Баярлалаа.

 **Г.Занданшатар:** Баярлалаа. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурын гишүүн байна уу? Дашдондогийн Ганбат гишүүнээр тасаллаа. Баттөмөрийн Энхбаяр гишүүнээ дараа нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн ганцхан зарчмын зөрүүтэй саналтай байна шүү.

Эрхэм гишүүн Содномын Чинзориг асуулт асууна.

**С.Чинзориг:** Асуулт байхгүй. Зүгээр даргаа. Тайлбар гэдэг юм уу, санал. Энэ Байнгын хороон дээр яриад эцсийн хэлэлцүүлэг хэлэлцэх явцад техникийн засвар хийнэ юм. Зургаадугаар сарын 30-ны гэснийг нь одоогийн мөрдөх хүчин төгөлдөр байгаа хуульдаа байгаа учраас үүнийг нь техникийн засвараар авчихъя. Зөвхөн 2022 гэснийг нь л 2023 гэж өөрчилсүгэй гэсэн ийм томьёоллоор явъя гээд Байнгын хороо яриад техникийн засвар хийсээн юм даргаа.

Тэгээд энийг бас энэ Тамгын газрынхан зайлшгүй протоколд тусгуулж, бас чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэх нь зүйтэй гээд байгаа учраас энийг бас тайлбар хэлж байгаа юм.

**Г.Занданшатар:** Санал юм аа тээ? Санал, тайлбар өгчихлөө. Дашдондогийн Ганбат гишүүн.

**Д.Ганбат:** Та бүхнийхээ өглөөний амар амгаланг айлтгая. Энэ хуульд банкныхаа хуулийг дагаж мөрдөх журамдаа өөрчлөлт оруулчих гэж байгаа юм байна. Энэ дээр бас дагаад асуудлууд гарч ирж байна. Уул нь бол IPO хийхэд бүгдээрээ л бэлдчихсэн байсан шүү дээ. Энэ банкнууд нь ч бэлдчихсэн байсан, иргэд ч гэсэн мөнгө төгрөгөө бэлдчихсэн, аж ахуйн нэгжүүд ч бэлдчихсэн ийм нөхцөл байдалтай байсан. Гэтэл хойшлуулчихаар тэр хүмүүс бүгдээрээ хохирч байна шүү дээ. Яаж хохирч байна вэ гэхээр сүүлийн 1, 2 жил бол бас 30-аад жил бас бага ч гэсэн ард иргэд мөнгө хуримтлуулжээ, аж ахуйн нэгжүүд ч гэсэн. Энэ ашигтай, боломжтой хувьцаанд хөрөнгөө оруулах сонирхолтой байсан. Ийм юмыг байхгүй болгочихоор түрүүчээсээ Бэлтэсмөрөн гээд л Хөвсгөлд 300 тэрбумыг оруулчихсан хүмүүс байна. Энэ гадна талд л жагсаад эхэлчихлээ.

Нөгөө талаар өчнөөн олон мөнгө төгрөг зугтаж байна. Банкны хүү чинь ахихаа байчихсан. Мөнгөний ханш уналттай холбогдоод энэ хадгаламжийн хүү чинь яг тэрэнтэйгээ өсөж ингэж явахгүй байгаа шүү дээ. Ийм юмаа бодохгүйгээр ийм хуулийг хойшлуулчихлаа. Цаашдаа ерөөсөө ямар ч өвчин гараад юу ч болох юм билээ.

Дандаа л гадна талынхаа юм руу шалтаг, шалтгаан зааж байдаг. Тэр активын үнэлгээ хийгээгүй гэдэг энэ бол байнга л хийгдэж байх ёстой. 2019 онд хийчихсэн л байсан зүйл шүү дээ. 18 онд ч бил үү. Энэ банк чинь хамгийн л өдөр болгон юм нь гарч байх ёстой ийм л байгууллага шүү дээ. Хэрэв тийм найдваргүй банк байгаа юм бол тэрэнд яаж хүмүүс мөнгөө хадгалуулах юм. Энэ бүх юмнуудаа тодорхой болгохгүйгээр цааш нь ямар зорилготойгоор яагаад ингээд байдаг юм бэ? Ингэж болохгүй байх гэж ойлгож байна.

Нөгөө талаар бол цаашдаа энэ хадгаламжийн хүү чинь ямар байх юм, зээлийн хүү чинь ямар байх юм, бодлогын хүчин ямар байх юм? Энэ хөрөнгө оруулалтын банк чинь яах юм? Төрийн банк чинь яах юм? Монголбанк бүгдээрэнд нь хяналт тавьж ажиллаж байнгын л хяналтаа тавьж ажиллаж байх ёстой байгууллага. Ямарт нь хяналт тавиад, ямарт нь хяналт тавьдаггүй юм? Энэ IPO чинь цаашаа явах юм уу, явахгүй юм уу? Хойшлуулж байна гээд л нэг юм ярьж байгаа. Яг тэрийгээ энэ олон түмнийхээ нүдэн дээр хэлээ. Бас ахиад л нөгөө хүмүүс нь бэлддэг, аж ахуйн нэгжүүд нь, санхүүгийн байгууллагууд нь юмаа бэлдчихсэн байдаг. Монгол Улсын хууль чинь уул нь 3 хоног гэдэг чинь бол 3 хоногийн дотор Монголын эзэнт гүрэн даяар тараад тэр хуулийг биелүүлдэг гэдэг утгаар байснаас биш зүгээр Монголын хууль 3 хоног байж байгаад л биелэгдэхээ болино гэсэн үг биш шүү дээ. Ингэж тайлбарлаад байдаг. Энэ хууль гаргаж байгаа, хуулийг дагаж мөрдөж байгаа энэ юм чинь бүр утгыг нь алдуулж байна шүү дээ.

Улсын Их Хурлаас гарсан хуулийг хэн биелүүлэх юм? Гарчихсан хуулийг нь биелүүлэхгүй ганцхан сар, хэдхэн хоног дутуу байхад л өөрчлүүлж байдаг. Энэний үр дагавар чинь аягүй ноцтой тусаад байна шүү дээ. Цаашдаа ахиад хэн итгэх юм энэ Монгол Улсын хуульд? Яагаад ийм байгаа юм бэ? Энэ хариуцлагыг хэн үүрэх юм? Энэ бэлдчихсэн компани, хувь хүмүүс, аж ахуй нэгжүүдийн мөнгө төгрөг яах юм? Цаашдаа эд нар л дандаа тэр болохгүй койн, токенд оруулаад дуусах юм уу?

Удахгүй энэ гадаад жагсаал үргэлжилнэ гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Энэ чинь Монголын ард түмний, Монгол Улсын бүгдийнх нь л мөнгө шүү дээ.

**Г.Занданшатар:** Үг хэлчихлээ дээ тиймээ? Энэ чинь эцсийн хэлэлцүүлэг шүү дээ. Байнгын хорооны дарга Жамбалын Ганбаатар гишүүн.

**Ж.Ганбаатар:** Дэг байхгүй юм. Ганбат гишүүнээ хойшлуулсан зүйл бол байхгүй. Сунгасан.

**Г.Занданшатар:** Хугацааг нь сунгасан.

**Ж.Ганбаатар:** Тэх.Хойшлуулсан гэдэг бол, хойшлуулна гэдэг бол аливаа зүйлийг бүр. Тийм тийм зүйл биш. Сунгаж байгаа. Одоо юу гэж ойлгох вэ гэхлээр, тэр таны тэр бэлдсэн гээд байгаа банкнууд шууд IPO-гоо гаргаад явах боломж нь энэ хуулиар нээлттэй гэсэн үг. Хойшлуулна гэдэг маань тэдэн сарын дараанаас эхэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр Ганбат дарга бол бусад асуудлууд дээр өнөөдрийн энэ хуультай хамааралгүй олон зүйлүүд байна. Энэ Монголбанк голцуу хариулах ёстой тэр. Ер нь тэгэхдээ Монголбанкны тэр хяналт хийгээд активын үнэлгээ энэ тэр хийгээд ямар банкаараа гаргуулах яах ийх юм энэ Монголбанкны бүрэн эрхийн асуудал шүү дээ. Бид зааж зөвлөх боломж байхгүй. Тусдаа хуультай. Та мэдэж байгаа. Бие даасан байгууллага. Тэгэхлээр бид тийм банканд гаргаж өг. Энэ банкийг ингэх гэсэн бидэнд тийм боломжууд байхгүй. Бид бол хугацааг нь сунгаад өгсөн. Тэгэхлээр энэ хугацаандаа багтаад долоон сардаа юм уу, найман сард багтаад банкнууд гаргах боломжтой гэж Монголбанкны Ерөнхийлөгч тайлбарлаж байгаа. Ес, арван сардаа боломжтой. Нэг, хоёр сардаа боломжтой гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголбанк ямар банкандаа өгөөд, ямар банк нь хэзээ гаргах юм гэдгийг нь бол энэ тусдаа хуультай, бие даасан байгууллагууд өөрсдөө шийдвэрлээд явах байх.

Өнөөдрийн хууль бол зөвхөн хугацааг хойшлуулах биш сунгаж байгаа шүү. Энийг бол 5 том банк тавуулаа мэдэж байгаа. Надаас Эдийн засгийн байнгын хороон дээр Монголбанкны Ерөнхийлөгчтэй хамт уулзсан. Бүгдээрээ мэдэж байгаа юм. Энэ хүмүүс бол энийг ойлгож байгаа. Энэ хуулийн үзэл баримтлалыг ойлгож байгаа. Өөрсдөд нь хэрэгтэй л гэж ойлгож байгаа. Түүнээс биш өнөөдрийн байдлаар яг хугацаа тулаад тавуулаа нэг дор бараг нэг сардаа багтаад, хоёр сардаа багтаад гарах байсныг нь сунгаж өгснөөрөө нэг дор зах зээлээ булаацалдаад бас мөнгө төгрөгөө, хувьцааных нь ханшид нь бас нөлөөлөх болов уу гэсэн ийм үндэслэлээр хугацааг сунгаж байгаа гэдгийг танд тайлбарлая. Тэр бодлогын хүү энэ тэр дээр бол Монголбанкны Ерөнхийлөгч хариулах ёстой л доо. Гэхдээ дэггүй байх шиг байна.

**Г.Занданшатар:** Дашдондогийн Ганбат гишүүн тодруулж асууя 1 минут.

**Д.Ганбат:** Энэ Улсын Их Хурлын чуулганы танхимд их сонин сонин юм сонсогддог л доо. Юу билээ, нөгөө өрийг авлага гээд хэлчихье гээд л манай Фортуна тэгж байсан. Тэрний араас л орж байна уу, үгүй юу айн? Хойшлуулъя гэснийг сунгая гэнэ. Өө за ингэхээр бас өөр болчихдог юм уу? Юу яачих. Тэглээ гээд маргаашаас эхлээд энэ банкнууд чинь IPO-гоо хийгээд эхлэх юм уу? Тэрийг нь яг тодорхой зааж өгөөрэй. Та нар болохоор тэр банкнуудаа бодоод байдаг. Монголбанк бол банкнуудаа бодох нь ойлгомжтой. Эд нарын үүрэг нь. Улсын Их Хурал бол тийм биш шүү. Улсын Их Хурал бол нэгдүгээрт бол ард түмнээ бодох ёстой.

Хоёрдугаарт эдийн засгаа бодох ёстой. Тэр хүмүүсийн мөнгийг хууль ёсны зүйлд оруулах боломжийг нь бий болгож өгөх ёстой. Энэ юмыг л хаяад байна л даа.

**Г.Занданшатар:** Жамбалын. Ганбаатар гишүүн асуултад хариулна.

**Д.Ганбат:** Яг таны ярьсантай санал нэг байна. Тийм иргэдээ бодож байгаа. Энэ банкныхаа бас, хувьцааны асуудлыг бас бодож байгаа. Тэрнээс гадна нэг зүйл хэлэхэд бол хууль нь хойшлуулна гэсэн зүйл байхгүй. Та харин өөрөө хаанаас уншаад энийг яриад байгааг би ойлгохгүй байна. Хуульд сунгана л гэж байгаа юм. Та харин яг хаанаас олж уншаад надад та. Харин өөрөө та сунгана гэснийг хойшлуулна гэж яаж уншаад байгааг би ойлгохгүй байна. Тэгэхлээр Ганбат дарга хуулийг нухацтай уншихыг бас танд хэлье. Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Монголбанкны Ерөнхийлөгч ажлаа хийнэ шүү. Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуудал шаардлага олонтоо тавьж байгаа шүү. Валютын нөөц, своп. Хариуцлагаа Эдийн засгийн байнгын хороо тооцдог хуулиар. Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хууль төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүллээ. Дараагийн асуудалд орно. Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн өө биш. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль хэлэлцэнэ.

**Долоо.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулна.**

Төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга, Хянан шалгах түр хорооны дарга Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар танилцуулна.

**Ж.Сүхбаатар:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр, Ц.Сандаг-Очир, Б.Пүрэвдорж нараас 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2022 оны тавдугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

Хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.3-т заасны дагуу хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёрын саналаар санал хураалт явуулсан бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 78.6 хувь нь дэмжсэн болно.

Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинэчлэлтэй засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл, Байнгын хорооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн байна уу? Зарчмын зөрүүтэй санал. Адьшаа. Энэ хуулийг. Пүрэвдорж гишүүнээр тусаллаа. Ширнэнбаньдын Адьшаа.

**Ш.Адьшаа:** Энэ Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг бид нар бас нэлээн олон удаа хэлэлцсэн. Энд би протоколд тэмдэглүүлж үг хэлэх гэж байгаа юм.

Энэ шүүхээр анхан шатны журмаар хүнийг цагаатгах энэ асуудал зөв үү гэвэл зөв. Энэ дээр бол санал нэг байгаа. Гэхдээ өнөөдөр энэ нийгэмд болж байгаа нөхцөл байдал, өнөөдрийн энэ хууль, шүүхийн байгууллагуудын хэрэг, асуудалд хандаж байгаа нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж үзэх юм бол энэ асуудлыг ингэж шийдэхэд цаашдаа олон бэрхшээл гарна гэдгийг энд хариуцлагатайгаар хэлье. Өнөөдөр 1 хүний эрхийг сэргээгээд нөгөө хүний эрх зөрчигдсөн асуудал өнөөдөр үргэлжилсээр байх болно. Өнөөдөр шүүх эрх мэдэл, мөрдөн байцаах эрх мэдэл, прокурорын хяналт гэдэг энэ гурван хүний эрхийг шийддэг, хэрэг явдлын учрыг тайлдаг энэ байгууллага чинь өнөөдөр энэ байдалд тухайн хэрэг дээр бол бэлтгэгдээгүй байгаа гэдэг ийм бодолтой явдгаа хэлье.

Өнөөдөр бид хонгилын тухай, гэмт хэргийг нуун дарагдуулсан тухай олон зүйл бид ярьдаг. Гэтэл өнөөдөр прокурор, мөрдөн байцаах байгууллага аливаа асуудлыг хуйвалдааны шинж чанар ч юм уу авч оруулж ирэх ийм нөхцөлийг энэ хууль бий болгосон шүү. Энийг би хариуцлагатай хэлье. Цаашид энэ хууль батлагдаад явна. Олон бэрхшээл, эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэх бусад нөхцөл байдлууд нь энд гарч ирнэ. Энэ хуулиа бид дахиад л эргэж хэлэлцэх ийм асуудал гарахыг үгүйсгэхгүй. Энийг би Их Хурлын гишүүний хувьд протоколд тэмдэглэж, хариуцлагатайгаар хэлж байгаа юм.

Өнөөдөр Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэж байгаа нөхцөл байдал, прокурор, мөрдөгч, энэ оролцсон хэргийн оролцогч солигдсон ээдрээтэй олон хэргийг зөвхөн нотлогдсонгүй гэдэг үндэслэлээр анхан шатны шүүх дээр хэрэгсэхгүй болгох ийм хуулийг бид баталж байгаа. Энэ бол хүний эрхийг шүүх эцсийн байдаг гэдгийг хүндэтгэлтэй хандаж байгаа. Гэхдээ ийм нөхцөл байдал чинь өнөөдөр бий болсон уу? Ийм хууль, эрх зүйн орчин, тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэхүй, улс төрийн нөхцөл байдал, бусад зүйл чинь энд бий болсон уу гэдэг дээр би бий болоогүй гэж ингэж бодож явдаг юм. Энэ асуудлыг батлагдаад явна. Гэхдээ цаг хугацаа харуулна гэдгийг л энд хэлье.

**Г.Занданшатар:** Үг хэлчихлээ юу тээ? Адьшаа гишүүн асуулт. Буланы Бейсен гишүүн.

**Б.Бейсен:** Энэ Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжиж байгаа юм. Тэгэхдээ энэ хуулийн төсөл дээр 1 ноцтой заалт байна. 20.18 дугаар зүйл дээр тусгай зөвшөөрөл эзэмших эрхийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулах гээд заалт байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулиар олсон эрхийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хүчээр зогсоосон, саад учруулсан эрүүгийн гэмт хэрэгтэн болохоор болчихлоо. Орон нутгийнхан газар нутгаа зөвшөөрөл авчихсан компанийн эсрэг газар нутгаа ухуулахгүй тэмцээд яахад нөгөөдүүл нь гэмт хэрэгтэн болох тийм заалт орчихсон байна. Энэ ямар учиртай юм бол? Уг нь төр засаг бол эрүүл, аюулгүй орчинд ард иргэд амьдрах ёстой.

**Г.Занданшатар:** Энэ Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль ярьж байна. Та Зөвшөөрлийн тухай хууль дараагийн асуудал.

**Б.Бейсен:** За уучлаарай.

**Г.Занданшатар:** Бөхчулууны Пүрэвдорж гишүүн чинь хууль санаачлагч шүү дээ. Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Одоо Байнгын хорооны гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулна.

Санал хураалт. Баттөмөрийн Энхбаяр, Цэндийн Сандаг-Очир, Бөхчулууны Пүрэвдорж нарын гишүүд энэ хуулийг өргөн барьсан. Одоо эцсийн хэлэлцүүлэгт ганцхан найруулгын шинж чанартай санал байна. Дэгийн тухай хуулийн 42.2.3-т заасны дагуу гуравны хоёроор санал хураалгасан. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна. Зарчмын зөрүүтэй 1 санал байгаа.

Төслийн 4 дүгээр зүйлийг хасаж, “5 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан. Хууль зүйн байнгын хороо. Зарчмын зөрүүтэй саналыг дэмжсэн, дэмжээгүй үг хэлэх гишүүн байна уу? Бөхчулууны. Пүрэвдорж гишүүн, Баттөмөрийн Энхбаяр гишүүд үг хэлнэ. Бөхчулууны Пүрэвдорж гишүүн л үг хэлэх юм байна. Пүрэвдорж гишүүн.

**Б.Пүрэвдорж:** Ер нь бол хүний эрхийг дээдэлдэг ардчилсан орнуудад яг энэ шүүх дээрээ, аль эсвэл шүүх дээр очоод ял аваад цаашаа шоронд хоригддог. Аль эсвэл хэрэг нь цагааддаг ийм зарчим бол хүний эрхийг дээдэлдэг тэр бүх орнуудад бүгдээрээ байдаг. Өнөөдөр энэ нь асуудлыг Монголд оруулж ирж энэ хуульчлах энэ ажлыг, нутагшуулах энэ ажлыг хийж байна. Тэгэх дээр энэ хуулийн хүрээнд бол мөрдөгчид маш хариуцлагатай, өөрөөр хэлбэл тэр хэргээ маш хариуцлагатай мөрдөх, материалаа бүрдүүлэх, яг тэр хүнийг гэм буруутайд тооцох тэр бүх зүйлүүдийг бүрэн хийх ийм шаардлага гарч байгаа.

Улсын яллагч бол яг энэ мөрдөгчийн гаргасан энэ үндэслэл дээр маш хариуцлагатай ажиллах. Шүүгч нар энэ хүний эрхийг дээдэлсэн илүү сайн шийдвэр гаргах ийм боломжийг энэ хуулийн дагуу гаргаж ирж байгаа юм. Мэдээж яг энэ мөрдөгч, яллагч, шүүгч нарын үйл ажиллагаатай холбоотой энэ хэргийг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой тодорхой хугацаанууд шахагдаж байгаа. Энийг нь бол Байнгын хороо Улсын Их Хурал дээр ярилцаад тодорхой хугацааг нь бас илүү сайн тавьж өгсөн. Тийм учраас Их Хурлын гишүүд энэ хүний эрхийг дээдэлсэн ардчилсан орон энэ шүүх дээр очоод нэг бол ялладаг, нэг бол цагаардаг энэ зарчмыг л дэмжиж Их Хурлын гишүүд өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалт явуулна гишүүд. Адьшаа гишүүн, Ганбаатар гишүүн хоёр санал хураалт явуулах гэж байна. Энэ санал хураалтыг явуулна. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор. Энэ бараг болчих байх. Санал хураалт явуулъя.

Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор техникийн санал хураалт. 30 гишүүн дэмжиж, 58.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулж дууслаа. За ахиад хураая. Техникийн санал хуралт гэж үзэж байгаа бол. Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Уншчихсан юм.

Ганибал гишүүн гүйгээрэй санал хураалт. 29 гишүүн дэмжиж, **56.9** хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Байнгын хорооноос гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлж байна. Маргааш 10 цагаас хууль эцэслэн батлах санал хураалттай. Одоо Далай ашиглах.

Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулна. Хууль санаачлагчаас оролцох боломжгүй байгаа тул маргааш болтол хойшлууллаа. Маргааш өглөө хэлэлцэнэ. Дараагийн асуудалд орно. Одоо чинь Зөвшөөрлийн тухай хууль юм байна шүү дээ.

Дараагийн асуудалд орно. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулна. Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор үргэлжлүүлэн санал хураана. Энэ асуудлаар Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Дуламдоржийн Тогтохсүрэн завсарлага авсан байгаа. Завсарлагатай холбогдуулж Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Дуламдоржийн Тогтохсүрэн гишүүн үг хэлнэ. Дараа нь санал хураалттай шүү гишүүд бэлдээрэй.

**Д.Тогтохсүрэн:** Баярлалаа. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөлтэй холбогдуулж өнгөрсөн долоо хоногт Монгол Ардын намын бүлэг 3 хоногийн завсарлага авсан. Завсарлагын хугацаа дууссан. Тийм учраас Зөвшөөрлийн тухай нэгдсэн хуулийгүргэлжлүүлэн хэлэлцэх саналтай байна нэгдүгээрт. Гэхдээ энэ хуулийг хэлэлцэхийн өмнө даргаа 2 хуулийн эцсийн хэлэлцүүлэг байгаа юм. Энэ хууль маань 140 саналтай. Нэг санал хураалт эхэлбэл нэлээн удаан үргэлжлэх учраас би ямар санал хэлэх гэж байна бэ хоёрт нь. Энэ Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, түүнийг дагасан Зөрчил шийдвэрлэх тухай хууль 10 дээр байгаа. 11 дээр байгаа Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээрийн эцсийн хэлэлцүүлэг байгаа юм. Энэ гурвын эцсийн хэлэлцүүлгийг нэг мөсөн хийж дуусгачхаад тэгээд араас нь Зөвшөөрлийн хуулиа хэлэлцээд явбал яасан юм бэ гэдэг ийм горимын саналыг хоёрт нь гаргаж байгаа юм. Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Дуламдоржийн Тогтохсүрэн гишүүний гаргасан горимын саналаар санал хураалт явуулъя. Хэлэлцэх асуудлын дараалал өөрчлөхөөр гаргасан горимын саналаар санал хураалт явуулъя. 60.8 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Тийм учраас дараагийн асуудалд оръё.

**Найм.Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэг явуулна.**

Төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Бямбасүрэнгийн Энх-Амгалан танилцуулна. Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн танилцуулна.

**Х.Булгантуяа:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны аравдугаар сарын 17-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2022 оны тавдугаар сарын 12-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж, төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн байгаа.

Тус байнгын хороо 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж, олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган, төслийн агуулга, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийсэн болно.

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2.1-д нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим зүйл, заалтыг гүйцээн боловсруулж, хуулийн төслийн холбогдох зүйл, хэсэг, заалттай уялдуулахаар Байнгын хороонд шилжүүлсний дагуу ажлын хэсгээс Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд бүртгэгдсэн хөлөг онгоц нь байршил тогтоох, харилцаа холбооны төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх, хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах үйл ажиллагааны журмыг далайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална гэж өөрчлөн найруулах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол гаргасныг Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ.

Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусгасан эцсийн хуулбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлгийн үеэр санал хураалгахаар нээлттэй үлдээсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй 1 санал байгаа. Зарчмын зөрүүтэй санал болон Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн байна уу? Алга байна. Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалтад бэлдээрэй.

Нэг.Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийн талаарх дахин боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол.

1.Төслийн 34 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**34 дүгээр зүйл.Хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах**

34.1.Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд бүртгэгдсэн хөлөг онгоц нь байршил тогтоох, харилцаа холбооны төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна.

34.2.Хөлөг онгоцыг алсын зайнаас хянах үйл ажиллагааны журмыг далайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална. Санал гаргасан ажлын хэсэг.

Санал хураалт. Бакей гишүүн санал хураалт, 29 гишүүн дэмжиж, 58 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулж дууслаа.

Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлж байна. Дараагийн асуудалд оръё.

Өмнө нь зочин танилцуулъя. Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын иргэдийн төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Эрхэм хүндэт Дарьгангачууд та бүхэндээ Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Алтан овоо, газар шороо.

**Ес.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл**.

Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа танилцуулна. Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн Булгантуяаг индэр урьж байна.

**Х.Булгантуяа:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны аравдугаар сарын 17-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2022 оны тавдугаар сарын 12-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж, төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг өөрчлөн найруулах санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан тус Байнгын хороо Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.5-д заасныг үндэслэн санаачлан боловсруулсан болно.

Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Ганбаатар Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.22-т заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах тухай горимын санал гаргасныг Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ,

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн байна уу? Алга байна. Байнгын хороо Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горимын санал гаргасныг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна.

Санал хураалт 27 гишүүн дэмжиж, 54 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлж байна.

**Арав.“Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулна.**

Төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Баттөмөрийн Энхбаяр танилцуулна. Индэрт урьж байна.

**Б.Энхбаяр:** Улсын Их Хурлын дарга эрхэм шүү дээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны дөрөвдүгээр сарын 14-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийнтөслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурал 2022 оны тавдугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

Эдийн засгийн байнгын хорооны 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа “Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийнэцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу хэлэлцсэн болно.

Чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж, олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган, төслийн агуулга, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийж, төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн эцсийн хувилбарын төслийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

“Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Баярлалаа. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу? Алга байна. Ажлын хэсгийн гишүүд Сандагдоржийн Батболд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Мяндагмаа Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч. Тэгтэл танай сайд чинь алга байна шүү.

“Олон Улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл хангуулахаар Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлж байна. Эдийн засгийн байнгын хороо олон хуулийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэж байна. Сайн байна. Дараагийн асуудалдаа оръё. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төслийг. Дараагийн асуудалд орно.

**Арван нэг.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулна.**

Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Дуламдоржийн Тогтохсүрэн гишүүн завсарлага авсан. Завсарлагатай холбогдуулж үг хэлсэн. Одоо хэлэлцэхэд бэлэн болсон. Одоо санал хураалтыг үргэлжлүүлээд явуулна. Санал хураалт явж байгаа Зөвшөөрлийн тухай хуулиар.

Санал хураалтыг үргэлжлүүлэн явъя. Энд 5 дээр санал хураалт хийгээгүй юм байна.

Төслийн 1.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “нутгийн өөрөө удирдах болон” гэснийг хасаж, мөн хэсгийн “чиг үүргийг хуульд” гэсний дараа “, эсхүл гэрээнд” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт явууллаа. Санал хураалт 26 гишүүн дэмжиж, 55.3 саналаар санал дэмжигдлээ. 14-өөс эхэлнэ.

**14.**Төслийн “2.2 дугаар зүйл” гэснийг “2.3 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Энэ хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан Зөвлөл” гэснийг “Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 29 гишүүн дэмжиж, 60.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**15.**Төслийн 2.3 дугаар зүйлийг хасах. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 30 гишүүн дэмжиж, 62.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

16 дугаар зүйл дээр Эдийн засгийн байнгын хороо Эрх зүйн дүгнэлт гаргахаар шийдвэрлэсэн тул гүйцээн боловсруулах чиглэл өгч байна. Үндсэн хуулийн холбогдох хэсэг, заалттай нийцүүлэн томьёолох чиглэл өгсөн учраас 16-г хойшлуулсан.

17.Төслийн 2.5 дугаар зүйлийг 3.4 дүгээр зүйл болгон шилжүүлэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 30 гишүүн дэмжиж, 62.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**18.**Төслийн 3.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Долдугаар бүлэгт заасан” гэснийг “8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 29 гишүүн дэмжиж, 60.4 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**19.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалтыг хасаж, мөн зүйлийн 1.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1.1 дэх заалт болгох:

1.1.энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох шийдвэр гаргах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 32 гишүүн дэмжиж, 66.7 хувийг саналаар санал дэмжигдлээ.

**20.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.5 дахь заалтыг хасах. Санал хураалт 62.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**21.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх заалтын “энэ хууль болон бусад” гэснийг, мөн зүйлийн 2.2 дахь заалтын “зөвшөөрөл хүсэгч, зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаа эрхлэх,” гэснийг тус тус хасаж, мөн зүйлийн 2.3 дахь заалтын “эрх, журмын” гэснийг “эрхийн” гэж, 2.4 дэх заалтын “болон холбогдох бусад мэдээллийг зөвшөөрлийн цахим нэгдсэн санд оруулах, нийтэд хүртээмжтэй хэлбэрээр” гэснийг “, зөвшөөрлийг худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн мэдээллийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, тухайн шийдвэр, мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр нийтэд” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.5 саналаар санал дэмжигдлээ.

**22.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтын дугаарыг “2.7” гэж, 2.3 дахь заалтын дугаарыг “2.2” гэж, 2.4 дэх заалтын дугаарыг “2.6” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 2.5 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.4, 2.5 дахь заалт болгох:

2.4.зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг хуульд заасан хугацаанд гаргах;

 2.5.энэ зүйлийн 2.4-д заасан шийдвэрийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор бүртгүүлэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 30 гишүүн дэмжиж, 63.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**23.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.7 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.8 дахь заалт болгох:

**23.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.7 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.8 дахь заалт болгох:

2.8.зөвшөөрөл хүсэгч, зөвшөөрөл эзэмшигчид зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 61.7 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**24.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2.6 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.3 дахь заалт болгох:

2.3.зөвшөөрөл хүссэн болон сунгуулах өргөдлийг хүлээн авах, өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичгийг магадлан шалгах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны явцыг зөвшөөрөл хүсэгч, зөвшөөрөл эзэмшигчид цахим хэлбэрээр, нээлттэй, ил тод байлгах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 29 гишүүн дэмжиж, 61.7 хувийн саналаар 24 дэх заалт дэмжигдлээ.

**25.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 2.9 дэх заалт нэмэх:

“2.9.зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, түүнд хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт болон өргөдөл хүлээн авах этгээд, түүний хаяг, байршлын талаарх мэдээллийг хүртээмжтэй хэлбэрээр нийтэд мэдээлэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 27 гишүүн дэмжиж, 57.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Зочид танилцуулъя. Улсын Их Хурлын гишүүн Энхтайваны Бат-Амгалангийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 92, 126 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийн багш, сурагчид Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Хүүхдүүдээ та бүхэнд өчигдөр болж өнгөрсөн хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Хүүхдийн баярын отгон баярын мэнд хүргэе. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтдаа бэлтгээд маш завгүй байгаа боловч уншсан, сурснаа цэгцлэхийн зэрэгцээ Улсын Их Хурлын чуулганы үйл ажиллагаатай танилцах цаг зав гаргасанд та бүхэнд баярлалаа. Амьдралынхаа нэн чухал энэ үед өөртэйгөө ярилцаж, ирээдүйд хаана байх, хэн болохоо эргэцүүлж маш хариуцлагатай зөв шийдвэрүүд гаргаарай гэж та бүхэндээ зөвлөе. Хүүхэд бүрийн та бүхний ирээдүй гэрэлтэй байг.

Дараагийн асуудалд орно. Дараагийн санал хураалтыг явна. 26 билүү?

**26.**Төсөлд “3.3 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл олгох эрх шилжүүлэх” гэж гарчиг нэмж, 3.2 дугаар зүйлийн 3-7 дахь хэсгийг 3.3 дугаар зүйлийн 1-5 дахь хэсэг болгох. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 30 дэмжиж, 60 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**27.**Төслийн 3.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “тусгайлан” гэснийг, мөн хэсгийн “тусгай болон энгийн” гэснийг тус тус хасаж, 4 дэх хэсгийн “6.1 дүгээр” гэснийг “3.2 дугаар” гэж, 5 дахь хэсгийн “3 дахь хэсэгт” гэснийг “1-д” гэж, мөн хэсгийн “тогтооно” гэснийг “батална” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 34 гишүүн дэмжиж, 68 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Төсөлд “ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭГЧ, ЭЗЭМШИГЧИД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА, ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ” гэж гарчиг нэмж, мөн бүлэгт доор дурдсан агуулгатай 4.1 дүгээр зүйл нэмэх:

**4.1 дүгээр зүйл.Зөвшөөрөл хүсэгч, эзэмшигчид тавигдах нийтлэг шаардлага**

1.Энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг эрхлэх этгээд дараах нийтлэг нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

1.1.иргэний эрх зүйн чадвартай байх;

1.2.хуульд заасан бол мэргэжил, мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн, зохих дүгнэлт гаргуулсан байх;

 1.3.татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн байх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 33 гишүүн дэмжиж, 66 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Энэ зөвшөөрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх гэхэд нийтлэг шаардлага хангасан байна гэдэг нь иргэний эрх зүйн чадамж, чадамжтай байх, бусад хуультай нийцүүлж найруулгын засвар дээр энийг анхаарч үзээрэй. Эдийн засгийн байнгын хороо. Агар-Эрдэнэ дарга эрх зүйн чадамжтай байх, чадвартай байх.

**29.**Төслийн “ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ” гэснийг “ТАВДУГААР БҮЛЭГ” гэж, мөн бүлгийн гарчгийн “ОЛГОСОН ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГАХ” гэснийг “СУНГАХ ЖУРАМ” гэж, мөн “4.1 дүгээр зүйл” гэснийг “5.1 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “иргэн, хуулийн этгээдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гаргах” гэснийг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 1.Зөвшөөрөл хүсэгч зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг түүнд хавсаргах баримт бичгийн хамт эрх бүхий этгээдэд гаргана. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 34 гишүүн дэмжиж, 68 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**30.**Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 3.Зөвшөөрөл хүсэгч өргөдөлд зөвшөөрлийн ангилал, түүнд холбогдох үйл ажиллагааны болон байгалийн баялаг, төрийн нийтийн зориулалттай өмчийг ашиглах зорилго, үндэслэлийг тодорхой тусгах бөгөөд дараах баримт бичгийг өргөдөлд хавсаргана. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Төрийн, нийтийн өмчийн зориулалтай өмчид чинь байгалийн баялаг орж байгаа шүү. Энийг эцсийн хэлэлцүүлэг дээрээ анхаараарай. Санал хураалт 34 гишүүн дэмжиж, 68 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Иргэний хууль бол маш том хууль. Үндсэн хуулийн дараах тэрийг. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам боловсруулж байгаа. Иргэний хуулийг ажлын хэсэг гарчихсан ажиллаж байгаа. Даваасүрэн гишүүн тэнчээ хандана шүү.

**31.**Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 3.1, 3.3 дахь заалтыг тус тус хасаж, мөн зүйлийн 3.5 дахь заалтын “заасан бол зөвшөөрөл хүсэгчид тавигдах тусгайлсан” гэснийг “тусгайлан заасан” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. 32 гишүүн дэмжиж, 64 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**32.**Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 4, 5 дахь хэсгийг доор дурдсанаар тус тус өөрчлөн найруулах:

 4.Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээрх эрхлэх нэмэлт зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд тусгай зөвшөөрлийг авахад бүрдүүлсэн баримт бичиг буюу энэ зүйлийн 3.1, 3.3-т заасан баримт бичгийг дахин шаардахгүй.

 5.Цахим хэлбэрээр гаргасан зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3-т заасны дагуу бичгээр гаргасан хүсэлт гэж үзнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 66 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

 **33.**Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 6, 7, 8, 9, 10 дахь хэсгийг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 64 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

 **34.**Төслийн 4.2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.2 дугаар зүйл болгох:

“**5.2 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл шийдвэрлэх журам**

 1.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалзах эрхгүй бөгөөд өргөдлийг хүлээн авсан тухай зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэж, энэ тухай бүртгэлд тусгана.

 2.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, дараах арга хэмжээг авна:

2.1.баримт бичгийн бүрдэл хангасан гэж үзвэл магадлан шалгах ажиллагааг эхлүүлэх;

 2.2.өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичиг шаардлага хангаагүй, эсхүл бүрдэл дутуу бол нөхөн бүрдүүлэх талаар зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэх;

 2.3.өргөдлийг харьяаллын дагуу холбогдох байгууллагад шилжүүлэх.

 3.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 2-т заасан арга хэмжээний талаар зөвшөөрөл хүсэгчид баримт бичгийн бүрдлийг шалгах хугацаанд багтаан мэдэгдэнэ. Нөхөн бүрдүүлэх шаардлагатай баримт бичиг тус бүрийн талаар мэдэгдэлд тодорхой тусгана.

 4.Энэ зүйлийн 2.2-т заасан баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлэх хугацаа 30 хүртэл хоног байна. Энэ хугацаанд баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлж ирүүлээгүй бол өргөдөл гаргаагүйд тооцно.

 5.Зөвшөөрөл хүсэгч хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг эрх бүхий этгээд дараах хугацаанд магадлан шалгана:

5.1.тусгай зөвшөөрлийг ажлын 10 өдрийн дотор;

5.2.энгийн зөвшөөрлийг ажлын таван өдрийн дотор.

 6.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагаанд шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл, лавлагаа, дүгнэлт, тодорхойлолт зэргийг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.13-т заасны дагуу холбогдох төрийн байгууллагаас гаргуулан авна.

 7.Магадлан шалгах ажиллагаанд төрийн болон мэргэжлийн байгууллагаас дүгнэлт, тодорхойлолт гаргуулах шаардлагатай бол энэ зүйлийн 5-д заасан хугацааг нэг удаа ажлын таван өдрөөр сунгаж болно.

 8.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагааг дууссанаас хойш ажлын таван өдөрт багтаан зөвшөөрөл олгох эсэх шийдвэр гаргана.

 9.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол мэдэгдэлд татгалзсан үндэслэлийг тодорхой заана.

 10.Энэ зүйлийн 9-д заасан мэдэгдлийг мэдэгдэл гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор зөвшөөрөл хүсэгчид бичгээр хүргүүлнэ.

 11.Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд тухайн зөвшөөрөл хүсэгчээс зургаан сарын дотор уг чиглэлээр хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй.

 12.Хуульд заасан хугацаанд хариу өгөөгүй нь холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох үндэслэл болно. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 64 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**35.**Төслийн 4.3, 4.4 дүгээр зүйлийг нэгтгэн доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.3 дугаар зүйл болгох:

“**5.3 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэр гаргах**

1.Эрх бүхий этгээд энэ хуулийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.1-д заасны дагуу зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэр гаргана.

2.Энэ зүйлийн 1-д заасан шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарсан өдөрт багтаан зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэнэ.

3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, эсхүл зөвшөөрөлд дараах мэдээллийг тусгана:

 3.1.эрх бүхий этгээдийн нэр;

 3.2.эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн нэр, он, сар, өдөр;

3.3.зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг;

3.4.зөвшөөрлийн ангилал, эрхлэх үйл ажиллагааны нэр;

3.5.зөвшөөрлийн хугацаа;

3.6.зөвшөөрлийн дугаар, олгосон он, сар, өдөр;

3.7.эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга /тэмдэг/.

4.Хуульд заасан тохиолдолд энэ зүйлийн 3-т зааснаас бусад мэдээллийг эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, эсхүл зөвшөөрөлд тусгаж болно.

5.Эрх бүхий этгээд хуульд заасан хугацаанд энгийн зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн хариуг өгөөгүй бол зөвшөөрөл олгосонд тооцно.

6.Энэ зүйлийн 5-д заасны дагуу олгосонд тооцох шийдвэрийг эрх бүхий этгээд зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор гаргана.

7.Энэ зүйлийн 6-д заасан шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарсан өдөрт багтаан зөвшөөрөл хүсэгчид мэдэгдэнэ.

8.Эрх бүхий этгээд шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш тав хоногийн дотор зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтээр энэ хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 1-д заасны дагуу зөвшөөрлийн баримт бичгийг олгоно.

9.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 1, 6-д заасан шийдвэрийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор бүртгүүлнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 57.1 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**36.**Төслийн “4.5 дугаар зүйл” гэснийг “5.4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 64.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 36 хэлчихсэн.

**37.**Төслийн 4.6 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.5 дугаар зүйл болгох:

“**5.5 дугаар зүйл.Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах**

1.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 45 хоногийн өмнө түүнийг сунгуулах талаарх мэдэгдлийг зөвшөөрөл эзэмшигчид Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-т заасны дагуу мэдэгдэж, энэ тухай бүртгэлд тэмдэглэнэ.

2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл, хуульд заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу бүрдүүлсэн баримт бичгийн хамт эрх бүхий этгээдэд гаргана.

3.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 2-т заасан өргөдлийг хүлээн авахаас үндэслэлгүйгээр татгалзах эрхгүй бөгөөд өргөдлийг хүлээн авсан тухай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэж, энэ тухай бүртгэлд тэмдэглэнэ.

4.Эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, дараах арга хэмжээ авна:

4.1.баримт бичгийн бүрдэл хангасан гэж үзвэл магадлан шалгах ажиллагааг эхлүүлэх;

 4.2.өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичиг шаардлага хангаагүй, эсхүл бүрдэл дутуу бол нөхөн бүрдүүлэх талаар зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэх.

 5.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 4.2-т заасан арга хэмжээний талаар зөвшөөрөл эзэмшигчид баримт бичгийн бүрдлийг шалгах хугацаанд багтаан мэдэгдэнэ. Нөхөн бүрдүүлэх шаардлагатай баримт бичиг тус бүрийн талаар мэдэгдэлд тодорхой тусгана.

 6.Энэ зүйлийн 4.2-т заасан баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлэх хугацаа 10 хоног байна. Энэ хугацаанд баримт бичгийг нөхөн бүрдүүлж ирүүлээгүй бол зөвшөөрлийг сунгуулах тухай өргөдөл гаргаагүйд тооцно.

 7.Зөвшөөрөл эзэмшигч хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг эрх бүхий этгээд дараах хугацаанд магадлан шалгана:

7.1.тусгай зөвшөөрлийг ажлын таван өдрийн дотор;

7.2.энгийн зөвшөөрлийг ажлын гурван өдрийн дотор.

8.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагаанд шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл, лавлагаа, дүгнэлт, тодорхойлолт зэргийг энэ хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 6-д заасны дагуу гаргуулан авна.

9.Магадлан шалгах ажиллагаанд төрийн болон мэргэжлийн байгууллагаас дүгнэлт, тодорхойлолт гаргуулах шаардлагатай бол энэ зүйлийн 7-д заасан хугацааг нэг удаа ажлын гурван өдрөөр сунгаж болно.

 10.Эрх бүхий этгээд магадлан шалгах ажиллагааг дууссанаас хойш ажлын хоёр өдөрт багтаан зөвшөөрлийн хугацааг сунгах эсэх шийдвэрийг гаргана.

11.Эрх бүхий этгээд хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангахгүй байгаа тохиолдолд зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзана.

12.Энэ зүйлийн 11-д заасны дагуу татгалзсан тохиолдолд үндэслэл бүхий шийдвэр гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор зөвшөөрөл эзэмшигчид бичгээр хүргүүлнэ.

13.Хуульд заасан хугацаанд хариу өгөөгүй нь холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох үндэслэл болно.

14.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдөл гаргасан, холбогдох хууль тогтоомж зөрчөөгүй, хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангаж байгаа бол эрх бүхий этгээд тухайн зөвшөөрлийн хугацааг анх олгосон хугацаагаар сунгана.

15.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол зөвшөөрөл эзэмшигч энэ зүйлийн 2-т заасан нөхцөл, шаардлагаас гадна татварын өргүй, байнгын тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, ажлын байраа хадгалсан бол зөвшөөрлийн анх олгосон хугацааг хоёр дахин нэмэгдүүлж сунгаж болно.

16.Эрх бүхий этгээд хуульд заасан хугацаанд зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийн хариуг өгөөгүй бол зөвшөөрлийг анх олгосон хугацаагаар сунгасанд тооцно.

17.Энэ зүйлийн 16-д заасны дагуу зөвшөөрлийг сунгасанд тооцсон шийдвэрийг эрх бүхий этгээд зөвшөөрлийг сунгуулах тухай өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа дууссанаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор гаргана.

18.Энэ зүйлийн 17-д заасан шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарсан өдөрт багтаан зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэнэ.

19.Эрх бүхий этгээд шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын гурван өдрийн дотор зөвшөөрлийн баримт бичигт дараах тэмдэглэлийг хийнэ:

19.1.зөвшөөрлийн сунгасан хугацаа;

19.2.зөвшөөрлийн дугаар, сунгасан он, сар, өдөр;

19.3.зөвшөөрөл сунгасан эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга /тэмдэг/.

20.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 14, 15, 17-д заасан шийдвэрийг зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дотор бүртгүүлнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Санал хураалтыг хүчингүйд тооцъё. Содномын Чинзориг гишүүн үг хэлнэ гэсэн. Үг хэлсний дараа санал хураалт явуулъя. Содномын Чинзориг гишүүн үг хэлнэ. Дэмжсэн, дэмжээгүй үг хэлнэ.

**С.Чинзориг:**Тэгэхээр Ганхуяг гишүүний энэ тавын тавын, тавын тавдугаар зүйл гээд байдаг. Энэ нь энэ тэр зөвшөөрөл эзэмшигч хуульд заасан нөхцөл, шаардлага хангаж байгаа эсэхийг эрх бүхий этгээд дараах хугацаанд магадлан шалгана гээд байгаа. Энэ чинь хугацаа чинь тэгээд хугацаа чинь их л шахаад байгаа юм байна л даа та нар. Чирэгдэл багатай гэж байгаа юм байлгүй. Хугацааг бас жаахан чирэгдлийг бууруулж жаахан шахах нь зөв байх. Гэхдээ энэ чинь төрийн байгууллагууд бас үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх ёстой шүү дээ. Зөвшөөрөл өгнө гэдэг чинь бол бас амаргүй ажил л даа. Тодорхой хэмжээгээр тэр хууль тогтоомжид нийцэж байгаа юм уу, төрөөс тавьж байгаа тэр нөхцөл, болзол шаардлагыг нь хангаж байгаа юм уу гээд. Энэ чинь бас нэлээн үзэх, харах юмнууд зөндөө байдаг л даа.

Тэгэхээр энэ хугацааг нь, тусгай зөвшөөрлийг бол 5 өдрийн дотор, энгийн зөвшөөрлийг бол 3 өдрийн дотор магадлан шалга гэдгийг бол заавал ингэж ийм богино хугацаагаар шахах тийм үндэслэл, шаардлага юу байгаа юм? Тодорхой хугацаанд тэр зөвшөөрлөө олгох уу, олгохгүй юу, сунгах уу, сунгахгүй юу гэдэг нь бол хугацаатай байж болно. Яг тэр бичиг баримтыг нь бүрдэл болж байна уу, үгүй юу. Магадлан шалгах тэр үнэлгээ нь хийгдсэн юм уу, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт нь байгаа юу? Энэ чинь бол урт процесс юм байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энийг тэр яг магадлан шалгахыг нь 5-хан өдрийн дотор, 3 өдрийн дотор гээд шахдаг нь ямар учиртай юм бэ? Би бол энэ бол нэг их тийм ач холбогдол багатай байх. Бид одоо хэдийгээр энэ хугацаагаа жаахан богиносгох, хүнд чирэгдэл яг багасгах нь зүйтэй.

Гэхдээ энэ чинь төрийн байгууллагууд бас хуульд заасан үүргээ биелүүлэх, энэ чинь тэр аж ахуйн нэгж байгууллагыг хохироохгүй байх, иргэдийг хохироохгүй байх гэдэг үүднээсээ л энэ чинь төрийн байгууллагууд тэр магадлан шалгаж байгаа хууль, тогтоолд нийцэж байгаа юм уу, үгүй юм уу, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын үнэлэлт, дүгнэлт нь байгаа юм уу, үгүй юм уу гэдгийг нь тодруулж байгаа шүү дээ.

Тэгэхээр энийг нь материалыг нь шалгах хугацааг нь шахаад байх юм. Би бол нийт зөвшөөрөл өгөх, сунгах тэр хугацааг нь зааж өгөөд, хэд хоногийн дотор магадлан шалгах уу ингэж хугацаагаар хэтэрхий шахаад төрийн байгууллагуудыг бас ажиллах нөхцөл, боломжийг нь одоос бүрдүүлж өгөхгүй юм руу явчих вий дээ гэж би бас хэт өрөөсгөл нэг талаасаа төрийн байгууллагуудыг хэт их шахаад хэвийн үйл ажиллагаа явахгүй юм руу шахчих бий гэж бодож байна.

Хоёр дахь асуудал нь тэр үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдаж байгаа бол тэр олгосон хугацаа 2 дахин нэмэгдүүлэн сунгаж болно гээд. Заавал 2 дахин нэмэгдүүлж сунгах юм уу? 1 удаа ингээд сунгаад явж болох юм уу? Сунгахдаа тэр сунгах зөвшөөрлийг чинь хэн олгох юм? Хууль дээр 2 дахин сунгаж болно гэсэн учраас автоматаар сунгагдах, явах ойлгогдоод байгаа юм уу? Тэр зөвшөөрөл өгсөн холбогдох этгээд нь тэр материалыг нь үзээд, хянаж шалгаад зөвшөөрөл сунгах уу гэдгийг жаахан тодорхой болгомоор байна.

Тэгэхээр энэ нэг хугацаатай холбоотой юмнуудыг л дахиж нэлээн үзмээр л байх юм. Би бол ерөнхий тэр зөвшөөрөл өгөх, сунгах, тусгай зөвшөөрөл олгох тэр хугацааг нь тодорхой зааж өгөөд. Заавал 5 хоногийн дотор, 3 хоногийн дотор магадлан материалыг шалгасан бай эд нар гэж ингэж их хэт төрийн байгууллагуудаа бид хэт хэвийн ажиллах нөхцөл боломжгүй болгоод хэт шахах юм бол цаашдаа наадах чинь иргэд хохирох, аж ахуйн нэгж байгууллагууд хохирох, энэ байгальд бас хор хөнөөл ихтэй асуудлууд дээр шиг хариуцлагагүй хандах ийм юмнууд явчих вий дээ. Би бол хэт хугацаагаар их шахаад, төрийн байгууллагуудыг ажиллах боломж, нөхцөлийг нь олгохгүй байх нь хэр оновчтой юм бэ? Ерөнхийдөө зөвшөөрөл өгөх, сунгах хугацаануудаас л тодорхой зааж өг л дөө. Тэр материалыг нь шалгах магадлах хугацааг нь хэт ингэж шахах юм бол жаахан сөрөг талтай гэж. Би бол тэгж бодоод байгаа юм.

**Г.Занданшатар:** Хассуурийн Ганхуяг гишүүн.

**Х.Ганхуяг:** Чинзориг гишүүн ээ таны саналыг бол дэмжиж байгаа юм. Энэ нь нөгөө нэг зөвшөөрөл олгох хугацаа биш. Энэ зөвшөөрлийг сунгах хугацаа гэдгээ яриад байгаа юм. Тэр 5 өдөр гэдэг нь магадалгаа ороод. Энэ чинь зөвшөөрөл олгочихсон байгаа хугацаандаа тэр эрх бүхий байгууллага нь байнга хяналт тавьж явж байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол нэлээн бас яг зөвшөөрөл эзэмшигч тал дээр бас нэлээн хариуцлагууд тавигдсан байж байгаа.

Бид нар энэ чинь 200 гаруй хууль байгаа, яг зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулсан. 40 нь бол бүр нарийвчилсан зохицуулалтаар. Сунгахаа яаж сунгах вэ, хэдэн хоногийн дотор магадлан шинжлэх ажиллагаа хийгдэх үү гээд. Тэр нь урт хугацаанууд тавигдсан байгаа. Үлдсэн 160 хууль буюу тэр дээр нь бид нар судалгаа хийлгэсэн юм. Судалгаа хийлгээд дунджаар сунгалт шаардлагатай хугацаа нь хэд байх вэ гэдэг дээр үндэслээд бид нар энэ хуулийн хугацаанууд нь оруулж ирж тавьсан байгаа юм шүү.

Энэ чинь үндсэндээ бол нөгөө эрсдэл өндөртэйнүүд нь бол угаасаа яг тэр 40 хуульдаа л орчихсон байгаад байгаа. Тэр нарийвчилсан зохицуулалттай хуулиуд нь байгаад байгаа. Банк ч гэдэг юм уу, тэсэлгээний ажил ч гэдэг юм уу. Тэд нар нь яг өөрийнхөө хуулиар явна гэсэн. Энэ угаасаа хуульд өөрөө заагаагүй болоод орчихсон байгаа шүү. Тэх.

**Г.Занданшатар:** Анх олгох хугацаа 30 хоног байгаа. Зарим улсад бол зөвшөөрлийн хугацаандаа зөрчил гараагүй бол автоматаар сунгасанд тооцогддог ч юм байна лээ. Энэ бол яах вэ, 3, 5 хоног гээд бас дундын хууль барина л даа тээ.

Зочид танилцуулчихъя дараа нь санал хураалт явуулна. Улсын Их Хурлын гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар, Төмөрбаатарын Аюурсайхан, Мөнхөөгийн Оюунчимэг нарын урилгаар Чингэлтэй дүүргийн 61 дүгээр сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та нартаа өчигдөр болж өнгөрсөн хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Сайхан баярласан уу? Зэрэг дуугардаггүй юм уу? Элсэлтийн ерөнхий шалгалтдаа ЭЕШ-дээ бэлтгээд завгүй, сурсан мэдсэнээ бататгаж цэгцлэхийн зэрэгцээ Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байгаа явдалд та бүхэнд баярлалаа. Амьдралынхаа нэн чухал энэ үед өөртэйгөө ярилцаж, ирээдүйд хэн болох вэ гэдгээ тодорхойлж, эргэцүүлж, маш хариуцлагатай зөв шийдвэрүүдийг гаргаарай гэж зөвлөж хүсэн ерөөе. Та бүхний ирээдүй, амьдралын зам чинь гэрэлтэй байг.

Одоо санал хураалт явуулна. Санал хураалт 24 гишүүн дэмжиж, 51.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**38.**Төслийн 4.7 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 5.6 дугаар зүйл болгох:

 “**5.6 дугаар зүйл.Дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт**

1.Энэ хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28 дахь заалт, 5 дахь хэсгийн 5.1 дэх заалт, 8 дахь хэсгийн 8.3, 8.14, 8.16, 8.18, 8.24, 8.25, 8.28, 8.29 дэх заалт, 9 дэх хэсгийн 9.7 дахь заалт, 11 дэх хэсгийн 11.11 дэх заалтад заасан тусгай зөвшөөрлийг дуудлага худалдаа, эсхүл сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно.

2.Энэ зүйлийн 1-д заасан журмаар зөвшөөрлийг олгох харилцааг тухайлсан хуулиар нарийвчлан зохицуулна.

3.Хуульд заасан тохиолдолд энэ зүйлийн 1-д зааснаас бусад зөвшөөрлийг дуудлага худалдаа, эсхүл сонгон шалгаруулалтын журмаар явуулж болно. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Баттөмөрийн Энхбаяр гишүүн, Ширнэнбаньдын Адьшаа гишүүнээр тасаллаа.

**Б.Энхбаяр:** Энэ санал хураалтын 38 дахь санал хураалтад дурдагдсан асуудлыг бас Улсын Их Хурлын даргын эцсийн хэлэлцүүлэг дээр бас анхаарах. Ялангуяа газар, байгалийн баялагтай холбоотой асуудал дээр анхаарах гэдэг дээр хамтатгаж энэ асуудлыг бас эцэслэн боловсруулах шаардлагатай гэж миний хувьд үзээд байгаа. Яагаад гэхээр энэ дуудлага худалдаа болон дуудлага худалдаа, эсвэл сонгон шалгаруулалтын журмаар олгох дотор энэ ашигт малтмалын лиценз, газар эзэмших эрхийн асуудал энд яваад байгаа юм.

Уг нь бол энэ газрыг, эзэмшлийг яаж олгох вэ, ашигт малтмалын лицензийг ямар зарчмаар олгох вэ гэдэг бол энэ хуулийн биш Газрын хууль болон Ашигт малтмалын хуулийн асуудал байгаад байгаа юм. Тэгэнгүүт энэ хууль дээр одоо бид нар газрыг дуудлага худалдаагаар л олгох болчхож байгаа юм шиг болоод явчхаж байгаа байхгүй юу. Энэ чинь тэгэхээр мөнгөтэй хүмүүс л авна шүү дээ.

Тэгэхээр энэ жишээлбэл өргөдлөөр авдаг шүү дээ. Зарим тохиолдолд зарим тохиолдолд бол энэ дуудлага худалдаачид, төсөл сонгон шалгаруулах биш төр чинь өөрийнхөө өмчийн газар дээр улс орны бүтээн байгуулалтын чиглэлтэй үйл ажиллагаа явуулах дээр энэ 2 зарчмаар олохоос өөр аргагүй болчхоод байгаа байхгүй юу. Энэнээс өөр аргууд бид нар байж болохгүй юу, үгүй юу гэдэг нэг дэх асуудал байгаа.

Хоёр дахь асуудал бол энэ газрын багц хууль одоо Засгийн газраас орж ирж байна. Ашигт малтмалын хууль орж ирнэ, Үндэсний баялгийн сангийн хууль орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ байгалийн баялгаа бид нар ер нь ямар арга хэлбэрээр эргэлтэд оруулж, ард иргэддээ хүртээх үү гэдэг асуудлыг бид нар энэ хуулийг нь битүү юу хурааж байгаагаа мэдэхгүй ийм санал дотор хураах гээд байгаа юм. Тийм учраас энэ асуудал дээр ер нь Засгийн газар ч гэсэн өөрөө ямар байр суурьтай байгаад байгаа юм гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу. Ашигт малтмалын лицензээ энэ хоёроор л олгоё гэж байгаа юм уу? Яг Засгийн газар. Уг нь энэ чинь бид нар Их Хурлын хуульд заачихсан Газрын хуулийг бол зөвхөн Засгийн газар өргөн барина гээд байгаа байхгүй юу шинэчилсэн найруулга. Энэ өөрөө их тийм концепцын шинжтэй асуулга, асуудал байгаад байгаа юм.

Тийм учраас энэ дуудлага худалдаа, газар болон байгалийн баялаг дээр дуудлага худалдаа эсвэл сонгон шалгаруулалтын журмаар олгоно гэдэг бол энэ хуулиар ингэж би бөөн энэ санал хурааж байх ийм асуудал биш. Энийг ядаж Улсын Их Хурал дээр хэрвээ дэмжиж байгаа бол энэ нухацтай ярьж байж шийдэх ёстой асуудал. Ялангуяа энэ байгалийн баялгийн үр өгөөжийг ард түмэн, иргэдэд хүртээхтэй холбоотой асуудал.

Хоёрдугаарт газрын асуудал яригдаад байгаа байхгүй юу. Энэ дээр газар дотор чинь бэлчээр ч орно. Одоо өвөлжөө, хаваржааны газраа яах юм эзэмшье гэхэд? Дуудлага худалдаагаар авах юм уу? Газар тариалангаа эзэмшье гэнгүүт яах юм? Дуудлага худалдаа гаргах юм уу? Энэ нэг ийм асуудал байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ лиценз юу хоёр энийг нэг зааглахгүй бол нэг ийм нэг өгүүлбэрээр уутанд хийгээд л ерөөсөө бүгдийг нь энэ шийдчихнэ гэдэг би бол эргэлзээд байгаа хувьдаа. Би бол энэ хуулиар зохицуулах харилцаа биш гээд байгаа байхгүй юу. Энэ ажлын хэсэг дээр бол анхнаасаа тэгээд байгаа юм.

**Г.Занданшатар: Ширнэнбаньдын Адьшаа** гишүүн, дараа нь Хассуурийн Ганхуяг гишүүн.

**Ш.Адьшаа:** Энэ газрын тухай асуудлыг нь зөвшөөрлийн хуулиар шийдэхгүй гэсэн нэг заалт байсан. Энэ газартай холбоотой асуудал биш байх гэж бодож байна. Ер нь бол тэр ашигт малтмалын лиценз олгох асуудлыг өнөөдөр тэр дуудлага худалдаагаар олгох нь зөв. Энэ дээр бол ямар ч маргаан байхгүй. Тэр өргөдөл гэдэг булхай, луйврын асуудлыг тэнд ажилладаг хүмүүс өөрт ашигтай байгаа мэдээллээрээ дамжуулаад Монгол Улсынхаа газар нутгийн ихэнхийг нь өргөдлөөр авчихсан байгаа шүү дээ. Энэ дуудлага, энэ тусгай зөвшөөрлийг газар биш, тэр ашигт малтмалын зөвшөөрөл олгохтой холбоотой ингэж дуудлага худалдаагаар олгох энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа юм.

Нөгөө талаар энэ хуулийн төсөл санаачлагч бас энэ хуулийн төсөлтэй холбогдуулаад хэлэх, нэг асуух санал байна. Өнөөдөр энэ тусгай зөвшөөрөл гэдэг асуудал чинь өнөөдөр зөвхөн хуулиар явагдах ёстой. Гэтэл өнөөдөр энэ тусгай зөвшөөрлийг Засгийн газрын гишүүд, яам, агентлаг, бүр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар хүртэл өнөөдөр энэ зөвшөөрөл олгодог ийм системийг бий болгож, тэрүүгээрээ дамжуулж өөрийнхөө хүнд суртлыг бий болгодог. Авлигал, албан тушаалын сонирхлыг бий болгодог ийм явдлыг энэ хуулиар цэгцлэх ёстой.

Гэтэл энд хууль дотор олон, асуудлыг журмаар зохицуулна, Засгийн газрын нэг гишүүн шийднэ гэдэг ийм асуудлыг энд оруулж ирсэн байгаа. Энэ асуудлаа эргэж харж үзээрэй энэ хуулийн төсөл санаачлагчид. Одоо тухайлбал Авто тээврийн үндэсний төв гээд байгаа шүү дээ. Си бичиг гээд, ногоон бичиг гээд өнөөдөр бараг хуульд энд өөрчлөлт оруулна гэчихсэн явж байгаа. 3 яам саналаа өгчихсөн байгаа. Тэр ногоон бичгийг авахын төлөө өнөөдөр Засгийн газрын 3 яам тэнд бүр улайраад үзэж байгаа юм байна лээ шүү дээ. Гэтэл энийг бүр хуулиар тодорхой болгож өгье. Яам, агентлаг, төрийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, төрийн өмчит компаниуд аливаа зөвшөөрөл журмаар олгодог юм л энэ хуулиар болимоор байна. Ингэхгүй бол өнөөдөр энэ хуулийн тусгай зөвшөөрлийн нэрийн дор аливаа хуйвалдаан, хүнд суртал, авлига бүх юм чинь энэ дээр энэ тусгай зөвшөөрөл дээр байгаа шүү дээ.

Тэгтэл энийг журмаар зохицуулна гээд өгчихсөн. Нэг сайд энийг шийддэг, нэг төрийн нарийн бичгийн дарга шийддэг, нэг төрийн өмчит компанийн дарга, сумуудын Засаг дарга нар гэх мэт ийм юмыг л нэг журмаар зохицуулна гэдэг энэ асуудлаа цаашдаа болимоор байна. Энэ Засгийн газар хууль оруулж ирэх бүхэндээ журмаар зохицуулна, дүрмээр зохицуулна гэдэг энэ юмыг таслан зогсооё гэдэг ийм саналыг би хэлж байгаа юм. Энэ хуулийн хэлэлцүүлгийн явцад, энэ хуулийн төсөл санаачлагчид энд бүр онцгой анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. Ингэхгүй бол бид нар өнөөдөр энэ зөвшөөрөл, хүнд суртал, хөгжил дэвшлийн тухай асуудал ярина гэвэл үнэхээр эндүүрэл шүү. Эндээ одоо дүгнэлт хийгээрэй.

**Г.Занданшатар:** Хассуурийн Ганхуяг гишүүн.

**Х.Ганхуяг:** Адьшаа гишүүний саналыг бол бүрэн дэмжиж байна. “Ц” зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудал олон улсын гэрээгээр явчихдаг. Тэгэхээр яг энэ хуульд бол тусаагүй. Тэр олон улсын гэрээ бол дотоодын хуультай адилхан үйлчилдэг болохоор тэрүүгээр явж байгаа. Харин тэр дүрэм, журмаар зөвшөөрөл олгодог юмыг бол энүүгээр бол хаасан байгаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн хуульд заасан үндэслэлээр л явна гэсэн үг. Газартай холбоотой болон ашигт малтмалтай холбоотой асуудлууд бол энэ хуульд зааснаар биш тэр 40 гаруй нарийвчилсан зохицуулалттай хууль нь бол илүүтэй давуу эрхтэйгээр үйлчилж байгаа. Тэр хуулиуд нь илүүгээр л үйлчилнэ гэсэн. Яг тэр хуульд зааснаараа л явна гэсэн үг.

Яагаад сонгон шалгаруулалт юм уу, дуудлага худалдаа гэдгийг оруулсан бэ гэхээр шударга өрсөлдөөний зарчим гэж байх ёстой юм. Манайх чинь авилгийн индексээрээ 110-т ордог. Тэр гарын үсэг болгоны ард, өргөдөл болгоны ард дандаа л авлига байдаг. Энийг бол бид нар бүгдээрээ мэддэг. Энийг шийдэхийг хүсдэггүй. Өнөөдөр тэр Газрын хууль орж ирж байгаа гэж, Ашигт малтмалын хууль орж ирж байгаа гэж байна. Бүгдээр тэр хууль санаачлагчтай бид нар уулзсан. Яг энэ туссан байдлаар бол шийдвэрлэх боломжтой гэж бид нарт мэдэгдсэн. Засгийн газраас бид нар саналаа авсан. Засгийн газар бид нар 5 удаа авсан байгаа саналыг.

Гэхдээ Их Хурлын дарга хэрэв үзвэл бид нар ажлын хэсэг дээр гүйцэн боловсруулах чиглэл аваад энэ дээр бас хамтраад ярилцаж болно.

**Г.Занданшатар:** Гишүүд үг хэлж дууслаа. Тийм ер нь бол эхэндээ тохирчихсон шүү дээ. Үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэндтэй, нийтийн ашигтай холбоотой асуудлууд чинь тусгай зөвшөөрлөөр зохицуулах юман дээрээ анхааръя, эцсийн хэлэлцүүлэг дээр анхааръя энэ дээр. Хуучин хууль нөгөө аж ахуйн үйл ажиллагааны зөвшөөрлийн тухай хууль шүү дээ. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай. Үйл ажиллагааны зөвшөөрлөөр. Газар эзэмших эрх ч байдаг юм уу, өмчлөх эрх, эзэмших эрхтэй холбоотой асуудлууд Газрынхаа хууль юугаар явна гээд зарчмын хувьд тохироод явчихад. Эрхийн асуудал. Эхнээсээ л эрхийн бүртгэл хийж хийгддэг. Эрх чинь өөрөө үнэ цэнтэй байдаг. Аж ахуйн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл чинь бол цэцэрлэг, тариа ногоо юу эрхлэх байдаг юм гэдэг байдлаар ойлгохгүй бол газрын эрх нь тэр хольчхоорой хүндрэлтэй болгоод байх юм.

Санал хураалт явуулъя. Гишүүд санал хураалт. Оюунчимэг гишүүнээ санал хураалт. Хүн дутаад байна. Санал хураалт. Лхагвын Мөнхбаатар, Цэрэнжамцын Мөнхцэцэг нарын гишүүдийн техник ажиллаагүй байна. Тийм учраас Лхагвын Мөнхбаатар гишүүн горимын санал гаргана.

**Л.Мөнхбаатар:** Саяын энэ санал хураалт дээр төхөөрөмж ажилласангүй. Тэгэхээр уг санал хураалтыг хүчингүйд тооцож, дахин санал хураалгаж өгөхийг хүсье.

**Г.Занданшатар:** Шугар гишүүний карт уншигдаагүй байна. Уншуулаарай.

Санал хураалт 22 гишүүн дэмжиж, 51.2 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**39.**Төслийн “ТАВДУГААР БҮЛЭГ” гэснийг “ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ” гэж, “5.1 дүгээр зүйл” гэснийг “6.1 дүгээр зүйл” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 1.3 дахь заалтыг нэмэх.

Айн? Горимын санал дэмжигдсэн. Горимын санал дэмжигдсэн тул өмнөх санал хураалтыг хүчингүйд тооцоод одоо санал хураалт явуулна. Санал хураалтыг дахиж явуулна. 38 дугаар саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явъя. 24 гишүүн дэмжиж, 60 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Энэ картууд нь уншигдаагүй. Сая орж ирсэн гишүүд картаа уншуулаарай. Дэлгэрсайхан гишүүний карт уншигдаагүй юм шиг байх юм.

**39.**Төслийн “ТАВДУГААР БҮЛЭГ” гэснийг “ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ” гэж, “5.1 дүгээр зүйл” гэснийг “6.1 дүгээр зүйл” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 1.3 дахь заалт нэмэх:

 “1.3.зөвшөөрөл олгосноос хойш хоёр жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй, эсхүл үйл ажиллагаагаа зогсоосон. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 67.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**40.**Төслийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн “баримтыг” гэснийг “баримт бичгийг” гэж, мөн зүйлийн 5 дахь хэсгийн “ нь зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн” гэснийг “энэ зүйлийн 1-д заасан” гэж өөрчилж, мөн хэсгийн “тохиолдолд” гэсний дараа “зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтийг үндэслэн гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 64.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**41.**Төслийн “5.2 дугаар зүйл” гэснийг “6.2 дугаар зүйл” гэж, 5.2 дугаар зүйлийн 1.4 дэх заалтын “удаа дараа” гэснийг “хоёр буюу түүнээс дээш удаа” гэж, 1.5 дахь заалтын “бусдад шилжүүлсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан” гэснийг “худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 1.6 дахь заалтыг, мөн зүйлийн тайлбар хэсгийг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 25 гишүүн дэмжиж 62.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 62.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдсэн.

**42.**Төслийн “5.3 дугаар зүйл” гэснийг “6.3 дугаар зүйл” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 25 гишүүн дэмжиж, 62.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Баагаагийн Баттөмөр гишүүн карт тань уншигдаагүй байна. Картаа уншуулаарай. 43 сая хураачихсан уу тээ?

**43.**Төслийн 5.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн ”2 дахь хэсэгт” гэснийг “1-д” гэж, мөн хэсгийн “баримтыг” гэснийг “баримт бичгийг” гэж, мөн хэсгийн “14 хоногийн” гэснийг “ажлын 10 өдрийн” гэж, мөн зүйлийн 4 дэх хэсгийн “3 дахь хэсэгт” гэснийг “2-т” гэж, 5 дахь хэсгийн “3” гэснийг “хоёр” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 68.3 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**44.**Төслийн “5.4 дүгээр зүйл” гэснийг “6.4 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “уг зөвшөөрлийн дагуу явуулах үйл ажиллагаа түдгэлзэх, мөн бусадтай байгуулсан” гэснийг “зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх үйл ажиллагаатай” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 68.3 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**45.**Төслийн 5.4 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 6.Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд тухайн зөвшөөрөл эзэмшиж байсан этгээдээс зургаан сарын дотор тухайн зөвшөөрлийг дахин хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**46.**Төслийн 5.5 дугаар зүйлийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хүрэлт 65.9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**47.**Төслийн “ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ” гэснийг “ДОЛДУГААР БҮЛЭГ” гэж өөрчилж, мөн бүлгийн гарчгийн “ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ,” гэснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 68.3 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**48.**Төслийн 6.1 дүгээр зүйлийг 4.2 дугаар зүйл болгон шилжүүлж, мөн зүйлийн 1.2 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1.2, 1.3 дахь заалт болгох:

“1.2.зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргах;

 1.3.зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой мэдээлэл, лавлагааг авах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**49.**Төслийн 6.1 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 1.6 дахь заалт нэмэх:

 “1.6.эрх бүхий этгээдийн хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүй, шийдвэрийн талаар холбогдох хуульд заасны дагуу гомдол гаргах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 25 гишүүн дэмжиж, 62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**50.**Төслийн “6.2 дугаар зүйл” гэснийг “7.1 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн гарчгийн “цахим” гэснийг “бүртгэл, мэдээллийн” гэж тус тус өөрчилж, мөнзүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“1.Энэ хуульд заасан зөвшөөрөл олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон шийдвэр, худалдсан, бэлэглэсэн, барьцаалсан болон бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн мэдээллийг агуулсан зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан /цаашид "зөвшөөрлийн нэгдсэн сан” гэх/-тайбайх бөгөөд уг сан нь цахим хэлбэртэй байна. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Баттөмөрийн Энхбаяр гишүүн үг хэлнэ.

**Б.Энхбаяр:** Энэ заалтаар бид нар энэ, хуучнаар бол тусгай зөвшөөрөл. Одоо энэ зөвшөөрлүүдээ нэгдсэн сантай байгаад дараагийн санал хураалтаараа энэ сан нь Эдийн засаг, хөгжлийн яамны дэргэд хариуцан ажиллахаар батлах гэж байгаа юм. Энэ ямар тохиолдолд боломжтой вэ гэхээр хэрвээ газар тус, ашигт малтмалын лицензийн мэдээллийн нэгдсэн санг зөвшөөрлийг энд оруулбал энэ зөвшөөрлийн бүртгэл бас Эдийн засаг, хөгжлийн яам хариуцах юм шиг болчих гээд байгаа юм.

Тийм учраас би зориуд протоколд юу хэлж хэлж байна вэ гэхээр. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяанд байгаа Улсын бүртгэлийн газрын гол мэдээллийн сан байгаа юм. Энд манай улсын бүх газрын зөвшөөрлүүд, барьцаалсан бүртгэлүүд бүгд энэ санд бүртгэлтэй байдаг. Улсын бүртгэлийн байгууллага хөтөлж явж байдаг. Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээллийн санг Байгаль орчны сайд, яам эрхэлж явж байдаг. Ашигт малтмалын лицензийн хөдөлгөөн, шилжилт хөдөлгөөн барьцаалсан энэ мэдээллүүд болохоор Уул уурхайн яамны Ашигт малтмалын газрын мэдээллийн санд хөтлөгдөж явдаг. Тийм учраас энэ заалт, энэ агуулгаараа батлагдсан тохиолдолд цаашид хууль хэрэгжүүлэх Засгийн газар, дараа нь энэ Эдийн засаг, хөгжлийн яам бид нар бүх мэдээллийн санг бид нар энэ нэгдсэн санд хөтөлнө. Тийм учраас бүх мэдээллийн баазыг нэгтгэнэ гэж яриад явчихвал энэ болохгүй болно шүү.

Яагаад гэхээр жишээлбэл Хууль зүйн яамны улсын бүртгэлийн сангийн байгаа тэр мэдээллийн бааз бол бараг Монгол Улсын хамгийн том дата бааз явж байгаа юм. Тэнд чинь бараг тэр бүртгэл барьцаалбарын бүртгэл чинь гол тэнд явдаг байхгүй юу.Security, аюулгүй байдал бүх юм нь тусдаа. Тийм учраас энэ сан хэрвээ газар, байгалийн баялгийн барьцаалбар, шилжилт хөдөлгөөний мэдээлэл Эдийн засаг, хөгжлийн яам бүртгээд явна гэвэл энэ бол болохгүй шүү. Тийм учраас би энийг зориуд протоколд хэлээд, хууль тогтоогчид бас ингэж ойлгож хуулиа баталж байгаа шүү гэж. Тэгэхгүй бол дараа нь Эдийн засгийн, хөгжлийн сайд энэ заалт чинь манай яамыг бүх сангаа нэгдсэн сан манай яаман дээр байна, биднийг гүйцэтгэсэн байна гээд асуудал үүсгээд явчих вий гэсэн надад бас болгоомжлол байгаа юм.

**Г.Занданшатар:** Хассуурийн Ганхуяг гишүүн үг хэлнэ.

**Х.Ганхуяг:** Энэбол нөгөө мэдээллийг ил тод нээлттэй байлгах л ийм зарчмаар л мэдээллийн сан байгуулж байгаа. Тэр зөвшөөрлийг сунгах эд нартай холбоотой байдлаараа. Сайнзориг дарга нэмээд хариулчих тэг үү, болох уу?

**Г.Занданшатар:** Эцсийн хэлэлцүүлэг дээр тусгайлсан хуульд өөрөөр заагаагүй бол гэж найруулга бас хийх шаардлагатай байж магадгүй юм байна. Тэгэхдээ энэ дотор нэг яваад байгаа, бэлэглэсэн гэдэг үгийг Сайнзориг дарга тэр бас зөвшөөрлийг бэлэглэх гэдэг үг хэд хэд давтагдаад байгаа юм. Тийм харилцаа байж болохоор юм шиг энэ тэр юмнуудаа байгаад байгаа. Газар орохоор чинь бэлэглэчихье. Тэгэхээр нийт зөвшөөрөл дотроо элементүүдээ оруулахаар нийт нь болохоор юм шиг л нэг ийм. Харин энэ чинь үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, эзэмших ашиглах эрх хоёр нэг хуулиар зохицуулагдахаар зөрчил гарч байна уу л гэж эхнээс нь хэлээд байгаа шүү дээ тээ?

Зочин танилцуулъя. Улсын Их Хурлын гишүүн Энхтайваны Бат-Амгалангийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн 31 дүгээр хорооны иргэдийн төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт, эрүүл энхийг Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс хүсэн ерөөе.

Санал хураалт 51.3 хувын саналаар санал дэмжигдлээ.

**51.**Төслийн 6.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2, 3 дахь хэсэг болгох:

“2.Энэ зүйлийн 1-д заасан зөвшөөрлийн нэгдсэн санг эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагахариуцна.

3.Эрх бүхий этгээд энэ зүйлийн 1-д заасан шийдвэр, мэдээллийг энэ хуульд заасан журмын дагуу зөвшөөрлийн нэгдсэн санд бүртгүүлнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 24 гишүүн дэмжиж, 61.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**52.**Төслийн 6.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “2 дахь хэсэгт заасан шийдвэр, мэдээллийг Зөвлөлийн ажлын алба” гэснийг “3-т заасан шийдвэр, мэдээллийг эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага” гэж, мөн зүйлийн 5 дахь хэсгийн “Зөвлөлийн ажлын алба зөвшөөрлийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт оруулж,” гэснийг “Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ зүйлийн 1-д заасан шийдвэр,” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 61.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**53.**Төслийн “6.3 дугаар зүйл” гэснийг “7.2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “хүчингүй болгох, дуусгавар” гэснийг “хүчингүй” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 23 гишүүн дэмжиж, 59 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. 53 тээ? 54.

54 дүгээр санал хүснэгт байсан. Тэгээд энийг Эдийн засгийн байнгын хорооны 2022 оны тавдугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төслийн талаарх ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллын энэ 54, 56 дахь саналыг нэг бүрчлэн уншиж, санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан Байнгын хорооноос санал, хураахаар бэлтгэсэн саналын томьёололд орсон тусгай болон энгийн зөвшөөрлүүдийн чиглэл болон эрх бүхий этгээдийн олгох зөвшөөрлийн тоог уншиж танилцуулан санал хураалт явуулъя.

Протоколд Байнгын хорооноос санал хураалгахаар Улсын Их Хурлын гишүүдэд тараагдсан саналын томьёоллоор тусгана.

54.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн “Долоодугаар бүлэг” гэснийг “Наймдугаар бүлэг” гэж, 7.1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 8.1 дүгээр зүйл болгох:

“**8.1 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт**

1.Байгаль орчны чиглэлээр.

Засгийн газар нэг, Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 16, Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 1. удирдан зохицуулах зөвлөл 1, тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч 1, тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 1, тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 3, тухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба 2, тухайн сав газрын захиргаа 1, тухайн ойн анги, эсвэл тухайн нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагч 1 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

2.Банк, банкнаас бусад санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр Монголбанк 5, Санхүүгийн зохицуулах хороо 31 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

3.Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 8, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, засвар үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 14 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

Хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 1, Энэ яах вэ барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэдэг дээрээ 8 гээд орчихсон юм уу? За тийм, тус тус орно.

4.Батлан хамгаалахын чиглэлээр. Засгийн газар 1, Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгуулга 1, Зэвсэгт хүчний Агаарын цэргийн командлал, эсвэл Хил хамгаалах ерөнхий газар 1 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

Зам тээврийн чиглэлд 5.Зам, тээврийн чиглэлээр. Засгийн газар 1, Зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 7, Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 3 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

6.Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 5, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 1, Гаалийн удирдах төв байгууллага, 6 тусгай зөвшөөрлийг тус олгоно.

7.Соёл, боловсролын чиглэлээр. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 4, Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 1, тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 2, тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 1, Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл 1 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

8.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр. Засгийн газар 3, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 9, Газрын тосны болон геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 7, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 4, Цөмийн энергийн комисс 4, тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 3 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

9.Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн чиглэлээр. Цахим хөгжил, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 1, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 13 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

10.Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 1 тусгай зөвшөөрлийг олгоно.

11.Хууль зүйн болон нийтлэг бусад асуудлаар Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 4, Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 1, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудлыг хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага 1, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 1, Оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 1, Цагдаагийн төв байгууллага 2, тухайн аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 1, тухайн аймгийн, нийслэлийн цагдаагийн газар , хуульчдын холбоо 1 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

12.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр Засгийн газар 3, Хүнс хөдөө аж ахуй, хүнсний болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 3, Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 4, Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 1, тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч 1, Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 1 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

13.Эрүүл мэндийн чиглэлээр Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 5, Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 2, Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 7, Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 1, Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 3, тухайн аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 2 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

14.Эрчим хүчний чиглэлээр, Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 21. Улсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хий хангамжийн хүрээнд эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл 12 тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

Санал гаргасан ажлын хэсэг. Цэдэндамбын Цэрэнпунцаг гишүүн 54 дүгээр санал дээр. Цэдэндамбын Цэрэнпунцаг гишүүн 54 дүгээр санал дээр үг хэлнэ гэж саналаа өгсөн байна.

**Ц.Цэрэнпунцаг:** Энэ дээр Их Хурлын даргаас чиглэл авах шаардлагатай байгаа юм. Энэ 8.1 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэг дээр энэ 9.3, 9.9, 9.12 дахь заалтууд дээр найруулгын өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байна. Мэдээлэл 9.3 дээр 8.1 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсгийн, 9.3-т мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх гэснийг харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх гэж өөрчлөх, 9.9 дээр сансрын холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх гэснээс үйлчилгээний гэснийг хасах, 9.12-т хот хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх гэснийг дотоодын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх гэж өөрчлөн найруулах. Хуулийн төслийн 8.2 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэгт, 8.1-т радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах гэснийг радио радио давтамжийг нийтийн үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах гэж өөрчлөн найруулах саналтай байна. Энэ дээр харин тийм. Энэ дээр би тайлбарлая.

Нэгт мэдээлэл гэдэг үгийг харилцаа холбооны гэж өөрчлөх нь бол Харилцаа холбооны тухай хуулийн 3.1.10-т заасан харилцаа холбоо гэсэн хуулийн нэр, томьёо болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид байж байгаа энэ нэршилтэй нь нийцүүлэх ийм шаардлагатай байгаа юм.

9.9-т бол сансрын холбооны үйлчилгээний хэсгийг хасах шаардлага нь бол жишээлбэл сансрын холбооны сүлжээ гэдэг бол энэ сүлжээ байгуулж байгаа болохоос энэ доторх үйлчилгээ эрхлэх гэдэг энэ ашиглалт бол байхгүй байхгүй юу. Зүгээр сүлжээ байгуулж байгаа болохоос энэ сүлжээгээр бол ямар ч олон төрлийн үйлчилгээ эрхлэх байхгүй юу. Интернэт явуулж болно, олон сувгийн үйлчилгээ үзүүлж болно. Тэгэхлээр энэ үйлчилгээ нь бол тусдаа. Зөвхөн энэ бол энэ сүлжээг байгуулах энэ байгууллага түүний ашиглалттай холбоотой энэ эрхлэхийн зөвшөөрөл байгаа юм.

9.12-т байгаа болохоор зэрэг хот хоорондын гэдэг үг бол ерөөсөө үндсэндээ бол энэ шуудангийн үйлчилгээ бол 2 төрлийн л хуваагдаж байгаа байхгүй юу. Нэг нь дотоодын шуудангийн үйлчилгээ. Нэг нь гадаадын тэгтэл дотоодын гэж өөрчилж байгаа энэ хот хоорондын гэдэг дотоодын гэж өөрчилж байгаа нь энийг тодорхой л болгож байгаа юм. Радио төхөөрөмжийг гэдгийг радио давтамжийг гэж энэ өөрчлөх нь бол угаасаа радио төхөөрөмж гээд биччих юм бол энэ бусад радио долгион ашиглаж байгаа, энэ давтамж ашиглаж хэрэглэж байгаа энэ бүх төхөөрөмжүүд чинь зөвшөөрөл өгөх асуудал болчхоод байгаа байхгүй юу. Тийм учраас энийг радио давтамжийг гэж өөрчилж байгаа. Энэ ч гэлээ бусад холбогдох хууль тогтоомжид хэрэглэж байгаа нэр томьёотой бас нийцэж байгаа юм. Тэгэхээр бас энэ 56 дугаар санал дээр дахиж бас юугаа авъя даа. Бас саналтай байгаа юм. Энийг тусад нь авах юм байна. Энэ дээр, энэ чинь 54 дээр яваа билүү? 56 дээр дахиж үг авъя даа дарга.

**Г.Занданшатар:** Хассуурийн Ганхуяг гишүүн.

**Х.Ганхуяг:** Тэр дотоодын шуудан гэж өөрчилж болохгүй байгаад байгаа юм байна. Заавал ч үгүй хот хооронд ингэж оруулахгүй болохгүй байгаад байгаа юм. Яагаад гэхээр хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх энэ хоолны, түгээлтийн газрууд. Тэр UB cab гэдэг чинь тодорхой хэмжээнд хүмүүсийн хооронд хүргэлт хийж байдаг. Тэд нараас зөвшөөрөл авах харилцаа үүсгэх гээд байгаа байхгүй юу. Тийм учраас арай өндөр эрсдэлтэй гэдгийг энэ хот хоорондынхыг нь үлдээж өгч байгаа юм.

Дотоодынх гэчихээр энэ хотод дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ олон энэ олон start up-ууд чинь бүгдээрээ зөвшөөрөл авах харилцаа руу орох гээд байгаа байхгүй юу. Бусад нь бол уг нь хуулийнхаа нийцүүлж явсан. Тэгэхдээ эргээд харъя. Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Тайлбар байхгүй. Бусад хууль тогтоомжуудтайгаа нийцүүлээд бусад хууль тогтоомжид заасан нэр томьёонуудын хүрээнд найруулгын өөрчлөлт хийх чиглэлийг өгч байна. Тийм, Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гэж Засгийн газрын хуульд байгаа шүү дээ. Энэ дээр жишээлбэл барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гээд явчихсан байх жишээтэй. Ингээд энэ бусад хуультай зөрчилдсөн нэр томьёонууд бас байгааг саяын Цэрэнпунцаг гишүүний хэлсэн саналтай. Энэ саналыг дэмжчихье. Найруулгын санал гэж үзээд эцсийн хэлэлцүүлэг дээр энэ саналуудыг бас авч нэг мөр ашиглаж зохицуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Санал хураалт явуулна. Санал хураалт 26 гишүүн дэмжиж, 60.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Шуудан гэхэд цахим шуудан гарчихсан.

55.Төслийн 7.2 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт доор дурдсан агуулгатай 14.34 дэх заалт нэмэх:

 **“**14.34.эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах” гэж нэмэх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Бөхчулууны Пүрэвдорж. Хассуурийн Ганхуяг гишүүн үг хэлнэ.

**Х.Ганхуяг:** Даргаа энэ дээр гүйцээн боловсруулах чиглэл авахгүй болохгүй байгаад байгаа юм. Яагаад гэхээр энэ зөвшөөрлийнх нь нэр нь орчхоод, олгох байгууллагынхаа нэрийг нь оруулаагүй байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр гүйцээн боловсруулах чиглэл аваад дараа нь нэмээд олуулъя.

**Г.Занданшатар:** Энийг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгье.

**56.**Төслийн 7.2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 8.2 дугаар зүйл болгох:

“**8.2 дугаар зүйл.Энгийн зөвшөөрлийн жагсаалт**

1.Байгаль орчны чиглэлээр. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 7, тухайн аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны газар 1, тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 5, Тухайн сав газрын захиргаа 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

2.Банк, банкнаас бусад санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр. Монголбанк 24, Санхүүгийн зохицуулах хороо 21 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

3.Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр. Засгийн газар 1, Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 1, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 1, Тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

4.Зам, тээврийн хөгжлийн чиглэлээр. Зам, тээврийн хэрэгслийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага, эсхүл аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 1, Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 1, Иргэний нисэхийн асуудлыг хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага 1, Цагдаагийн төв байгууллага 1, Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт, хамгаалалтыг хариуцсан байгууллага 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр. Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 2, Гаалийн удирдах төв байгууллага 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

Соёл боловсролын чиглэлээр Засгийн газар 1, Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 4, Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 4, Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 3, Кино урлагийн зөвлөл 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

7.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр. Цагдаагийн байгууллага 1, Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

8.Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэлээр. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо 1 энгийн зөвшөөрлийг олгоно.

9.Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааны чиглэлээр. Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага 2 энгийн зөвшөөрлийг олгоно.

Хууль зүйн болон нийтлэг бусад асуудлаар. Засгийн газар 2, Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 1, Улсын хил хамгаалах байгууллага 2, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар 2, Цагдаагийн төв байгууллага 3, Тухайн аймаг, нийслэлийн сум, дүүргийн Засаг дарга 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

11.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр. Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 3, Мал амьтны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага 2, Тухайн сум дүүргийн Засаг дарга чөлөөт бүсэд тухайн чөлөөт бүсийн захирагч 1 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно.

12.Эрүүл мэндийн чиглэлээр. Эмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 1 энгийн зөвшөөрлийг олгоно.

13.Эрчим хүчний чиглэлээр. Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 1 энгийн зөвшөөрлийг олгоно.

Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Хассуурийн Ганхуяг гишүүн үг хэлнэ.

**Х.Ганхуяг:** Дарга юу яах гэсэн юм. 56.3.3 дахь болон 56.13.1 энэ хоёр дээр бид нар гүйцээн боловсруулах чиглэл авмаар байна даргаа. Энэ дээр Мэргэжлийн хяналтаас өөр бас санал ирүүлээд байгаа юм. Хасна гээд байгаа юм. Тэр хасна гэж байгаа зөвшөөрлийг бид нар бол дэмжиж байгаа.

**Г.Занданшатар:** Цэдэндамбын Цэрэнпунцаг гишүүн. Саяын ажлын хэсэг Хассуурийн Ганхуяг гишүүний гаргасан саналыг гүйцээн боловсруулахаар чиглэл өгөөд, Монголбанк 24 биш 26 юм уу? Монголбанк 24, Санхүүгийн зохицуулах хороо 26 энгийн зөвшөөрлийг тус тус олгоно гэж хэлсэн шүү дээ. Битгий будилуулаад байгаарай. Санал хураалт явуулъя. Бусдыг нь зарчмын хувьд энэ саналыг дэмжээд 61.4 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**57.**Төслийн “НАЙМДУГААР БҮЛЭГ” гэснийг “ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ” гэж, бүлгийн гарчгийн “ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЯНАХ,” гэснийг “ЗӨВШӨӨРЛИЙН” гэж, “8.1 дүгээр зүйл” гэснийг “9.1 дүгээр зүйл” гэж, мөн зүйлийн гарчгийн “Зөвшөөрлийг хянах,” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчлөх Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63.6 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**58.**Төслийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1, 2 дахь хэсэг болгох:

1.Зөвшөөрлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа зөвшөөрөл олгох, бүртгэх эрх бүхий этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, энэ хуульд өөрчлөлт оруулах үндэслэл, шаардлагын талаар санал, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн орон тооны бус зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/ Ерөнхий сайдын дэргэд ажиллана.

2.Зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар гүйцэтгэнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 26 гишүүн дэмжиж, 59.1 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**59.**Төслийн 8.1 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь заалтын “захиргааны” гэсний дараа “хэм хэмжээний” гэж нэмж, мөн зүйлийн 5 дахь хэсгийн “үйл ажиллагааны талаар санал, зөвлөмж гаргуулахаар” гэснийг “үйл ажиллагаанд холбогдох санал, зөвлөмжийг гаргуулах зорилгоор тусгай мэдлэг, мэргэшил шаардагдах асуудлаар туслалцаа үзүүлэх” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63.6 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**60.**Төслийн 8.2 дугаар зүйлийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 52.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**61.**Төслийн “8.3 дугаар зүйл” гэснийг “9.2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “8.4 дүгээр” гэснийг “9.3 дугаар” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “талаар хууль тогтоомжид холбогдох өөрчлөлт оруулах” гэснийг “асуудлаар” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 65.9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**62.**Төслийн “8.4 дүгээр зүйл” гэснийг “9.3 дугаар зүйл” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 1, 2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар тус тус өөрчлөн найруулах:

 “1.Зөвлөл шинээр бий болгох зөвшөөрлийн талаар дүгнэлт гаргахдаа энэ хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 14-т заасан зарчмыг баримтална.

 2.Зөвлөл шинээр бий болгох зөвшөөрлийн талаарх дүгнэлтийг дараах шалгуур үзүүлэлтээр гаргана. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 65.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**63.Ажлын хэсгийн гаргасан** Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.1, 2.2 дахь заалт болгох:

“2.1.хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хамгаалахад тухайн шинээр бий болгох зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх;

 2.2.энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийн жагсаалттай давхардах, уялдах эсэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Энхбаярын Батшугар гишүүн эргэж орж ирээрэй. 61.4 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**64.**Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 2.2 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2.3 дахь заалт болгох:

 “2.3.зөвшөөрлийн ангилалд үндэслэн тухайн зөвшөөрлийн хэрэгцээ, шаардлага, эрсдэлийн түвшин, үнэлгээтэй уялдах эсэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.8 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**65.**Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 2.4 дэх заалтын “улсын төсвөөс болон иргэн, хуулийн этгээд, хэрэглэгчээс” гэснийг “иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагаас” гэж өөрчилж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 2.6 дахь заалт нэмэх:

 “2.6.хууль санаачлагчаас Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т заасны дагуу хууль тогтоомжийн сонсгол явуулсан эсэхийг шалгах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 59.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**66.**Төслийн 8.4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 3.Энэ зүйлийн 2-т заасан дүгнэлтийг энэ хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 5.3-т заасан санал, дүгнэлтийн хамт Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулна. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 61.4 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**67.**Төслийн 8.5 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 9.4 дүгээр зүйл болгох:

 “**9.4 дүгээр зүйл.Зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбогдсон гомдол гаргах**

1.Иргэн, хуулийн этгээд зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгохтой холбоотой гомдлыг Захиргааны ерөнхий хуулийн 93 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу гаргана. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.8 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ. 68, Ганибалын Амартүвшин гишүүн суудалдаа суу. Амартүвшин гишүүн ажлын хэсгийн гишүүн.

 **68.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 9.5 дугаар зүйл нэмэх:

“**9.5 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага**

1.Энэ хуулийг зөрчсөн төрийн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**69.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 9.6 дугаар зүйл нэмэх:

“**9.6 дугаар зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт**

1.Энэ хуулийг дагаж мөрдөхөөс өмнө Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн, эсхүл хуулийн төслийг хэлэлцэн батлах үе шатанд байгаа зөвшөөрөлтэй холбоотой хуулийн төсөлд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 5.3 дахь заалт, Нийтийн сонсголын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалт хамаарахгүй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 59.1 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**70.**Төслийн “8.6 дугаар зүйл” гэснийг 9.7 дугаар зүйл” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“1.Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Хавдисламын Баделхан гишүүн үг хэлнэ.

**Х.Баделхан:** Баярлалаа. Энэ нэг чухал хуулийн төсөл орж байна л даа. Манай улсыг эдийн засгийн хямралаас гаргах, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих чиглэлээр бол энэ хууль бол маш чухал ач холбогдолтой. Тийм учраас энэ 23 оны 1 сарын 1-нээс биш баталсан өдөр өдрөөс эхлээд мөрдье гэсэн ийм санал оруулж байна. Энэ хуулийг бол маш хурдан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тийм санал оруулж байна.

**Г.Занданшатар:** Тийм Байнгын хороон дээрээ хугацаагаар эцэслэж ярина биз. Энэ санал дэмжигдэхгүй бол хуучин санал нь тэр чинь тоогүй, хугацаагүй байгаа. Тийм учраас хугацаа нэг тавих нь зүйтэй.

Санал хураалт 56.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.Найруулгын санал.

1.Төслийн нэрийн “ХУУЛЬ” гэснийг хасаж, 1.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн “хүний” гэснийг “хүн амын” гэж өөрчилж, 1.3 дугаар зүйлийн 4.5 дахь заалтын “Улсад” гэсний дараа “олон улсын болон” гэж нэмэх.

2.Төслийн 1.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “олгосон зөвшөөрлийг сунгах болон” гэснийг “сунгах болон зөвшөөрөлтэй” гэж, мөн зүйлийн 1.3 дахь заалтын “шуурхай” гэснийг “шударга” гэж тус тус өөрчлөх.

3.Төслийн Гуравдугаар бүлгийн гарчгийн “ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ”, 3.1, 3.2 дугаар зүйлийн гарчгийн, 3.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Зөвшөөрөл олгох” гэснийг тус тус хасаж, 3.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “Хуулийн этгээдийн” гэсний дараа “улсын” гэж нэмэх.

4.Төслийн 4.1 дүгээр зүйлийн 3.2 дахь заалтын “зөвшөөрөл авахад” гэснийг “зөвшөөрөлд” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 3.5 дахь заалтын “бусад” гэснийг хасаж, 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “үрэгдүүлэх, гэмтээх, алдах,” гэснийг “гээх, үрэгдүүлэх, гэмтээх,” гэж өөрчлөх.

5.Төслийн 5.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн, 5.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “огноог” гэснийг “он, сар, өдрийг” гэж, 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн, 5.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “баримтыг” гэснийг “баримт бичгийг” гэж, мөн зүйлийн 4 дэх хэсгийн “мэдэгдэлд заасан үндэслэлд” гэснийг “энэ зүйлийн 1-д заасан мэдэгдэлд” гэж, 5.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн “эзэмшигч этгээдээс” гэснийг “эзэмшигчээс” гэж тус тус өөрчилж, 5.2 дугаар зүйлийн 1.2 дахь заалтын, 1.7 дахь заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хасаж, 5.2 дугаар зүйлийн 1.3 дахь заалтын “эрүүл мэнд” гэсний өмнө “хүн амын” гэж нэмэх.

6.Төслийн 6.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “зөвшөөрлийн цахим” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 4 дэх хэсгийн “цахим” гэснийг хасах.

7.Төслийн 8.1 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь заалтын “ тогтмол хийж” гэснийг “хийх,” гэж, мөн зүйлийн 4.3 дахь заалтын “Зөвшөөрлийн тухай хуульд” гэснийг “энэ хуульд” гэж тус тус өөрчилж, 8.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “зүйлд заасан” гэсний дараа “шалгуур” гэж нэмж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 29 гишүүн нь дэмжиж, 61.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Ерөөс хууль гэдгийг нь хасчихаар чинь. Зөвшөөрлийн тухай хууль гэдэг нэрээс, төслийн нэрээс хууль гэдгийг нь хасна гэсэн гэдэг чинь юу гэсэн үг үү? Монгол Улсын Зөвшөөрлийн тухай хууль гэнэ. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна. Эдийн засгийн байнгын хороо дэмжсэн санал байгаа.

**Нэгт, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай.**

**1.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

 “**1 дүгээр зүйл.**Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

4.3.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч, сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу олгоно. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Хассуурийн Ганхуяг, Ганибалын Амартүвшин, Хүрэлбаатарын Булгантуяа, Гочоогийн Ганболд, Дамдинсүрэнгийн Өнөрболор, Бөхчулууны Пүрэвдорж, Баттөмөрийн Энхбаяр цаашид ажлын хэсэг гэнэ. Их хэмжээгээр биш нийтэд худалдан борлуулах зориулалттай шимийн архи гэхгүй бол.

Зочид танилцуулъя. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын “Сэлбэ” сургуулийн 12 дугаар ангийн багш, сурагчид Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Өчигдөр болсон хүүхдийн баярын мэнд хүргэе. Сайхан баярласан уу? Амьдралынхаа нэн чухал үед 10 жилийн Ерөнхий боловсролын сургуулиа төгсөж, амьдралынхаа зам, сонголтыг хийж байгаа хэн болохоо эргэцүүлж байгаа маш хариуцлагатай энэ үед их зөв шийдвэрүүд гаргаарай гэж зөвлөж хүсэн ерөөе. Та бүхэндээ хүүхэд бүрийн ирээдүйн амьдрал, ажил мэргэжил чинь ирээдүйтэй, гэрэл гэгээтэй байг гэж хүсэн ерөөе.

Санал хураалт явуулна. Дэмжсэн, дэмжээгүй 1, 1 гишүүн үг хэлнэ. Дэмжээгүй үг Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүн.

**Ж.Сүхбаатар:** Энэ Засаг дарга олгоно гээд байна л даа. Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга. Энэ манай энэ аймаг, нийслэлийн Засаг дарга гэдэг чинь улс төрийн албан тушаалтан.Тухайн газрынхаа намын дарга байгаад байдаг. Энэ яагаад манай энэ ажлын хэсэг маань нэг юмыг авч үзсэнгүй бэ? Яг тэр хуульд заасан журмын дагуу олгогдож байна. Энэ дотроо тийм зөвшөөрөл олгодог тийм мэргэжлийн зөвлөл олгож баймаар байгаа байхгүй юу даа. Энэ хэдэн цагт, ер нь энэ архины асуудлууд дээр ч гэсэн цаашдаа энэ хэдэн цагт тэр архийг зарах юм, хаана зарах юм, хэдэн метрийн зайд ч гэдэг юм уу. Энэ мэргэжлийн хүмүүс энийг авч явдаг л баймаар байна. Зөвшөөрөл ч бай, хэний нь ч бай.

Улс төрийн албан тушаалтай хүмүүс олгож байна гэдэг чинь жонхуурна. Нэгдүгээрт энэ засаг дарга нараа би бас хайрлаж байна, хамгаалж байна. Архины зөвшөөрөл тэр Засаг дарга чинь л олгочихсон шүү дээ. Сонсогдоход ч гэсэн буруу л байгаа байхгүй юу. Энэ архины зөвшөөрлийг чинь Засаг дарга л олгоод байгаа шүү дээ. Үйлдвэрлэгдсэн. Тэгээд л тэнд нэг танай тэр Засаг дарга чинь гэсэн нөгөөдөх нь нэгэнт зөвшөөрөл олгочихсон юм чинь яаж ч чаддаггүй. Хяналт тавья, зохицуулалт хийе, шаардъя гэхээр хэцүү гэдэг ч юм уу. Ийм арга, энэ агуулга нь бол буруу л байгаа юм даа. Аймаг нийслэлийн энэ үг нь дэвшилттэй юм орж ирье гэвэл улс төрийн албан тушаалтан хүн зөвшөөрөл олгоод, захирамж гаргаад сууж байдаг баймааргүй л байгаа юм. Миний хувьд бол гол нь тэр талаасаа. Түүнээс биш тодорхой олгох ёстой юу гэвэл олгох л ёстой л доо хуульд заасан журмын дагуу.

Гэхдээ энэ бол улс төрийн албан тушаалтнууд аль болохоор энэ гарын үсэг зурдаг, аж ахуйн үйл ажиллагааны тай холбоотой асуудлаа гарын үсэг зурдаг ажлаас хол баймаар байгаа байхгүй юу даа. Энэ логик чинь яг адил сайдуудтай адилхан шүү дээ. Сайдууд дээр ч гэсэн. Тэгээд л ийм байдлаар холбочихоор зэрэг энэ нь болохоор тэр улс төрийн намдаа ч, нөгөө албан тушаалтандаа ч, иргэд талын харилцаан дээр бол оновчтой биш л байгаа. Ялангуяа зөвшөөрлийн харилцаан дээр бол энэ чинь улс төрийн хариуцлага хүлээх гэж байгаа албан тушаалтны эрхлэх асуудал яг мөн үү гэвэл бас яг энэ архи чинь бол арай л биш л дээ. Ийм архи, тамхи юу гэдэг юм. Бусад ийм асуудлууд чинь бол Монголын хувьд бол яг л энэ улс төрийн албан тушаалтнуудтай л холбогдоод байгаа шүү дээ.

Тэр жил Засгийн газар дээр Ерөнхий сайд байсан хүн нэлээн олон жилийн өмнө буухаасаа өмнө Засгийн газраас баахан архины зөвшөөрөл гаргачихсан. Тэгээд л тэрийг бол бас авлига авч л хийлээ л гэж ярьж байсан. Маш олон жилийн өмнө. Тэгэхээр энэ улс төрийн албан тушаалтантай холбогдсон ийм асуудал, зөвшөөрөл чинь л өөрөө авлигын суурь чинь тэндээ байгаа байхгүй юу. Мэргэжлийнхний гарт өгье гээд байгаа чинь тэр шүү дээ.

Энэ намчид, намчингууд юм эзэлчихлээ гээд байгаа чинь бид нарыг шүүмжлээд байгаа юм чинь иймэрхүү юмтай л их холбоотой байхгүй юу. Нам чинь улс төрч хандлагатай, мэргэжлийн биш улсууд. хаана юу зарахыг нь, юу үйлдвэрлэхийг нь ингээд л зөвшөөрөөд сууж байдаг. Ийм л юм байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол энэ заалтыг би бол харин өөрөөр өөрчлөн найруулмаар байгаа юм. Тэр шинэ юм гаргаж мэргэжлийн хүмүүс нь тал талаасаа үзээд зөвшөөрдөг л баймаар байгаа юм. Энэ чинь тендертэй л яг адилхан шүү дээ. Тендерийг чинь Засаг дарга шалгаруулдаггүй биз дээ? Тийм, яг л энэ чинь адилхан шүү дээ. Тендер гэдэг чинь бас л зөвшөөрөл олгож байгаа л үйл ажиллагаа шүү дээ. Тендер хийж байна гэдэг чинь.

Тийм учраас бол энэ би зарчмын хувьд бол энэ заалтыг бол дэмжихгүй л байна л даа. Гэхдээ нөгөөдөх нь цаанаа яаж үлдэж байгаа юм бэ гол нь? Энэ бол эргээд бид нарт бас эргээд л нөгөө нөхдүүдийгээ л элдэв хэл амны бай, цаашилбал шорон оронгийн хаалга татах бас л эхлэл болгочих нэг л ийм боломж харагдаад байгаа юм. Энэ дээр бас Ганхуяг гишүүн бас тайлбар хийхгүй юу тиймээ? Энэ боломжийг авч үзсэн үү? Би бол яг энүүгээр бол жоохон хэцүү л байна.

**Г.Занданшатар:** Хассуурийн Ганхуяг гишүүн, ажлын хэсэг үг хэлнэ.

**Х.Ганхуяг:** Юуны өмнө болохоор яг шимийн архитай холбоотой бас олон нийтэд буруу мэдээлэл нэлээн түгсэн байсан. Өнөөдрийн байдлаар бол шүүдэр гэдэг нэртэй шимийн архи арилжааны зориулалттайгаар үйлдвэрлэгдэж борлуулагддаг. Тэр нь бол яг тусгай зөвшөөрөлтэй харилцаа байгаа. Тэрнээс биш бусад гэрийн нөхцөлд, ахуй нөхцөлд хийж байгаа шимийн архитай холбоотой харилцаанд зөвшөөрөл хуучин хэвээрээ л байж байгаа. Яг тэр Архидан согтуурах тэмцэх хуулийн дагуу л явж байгаа. Зөвшөөрлийн харилцаа шаардагдахгүй гэсэн үг.

Энэ Сүхбаатар гишүүний тавьж байгаа санал нь бол юу вэ гэхээр одоо бол ерөөсөө л энэ Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4.3 дээр аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх, зөвшөөрөл олгох журмыг харьяалагдах нутаг дэвсгэрийн иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр батална. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг дарга эсвэл чөлөөт бүсийн захирагч олгоно гээд яг энэ хуулиараа л ийм байгаа юм. Бид нар энэ хуулийн процессыг л энэ хууль дээр нарийвчилж зааж өгч байгаа болохоос биш салбарын хууль болгон бид нар засаад явах боломжгүй шүү дээ. Яг одоо бол энэ Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга нь бас явж байгаа. Мөнх-Оргил гишүүн ахлаад явж байгаа. Таны саналыг бид нар бас уламжилъя. Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Тайлбар байхгүй. Дэмжсэн, дэмжээгүй гишүүн л үг хэлж байгаа. Санал хураалт явуулъя. Энэ санал дэмжигдсэнгүй. Цааш явъя. Ганц нэг санал.

**2.**Төслийн “1 дүгээр зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь” гэж, мөн зүйлийн “4.6 дугаар” гэснийг “5.5 дугаар” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 53.2 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Тэгэхдээ энэ 2 хуулийн төсөл дээрээ хоёулан дээр нь нийслэлийн Засаг дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар гээд байж байгаа шүү дээ. Төслөөрөө үлдэнэ шүү дээ. Одоогийн хуулиар аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох журмыг харьяалах нутаг дэвсгэрийн иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр батална. Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо аймгийн нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан журмын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсэд чөлөөт бүсийн захирагч олгоно гэж байгаа юм. Тийм энүүгээрээ л явчхаж болох л ю. Энэ өргөн барьсан төсөл дээрээ бол. Нэгжийн тухай хуулиараа байгаа. Энийгээ эцсийн хэлэлцүүлэг дээр авч үзээрэй.

**3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 57.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.Архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай хууль дээр бас заалтай юм байна лээ.

**2.Аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахтухай**

**1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2 дугаар зүйл болгох:

**2 дугаар зүйл.**Аудитын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийн, 22 дугаар зүйлийн 22.7 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийн “тусгай зөвшөөрлийн” гэснийг “зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт.

Согтууруулах ундаа гэдэгтээ шимийн архи тэр бүгд ордоггүй юм уу?

61.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Тийм, тэр худалдан борлуулах нь л тэр зөвшөөрлөөрөө явна биз. Үйлдвэрлэх гэж тусдаа юм оруулах ямар учир.

**2.**Төслийн 2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1 дүгээр зүйл болгох:

 “**1 дүгээр зүйл.**Аудитын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.7.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 22.7.4.хуульд заасан бусад. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 61.7 хувийн саналаар энэ санал.

**3.Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн нэрийн “ОРЧНЫ” гэснийг “ОРЧИНД” гэж, 1 дүгээр зүйлийн “орчны” гэснийг “орчинд” гэж, мөн зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 1.4-т” гэснийг “8.1 дүгээр зүйлийн 1.7-д заасан” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн “өөрчилсүгэй” гэсний өмнө “мөн зүйлийн 12.3 дахь хэсгийн “ажлын 28 өдөрт” гэснийг “ажлын таван” өдөрт” гэж тус тус” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 59.6 хувийн саналаар санал дамжин

**4.Байгаль орчны хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн нэрийн “ОРЧНЫ” гэснийг “ОРЧНЫГ” гэж өөрчилж, 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 “**1 дүгээр зүйл.**Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгээр” гэснийг “зөвшөөрлөөр” гэж, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн “тусгай зөвшөөрөл буюу эрхийн бичгийн” гэснийг “зөвшөөрлийн” гэж, 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байдаггүй амьтныг” гэснийг “Харь амьтныг” гэж, 27 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 10 дахь заалтын “лиценз, зөвшөөрөл, байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрхийг” гэснийг “зөвшөөрлийг” гэж, 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3 дахь заалтын “тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичгийн” гэснийг “зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 59.6 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**5.Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн нэрийн “ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ” гэснийг “ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ” гэж өөрчилж, 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“**1 дүгээр зүйл.**Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1-д заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасан” гэж, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд” гэснийг “Зөвшөөрлийн баримт бичигт” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

**2 дугаар зүйл.**Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалтын, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн, 9 дүгээр зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 9.1 дэх хэсгийн, 12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалтын, 19 дүгээр зүйлийн 19.2.2, 19.2.4 дэх заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хассугай. Санал гааргасан ажлын хэсэг. Санал 58.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 24 гишүүн дэмжиж, 52.2 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

 **6.Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2 дугаар зүйл болгох:

**2 дугаар зүйл.**Банкны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.12 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Содномын Чинзориг гишүүн үг хэлнэ. Үг хэлэхийн өмнө зочид танилцуулчихъя.

Улсын Их Хурлын гишүүн Борхүүгийн Дэлгэрсайхан, Төмөртогоогийн Энхтүвшин нарын урилгаар Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс иргэдийн төлөөлөх их үйлсэд чинь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. Эрдэнэ сум, нутгаа сайн хөгжүүлээрэй.

**С.Чинзориг:** Энэ гишүүдийн энэ Банкны тухай хуулийн 6.1.12 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай гэсэн ийм зарчмын зөрүүтэй санал ороод ирж байгаа юм. Би эртүүд Эдийн засгийн байнгын хороон дээр ч гэсэн бас энэ байж болохгүй гэж үзээд байгаа юм. Банкны тухай хуулийн 6.1.12 чинь бол Монголбанк өөрөө тэр шинэ бий болж байгаа нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийн зөвшөөрөл олгох тухай асуудал байгаа юм. Энийг нь хүчингүй болгочихлоор өнөөдөр бид энэ техник технологийн дэвшлийн чинь үед ямар банкны үйлчилгээ шинээр бий болгохыг бол тааж бас мэдэхгүй байгаа. Одоо Зөвшөөрлийн тухай хуульд яг одоогийн байгаа нөхцөл дээрээ байгаа үйлчилгээнүүдэд зөвшөөрөл олгоно гээд хуульчилчихаар одоо энэ шинэ технологийн дэвшлийн чинь нөхцөлд ямар бүтээгдэхүүн шинээр гарч ирэхийг бид урьдчилж хэлж тааж мэдэхгүй учраас жаахан боломжгүй болчхож байгаа юм.

Тийм учраас энэ Монголбанкны энэ 6.1.12 дугаар заалтыг бол хасъя гэсэн, хүчингүй болгоё гэсэн саналыг дэмжмээргүй байгаа юм. Одоогийн байгаа нөхцөлөөс нь нэлээн дордуулчих гээд байна шүү дээ. Бид нар чинь өнөөдөр дэлхийн энэ хөгжлийн чинь, технологийн чинь дэвшлийг гүйцэж ямар төрлийн бүтээгдэхүүн шинээр гарч ирж байгаа, ямар төрлийн бүтээгдэхүүн нь байхгүй болж байгааг урьдчилж хэлж таах аргагүй байна шүү дээ. Урьдчилаад банкны үйлчилгээтэй холбоотой зөвшөөрлүүдийг бүгдийг нь нэр зааж оруулаад, энэ Монголбанк тухайн үедээ өөрсдөө тэр шинэ техник дэвшилтэйгээ холбогдуулаад бүтээгдэхүүн гарвал зөвшөөрөл өгдгийг нь хүчингүй болгочихлоор, шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гаргавал энэ дээр хүндрэлтэй асуудал үүсчих гээд байгаа юм.

Тийм учраас энэ зургаагийн 6.1.12-ыг хүчингүй болгоё гэдэг саналыг дэмжихгүйгээр 6.1.12 дугаар-ыг нь үлдээхийн зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Эдийн засгийн байнгын хороон дээр би бас энэ зарчмыг хэлсэн юм. Тэгээд Монголбанкныхан өөрсдөө бас энийгээ дэмжээд байгаа юм. Зайлшгүй бас байх ёстой байгаа юм гээд. Манай Ганхуяг л одоо зөвшөөрөхгүй гээд. Өнөөдөр бид нар ямар бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдийг нь нэр заагаад, хуульчлаад, зөвшөөрөл олгоно гэдэг асуудал хүндрэлтэй. Цаашдаа ямар төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ чинь өдөр, цагаар үйлчилгээ өөрчлөгдөөд энэ техник технологийн дэвшилттэй өөрчлөгдөж байна шүү дээ. Энэ болгоныг урьдчилж тааж, хуульд оруулах, зохицуулах ийм боломж бол байхгүй байгаа юм. Тэгэхээр тэр нээлттэй, тухайн үед нь зохицуулдаг, шийддэг тэр зохицуулалтыг нь Монголбанканд нь үлдээгээд явах нь илүү хялбар дөт гэсэн ийм саналтай байгаа юм. Энийг бас гишүүд бас нэлээн анзаарч үзээч.

**Г.Занданшатар:** Хассуурийн Ганхуяг гишүүн.

**Х.Ганхуяг:** Их Хурлын даргаа энэ 6.1.12энэ 2 дугаар зүйл гэдэг дээр гүйцээн боловсруулах чиглэл авъя. Энэ дээр Монголбанкныхантай бол ярилцаад бусад гэдгийг өөрөөр томьёолохоор тохирсон байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та надад гүйцээн боловсруулах чиглэл өгнө үү. Мөн 7-г. Дараагийнх дээр дахиад тайлбарлачихъя.

**Г.Занданшатар:** Санаа зөрчилтэй байгаа учраас санал хураалт явуулъя. Энэ санал дэмжигдсэнгүй.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

**1 дүгээр зүйл.**Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтын, 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 дэх хэсгийн, 7 дугаар зүйлийн 7.2.5 дахь заалтын, 32 дугаар зүйлийн 32.1.5 дахь заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 51.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Монголбанкны хараат бус байдалд халдах гэж байна гэсэн асуудал байгаад байна.

**3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Энэ нь яагаад дэмжигдсэнгүй бэ? Энэ чинь бараг найруулгын санал биз дээ? Энэ чинь. Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** Саяын санал хураалтыг дахин санал хураалт явуулж өгөөч гэдэг санал гаргах гэсэн юм. Хүчингүй болсонд тооцож өгнө үү гэдэг санал хураалгаж өгөөч.

**Г.Занданшатар:** Энэ санал хураалтыг хүчингүй болгох горимын саналаар санал хураалт явуулна. 59.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Энэ Бөхчулууны Пүрэвдорж гишүүн, Дашдэмбэрэлийн Бат-Эрдэнэ гишүүн 2, Содномын Чинзориг гишүүн 3 хурал үймүүлэхгүй шүү. 59.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**7.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Саяын санал хураалт хүчингүйд тооцсон учраас төслийн 2 дугаар зүйл гэснийг 3 дугаар зүйл гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалтыг дахиж явуулъя. 59.1 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

Дашдэмбэрэлийн Бат-Эрдэнэ гишүүн хурал тасалж тасалж ирэхээрээ хурал үймүүлж болохгүй шүү.

**8.Барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 5.1-5.13-т заасан” гэснийг

**7.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийг хууль санаачлагчид буцаах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Ажлын хэсэг Хассуурийн Ганхуяг гишүүн.

**Х.Ганхуяг:** Даргаа энэ саналын томьёоллын 7, 15, 34, 36 дээр хууль санаачлагчид нь буцаах тухай саналууд байгаа. Эд нарыг гүйцээн боловсруулах чиглэл санал хураахгүйгээр эцсийн хэлэлцүүлэгт гүйцээх чиглэл өгнө үү. Яагаад гэхээр Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн 114 хууль байгаа. Тэд нарыг бас ялгаагүй хууль санаачлагчид буцаах шаардлагатай байгаа. Баярлалаа даргаа.

**Г.Занданшатар:** 7, 15, 34, 36 дахь саналуудыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгч байна. Ажлын хэсгийн саналаар.

**8.Барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 5.1-5.13-т заасан” гэснийг “8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлд” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 61.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**9.Боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**Г.Занданшатар: 1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 2 дугаар зүйл болгох:

“**2 дугаар зүйл.**Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.7.1, 15.7.2, 15.7.4, 15.7.8, 15.7.9, 16.2.4, 16.3.3-т заасны дагуу” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасны дагуу” гэж, 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.1-д заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1-д заасан” гэж, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1-д зааснаас” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 1-д зааснаас” гэж, 30 дугаар зүйлийн 30.1.6 дахь заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 20, 21, 22 дугаар зүйлийн гарчгийн, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж, 23 дугаар зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 23.2 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрлийн” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн гарчгийн “Тусгай зөвшөөрлийг” гэснийг “Зөвшөөрлийг” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 59.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Хуралдааныг сунгаж хуралдах горимын саналтай байна. Гишүүд дэмжиж байна уу? Гарахгүй л дээ зүгээр ерөнхийд нь, зарчмын хувьд. Дэмжиж байна. Үргэлжлүүлж хуралдъя.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

“**1 дүгээр зүйл.**Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 “21.2.Боловсролын сургалтын байгууллага шинэ мэргэжлээр сургалт явуулах, магистр, докторын зэрэг олгох сургалт эрхлэх зөвшөөрөл авахдаа Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т заасан баримт бичгээс гадна энэ хуулийн 21.1.3-21.1.7-д заасан баримт бичиг, сургалт явуулах үндэслэл, тооцоог сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхээс таваас доошгүй сарын өмнө зөвшөөрөл олгох байгууллагад ирүүлнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 26 гишүүн дэмжиж, 59.1 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**3.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 3 дугаар зүйл нэмэх:

**3 дугаар зүйл.**Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.2 дахь хэсгийн, 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийн, мөн зүйлийн 22.2.1, 22.2.2, 22.2.3, 22.2.4, 22.2.6 дахь заалтын, 22.4 дэх хэсгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.3, 23.4 дэх хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.1, 24.1.3 дахь заалтын, 25 дугаар зүйлийн 25.1.2 дахь заалтын, 281 дүгээр зүйлийн 281.1.2 дахь заалтын, 30 дугаар зүйлийн 30.1.6 дахь заалтын, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг тус тус хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**4.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 65.1 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**10.Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт зааснаас” гэж, мөн зүйлийн 70.6” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т зааснаас” гэж, 70 дугаар зүйлийн 70.6 дахь хэсгийн, 138 дугаар зүйлийн” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Гуравны хоёроор хийчхээд байна. 62.8 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**2.**Төслийн 2 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1 дүгээр зүйл болгох:

“**1 дүгээр зүйл.**Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсгийн, 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Энэ санал хураалт дэмжигдсэн.

Төслийн 1 дүгээр зүйлийг хасах.

**Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай** тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Энэ төслийн зүйл заалт, дугаар, өөрчлөгдсөнийг дугаар, зүйл заалтыг өөрчлөхүй гээд найруулгын 1 саналаар санал гаргачихдаг шүү дээ. Яагаад бүгдийг нь Төслийн 3 дугаар зүйл гэснийг 2 дугаар зүйл гэж өөрчлөх гэж ингэж санал хураалт явуулаад байгаа юм. Эдийн засгийн байнгын хороо. Үгүй ээ, үгүй. Энэ чинь зарчмын зөрүүтэй ямар санал. 1 дүгээр зүйл нь байхгүй болчихсон. 1 дүгээр зүйлийн оронд 2 дугаар зүйл орчихсон. Тэгэхээр 3 дугаар зүйл нь 2 дугаар зүйл гэж өөрчлөгдөж байгаа санал байна шүү дээ. Үгүй ээ, ажилсаг биш нь илүү ажил нэмээд байгаа байхгүй юу.

**3.**Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Автоматаар энэ найруулгын саналаар нэг мөр хураагдах ёстой саналуудыг ингээд. 60.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**12.Газрын хэвлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухайхуулийн төслөөр санал хураалт явуулъя.**

Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 55.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**13.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт60.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**14.Даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн “3 дугаар зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал хураалт 65.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Энэ 15-ыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн учраас санал хураалт явуулахгүй. Гүйцээн боловсруулна. Хуулийн төсөл буцаах саналуудыг.

**16.Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн “1 дүгээр зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр” гэснийг “6.1 дүгээр” гэж, мөн зүйлийн “5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт” гэснийг “6.2 дугаар зүйлд” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

“**1 дүгээр зүйл.**Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

“14.2.Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд нь энэ хуулийн 14.1-д зааснаас бусад аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 55.8 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ. Энэ чинь Монголбанкнаас зөвшөөрснөөс бусад гэсэн үгийг нь хасаж байгаа юм уу?

 Гуравт. Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 3 дугаар зүйл нэмэх:

“**3 дугаар зүйл.**Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. Энэ чинь Зээлийн мэдээллийн сангийн тухай хууль уу, Зээлийн мэдээллийн. Энийг дахин боловсруулах чиглэл өгье гэсэн тийм ээ? Тийм, гүйцээн боловсруулах чиглэл өгч байна. Энэ дээр нөгөө бусад гээд түрүүний Хассуурийн Ганхуяг гишүүний хэлсэн саналыг энэ Сайнзориг дарга мөн хэлж байсан.

**4.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх. Энэ гүйцээн боловсруулах чиглэлтэйгээ хамт санал хураалт явах юм байна. Гүйцэн боловсруулах чиглэл өгье.

**17.Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 8.4 дэх хэсгийн “байгууллагын бичгээр” гэснийг “байгууллагаас” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.1 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**18.Малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 8.9 дэх заалтад” гэснийг “8.1 дүгээр зүйлийн 12 дахь хэсгийн 12.6, 12.7, 12.8, 12.9-д” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 55.8 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**19.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 12.5 дахь хэсэгт” гэснийг “8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.13-т” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.Сая Батшугар гишүүн Анужин гишүүний хажууд сууж байгаад хаашаа алга болчхов? Харин сая.

**20.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай** **хуулийн** санал хураалт явуулъя.

Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “18.2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг” гэснийг “18.2 дахь хэсгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг, 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.2.3 дахь заалтын “үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлийг” гэснийг тус тус” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**21.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “Зөвшөөрлийн тухай хууль” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 5.2, 5.3 дугаар зүйл, 6.1, 6.2 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.8 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**Нөхөрлөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**1 дүгээр зүйл.**Нөхөрлөлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 67.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

**2 дугаар зүйл.**Нөхөрлөлийн тухай 5 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсгийн, 14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалтын “тусгай” гэснийг тус тус хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 68.2 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 68.2 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**23.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “15.10.13-т заасан” гэсний дараа “чиглэлээр тусгай зөвшөөрөлтэй” гэж нэмж, мөн зүйлийн “7.2 дугаар зүйлийн 2, 3 дахь хэсэг, мөн зүйлийн 7.6, 7.12, 7.13 дахь заалт, заасан” гэснийг “хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 2, 6 дахь хэсэг, мөн зүйлийн 8 дахь хэсгийн 8.6, 8.14, 8.15 дахь заалт, 8.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан чиглэлээр зөвшөөрөлтэй” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63.6 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**24.Радио долгионы тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн нэрийн “ӨӨРЧЛӨЛТ” гэснийг “НЭМЭЛТ” гэж өөрчилж, 2 дугаар зүйлийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 61.4 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**25.Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлынтухайхуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**1 дүгээр зүйл.**Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 22 дугаар зүйлийн гарчгийн, 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн гарчгийн, мөн зүйлийн 24.4 дэх хэсгийн, 27 дугаар зүйлийн 27.2, 27.3 дахь хэсгийн, 33 дугаар зүйлийн 33.2 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт.

Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

**2 дугаар зүйл.**Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1 дэх заалтын “тусгай зөвшөөрөл,” гэснийг, мөн зүйлийн 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10 дахь хэсгийн, 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалтын, Тавдугаар бүлгийн гарчгийн, 22 дугаар зүйлийн 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 дахь хэсгийн, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсгийн, 25 дугаар зүйлийн 25.1.1, 25.1.6, 25.1.8 дахь заалтын, 25.2 дахь хэсгийн, 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.2 дахь заалтын, 26.2, 26.3 дахь хэсгийн, 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсгийн, 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэх хэсгийн, 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсгийн “тусгай” гэснийг тус тус хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 66.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**26.Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

**2 дугаар зүйл.**Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 66.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Гэхдээ энэ яах вэ зүйл нэмэгдэхээр зүйл, дугаар өөрчлөгдөж байгаа заалтыг уул нь шууд найруулгаар засаад явчих бололцоотой учраас.

**2.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт.

**27.Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “5.2 дугаар” гэснийг “6.2 дугаар” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.2 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**28.Төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “гэрчилгээг түдгэлзүүлэх” гэснийг “олгосон тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх”” гэснийг “зөвшөөрөл, гэрчилгээг” гэснийг “зөвшөөрлийг” гэж, мөн зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60.9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**29.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**1 дүгээр зүйл.**Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж, 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсгийн, 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.3 дахь хэсгийн, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийн, 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлд” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, 16 дугаар зүйлийн 16.1.1 дэх заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.10.5, 15.10.6, 15.10.18, 15.10.20, 15.15.1, 15.18.5, 15.18.6-д” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 5.6, 8 дахь хэсгийн 8.7, 8.14, 8.15, 8.16, 8.19-д” гэж, мөн зүйлийн 16.1.2 дахь заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.15.4-т” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2-т” гэж, 16.1.3 дахь заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.14.6-д” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1, 3.3, 3.5-д” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.6, 11.1.7 дахь заалт болон” гэснийг хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх . Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60.9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**30.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн “1 дүгээр зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр” гэснийг “6.1 дүгээр” гэж, мөн зүйлийн “5.2 дугаар” гэснийг “6.2 дугаар” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**30.Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Төслийн “1 дүгээр зүйл” гэснийг “2 дугаар зүйл” гэж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр” гэснийг “6.1 дүгээр” гэж, мөн зүйлийн “5.2 дугаар” гэснийг “6.2 дугаар” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60.9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 1 дүгээр зүйл нэмэх:

**1 дүгээр зүйл.**Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай.

 “13.1.4.хуульд заасан бусад. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.7 хувийн талаар санал дэмжигдлээ.

**3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх .Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**31.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн 2 дугаар зүйлийн “хуулийн” гэснийг “тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.5 дахь хэсгийн “24.1.13, 24.1.18-д” гэснийг “24.1.13-т” гэж, мөн зүйлийн 24.6, 24.7 дахь хэсгийн “24.1.14, 24.1.18-д” гэснийг “24.1.14-т” гэж,” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**32.Харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалтын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.8.7-д заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7.2 дугаар зүйлийн 13.1-13.12 дахь заалтад заасан” гэж,” гэснийг “12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.16.1-15.16.3-т заасан” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсгийн 9.3, 9.7, 9.10-т заасан” гэж,” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

 **2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

 “**2 дугаар зүйл.**Харилцаа холбооны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1 дэх заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60.9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

 **3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**33.Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**1 дүгээр зүйл.**Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн, 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**34.Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

Энэ 34-ийг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн.

 **35.Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 1, 2 дугаар зүйл болгох:

“**1 дүгээр зүйл.**Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.7.11 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 “8.7.11.чөлөөт бүсэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх, тамхи худалдах зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасан журмын дагуу олгох.

**2 дугаар зүйл.**Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай” гэж өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 3 дугаар зүйл нэмэх:

“**3 дугаар зүйл.**Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтын “, лиценз” гэснийг хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт

56.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “4 дүгээр зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**36**.Гүйцээн боловсруулах чиглэл өгч байна. Хууль буцаах, хуулийн төсөл буцаах саналуудыг нэгдсэн журмаар шийдвэрлэнэ гэж.

**37.Цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

 1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “Цөмийн энергийн тухай хуулийн” гэсний дараа “19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийн “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1.1-11.1.3-т” гэснийг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж,” гэж нэмж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр” гэснийг “6.1 дүгээр” гэж өөрчлөх. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60.9 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**38.Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “4.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт” гэснийг “5.1 дүгээр зүйлийн 3-т” гэж, мөн зүйлийн “4.6 дугаар зүйлд” гэснийг “5.5 дугаар зүйлд” гэж, мөн зүйлийн “5.2 дугаар зүйлд” гэснийг “6.2 дугаар зүйлд” гэж, мөн зүйлийн “5.1 дүгээр зүйлд” гэснийг “6.1 дүгээр зүйлд” гэж, мөн зүйлийн “1.1 дэх заалтад” гэснийг “1.2-т” гэж, мөн зүйлийн “2.3 дугаар” гэснийг “5.3 дугаар зүйлийн 3-т” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

**2 дугаар зүйл.**Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.7 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 67.4 хувийн саналаар санал хэмжигдлээ.

 **3.**Төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

 Сайн байна. Одоо 5-хан санал хураалт үлдсэн. Гишүүд завсарлагагүй сайн ажилласныг ойлгож байна.

**39.Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай**

**1.**Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ” гэснийг “ӨӨРЧЛӨЛТ” гэж өөрчилж, 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**1 дүгээр зүйл**.Иргэний хуулийн 189 дүгээр зүйлийн 189.2 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрөл” гэснийг “Зөвшөөрөл” гэж, мөн зүйлийн 189.3 дахь хэсгийн “Тусгай зөвшөөрлийн” гэснийг “Зөвшөөрлийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

 **2.**Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 2 дугаар зүйл нэмэх:

“**2 дугаар зүйл.**Иргэний хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.8 дахь хэсгийн, 189 дүгээр зүйлийн 189.2, 189.3 дахь хэсгийн “тусгай” гэснийг тус тус хассугай. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 65.2 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Монгол Улсын, Засгийн газрын юу яваад байна? Тийм, санал тэдэн хувиар дэмжигдлээ гээд алх цохихоор санал хураалт явчих юм.

**40.Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “4 дэх хэсэгт “-харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн асуудал” гэснийг “4 дэх хэсгийн “-жендэрийн хөгжлийн асуудал;” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт.

Иргэний хуульд нэмэлт оруулах төслийн “2 дугаар зүйл” гэснийг “3 дугаар зүйл” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай. Тэгэхдээ яах вэ, энэ ихэвчлэн аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль гэж нэрлэдэг байсан. Холбогдох хуулиуд дээр аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл гэдгийг нь Зөвшөөрлийн тухай хууль гэж өөрчилж байгаа учраас Зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу зөвшөөрөл олгоно. Боловсролын хууль, тэр хууль зүйн техникийн шинж чанартай засварууд учраас бусад хуулиуд агуулгын чанартай өөрчлөлтүүд орвол хамт ороод л явна л даа. Дугаарууд өөрчлөгдөхөөр байна шүү дээ үйл ажиллагааны хууль дээрээ ахиад өөрчлөгдсөн учраас энэ Зөвшөөрлийн тухай хууль дээрээ байрлалууд өөрчлөгдөөд. Засгийн газрын өргөн барьсан хууль, гишүүдийн өргөн барьсан хууль хоёрын зөрүүг гаргаад тэгэхээр дугаарлалтууд их өөрчлөгдсөн ихэвчлэн. Агуулгын гэхээсээ илүү дандаа тийм техникийн засварууд байгаа.

 **41.“Хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай”** Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаар санал хураалт явуулъя. Сүүлийн шахуу санал хураалт.

**1.**Төслийн үндэслэх хэсгийн “43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх” гэснийг “5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх” гэж өөрчилж, нэг дэх хэсгийн 1, 2 дахь заалтыг доор дурдсанаар тус тус өөрчлөн найруулах:

 “1/Зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний акт болон Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль, Хэмжил зүйн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуулийг Зөвшөөрлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хуультай нийцүүлэх чиглэлээр хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгаж, холбогдох хуулийн төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан журмын дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;

 2/Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зөвшөөрлийг нэгтгэсэн, хассан, шилжүүлсэн, зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээдийн харьяалал өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулж байгаа Засгийн газар, төрийн захиргааны төв байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг Зөвшөөрлийн тухай хуультай нийцүүлэх, холбогдох арга хэмжээ авах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 66.7 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

**2.**Төслийн нэг дэх хэсгийн 3 дахь заалтын “2020 оны 1 дүгээр сарын” гэснийг “2023 оны 01 дүгээр сарын” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Баярлалаа. 62.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Тэгэхдээ байна шүү дээ. Ганхуяг гишүүнээ, ажлын хэсгийнхэн анхаараарай. Энэ тогтоолын төсөл чинь наана нь хүчин төгөлдөр болж байж, бараг батлагдсан өдрөөсөө хүчин төгөлдөр болж ирж энэ 22 оны нэг сарын 5-ны дотор хуулийн төсөл оруулж ирэх энэ тэр гэсэн чиглэл өгнө биз дээ? Хуультайгаа адилхан хойно батлахаар оруулсан байна. Энийгээ эцсийн хэлэлцүүлэг дээр. Бараг гүйцээн боловсруулах чиглэх ёстой л байсан юм шиг байна. Энийгээ эцсийн хэлэлцүүлгээр анхаарах чиглэл болгож байна. Даваасүрэн гишүүний гаргасан санал дээр нэн ялангуяа Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, бусад хэлэлцэж байгаа хуулиудтай уялдуулах шаардлагатай юмнууд гарсан шүү. Үйлдвэрлэх эрхийг бол заавал мэргэжлийн байгууллага, хүнсний мэргэжлийн байгууллага гэх ёстой байх. Худалдан борлуулахыг бол дандаа аймгийн, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар үзээд өгөх ёстой байх.

Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулж дууслаа. Ажлын хэсэгт баярлалаа, гишүүдэд баярлалаа. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлж байна. Дараагийн асуудалд орно. Одоо 2 цаг болчихсон юм чинь. Дараагийн асуудалд ороод асуулт, хариулт юмнуудаа явуулж байя.

**Арван хоёр.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна.**

Төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга, Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны дарга Хүрэлбаатарын Булгантуяа танилцуулна.

**Х.Булгантуяа:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны тавдугаар сарын 12-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг Улсын Их Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

Байнгын хорооны 2021 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолоор Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяагаар ахлуулж, Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Жавхлан, Г.Тэмүүлэн, С.Чинзориг, О.Цогтгэрэл, Ц.Цэрэнпунцаг, Б. Энхбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллалаа.

Байнгын хороо 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасны дагуу явуулж, дараах санал, дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна.

Байнгын хорооны хуралдаанаар төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй санал нэг бүрээр хэлэлцэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар дэмжлээ.

Тухайлбал төслийн зарим нэр томьёог үнэлгээний олон улсын стандартын хорооноос баталсан стандартад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, нийтийн эрх ашгийг хөндсөн хөрөнгөд үнэлгээ хийхэд олон улсын болон үндэсний стандарт, журам, аргачлалын дагуу үнэлгээний хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлэхээр нэмж тусгасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ.

Мөн хөрөнгийн үнэлгээний тайлан үндэслэлгүй хийгдсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд үйлчлүүлэгч өөрт учирсан хохирлыг нэхэмжлэх, захиалагч гуравдагч этгээд хөрөнгийн үнэлгээний тайлантай танилцах, тайлбар мэдээлэл авах, мэргэжлийн байгууллагад гомдол гаргах, үнэлгээчин мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулах, үйлчлүүлэгч, захиалагч гуравдагч этгээдээс хөрөнгийн үнэлгээ хийх, гэрээнд заасан төлбөрөөс гадна бэлэг хандив авахыг хориглохоор тусгасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

Мэргэжлийн байгууллага шаардлага хангасан иргэнд үнэлгээчний эрхийг 5 жилийн хугацаатай олгож, 5 жилээр сунгах. Сунгаснаас хойш хуульд заасан үүргээ тогтмол биелүүлсэн тохиолдолд үнэлгээчний эрхийг хугацаагүй олгодог байх зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд энэ хуульд заасан хуулийн нөхцөл, шаардлагыг хангасан тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр үнэлгээний үйл ажиллагаагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаатай олгохоор нэмж тусгасан нь хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналыг авлаа.

Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үндсэн орон тооны үнэлгээчин судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээс өөр давхар ажил эрхлэх, бусад үнэлгээний хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажиллахыг хориглох санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх мэргэжлийн чадварлаг үнэлгээчид бүтээлчээр ажиллах боломжийг нээлттэй болгох гэсэн үндэслэлээр дэмжээгүй болно.

Хуулийн төсөлд шилжилтийн үеийн зохицуулалт буюу энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 6 сарын дотор энэ хуульд нийцүүлэн үнэлгээчний эрхээ сунгуулах, шинэчлэх тухай хүсэлт гаргах зэрэг зохицуулалтыг төсөлд нэмж тусгасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ.

Дээрх хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Патентын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиудаар зохицуулах боломжтой гэж ажлын хэсгийн гишүүдээс үзэн санаачлагчид нь буцааж зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

 Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллуудыг нэг бүрчлэн хэлэлцэн санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан, аваагүйгээр нь бүлэглэн Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийн хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Бодсүрэнгийн Болормаа, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газрын дарга Баттулгын Дөлгөөн, Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын ахлах шинжээч Доржсүрэнгийн Дариймаа. Монголбанкны Банкны бүтцийн өөрчлөлт, бодлогын газрын Банкны бодлогын хэлтсийн ахлах хянан байцаагч Лхагваагийн Мөнхбаатар, Татварын ерөнхий газрын Татварын хураалтын удирдлага, арга зүйн газрын дарга Рэгзэнгийн Мягмаржав, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн Тэргүүн Гомбын Баянмөнх, Монголын мэргэжлийн үнэлгээчдийн институтийн Гүйцэтгэх захирал Баттөмөрийн Энхболд, ШУТИС-ийн багш, доктор Дагвын Барсболд, Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын мэргэжилтэн Эрдэнэбилэгийн Буянхишиг.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулж асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу? Баагаагийн Батмөнх гишүүнээр тасаллаа. Монгол Ардын намын бүлгийн саналыг харгалзан 30 минут завсарлууллаа. 30 минутын дараа ирцээ бүрдүүлээд санал хураалтад бэлдээд, үгээ хэлээд санал хураалтад орно. Зарчмын зөрүүтэй 50.

**ҮДЭЭС ХОЙШИХ ХУРАЛДААН**

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүд танхимдаа цуглаарай. Үдээс хойших нэгдсэн хуралдаан эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ажлын хэсэг байраа эзлээрэй. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд, анхны хэлэлцүүлэг явна.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг танилцуулсан байгаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийн нэрийг танилцуулсан байгаа. Асуулт асуух гишүүдийн нэрсийг авсан байгаа. Ням-Осорын Учрал гишүүнээс эхлээд асуултаа асуухаар байгаа. Эрхэм гишүүд байраа эзлээрэй.

Баталсан тогтоолын эцсийн найруулгыг сонсгоё. Хянан шалгах түр хороо байгуулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулга сонссонд тооцлоо.

Хянан шалгах түр хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулга сонссонд тооцлоо.

Улсын Их Хурлын гишүүн Ням-Осорын Учрал асуулт асууна.

**Н.Учрал:** Хөрөнгийн үнэлгээний энэ хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дэмжиж байгаа. Сая гишүүд бас хэлж байна. Их Хурал дээр хэлэлцэж байгаа хуулиуд бол бас хоорондоо уялдах ажлын хэсгүүд хамтарч ажиллах асуудал бол нэлээдгүй орхигдоод байна. Тэгэхээр Хөрөнгийн үнэлгээний хууль дээр ч гэсэн одоо хэрэгжиж байгаа энэ хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой асуудлуудыг нэг мөр бас зохицуулахгүй бол болохгүй байгаа юм.

Манай хууль тогтоомжид бол энэ биет бус үнэлгээний талаарх тодорхой ойлголт бол орсон. Тийм ч учраас өнгөрсөн 19 онд бид бол Оюуны өмчийн хуулийг батлан гаргасан. Тэгэхээр Оюуны өмчийн хуулийг батлан гаргахад бол яг энэ биет бус хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой асуудал бол зохицуулагдсан байгаа юм. Жишээ нь оюуны өмчийн мэргэшсэн үнэлгээч гэж бий болно. Биет бус хөрөнгийг хэрхэн үнэлэх юм. Мэргэшсэн үнэлгээчид юу гэж дүгнэх юм. Тэгээд эдийн засагжуулах асуудлуудыг хэрхэн зохицуулах юм бэ? Оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах эрх зүйн орчныг бол бүрдүүлсэн. Гэсэн хэдий ч энэ оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хууль буюу энэ биет бус хөрөнгийг үнэлэх асуудал одоогоор зохицуулагдахгүй байгаа. Жишээ нь оюуны өмчийн тэр барааны тэмдэг, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар. Ингээд биет бус үнэлгээгээр үнэлээд түүнийг нь банканд барьцаалаад зээл авах бололцоог энэ хуулиар бол зохицуулж өгсөн. Яах вэ өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатар хотын банкин дээр 1 барааны тэмдгийг би оюуны өмчийн мэргэшсэн үнэлгээчин үнэлээд тэр барааны тэмдгийг банканд барьцаалаад зээл авч бизнесээ өргөжүүлэх бололцоогоор хангаж эхэлсэн боловч энэ нь сайтар нэвтрээгүй.

Тэгэхээр Хөрөнгийн үнэлгээний хууль дээр бол энэ биет бус хөрөнгийн үнэлгээний асуудлыг тодорхой зохицуулж бол өгмөөр байгаа юм. Тийм учраас энэ биет бус үнэлгээ дээр юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Ер нь ямар шинэ зохицуулалтууд энэ хуульд бас тусав? Одоо энэ Мэргэжлийн үнэлгээчдийн институт гээд байгууллага байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллага яг тэр биет бус хөрөнгийг үнэлэх мэргэшсэн үнэлгээчдийг сургалтад хамруулаад, сертификатжуулаад эрхийг нь олгоод эхэлсэн процесс танай байгууллага дээр явж байна уу гэдэг эсэх асуудал бас чухал байна.

Хоёрт бол энэ Мэргэшсэн үнэлгээний институт, дээрээс нь нөгөө Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн институт гээд мэргэжлийн байгууллагуудын яг л одоог хүртэл төрийн бус байгууллагын статустайгаар зохицуулаад байгаа байхгүй юу. Гэтэл бид нар хууль тогтоомжууддаа нөгөө мэргэжлийн холбооны хуулийг оруулаад өгчихсөн. Гэтэл бусад байгууллагуудаас илүүтэйгээр энэ Мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт байна, Энэ мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн институци байна, Хуульчдын холбоо ч байна. Эдгээр холбоонууд бол мэргэжлийн холбоо.

Тэгэхээр энэ төрийн чинь зарим чиг үүргийг эдгээр мэргэжлийн холбоо гүйцэтгэх ёстой. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ Их Хурал дээр Мэргэжлийн холбооны эрх зүйн байдлын хууль Баттөмөр гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн үнэлгээний хуулийг ч гэсэн энэ Мэргэжлийн холбооны эрх зүйн байдлын хуультай бол уялдуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ чуулганаар хэлэлцэгдсэн энэ Зөвшөөрлийн хууль дээр ч гэсэн бусад хууль тогтоомжийг Их Хурлын чуулганы хуралдааны хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хэсгүүдтэй уяж батлахгүй бол олон энэ хуулиуд гардаг. Хоорондоо уялддаггүй, давхар давхар ийм олон зохицуулалтуудыг бий болгоод яваад байгаа юм.

Ер нь биет бус үнэлгээг үнэлсэн цагт компаниуд бас дэлхийн зах зээлд гарах ч гэсэн бололцоо нэмэгдэнэ. Нөгөө дүрмийн сангаа хүртэл биет бус үнэлгээгээ үнэлүүлснээрээ нэмэгдүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн шүү дээ. Гэтэл хууль гаргана, энэ хууль нь хэрэгждэггүй. Тэгэхээр энэ хууль хэрхэн тэр биет бус үнэлгээг зохицуулж өгөх юм бэ?

**Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсэг дээр чинь сангийн яамныхан нь орчихсон байгаа. Булгантуяа гишүүний микрофоныг өгье. Ажлын хэсгээс хариулъя даа. Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** Учрал гишүүний яг хэлж байгаа үнэн. Өнөөдрийг болтол ерөнхийдөө бол хөрөнгийн үнэлгээний энэ аргачлал, журам батлагдаагүйгээс үүдээд Жишээлбэл банкин дээр барьцаанд тавихад нэгдсэн журам гэж байхгүй болохоор банк тус бүр өөрөө өөрийнхөөрөө журам боловсруулаад хүмүүсийн хөрөнгийг үнэлээд яваад байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө энэ Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг энэ Олон улсын валютын сан, банкнууд дээрд AQR хийсний дараагаар танай энэ хөрөнгийн үнэлгээчдийн чадавхыг сайжруулах, дээрээс нь энэ хууль, эрх зүйн орчныг улам тодорхой болгохгүй бол болохгүй юм байна. Саяын энэ Хөгжлийн банкин дээр ч гэсэн гарсан энэ асуудлууд бол шаардлагатай тохиолдолд өндрөөр үнэлчихдэг, шаардлагагүй үед багаар үнэлчихдэг. Ийм байдлыг нь сайжруулах гэж энэ Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль дээр нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан юм.

Энэ хуулийн 7.2 дээр энэ журам, аргачлалыг санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага бусад энэ төрийн байгууллагатай хамтран батлахаар оруулж өгсөн байж байгаа. Энэ дээр биет бус хөрөнгийг 7.2.6 дээр биет бус хөрөнгө болон оюуны өмчийн үнэлгээний журам, аргачлалыг оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран энэ журам, аргачлалыг батлахаар болсон.

Ер нь бол салбар салбараасаа болоод бас өөр байдаг. Жишээлбэл түүхийн дурсгалт үнэт зүйл, эдлэл, эрдэнэс, ховор эдлэлийн зүйлийн журам, аргачлалыг Монголбанк, соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай, татварын зорилгоор байх юм бол санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төв байгууллага, ашигт малтмалтай холбоотой байх юм бол энэ нь уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран боловсруулна эсэн үг. Энэ аргачлалыг батална гэсэн үг. Үүн дээр мэдээж олон улсын стандарт аргачлалуудыг гол баримталж бас энэ аргачлалуудыг боловсруулна.

Мэргэжлийн энэ холбоодын хууль байхгүйгээс бас болоод үнэнийг хэлэхэд сая бид нар бол энэ нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд байхаар бид нар хуульчилсан, Энэ өөрөө ерөнхийдөө удирдах байгууллага.Үнэнийг хэлэхэд бараг л нэг байгууллагын дүрэм шиг л боллоо энэ хуулийн хойд талын хэсэг нь бол. Ер нь энэ бид нар энийг нэлээн удаан хүлээсэн. Энэ мэргэжлийн байгууллагын хууль нь гараагүй бас тодорхойгүйгээс болоод 1 салбарт чинь нэлээн олон мэргэжлийн холбоонууд байдаг юм байна, хамтран ажиллах байдал бас муутай байдаг юм байна. Үүнээсээ болоод уг нь бид нар төрийн эрх мэдлийг хувийн хэвшил, энэ мэргэжлийн байгууллага руу нь шилжүүлэх энэ процесс ч гэсэн дээ бас нэлээн удаашралтай байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Энэ Учрал гишүүний хэлж байгаа бас үнэн.

Цаашдаа бид нар бол энэ хөрөнгийн үнэлгээчид бол бүр нарийсах ёстой гэж үзэж байгаа юм. Соёлын өвийг үнэлдэг, үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлдэг, оюуны өмчийг үнэлдэг, дээрээс нь нэмээд бизнесийн үнэлгээг хийдэг, үл хөдлөх эд хөрөнгийг үнэлдэг гээд бүр нарийсаж явах ёстой. Энэ үүний сургалтыг, дээрээс нь нэмээд гэрчилгээ, үнэлгээг манай энэ мэргэжлийн байгууллага, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд 23.1.8-аар хөрөнгийн үнэлгээ хийх чиглэлээр мэргэшсэн тэргүүлэх үнэлгээчний зэрэг олгох, түдгэлзүүлэх. Мөн энэ үүнийг араас нь ёс зүйн болон мэргэжлийн өнөөдөр дэмжлэг үзүүлдэг, хянадаг бас ийм байхаар оруулж өгсөн байгаа.

**Т.Аюурсайхан:** Учрал гишүүнд микрофон өгье. Асуултаа тодруул.

**Н.Учрал:** Энэ хуулиуд ер нь хоорондоо уялдахаа болилоо. Оюуны өмчийн хуулийг энэ хуулийг боловсруулахад харсан уу? Оюуны өмчийн хууль дээр тэр биет бус үнэлэхийг хуульчлаад оюуны өмчийн мэргэшсэн үнэлгээчид байна гэдгийг нь тодорхой зохицуулаад өгчихсөн.

Хууль болгоноор энийг шийдээд байх шаардлага байхгүй. Оюуны өмч бол дотроо аж үйлдвэрийн, зохиогчийн эрх. Энэ дотор чинь тэр соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, тэр бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, зохиогчийн эрх хэр хамгаалагдаж байгаа, биет бус үйл ажиллагаанууд чинь бүгд хамаарагдаад явна. Тэгэхээр энийг Соёлын хууль оруулж ирээд л нэг юм яриад л, Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн хууль гэж нэг юм яриад л, өнөөдөр дахиад нэг ийм юм яриад л. Хоорондоо хуулиуд чинь уялдахгүй. Ерөөсөө хууль боловсруулахдаа энэ хоорондоо уялдаа холбоог хангахгүй бол ийм хууль болгоноор ийм илж таалдаг л ийм байдалтай болчихлоо шүү дээ.

Нийтийн эрх зүйн этгээд байж болохгүй шүү дээ. Энэ Мэргэжилийн үнэлэгчийн институт. Тэгвэл бүх байгууллага чинь нийтийн эрх зүйн этгээд болно гээд хуулиар оруулж ирнэ шүү дээ. Мэргэжлийн холбооны хуулиа гаргаад л зөв голдиролд нь оруулмаар байна.

**Т.Аюурсайхан:** Хариулахаас өмнө зочин танилцуулъя. Улсын Их Хурлын дэд дарга Салдангийн Одонтуяагийн урилгаар “Амгалан” цогцолбор сургуулийн 9 дүгээр ангийн багш, сурагчид Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ сурлага, хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. Булгантуяа гишүүн асуултад хариулъя. Ажлын хэсэг.

**Х.Булгантуяа:** Оюуны өмчийн тухай хуулийг харсан. Үүнийг бүр мэргэшсэн үнэлгээчингүй болно гэсэн байна лээ. Энэ бол зөв зүйтэй энэ үүнийг. Энэ хууль дээр ямар нэгэн байдлаар хориглосон зүйл бол байхгүй. Зүгээр энэ аргачлал, журам гэдэг нь олон улсын стандартад нийцүүлээд аргачлал, журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, соёлын асуудал оюуны өмч асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран боловсруулна гэж байгаа. Дээрээс нь нэмээд мэргэшсэн энэ хөрөнгийн үнэлгээчний зэрэг олгох, түдгэлзүүлэх нь цуцлах гэх мэтчилэн. Энэ нь бол энэ мэргэжлийн холбоондоо гэх юм уу, энэ нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдтэй байх нь зүйтэй юм гэж үзсэн юм.

Ер нь энэ мэргэжлийн байгууллага нь болохоороо хувь хүнд нь хөрөнгийн үнэлгээчин гэдэг эрхийг нь олгоё. Төрийн захиргааны төв байгууллага, санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь аж ахуйн нэгжид нь, хуулийн этгээдэд нь энэ тусгай зөвшөөрлийг нь бид нарын ярьсан ярьж заншсан…/минут дуусав./

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар асуулт асууна.

**С.Ганбаатар:** Энэ их чухал хууль орж ирсэн байна. Ер нь нөгөө бидний яриад байдаг Хернанда Саата чинь л ганцхан юм яриад байгаа шүү дээ. Бид ерөөсөө байгаа өмч хөрөнгөө үнэлэхгүй байна л гээд. Би энэ хэдэн тодруулах асуулт байна.

Нэгдүгээрт энэ нөхөрлөлийн журмаар үнэлгээний ажил хийж болох тухай л орж ирсэн байна. Яах вэ Англичууд яг нөхөрлөлийн журмаар хийдэг л дээ. Азийн оронд ямар ч ийм нөхөрлөлийн журмаар хийдэггүй. Бүгд л компанийн зохион байгуулалттай байдаг Азийн орнууд. Нөхөрлөл гэдэг бол яг энэ Азид өөр орон байна уу? Яагаад энийг сонгосон юм бэ? Валютын санд зөвлөгөө өгсөн гэж ойлгож байгаа. Энэний гол үндэслэл нь юу юм бэ? Нөхөрлөл, компани хоёрын ялгаа?

Хоёрдугаар миний асуулт. Үнэлгээний компани үнэлгээнээс өөр ажил хийх ямар ч боломжгүй ийм зүйл заалтууд орсон байна.

Манай зах зээл дээр үнэлгээний ер нь үнэлгээчин цөөн шүү дээ. Боловсон хүчин цөөтэй, чадавх багатай. Тэгэхлээр тэднүүст бүр чангаруулаад бүр 2 үнэлгээчин байх ёстой юмыг 3 болгосон байгаа. Боловсон хүчний нөөц тэртэй тэргүй хомс газар шүү дээ энэ чинь. Тэгэхлээр ийм ажлын фронт нь маш бага. Маш ядруу байгаа газар, төсөл боловсруулах, барилгын төсөв, өртөг гэх мэтийн янз бүрийн ажлуудыг хийх боломжийг нь эндээс хумьсан байна гэж би ойлгож байна. Яагаад? Миний асуултад та нар хариулаад өгөөрэй.

Гуравдугаар миний асуулт. Гэрээт үнэлгээчнийг яагаад байж болохгүй гэж? Би гэрээт үнэлгээчнийг бол эндээс хасаад хаячихсан байна гэж бодож байна. Байж болохгүй юм байна гэрээт үнэлгээ чинь. Ер нь л мэргэжлийн хүмүүс хамтарч гэрээгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгэвэл илүү үр дүнтэй байдаг. Үнэлгээний компаниуд бүх төрлийн хүмүүсийг ажиллуулж, цалин хөлс, татвар хураамж өгнө гэдэг бол боломжгүй зүйл. Тэгэхлээр энэ гэрээт үнэлгээчин байх боломж байгаа юу? Яагаад энийг хассан юм бэ? Миний гуравдугаар асуулт.

Дөрөвдүгээр асуулт. Шүүх, цагдаа, Авлигатай тэмцэх газар, Аудит, Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газар бүгд өөрсдийнхөө шугамаар хөрөнгийн үнэлгээ хийж зампируулдаг. Маш олон дампуурлуудыг гаргадаг. Энэ асуудлыг шийдсэн зүйл заалтаа би олж харсангүй. Хаана байгаа вэ, надад зааж өгөөч? Дөрөвдүгээрт.

Тавдугаарт. 5.2.5-д энэ хуулийн 5.2.5-д ашигт малтмалын орд болон байгалийн бусад баялгийг бизнесийн зорилгоор хайх, ашиглах гээд үйл явц. Хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлбөрийг тооцох гэж байгаа. Бусад байгалийн бусад баялаг гэдэг дээр ус, ой, ургамал гэж би ойлгож байгаа зөв үү? Энийг тооцох гэж Монголд бол тэр чигт нь эзэнгүй бүр хаягдчихсан. Энэ дээр яаж хариуцлага тооцох вэ? Энэ дээр тийм огцом үр дүн гарах уу? Би байгалийн бусад гэж энэ дотор ус, ой, ургамлыг оруулж байгаа нь зөв үү? Энэ дээр үнэлгээ Монгол оронд маш муу явагддаг.

Дараагийн миний зургаа дахь асуулт. Ер нь үндэсний стандартчилал гэж юм байна уу? Дандаа 7.3-т бол олон улсын үнэлгээний стандартын хорооноос баталсан дүрмийг барина гэж байгаа. 7.4-т нь үндэсний стандарт гээд үг орох нь уу гэсэн чинь хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний стандартыг олон улсын үнэлгээний стандартын зарчим болон дүрмийг барина гэчихсэн байгаа юм. Монгол оронд өөрийн үндэсний үнэлгээний стандарт гэж юм байдаггүй. Энэ 9.3-тай холбоотой асуулт шүү.

Дараагийн миний асуулт. Долоо дахь асуулт. Би асуулт болгондоо хариулт авна гэж ойлгож байгаа. 10.3-т хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлсөнд хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан тогтооно гээд заачихсан байгаа. Энэ Хөдөлмөрийн хууль дээр л байдаг л даа. Энэ олон улсын хуульд ийм юм байдаггүй. Хаанаас энийг оруулаад ирэв ээ? Хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлсний жишгийг…/минут дуусав./

**Т.Аюурсайхан:** Булгантуяа хашин хариулъя.

**Х.Булгантуяа:** Ганбаатар гишүүн маш нарийн уншиж, маш зөв асуултуудыг асууж байна. Ганбаатар гишүүн та анх өргөн барьсан яг хувилбар дээр нь ажиллаад байх шиг байна. parliament.mn дээр яг хуучин хувилбар нь яваад байгаа байх. Бид нар бас сая ажлын хэсэг дээр ажиллаад энэ үүн дээр нэлээн их өөрчлөлт оруулсан юм. Таны хэлж байгаа үнэн. Нөхөрлөл, компани гээд үнэнийг хэлэхэд манай дээр нөхөрлөл энэ санхүүгийн нэлээн том ачаалал даагаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм туршлагууд харьцангуй бага байгаад байгаа.

Тийм болохоор бид нар анх орж ирэхэд нөхөрлөл байдлаар л ерөнхийдөө хөрөнгийн үнэлгээ хийхээр байсныг нь бид нар энэ үүнийг аж ахуйн нэгж болгож, аж ахуйн нэгж нь ялангуяа энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийг хувьчлах, үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдах, зээлийн барьцаанд ашиглах, ашигт малтмалын газрын тосны орд газар, орд, байгалийн хийн хөрөнгө, байгалийн бусад баялгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад энэ тэр гээд ерөнхийдөө бол эдийн засгийн нэлээн их үр дагавартай хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг аж ахуйн нэгж хийдэг байя.

Нөгөө талаар тэгэхээр аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн аж ахуйн нэгж байхын тулд дор хаяж гурван үүсгэн байгуулагч мэргэжлийн хөрөнгийн үнэлгээчинтэй байя. Одоо бол яг таны хэлж байгаа үнэн. Энэ салбарт 280 хөрөнгийн үнэлгээчин байгаа. Эндээс маш цөөхөн тооны хүмүүс нь ер нь байнга энэ хөрөнгийн үнэлгээнийхээ ажлыг хийдэг. Зарим нь үнэнийг хэлэхэд яг банк гэх мэтчилэн байгууллагууд өөрсдийн хөрөнгийн үнэлгээчинтэй. Өөрсдийн гэсэн өөрсдөдөө тохирсон аргачлалтай хөрөнгийн үнэлгээний. Инээд яваад байгаа нь бас зүй бус юм гэж үзээд бид нар энэ үүнийг энэ санхүүгийн эрсдэл ихтэй салбаруудад бол бид нар мэргэжлийн аж ахуйн нэгжүүдээр хийлгэх ёстой гэж, нөхөрлөлийг нь бид нар компани болгож, аж ахуйн нэгж болгож оруулж өгсөн юм.

Энэ гэрээт үнэлгээчин авч болох уу гэж. Энэ бол болно. Жишээлбэл эхний хөрөнгийн үнэлгээний аж ахуйн нэгж байлаа гэхэд дор хаяж 3, захирал нь заавал хөрөнгийн үнэлгээчин байх ёстой. Дээрээс нь нэмээд 2 мэргэжлийн хөрөнгийн үнэлгээчинтэй 3 хүн байх ёстой. Хэрэгцээ шаардлага гарах юм бол оюуны өмчийг, уул уурхай ч байдаг юм уу, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг үнэлэхэд өөр хүмүүсийг татан оролцуулж болно гэрээлээд нарийн мэргэжлийн хүмүүсийг. Заримдаа заавал хөрөнгийн үнэлгээчин хүн байх ч албагүй. Энэ үүн дээр та бүхэн мэргэжлийн дүгнэлт гаргаад өгөөч гээд гэрээгээр оролцуулж ажиллуулж бол болно

Хөрөнгийн үнэлгээ хийдэг компани бас өөр бол ажил эрхэлж болно. Тэгэхдээ үүн дээр нь жишээлбэл өөрөө тэрүүн дээр нь араас нь ороод аудит хийчихдэггүй. Тэгээд санхүү төсөв дээр нь нөгөө компанийнхаа хөрөнгийг нь ч үнэлээд л, аудитыг нь хийгээд, санхүүгийн зөвлөгөөг нь ч өгөөд байдаггүй, ер нь бол байх ёстой гэж бас үзэж байгаа юм.

Ер нь бол цаашдаа манай хөрөнгийн үнэлгээчид бас юу гэж харж байна вэ гэхээр энэ банк санхүүгийн байгууллагын гол нуруу болсон энэ хөрөнгийн үнэлгээ гэдэг ажил бол мэргэжлийн ажил байх ёстой. Тийм учраас бүр мэргэжлийн компани болоод даатгуулаад яваа яваандаа жишээлбэл төрийн өмчит компани өөрийнхөө хөрөнгийг хувьчиллаа гэхэд мэргэжлийн компаниар үнэлүүлээд нөгөө мэргэжлийн компани нь даатгуулаад, энэ ажлаас болоод тухайн компани хохирох юм бол хохирлыг нь даатгагч нь төлдөг ийм систем рүү явах ёстой гэж бас бид нар үзэж байгаа юм.

Үндэсний стандарт бол одоо бид нар ерөнхийдөө олон улсын стандартыг л энд тэндээс нь орчуулсан байдлаар ашиглаад яваад байгаа. Манай Сангийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийн газрын дарга Болормаа дарга үүн дээр бас нэмээд бас хариулт өгөөд, мэдээлэл өгөөд бас явчхаарай.

Бид нар энэ та сая бас асуусан. Энэ ашигт малтмалын болон газрын тосны орд, байгалийн хийн гээд энэ эдийн засгийн эргэлтэд оруулах гээд. Бусад баялгийг гэхээр ерөнхийдөө бол бас таны хэлээд байгаа энэ газар доорх бусад баялгууд энэ тэр ч гэсэндээ бас орохоор байгаа. Энэ үүнийг бид нар бас энэ хууль дээр, энэ аргачлалуудыг нь санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, бусад холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагатай нь хамтраад аргачлалыг нь боловсруулна гэж гаргаж өгсөн байгаа. Одоо бол энэ аргачлал, журам энэ тэр байхгүй байгаад байгаа учраас дур дурын байдлаар эс үгүй бол үнэлдэг. Эс үгүй бол тусгайлсан зарим хуулиуд дээр нь түрүүн Учрал гишүүн хэлж байна. Оюуны өмчийн тухай…/минут дуусав./

**Т.Аюурсайхан:** 82 юм уу, 82 дугаар микрофон дээр Сангийн яам хариул.

**Б.Болормаа:** Ганбаатар гишүүний асуултад хариулъя. Үндэсний стандартын хувьд хуулийн 7.1 дэх хэсэг дээр олон улсын болон үндэсний стандартыг холбогдох заавар журмыг дагаж мөрдөнө гээд оруулсан байгаа.

Дээр нь үндэсний стандартын хувьд боловсруулагч этгээд нь бол мэргэжлийн байгууллага байхаар хуулийн төслийн 23.1.4 дээр тодорхой зааж өгсөн байгаа. Үндэсний стандартыг боловсруулсны дараа бол Үндэсний стандарт хэмжил зүйн үндэсний төвөөр батлуулж мөрдүүлэхээр бол тусгайлсан заалт, 3 заалт бол үндэсний стандарттай холбоотой орсон байгаа.

Хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан тогтоож байгаа заалт дээр бол гишүүн асуусан. Хуулийн төслийн 9.3 дээр гишүүний хууль бол нөгөө өмнө нь Засгийн газрын өргөн барьсан хувилбар байна. Одоо яг энэ ажлын хэсэг ажилласан хуулийн төслийн 9.3 дээр бол тодорхой эрх бүхий, өөрөөр хэлбэл улсын төсвөөс санхүүжиж хийгдэж байгаа энэ ажлын хүрээнд хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлсийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан тогтооно гэсэн ийм заалт орсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол зөвхөн төсвөөс санхүүжилттэй эрх бүхий этгээд нь томилж хийлгэж байгаа ийм ажил дээр л бид нар ийм жишиг хөлсийг тогтоохоор оруулж ирсэн байгаа.Түүнээс биш үйлчилгээний гэрээний хөлс бол гэрээний дагуу захиалагч болоод гэрээлэгч талуудын хооронд бол зах зээлийнхээ жишгийн дагуу тогтоогдож хийхээр хуулийн төсөл боловсруулагдсан байгаа.

Тийм, үндэсний стандартын хувьд яг одоогийн байдлаар мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтээс зөвхөн энэ олон улсын стандартыг Монгол дээр нь гаргаж орчуулж хэрэглэж байгаа. Энэ бол олон улсын стандартын Монгол хувилбар нь. Үндэсний стандартыг яг одоогийн байдлаар боловсруулаад, мөрдүүлж байгаа практик бол одоо үнэлгээний энэ системд бол байхгүй байна. Шинэ хууль батлагдсанаар энэ боломж бол бүрдэх юм байгаа.

**Т.Аюурсайхан:** Ганбаатар гишүүн 1 минут өгье. Асуултаа тодруулъя.

**С.Ганбаатар:** Би энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл энэ бол эдийн засгийн суурь хууль. Юмаа, эд баялгаа үнэлэхгүй бол л бүх юм дуусаа. Энэ бол эдийн засгийн суурь хууль. Бүх үндсийн эхлэл. Тэгэхлээр яах вэ Ай Мафийн үгээр их явбал амаараа шороо үмхэнэ бид. Үндэсний стандарт гэдэг юмаа бид хүчтэй гаргах ёстой шүү. Би тодруулж 2 зүгээр. Одоо энэ асуусан зүйлүүдээсээ би бүгдэд нь бичгээр хариулт авна гэж би ойлгож байгаа. Дээр нь 23.3.4-ийг асуух гээд байна. Үнэлгээний мэргэжлийн хороо өөрийн удирдах байгууллага гээд нэг юм гаргаад ирсэн. Тэр нь мэргэжлийн зөвлөлийн нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн шийдвэрийг хэлэлцэх болон бусад үйл ажиллагаа гээд энэ захиргааны акт гаргах эрх энэ байгууллагад байгаа юу? Энийг би тодруулах гэсэн юм.

Хоёрдугаарт энэ нийт хуульд бол Сангийн яам идэвхтэй оролцож байгаад талархаж байна. Гэхдээ бусад орнуудтай харьцуулж үзэх юм бол…/минут дуусав./

**Т.Аюурсайхан:** Хэн хариулах юм? Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** Энэ яг энэ мэргэжлийн холбоодын тухай хууль нь бас яг гарч өгөхгүй байгаа нь үнэнийг хэлэхэд бас бид нар энэ хуулийг бас нэлээн хүлээсэн. Ер нь бол үнэнийг хэлэхэд хэрвээ энэ мэргэжлийн холбоодын тухай хууль их сайн гарчих юм бол энэ хойд талынх нь хэсэг нь бараг байгууллагын дүрэм шиг юм болчихсон байгааг бас харж байгаа байх Ганбаатар гишүүн. Бас ийм байдлаар зайлшгүй бид нар бичих уг нь хэрэгцээ шаардлага бага л байлаа л даа. Тэгэхдээ бид нар, одоо хэрвээ энэ чинь хуульчлагдаад ороод ирэх юм бол ийм эрх зүйн акт бараг гаргах, ёс зүйн жишээлбэл дүрэм, журам, өөрийн гэсэн ийм дүрэмтэй. Нэг бодлын хуульчлагдсан байгууллага болчхож байгаа байхгүй юу. Манай хуульчдын холбоо шиг. Бараг ийм байгууллага болж байна гэсэн үг нэгдүгээрт.

Хоёрдугаарт таны хэлж байгаа үнэн. Ер нь Монголд хийгдэж байгаа хөрөнгийн үнэлгээний ихэнх нь барилга, үл хөдлөх эд хөрөнгө л байгаа. Тэгээд биет бус энэ тэрийн үнэлгээ бол харьцангуй бага. Бид нар уул уурхайн улс учраас уул нь…/минут дуусав./

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Баагаагийн Баттөмөр асуулт асууна. Улсын Их Хурлын гишүүд танхимдаа цуглаарай. Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулна. Баттөмөр гишүүнд микрофон өгье.

**Б.Баттөмөр:** Зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны маш чухал тулгуур хуулиудын нэг орж ирж байна. Энийг хэлэлцэж маш зөв ингэж гаргах нь зүйтэй. Олон асуудал дээр санал давхацсан. Ялангуяа тэр нөхөрлөл гээд оруулж ирсэн зүйл дээр асуух гэж байсан сая Булгантуяа гишүүн хариулчихлаа. Энийг бол аж ахуйн нэгж гэж оруулж юм байна, энэ нь зүйтэй. Нөхөрлөл гэж ингэж оруулах нь бас тийм зохимжтой биш гэж ингэж үзэж байгаа юм. Энд хэд хэдэн асуулт байна л даа.

Нэгдүгээрт нь бол юу гэхлээр одоогийн хөрөнгө үнэлгээний хуулиар үнэлгээчний сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчид тавигдах шаардлага өндөр байна гэж хууль санаачлагч үзэж байгаа юм байна. Үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд 3-аас доошгүй жил оролцсон, хөрөнгийн үнэлгээ хийх дадлага туршлагатай иргэн сонгон шалгаруулалтад оролцох эрхийг олгохоор заасныг хасах замаар илүү уян хатан болгох зохицуулалт хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна.

Тэгэхээр ерөөсөө үнэлгээний ажлын чинь гол асуудал нь бол мэргэших. Мэргэших л асуудал шүү дээ. Мэргэшсэн байх ёстой. Гэтэл ямар ч тийм туршлагагүй хүн ороод л энэ үнэлгэ чин гээд л явах юм байна л даа. Энэний хор хохирол бол асар их өндөр болж мэднэ шүү сүүлдээ. Яагаад ингэвэл энэ урд талын хууль дээр энэ мэдээж хууль шинэчлэхэд бол судалгаа хийсэн байх л даа. Энэ заалт үнэхээр ажил саад болоод өөрчлөх шаардлагатай болоод ингэж хийсэн юм уу, энийг яагаад ингэж оруулж ирэв гэсэн ийм нэгдэх асуулт байна.

Хоёр дахь асуулт тал нь юу вэ гэхээр энэ хөрөнгө үнэлгээг нь төрөлжүүлэх чиглэлд явъя гэж байгаа юм? Уул уурхай гэдэг юм уу, барилга ч гэдэг юм уу бүгдийг мэддэг хүн, бүгдийг мэддэг үнэлгээчин гэж бол байхгүй шүү дээ. Энэ чиглэлд юу оров гэж ийм асуулт байна.

Дараагийнх нь юу гэхлээр энэ хөрөнгө үнэлгээний үнэ цэнийг, хөрөнгийн үнэ цэнийг бодитой бус тогтоосноор үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээдэд ноцтой хохирол учирсан тогтоогдвол яах вэ? Энэ хуульд бол тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлах юм байна. Энэ хохирлыг нь яах юм? Мэдээж иргэний эрх зүйн харилцаа үүсээд явчихсан байж байдаг гэрээ хийгээд. Хохирол гарсан тохиолдолд энийг яах юм? Ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэж.

Дараагийн асуудал бол юу вэ гэхээр энэ бид нарын гол зорилго бол энэ аливаа асуудлыг бол хуулиар нь зохицуулж байх нь зүйтэй. Аль болохоор журмаар зохицуулахыг багасгах ёстой. Энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд үнэлгээ хийх аргачлал, зааврыг оруулсан байна л даа. Яах вэ, мэдээж мэргэжлийн байгууллагуудын тэр онцлог байж болох байх. Маш тодорхой энэ үнэлгээ хийх аргачлал, энэ чиглэлээ тодорхой тодорхой зүйлүүдийг оруулмаар юм шиг санагдаад, ийм жоохон тодорхой бус товчилчихсон иймэрхүү үзэгдлүүд энэ дотор яваад байна л даа.Эдийн засгийн байнгын хорооны хурал дээр бид нар энийг бас нэлээн сайн ярьсан л даа. Чанарын хяналт хийх тогтолцоог яаж бий болгосон бэ? Чанарын хяналт хийх асуудлыг яаж тусгасан бэ гэсэн.

Дараагийн асуулт юу вэ гэхээр зэрэг олон улсын энэ үнэлгээний стандарт гэж байгаа юм. Энийг оруулсан л гээд байгаа юм. Яг оруулсан юм нь энэ дээр бас харагдахгүй л байна л даа. Тэгэхээр энэ энийг яах вэ? Энийг юу гэж оруулж ирсэн бэ, энэнээс ямар хариулт өгөх вэ гэсэн. Ерөөсөө үнэлгээгүй хийх аж ахуйн нэгж, хувь хүн бол мэргэшсэн л байх ёстой. Энийг би дахин давтан хэлэхийг хүсэж байгаа. Мэргэшсэн байхын тулд үнэлгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүд тодорхой шалгуур хангасан хуулийн этгээдэд зөвшөөрөл олгох ёстой. Тэр шалгууруудыг яаж тогтоож байна? Зүгээр хүсэлт гаргаад л нэг үнэлгээчин гэсэн хүн орж ирээд л…/минут дуусав./

**Т.Аюурсайхан:** Зочин танилцуулъя. Улсын Их Хурлын гишүүн Хаянгаагийн Болорчулуун, Цэдэвийн Сэргэлэн нарын урилгаар Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Эрхэм гишүүд танхимдаа цуглаарай. Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулна. Булгантуяа гишүүн хариулъя.

**Х.Булгантуяа:** Энэ хуулийн 14 дүгээр зүйл дээр үнэлгээчин эрх олгох шалгалтад орох этгээдэд тавигдах шаардлагыг тавьсан байгаа. Хуучин хэдхэн мэргэжлээр дээд мэргэжил эзэмших байх ёстой гэсэн бол. Одоо бол бид нар нэгдүгээрт зүгээр л дээд боловсролтой байх ёстой.

Хоёр дахь нь энэ мэргэжлээрээ, өөрийнхөө мэргэжлээр ямар ч мэргэжлээр байж болно гэсэн үг. 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх ёстой. Хөрөнгийн үнэлгээний сургалтад хамрагдсан байх ёстой гэж оруулж өгч байгаа. Одоо бол үнэнийг хэлэхэд жилд 1-2 удаа хөрөнгийн үнэлгээчний шалгалт явуулж байгаа. Үүн дээр бол орж байгаа хүмүүс бас их цөөхөн. Ороод бас тэнцэж байгаа нь бас цөөхөн. 10 хувь нь л тэнцэж байна гэж байгаа юм. Ингэхээр хөрөнгийн үнэлгээчин гээд 280 хүн, 280 хүнээс идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь маш их цөөхөн. Мэргэшсэн хөрөнгийн үнэлгээчинд гарах энэ шаардлага нь маш их өндөр болчхоод байна.

Тийм болохоор эхлээд ямар ч байсан хөрөнгийн үнэлгээчин гэдэг хүмүүсийн тоог нь нэмээд, дараачийнх нь алхам нь манай энэ мэргэжлийн байгууллага мэргэшүүлэх ажлуудыг зохион байгуулъя гэж байгаа юм. Уул уурхайн, барилгын, байгалийн бусад баялгийн ч гэдэг юм уу мэргэшүүлэх нь бол зүйтэй юм гэж үзэж байгаа юм.

Ноцтой хохирол учруулбал гэдэг бол ер нь бол хамгийн зөв. Бид нар санхүүгийн олон асуудал дээр, жишээлбэл компанийнхаа тайлан, санхүү дээр аудит хийлгэсний дараагаар татварын шалгалт ороод ахиад тэрүүн дээр өчнөөн торгууль тавьчихдаг. Тэгвэл би өөрийнхөө хохирлыг бараг аудитын компаниас нэхэмжилмээр байгаа байхгүй юу. Би мөнгө төлөөд би та нараар аудит хийлгэхэд та энэ зөрчлийг илрүүлээгүй байгаа шүү дээ гээд.

Тэгэхээр энэ хууль дээр, шинэчилсэн найруулга дээр аж ахуйн нэгжүүд бол ялангуяа энэ нийтийн эрх ашиг хөндсөн томоохон хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийдэг байя, хөрөнгийн үнэлгээчин өөрөө мэргэжлийн даатгалтай болъё, тэр хүний алдаанаас болоод хохирол учрах юм бол даатгалын компани нь тэр даатгалыг нь бас энэ нэгдүгээрт төлдөг бас эрх зүйн орчнууд бас бий болж байгаа. Тусгайлан зарим нэг ажил дээр хүсэх юм бол захиалагч нь хөрөнгийн үнэлгээ хийж байгаа компани нь даатгалынхаа хувь хэмжээг энэ ажил дээр зориулж нэмээ гэж шаардах бас эрхтэйгээр оруулж өгсөн байж байгаа.

Тэгэхдээ нөгөө талаар бас энэ хохирлын үнэлгээ гэж бас тусдаа бас явдаг. Энийг бол бас тусдаа хуулиар зохицуулах нь бас зөв зүйтэй юм гээд. Энэ үүний зөвшөөрлүүдийг нь Санхүүгийн зохицуулах хороон дээрээс ч гэсэн бас олгоод явж байгаа. Чанарын хяналтын хувьд Сангийн яам үүн дээр хийгдсэн ажлууд дээрээс нь мөн мэргэжлийн холбоотой бас хамтраад түүвэрлээд чанарын хяналтуудыг хийдэг байя. Мэргэжлийн байгууллагууд нь мэргэжлийн үнэлгээчин мөн адилхан хийсэн ажлынхаа асуултуудыг, тайлангуудыг бүгдээрэнг нь мэргэжлийн байгууллага руугаа өгдөг. Тэнд цахим системээр бүртгэдэг байхаар оруулж өгсөн байгаа. Туршлагаар нь бид нар энэ төрөлжүүлэх, мэргэшүүлэх энэ ажлуудыг, сургалтуудыг мэргэжлийн холбоо зохион байгуулна. Үүн дээрээсээ жишээлбэл бүр нарийн мэргэжлийн оюуны өмч гээд тэгж байхад манай яг энэ чиглэлээр мэргэшсэн хүн, ийм хөрөнгийн үнэлгээчин байгаа гээд. Тэр хүмүүс нь мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтраад үнэлгээ хийгээд бас явах боломжтой.

Мөн энэ хөрөнгийн үнэлгээний аж ахуйн нэгжүүд дотроо бас энэ чанарын хяналтын журамтай байхаар бас оруулж өгсөн байж байгаа. Үнэлгээний яах вэ олон улсын, түрүүн бас Болормаа дарга бас хэллээ. Одоогоор бид нар энэ олон улсын стандартыг орчуулаад ашиглаж байгаа. Тэгэхдээ энийг Стандарт хэмжил зүйн төвд баталгаажуулаад үндэсний стандарт болгох хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. Үүнийг энэ хууль батлагдан гарснаар бид нар үндэсний стандарттай болох бас боломж, бололцоо байгаа. Үүн дээр нэмээд Болормаа дарга нэмж хариулах зүйл байвал нэмээд хариулчих уу?

**Т.Аюурсайхан:** 82 дугаар микрофон. 82.

**Б.Болормаа:** Баттөмөр гишүүний асуултад хариулъя. Олон улсын стандартын хувьд хуулийн 4.4 дээр яг тодорхой заалтаар бичсэн байгаа. Хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд үнэлгээний олон улсын стандарт, үндэсний стандартыг удирдлага болгоно гэж заасан байгаа. Тэрнээс гадна хуулийн 3.1.7 дээр үнэлгээний олон улсын стандарт гэж бүр тухайлан нэр томьёоны тодорхойлолтоор бол тодорхойлж өгсөн байгаа.

**Т.Аюурсайхан:** Гишүүдээ. Баттөмөр гишүүнд 1 минут өгье. Гишүүдээ танхимдаа цуглаарай.

**Б.Баттөмөр:** Энд анх орж ирсэн хувилбараасаа нэлээн өөрчлөгдсөн явж байна л даа. Бид нар одоо маш их олон хууль уншиж байгаа учраас бол энэ сүүлд гарч ирсэн хувилбар нь миний хувьд бол хараагүй байна л даа. Энэ олон улсын стандарт гээд юм манай стандарт орчуулж хийх юм байна шүү дээ тийм ээ? Хуульд бол тодорхой зүйл, олон улсын стандартыг дагана гэсэн тийм юм байгаа юм уу? Тэгж ойлголоо. Тийм учраас энэ үнэлгээчнийг бэлтгэх энэ чиглэлд л их сайн анхаарах ёстой юм даа. Үнэлгээний компаниудын гол ажлыг хийх бас үнэлгээчин шүү дээ мэргэжлийн. Сая Булгантуяа гишүүний хэлж байгаа татварын аудитын дараагаар тавигдлаа гэхэд тэр аудитын байгууллагатай л буцаж заргалдана шүү дээ. Тийм учраас маш их хариуцлагатай ажил л даа. Бид нар энийг тийм дайвар байдлаар ойлгоод яваад байдаг. Тийм учраас энийг хэлэлцэх явц явцад маш сайн олон талаас нь үзэж харах ийм шаардлагатай юм байна.

**Т.Аюурсайхан:** Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна. Нийтдээ 55 санал байгаа гишүүдээ. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг танилцуулъя.

Эдийн засгийн байнгын хороо хороо дэмжсэн саналууд.

Нэгдүгээрт, Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөрөнгийн үнэлгээ хийх, түүний зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, хяналт тавих, энэ чиглэлээр төрийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэний эрх, үүрэг, үйл ажиллагаа болон үнэлгээний мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Булгантуяа. Цэрэнпунцаг, Жавхлан, Тэмүүлэн, Чинзориг, Цогтгэрэл, Энхбаяр. Цаашид ажлын хэсэг гэх.

Гишүүд байраа эзлээрэй. Гишүүдээ анхааралтай байхыг хүсье, байраа эзлээрэй. Гишүүд анхааралтай байгаарай. Санал хураалт явуулъя. Санал хураалт дэмжье, ажлын хэсгийн санал. Байнгын хороо дэмжсэн санал. 54.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5, 3.1.6 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 3.1.7, 3.1.8 дахь заалт нэмэх:

“3.1.5.“үнэ цэнэ” гэж хөрөнгийн үнэлгээ хийсний үр дүнд үнэлгээний зүйл дэх хувь оролцоонд тохирох эдийн засгийн үр ашгийн тооцооллын боломжит мөнгөн илэрхийллийг;

3.1.6.”үнэ цэнийн суурь” гэж үнэлгээний зорилго, зориулалтад нийцүүлэн сонгож, үнэ цэнийг тооцоолон гаргахад ашиглах урьдчилсан нөхцөлийг;

3.1.7.”үнэлгээний олон улсын стандарт” гэж Үнэлгээний олон улсын стандартын хорооноос гаргасан стандартыг;

 3.1.8.”үнэлгээний өдөр” гэж хөрөнгийн үнэ цэнийг тодорхойлсон өдрийг. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 54.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

3.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.8 дахь заалтын “нөхөрлөлийг” гэснийг “компанийг” гэж, 3.1.9 дэх заалтын “энэ хуульд” гэснийг “энэ хуулийн 15.1-д” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлийн 3.1.11 дэх заалтын “мэдээлэл, ажил үйлчилгээ,” гэснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 52.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

4.Төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтын “үнэлгээний” гэсний өмнө “үнэлгээчин,” гэж, мөн заалтын “үйлчлүүлэгч,” гэсний дараа “эсхүл захиалагчтай” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 5.1.2 дахь заалтын “өөрийн байгууллагынхаа” гэснийг хасаж, 5.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

5.2.Нийтийн эрх ашгийг хөндсөн дараах хөрөнгийн үнэлгээг үнэлгээний хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлнэ:

5.2.1.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 4.2-т заасан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийг санхүүгийн тайлагналын зорилгоор үнэлэхэд;

Аж ахуйн нэгж. Аж ахуйн гэдэг дээр “н” үсэг байгаа ш дээ. Аж ахуй эрхлэгч, аж ахуйн нэгж энэтэй. Алдаагаа засна.

5.2.2.төрийн болон орон нутгийн өмчийг хувьчлах, үл хөдлөх эд хөрөнгийг худалдах, зээлийн барьцаанд ашиглах, өр төлбөрт тооцоход;

5.2.3.төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийг шинээр байгуулах, өөрчлөн байгуулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг өөрчлөхөд;

5.2.4.ашигт малтмалын болон газрын тосны орд, байгалийн хийн хөрөнгө болон байгалийн бусад баялгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад**;**

Баялгийг эгшигт гийгүүлэгч гээгдэнэ. Энэ алдаанууд дээрээ анхаармаар байх юм Тамгын газар. Ийм энгийн дүрмийн үг, үсгийн алдаанууд баймааргүй байх юм.

5.2.5.хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийг төрийн болон орон нутгийн хэрэгцээнд буцаан авахад;

5.2.6.төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн хувьцааг нийтэд санал болгон гаргах үед;

 5.2.7.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх тохиолдолд.

Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт, санал 48.8 хувиар дэмжигдсэнгүй. Гишүүд санал хураалтдаа. Харин тийм, Хүрэлбаатар гишүүний санал эсрэгээр гарсан байна. Горимын санал гаргая Хүрэлбаатар. Улсын Их Хурлын гишүүн Чимэдийн Хүрэлбаатар.

**Ч.Хүрэлбаатар:** Уучлаарай би дарж амжсангүй.

**Т.Аюурсайхан:** Хүрэлбаатар гишүүний гаргасан горимын саналын дагуу санал хураалтыг хүчингүй болгоё гэсэн санал хураалт явуулъя. Санал хураалт 52.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 1 л гишүүнээр дэмжиж байна даа.

Байнгын хорооны дэмжсэн 4 дүгээр саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт 50 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. Саранчимэг гишүүнийх эсрэг гарчихсан байна уу? Эсрэг гарсан байна. Саранчимэг гишүүн горимын санал гаргая.

**Б.Саранчимэг:** Энэ хуулийг би уул нь дэмжиж байгаа юм. Дэмжиж байгаа гэсэн чинь эсрэг гарчихсан байх юм. Дахин санал хураалт хураалгаж өгөөч.

**Т.Аюурсайхан:** Саранчимэг гишүүний гаргасан горимын саналаар, гишүүдээ байраа эзлээрэй, анхааралтай. Санал хураалт явуулъя. Горимын саналыг дэмжье.

Энийг тийм, нэгэнтээ хэлэлцэх ёстой учраас энэ өнөөдөр байна уу, хэзээ байна хэлэлцэж л таарна шүү дээ. 58.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Горимын санал дэмжигдсэн учраас Байнгын хорооны дэмжсэн 4 дүгээр саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Гишүүд дэмжье. 56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

5.Төслийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсгийн “Үйлчлүүлэгч болон үнэлгээний хуулийн этгээд” гэснийг “Үнэлгээчин болон үнэлгээний хуулийн этгээд нь үйлчлүүлэгч, эсхүл захиалагчтай” гэж, 6.4 дэх хэсгийн “Үнэлгээний хуулийн этгээд нь үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх” гэснийг “Үнэлгээчин болон үнэлгээний хуулийн этгээд нь хөрөнгийн үнэлгээ хийх” гэж, мөн хэсгийн “5-аас доошгүй” гэснийг “15” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

6.Төслийн 7 дугаар зүйлийг 4 дүгээр зүйлд шилжүүлж, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 дахь заалт болгох, мөн зүйлийн 7.1 дэх хэсгийн “олон улсын” гэсний дараа “болон үндэсний” гэж, 7.2 дахь хэсгийн “Үнэлгээчин” гэсний дараа “болон үнэлгээний хуулийн этгээд” гэж, 7.3 дахь хэсгийн “стандарт,” гэсний дараа “журам” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 7.2 дахь хэсгийн “үйлчлүүлэгчийн” гэснийг “үйлчлүүлэгч болон захиалагчийн” гэж, 7.3 дахь хэсгийн “7.4, 8.2-т” гэснийг “4.5, 7.2-т” гэж тус тус өөрчилж, 7.2 дахь хэсгийн “хэрэглэгч” гэснийг, 7.3 дахь хэсгийн “Олон улсын үнэлгээний стандартын хорооноос баталсан” гэснийг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

7.Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.2 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 7.2.14 дэх заалт нэмэх:

 “7.1.Хөрөнгийн үнэлгээг хийхдээ үнэлгээний олон улсын болон үндэсний стандарт, энэ хуулийн 7.2-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг мөрдөнө.”

 7.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дангаар, эсхүл доор дурдсан төрийн байгууллагатай хамтран тухайн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, зориулалтад нийцсэн хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг батална.

 7.2.14.төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлагналын зориулалттай үнэлгээний журам, аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага. Санал гаргасан ажлын хэсэг. 53.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

8.Төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.13 дахь заалтын “үнэлгээний” гэсний дараа “журам” гэж, мөн зүйлийн 8.2.4 дэх заалтын “хөрөнгийн” гэсний дараа “үнэлгээ, нөхөх олговрын” гэж, 8.2.8 дахь заалтын “хэрэгслийн” гэсний дараа “журам” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 8.2.3 дахь заалтын “Монголбанктай” гэснийг “Монголбанк, эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хороотой” гэж, 8.2.9 дэх заалтын “санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн төв байгууллагатай” гэснийг “Санхүүгийн зохицуулах хороотой” гэж, 8.2.11 дэх заалтын “малын үнэлгээний аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь” гэснийг “мал, амьтны үнэлгээний журам, аргачлалыг” гэж, 8.2.12 дахь заалтын “малтмалын үнэлгээний аргачлалыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь” гэснийг “малтмал болон газрын тосны орд, байгалийн хийн хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг” гэж, 8.2.13 дахь заалтын “санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага уул уурхайн” гэснийг “байгаль орчны” гэж тус тус өөрчилж, 8.2.3 дахь заалтын “банкны” гэснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 61 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

9.Төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсгийн “үйлчлүүлэгч,” гэсний дараа “захиалагч,” гэж, 9.3.1 дэх заалтын “үнэлгээний” гэсний өмнө “үнэлгээчин болон” гэж, 9.3.2 дахь заалтын “үйлчлүүлэгчийн” гэсний өмнө “захиалагч болон” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 9.2.1 дэх заалтын “гэрээт ажлын нөхцөл ба” гэснийг “ажлын нөхцөл,” гэж, 9.2.2 дахь заалтын “дүрэм, журам, норм, нормативыг заавар гажих аливаа” гэснийг “энэ хуулийн 3.1.1-д заасан” гэж, 9.3.1 дэх заалтын “тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/-ийн” гэснийг “эрх, зөвшөөрлийн” гэж, 9.3.3 дахь заалтын “үйлчлүүлэгчтэй тохиролцсоны дараа үнэлгээний хуулийн этгээд бүх зорилтот хэрэглэгчийг нэр, төрлөөр нь тодорхойлох” гэснийг “гуравдагч этгээдийн талаарх мэдээлэл” гэж, 9.3.5 дахь заалтын “хөрөнгийн үнэлгээ хийсэн хугацаа” гэснийг “үнэлгээний өдөр” гэж тус тус өөрчилж, 9.3.2 дахь заалтын “, регистрийн дугаар”, мөн заалтын “гэж үзсэн” гэснийг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Асуулт байхгүй. Үг хэлэх үү, үг хэлэх үү? Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүн дэмжсэн, дэмжээгүй үг хэлнэ.

**Ж.Сүхбаатар:** Үгүй яах вэ, би зүгээр манай зөвшөөрлийн хууль гээд сая яригдсан учраас Ганхуяг гишүүн ч байж байна. Манай энэ Булгантуяа гишүүн байж бай. Энэ зөвшөөрлийнхөө хуультайгаа бас түрүүн уялдуулах тухай асуудал бид нар ярьсан. Энд бол тусгай зөвшөөрөл гээд л бас л энд үг чинь явж байгаа. Энийгээ бас анхаарсан уу, үгүй юу? Яагаад хэлж байгаа юм гэхээр ер нь ч гэсэн тэр өмнөх асуудал дээр ч гэсэн Сангийн яамны оролцоо их байгаад байгаа юм. Сангийн яам чинь манай энэ улсын төсвийг мэддэг, эдийн засгийн хөгжлийн асуудал бүгдийг мэдэхээсээ гадна нягтлан бодогчдыг Сангийн сайд бараг мэдэж ирсэн. Одоо хөрөнгийн үнэлгээчдийг бараг бүгдийг нь мэдээд явна. Хойд талын тэр 11 дүгээр заалт дээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулаад үйлчилгээний хөлсний жишгийг нь санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно ч гэж байх шиг. Энэ чинь зөв юм уу гэдэг дээр би эргэлзээд байгаа байхгүй юу. Бүх юм Сангийн яаман дээр овоорчихсон. Хөрөнгийн үнэлгээ гэхэд Монгол Улсын зах зээлийн чөлөөт эдийн засаг байлаа гэж бодоход энэ чинь Сангийн сайд гэдэг хүнээс л бүх юм нь хамаардаг ийм чөлөөт зах зээлийн эдийн засаг гэж байж болохгүй биз дээ. Хөрөнгийн үнэлгээ чинь л бүх юмны суурь шүү дээ. Тэр хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэж байгаа юмыг чинь цаад утгаараа нөлөөлж шууд өөрийн гартаа нөлөөлж, зах зээлийн энэ эдийн засгийн харилцаа чинь нөлөөлж болох юм нь энэ Сангийн сайд болчхоод байсан байхгүй юу. Тэгэхээр энийгээ тэр өмнөх сая санал хураасан ч асуудал. Дараа нь хураах гэж байгаа заалт, одоо энэ дээр ярьж байгаа заалтууд, зөвшөөрөл гээд явж байна. Энийгээ би сайн бодсон уялдуулсан юм байгаа биз дээ гэж хэлэх гээд зориуд протоколд тэмдэглүүлж байгаа юм.

**Т.Аюурсайхан:** Сайн ажлын хэсгийг нягталж үзээрэй. Гишүүдээ байраа эзлээрэй. Зарчмын зөрүүтэй саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. Чинзориг гишүүн горимын санал гаргах уу? Чинзориг гишүүн санал гаргах уу? Таны төхөөрөмж ажилласангүй, эсрэг гарчихлаа. Чинзориг гишүүн.

**С.Чинзориг:** Саяын саналыг хүчингүй болгож дахин санал хураалтыг санал гаргаж байна дарга. Миний төхөөрөмж ажиллахгүй л байх шиг байна.

**Т.Аюурсайхан:** Чинзориг гишүүний гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Чинзориг гишүүний гаргасан горимын санал дэмжигдсэнгүй. Өөр хэн ээ? Амартүвшин гишүүний төхөөрөмж ажиллаагүй. Горимын санал. Амартүвшин гишүүн.

**Г.Амартүвшин:** Тоног төхөөрөмж биш өөр юм уншиж байгаад анхаарал сарниад саналаа өгсөнгүй. Та саяын саналыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт явуулъя.

**Т.Аюурсайхан:** Зарим гишүүдийн төхөөрөмж ажиллаагүй байна шүү маннай техникийнхэн. Горимын саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

58.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ. Байнгын хорооны дэмжсэн 9 дүгээр саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмж, тэгье. Гишүүдээ санал хураалт 53.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

10.Төслийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлийн 9.5 дахь хэсгийг хасах:

 8.4.Хөрөнгийн үнэлгээний тайланд үнэлгээчин, эсхүл үнэлгээний хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх захирал, үнэлгээчин гарын үсэг зурж, тэмдэг даран баталгаажуулсан байна. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 64.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

11.Төслийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх хэсгийн “Үнэлгээний” гэсний өмнө “Үнэлгээчин болон” гэж нэмж, мөн зүйлийн 10.2, 10.3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 9.2.Хөрөнгийн үнэлгээг энэ хуулийн 5.1.1-д заасан үндэслэлээр хийх бол үйлчилгээний хөлсийг талуудын хооронд байгуулах гэрээгээр тогтооно. Үйлчилгээний хөлсийг талуудын хооронд байгуулах гэрээгээр тогтооно.

 9.3.Энэ хуулийн 5.1.3-т заасан хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээний хөлсний жишгийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулан санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 64.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Зочин танилцуулъя. Улсын Их Хурлын гишүүн Жигжидийн Батжаргал, Нямаагийн Энхболд нарын урилгаар Төв аймаг дахь Төрийн банкны салбарын ажилтнууд болон Багахангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар, уучлаарай Баянхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн багш, сурагчид Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ Улсын Их Хурлын нийт гишүүний нэрийн өмнөөс хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

12.Төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалтын “үнэлгээ хийх” гэсний дараа “үнэлгээчин, эсхүл үнэлгээний” гэж, 11.1.3 дахь заалтын “үнэлгээний” гэсний өмнө “үнэлгээчин болон” гэж тус тус нэмж, мөн зүйлийн 11.3 дахь хэсгийн “11.1.3, 11.1.4-т заасан эрх нь” гэснийг “10.1.2, 10.1.3-т заасан эрх, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5-т заасан үүрэг нь захиалагч,” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 65.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

13.Төслийн 11 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 10.1.4 дэх заалт нэмж, мөн зүйлийн 11.2.3 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“10.1.4.хөрөнгийн үнэлгээний тайлан энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан шаардлага, стандартад нийцээгүй нь тогтоогдсон тохиолдолд өөрт учирсан хохирлыг нэхэмжлэх;

10.2.3.хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд дарамт шахалт үзүүлэхгүй, хөндлөнгөөс оролцохгүй, саад учруулахгүй байх;

 10.2.4.үнэлгээний найдвартай байдалд нөлөөлөхүйц мэдээллийг нуун дарагдуулахгүй байх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

14.Ажлын хэсгийн гаргасан Төслийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.3 дахь заалтын “5.2 болон 3.1.11” гэснийг “5.1.3-т” гэж өөрчилж, мөн заалтын “албан тушаалтанд” гэсний дараа “үйлчлүүлэгчийн хамт” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

15.Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3 дахь заалтын “олон улсын” гэсний дараа “болон үндэсний” гэж нэмж, мөн зүйлийн 13.1.6, 13.1.8 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“12.1.6.хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдах;

 12.1.8.энэ хуулийн 25.2-т заасан мэдээллийг хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн санд оруулах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. 63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

16.Төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.9 дэх заалтыг хасаж, мөн зүйлд 12.1.9 дэх заалт нэмэх:

 “12.1.9.үнэлгээчний мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 51.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 17 юу?

17.Төслийн 14 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 13 дугаар зүйл болгох:

 **“13 дугаар зүйл.Үнэлгээний хараат бус байдал**

 13.1.Үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд нь захиалагч, үйлчлүүлэгч, гуравдагч этгээдээс ажил төрөл, хувийн харилцаа холбооны хувьд хараат бус байна.

 13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан хараат бус байдлыг хангахын тулд үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдэд дараах зүйлийг хориглоно:

13.2.1.үнэлгээчин нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3.1.8, 3.1.9-д заасан хандив, бэлгийг үйлчлүүлэгч, захиалагч, гуравдагч этгээдээс авахыг;

13.2.2.үйлчилгээний үнэ хөлсийг үнэлгээний зүйлийн үнийн дүнгээс шалтгаалан өөрчлөх, эсхүл тодорхой хувиар тогтоохыг;

13.2.3.үйлчлүүлэгчтэй Компанийн тухай хуулийн 99.1-д заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээд байхыг;

13.2.4.үйлчлүүлэгчид аудитын үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчтэй Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30.а-д заасан холбогдох этгээд байхыг;

13.2.5.хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээ байгуулахаас өмнөх 24 сарын хугацаанд үйлчлүүлэгчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн тав буюу түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байхыг;

13.2.6.үйлчлүүлэгч, захиалагч нь үнэлгээний хуулийн этгээдийн тухайн жилийн санхүүгийн тайланд аудитын үйлчилгээ үзүүлэхийг.

 13.3.Энэ хуулийн 13.2-т заасан хараат бус байх нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн гэж үзвэл захиалагч, үйлчлүүлэгч болон гуравдагч этгээд нь хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагад хандан гомдол гаргах эрхтэй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. 55.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

18.Төслийн Дөрөвдүгээр бүлгийн гарчгийн “ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ,” гэснийг хасаж, гарчгийн “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ” гэснийг “ҮНЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ” гэж өөрчилж, 15 дугаар зүйлийг 21 дүгээр зүйл болгон шилжүүлэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 51.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

19.Төслийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5 дахь заалтыг хасаж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 21.1.3 дахь заалт нэмэх:

 “21.1.3.хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 57.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

20.Төслийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсгийг 14.1 дэх хэсэг болгон шилжүүлж, мөн хэсгийн “,үнэлгээчний эрх олгох, сунгах, эрхийг төрөлжүүлэх, хүчингүй болгох нарийвчилсан” гэснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 57.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

21.Төслийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1 дэх заалтын “инженер, эдийн засаг, бизнес, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хууль зүйн болон үнэлгээ хийхтэй холбоотой аль нэг чиглэлээр” гэснийг хасаж, 16.2.2 дахь заалтын “5-аас доошгүй” гэснийг “хоёр ба түүнээс дээш” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан ажил хэсэг. Санал хураалт 53.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

22.Төслийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 15 дугаар зүйл болгох:

**“15 дугаар зүйл.Үнэлгээчний эрх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх,**

 **сэргээх, хүчингүй болгох**

15.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага энэ хуулийн 14.1-д заасан шалгалтын дүнг үндэслэн үнэлгээчний эрхийг иргэнд таван жилийн хугацаагаар олгоно.

15.2.Үнэлгээчний эрх эзэмшигчид гэрчилгээ, тэмдэг олгох бөгөөд гэрчилгээ, тэмдгийн загварыг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага батална.

15.3.Үнэлгээчин нь үнэлгээчний эрхийн хугацаа дуусахаас нэгээс доошгүй сарын өмнө хугацаа сунгуулах өргөдөл гаргах эрхтэй.

15.4.Үнэлгээчний эрхийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдөлд дараах баримт бичгийг хавсаргана:

15.4.1.”Хөрөнгийн үнэлгээчин” гэрчилгээний хуулбар;

 15.4.2.тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

15.5.Мэргэжлийн болон Ёс зүйн зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага үнэлгээчний эрхийг таван жилийн хугацаагаар нэг удаа сунгана**.**

15.6.Үнэлгээчний эрхийг дараах тохиолдолд түдгэлзүүлнэ:

 15.6.1.үнэлгээчин энэ хуулийн 12.1.3, 12.1.4, 12.1.7, 13.2-т заасан үүрэг, шаардлагыг биелүүлээгүй бол үнэлгээчний эрхийг зургаан сараар;

15.6.2.энэ хуулийн 15.6.1-д заасан үнэлгээчний эрхийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан тохиолдолд үнэлгээчний эрхийг сэргээнэ.

15.7.Дараах тохиолдолд үнэлгээчний эрхийг хүчингүй болгоно:

 15.7.1.үнэлгээчин хүсэлт гаргасан;

15.7.2.түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлөө арилгаж, үнэлгээчний эрхийг сэргээлгэх тухай хүсэлт ирүүлээгүй;

15.7.3.үнэлгээчний эрхийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргаагүй;

15.7.4.энэ хуулийн 15.6.1-д заасан зөрчлийг давтан гаргасан тохиолдолд;

15.7.5.иргэний эрх зүйн чадамжгүйд тооцогдсон;

 15.7.6.үнэлгээчин гэмт хэрэг үйлдсэн тухай шүүхийн шийтгэх тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болсон.

15.8.Хөрөнгийн үнэлгээчний эрхийг сунгаснаас хойш энэ хуулийн 12.1-д заасан үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд үнэлгээчинд хөрөнгийн үнэлгээ хийх эрхийг хугацаагүй олгоно.

15.9.Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллагаас үнэлгээчний эрх авсан Монгол Улсын иргэн болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд үнэлгээчний эрх олгох шаардлагыг энэ хуулийн 14.1-д заасан журмаар зохицуулна.

15.10.энэ хуулийн 15.6.1-д зааснаас бусад тохиолдолд үнэлгээчинд үнэлгээчний ёс зүйн дүрмийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.Санал гаргасан ажлын хэсэг. Асуулт байхгүй. Санал хураалт, Үг хэлье гэдэг томьёолол хэлэхгүй. Асуулт асууя гэхээр чинь асуулт байхгүй шүү дээ. 38.6 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй . Горимын санал Тэмүүлэн гишүүн горимын санал гаргаад үгээ хэлье.Тэмүүлэн гишүүн.

 **Г.Тэмүүлэн:** Энэ 15 дугаар заалттай холбоотой энэ үнэлгээчний эрхийг олгох, хугацаатай холбоотой асуудал дээр бид нар жоохон эргэж дахиж ажиллахгүй бол бас болохгүй асуудал болчхоод байгаа юм. Хуучин хуулийнхаа хүрээнд уг нь бид нар энэ асуудал нь, хугацаа нь харьцангуй бага хугацаагаар үнэлгээчний эрхийг олгодог байсан юм. Гэтэл энэ сая зөвшөөрлийн тухай хуультай холбох гэдэг үндсэн дээрээ энэ заавал ч үгүй энэ хугацаа нь нэмэгдээд ер нь үнэлгээчин байх хугацаа бараг 10-аас доошгүй жилийн дараа болчхоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ асуудлыг эргээд магадгүй эцсийн найруулга дээр орж ирэхэд ажлын хэсэг бас дахиж найруулж янзлах энэ чиглэлийг бас Их Хурлын даргаас өгүүлэх саналтай байна. Саяын саналыг цуцлаад, эцсийн найруулга дээр анхаарч ажиллаж, засаж янзалж орж ирэх гэдэг чиглэл өгүүлэх хэрэгтэй байгаа юм.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураахгүйгээр гүйцээн боловсруулах чиглэл өгөхийн тулд сүүлийн санал хураалтыг хүчингүй болгосон байх шаардлагатай.

Ганзоригийн Тэмүүлэн гишүүний гаргасан горимын саналын дагуу сүүлийн санал хураалтыг хүчингүй болгоё гэсэн горимын саналаар санал хурааж байна. 57.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Байнгын хорооны дэмжсэн 22 дугаар саналын томьёоллыг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг ажлын хэсэгт өгч байна.

23.Төслийн 18 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 16 дугаар зүйл болгох:

“16.1.Үнэлгээний хуулийн этгээд нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас авсан тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

16.2.Үнэлгээний хуулийн этгээд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

16.2.1.хоёроос доошгүй үндсэн орон тооны үнэлгээчинтэй байх бөгөөд гүйцэтгэх захирал нь үнэлгээчний хугацаагүй эрх авсан байх;

16.2.2.үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, техник хэрэгслээр хангагдсан байх;

16.2.3.хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх;

16.2.4.мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

16.2.5.үнэлгээний олон улсын болон үндэсний стандарт, журам, аргачлалд нийцсэн журамтай байх;

16.2.6.үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь гадаадын иргэн, хуулийн этгээд бол нийт хувьцааны гуравны нэгээс доошгүй хувийг Монгол Улсын иргэн үнэлгээчин эзэмшдэг байх;

16.2.7.үнэлгээний хуулийн этгээдийн нийт хувьцааны гуравны хоёроос доошгүй хувийг энэ хуулийн 3.1.11-д заасан эрх авсан хувь хүн эзэмшдэг байх;

16.2.8.жилд нэгээс доошгүй удаа нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулсан байх;

16.2.9.үнэлгээний хуулийн этгээд нь тухайн жилд хийсэн үнэлгээний ажлын жагсаалт, оролцсон үнэлгээчин, шинжээч, туслахын нэрийг хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагад цахимаар хүргүүлнэ.

16.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрчилгээ олгох бөгөөд гэрчилгээний загварыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална*.*

16.4.Үнэлгээний хуулийн этгээд нь салбартай байж болох бөгөөд салбарт үндсэн орон тооны нэгээс доошгүй үнэлгээчинтэй байна. Салбарын гүйцэтгэх захиралд энэ хуулийн 8.4-т заасан заалт хамаарахгүй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Улсын Их Хурлын гишүүн Баттөмөрийн Энхбаяр үг хэлнэ. Дараа нь Сүхбаатар гишүүн.

**Б.Энхбаяр:** Энэ 16.2.1-т хөрөнгийн үнэлгээний компанийнх нь гүйцэтгэх захирал нь үнэлгээчний хугацаагүй эрх авсан байх гэчхэж байгаа юм. Одоо нөгөө хугацаагүй эрх авсан үнэлгээчин гэдэг ч юм уу тийм захирал байхгүй. Энэ хуулиар тийм юм бий болгож байгаа байхгүй юу. Шууд үйлчлэнгүүт бараг нөгөө бүх компани нь ажиллах боломжгүй болчих гээд байгаа юм. Тийм учраас энэ дээр нь бас гүйцээн боловсруулах энэ 16.2.1-ийн заалтад чиглэл авмаар байна гэж.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүд Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар үг хэлнэ.

**Ж.Сүхбаатар:** Би түрүүний нөгөө хэлдгээ хэлэх гэж байгаа нь энд бас л гараад ирж байгаа. 16.1 нь үнэлгээний хуулийн этгээд нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас авсан тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа юм. Төв байгууллагаас гэж байгаа юм. Үгүй яам гэдэг чинь зөвшөөрөл олгодог газар мөн үү? Яг яам гэж? Яамны чинь Төрийн нарийн бичгийн дарга нь олгох гээд байгаа юм уу, сайд нь болгох гээд байгаа юм уу, газрын дарга нь олгох гээд байгаа юм уу? Манай энэ хууль тогтоомжид дандаа нэг ийм буруу юм яваад байгаа байхгүй юу. Төв байгууллага л олгоно гэдэг юм. Үгүй ээ, тэр яам олгоно гэхээр зарим нь газрын дарга нар нь шийдээд яваад байдаг юм байна лээ шүү дээ. Тэр яам гэдэг чинь зүгээр чиг үүрэгтэй газар болохоос биш эрх мэдэлтэй субъект нь сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга гэсэн л улсууд бүрэн эрхтэй байхгүй юу. Яамны бүрэн эрх гээд л зарим нь биччихдэг юм. Яаманд чинь зүгээр чиг үүрэг л байхаас биш ямар юмны бүрэн эрх байх юм тэр чинь. Нарийн яривал тэр чинь сайдын том ажлын алба, аппарат л байгаа шүү дээ. Жишээлбэл 16.1 дээр.

16.3 дээр тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээний загварыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална л гэж байгаа юм. Би хэлээд байгаа юм. Манай энэ улс төрийн албан тушаалтнууд ерөөсөө өөрсдийгөө ийм зөвшөөрөлтэй аягүй их уячихсан. Түрүүн Зөвшөөрлийн хууль дээр ч гэсэн. Архи үйлдвэрлэх зөвшөөрлийг Засаг дарга олгоно л гээд тавьчихаж байгаа юм. Одоо энэ дээр бас тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа хүн гэрчилгээ олгоно. Сангийн сайд нь тэр хөрөнгийн үнэлгээчин хүн тэр гэрчилгээ олгох загварыг нь баталж өгөөд гэрчилгээг нь гулгуулаад л. Тэнд 1 хүн түдгэлзээд юм уу, хугацаа нь дуусахаараа үгүй ээ Сангийн сайдтай яриад өгөөч, манайхыг уг нь ийм байсан чинь сунгаагүй юм. Одоо энэ амьдрал дээр чинь тийм юм ярьдаг шүү дээ. Үгүй ээ, тэр Сангийн сайдтай л яриад өгөөч гэдэг. Энийгээ л хуульчлаад. Түрүүн тэр Булгантуяа гишүүн тэгэх юм. Өөр ямар этгээд байгаа юм бэ л гээд байх юм. Монгол Улсын чинь сайдаас өөр юм олгож болдог этгээд байдаггүй юм уу? Энэ хуулийг хийж байгаа бол уг нь тэр сайдаас тэр олгож болдог тэр мэргэжлийн гэдэг юм уу арай хараат бус, улс төрөөс хараат бус тэр улсууд шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Хөрөнгийн үнэлгээ нь хүртэл улс төрийн албан тушаалтай хүнээс л холбоо хамааралтай. Одоо яг ийм явж байгаа шүү дээ гээд байдаг. Үгүй ээ одоо ийм явж байж болно. Тэр чинь бүх юм нь тэгвэл тэнд байна гэсэн үг биш шүү дээ. Энийг л би нэг ойлгохгүй байгаад байгаа юм.

Уг нь дэвшилттэй хууль орж ирж байгаа бол энэ улс төрийн албан тушаалтнууд нь энэ аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг мэддэг, шийддэг энэнтэй орооцолддог тийм сонирхолтой, тэрийг нь баталгаажуулдаг ийм хоцрогдсон, хуучирсан энэ 20 дугаар зууны үеийн хандлага чинь бас буруу байгаад байгаа шүү дээ.

Энэ хөрөнгийн үнэлгээ чинь бол харахад нэвт үнэртэж байна шүү. Тэгээд л Сангийн сайдаас хамааралтай хөрөнгийн үнэлгээний зах зээл дээр. Тэр нь хэр бүтэлтэй юм байгаа юм. Монголд хөрөнгийн энэ үнэлгээ чинь олигтой явахгүй байна л гээд байгаа юм. Хөрөнгө бага үнэлэгддэг, олигтой ч үнэлэгддэггүй. Үнэлэгдсэн ч тэр нь юм болдоггүй гээд л яригдаад байдаг. Тэгээд тэр чинь явж явж Сангийн сайдын буруу юу? Энэ өнгөрсөн хугацаанд явж ирж байгаа. Энэ хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ чинь явахгүй байгаа бүх доголдол тэгвэл өмнө нь Сангийн сайд хийж байсан хүмүүстэй л холбоотой болох нь байна шүү дээ.

Цаашдаа бас Сангийн сайд, энэ Жавхлан хайчихсан юм бол? Жавхлан ч гэсэн энийг хариуцаад явах юм уу? Энэ чинь хариуцлага байхгүй юу даа. Гарын үсэг зураад цаана нь гарын үсэг зурж байгаагийн цаана, гэрчилгээ олгож байгаагийн цаана тэр этгээд хариуцна л гэсэн санаа. Хуваалцана гэсэн үг. Хариуцлагыг хуваалцана гэсэн үг. Би хянаж байгаа юм, би зохицуулж байгаа юм гэсэн утга явж байгаа байхгүй юу даа. Төрийн энэ зохицуулалт гэдэг чинь энүүгээр явдаг юм шүү дээ. Бүртгэл, зөвшөөрөл гэдгээрээ явдаг.

Энэ утгаар нь л би түрүүчийнхийгээ дахин давтан хэлээд байгаа юм. Тийм учраас гишүүдэд тэр зарим хуулийг оруулж ирэхдээ ч гэсэн энэнтэй уялдуулахад, аль болохоор энэ дээр толгойгоо ажиллуулаач гэж л хэлэх гээд байгаа юм.

**Т.Аюурсайхан:** Булгантуяа гишүүн дэмжсэн, дэмжээгүй санал.

**Х.Булгантуяа:** Бид нар энэ дээр уг нь бас нэлээн либералчилж бас өгсөн юм Сүхбаатар гишүүнээ. Хөрөнгийн үнэлгээчин гэдэг хувь хүнд олгох эрхийг бол мэргэжлийн байгууллага олгоно. Энэ дээр Сангийн яам хамаа байхгүй. Мэргэжлийн байгууллага нь, одоо нягтлан бодох бүртгэлийн ч гэсэн шалгалтыг Нягтлан бодох бүртгэлийн институт гол зохион байгуулаад Сангийн яамнаас Нягтлан бодох бүртгэлийн газраас ганц, хоёр хүмүүс оролцож байгаа байх.

Сангийн яамнаас бол 4, 5 төрлийн л тусгай зөвшөөрөл олгодог юм. Аудит, хөрөнгийн үнэлгээчин нөгөөдөх нь юу байна даа ганц 2 иймэрхүү тусгай зөвшөөрлүүд байгаа. Ер нь бол яах вэ дээ бас ингэж яриад байгаа юм л даа. Энэ хөрөнгийн үнэлгээ гэдгийг бид нар өнөөдөр уг нь мэргэжлийн байгууллага руу 100 хувь үүрэг хариуцлагыг нь шилжүүлж болно. Тэгэхдээ одоохондоо бид нар мэргэжлийн холбоодынхоо хуулийг ч Улсын Их Хурал баталж гаргаагүй байна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор ийм хууль зүйн хувьд бас чадамжтай дээрээс нь нэмээд бас энэ хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой энэ банк, санхүүгийн байгууллагын барьцаанаа авхуулаад ийм их эрсдэлтэй төрийн өмчит компаниудын хөрөнгөтэй хүнээс авхуулаад ийм их эрсдэлүүдийг даах хөрөнгийн үнэлгээчин бэлтгэж гаргаж байна уу? Аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлөөс авхуулаад эд нар дээр нь хэн нэгэн төрийн байгууллага уг нь бол бас хяналт тавих нь зүйтэй л байх гэж бодож байна.

Тэрнээс биш нэг хувь хүнээр төрийн өмчит хэчнээн их наяд, 53 их наядын активтай төрийн өмчит компаниуд байна гээд байгаа шүү дээ. Тэд нарын хөрөнгийг үнэлүүлдэг, тэрүүгээр нь үнэлүүлээд зарчихдаг, хувьчилчихдаг, нэмэгдүүлчихдэг ийм байх нь. Хэн нэгэн энэ дээр чинь бас хяналт тавихгүй бол болохгүй.Заавал сайд байх бол албагүй. Үүн дээ Төрийн нарийн ч байж болохоор. Одоо мэргэжлийн энэ хороо гэж Сангийн яаман дээр байдаг. Тэр хорооноос ерөнхийдөө дүгнэлт гаргаад тухайн сайд нь хорооны дүгнэлт дээр үндэслээд л л явж байгаа. Энэ зөвшөөрлийн хууль дээр ч гэсэн дандаа сайд нар нь гарын үсэг зурахаар байгаа.

**Т.Аюурсайхан:** Хүрэлбаатар гишүүн. Дэмжсэн, дэмжээгүй. Дараа нь санал хураалт явуулна гишүүдээ.

**Ч.Хүрэлбаатар:** Яг энэ асуудал саналаар яг Эдийн засгийн байнгын хороо хороон дээр би санал хэлсэн юм. Сайд өгөх шаардлага байна уу даа гэж. Мэргэжлийн энэ байгууллагууд нь шалгаад оруулаад ирдэг. Сайд нь зурдаг юм. Зүгээр л зурдаг юм. Ямар, хэнд ч өгч байгааг мэдэхгүй. Тэгэхээр Монгол Улсын гэмт хэрэгтэн нь их байлаа гээд Монгол Улсын бүх хуульчид муу ажилсан гэдэг үг бас биш л дээ. Тэгээд энэ эрхийг мэргэжлийн байгууллагад нь шилжүүлээд өгчихье гэж бодъё. Тэгэхээр яг одоо аваад явчих мэргэжлийн байгууллага нь байдаг юм уу, үгүй юм уу? Энэ хөрөнгийн үнэлгээний асуудал бүр эзэнгүй болоод орхичих болов уу гэсэн ийм болгоомжлол бас байгаад байгаа юм.

Тийм учраас 2, 3-н жилдээ энэ мэргэжлийн байгууллагууд нь үнэхээр энэ хуулийн дараа нэлээн хөл дээрээ чанга босоод зогсоод хүрээд ирэх юм бол тэр байгууллагууд руу шилжүүлчхэж болох байх. Одоохондоо энэ төрийн захиргааны төв байгууллага нь өгөөд явах нь бас зөв юм болов уу гэсэн ажлын хэсгийнхэн нь надад тийм тайлбар орж ирж хэлсэн. Би тийм ч байж магадгүй дээ. Өөрөө сайд байхад нь зурж зурчхаад дараа нь бусад хүн болохоор хэрэггүй гэж хэлэх дэмий юм байна даа гэж бодоод орхичихсон юм. Тэгэхээр одоохондоо энэ хэвээр нь явуулчхаад. Тэгэхдээ энэ Сүхбаатар гишүүний хэлж байгаа энэ улс төрийн албан тушаалтан ийм зөвшөөрлүүдтэй хутгалдаад байдаг энэ юмыг ер нь цэгцлээд зогсоох нь зөв болов уу гэсэн ийм бодолтой байна.

**Т.Аюурсайхан:** 2 гишүүн дэмжсэн, 2 гишүүн бас саналууд нэмж хэлсэн. Санал хураалт явуулна гишүүдээ. Байр эзлээрэй. Гишүүд анхааралтай, байраа эзлээрэй гишүүдээ. Нэрээ дуудуулах уу? Байраа эзлээрэй. Санал хураалт явууллаа. Санал хураалт дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт. 62.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

 24.Төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3, 19.1.4 дэх заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, мөн зүйлд 17.1.8 дахь заалт нэмэх:

“17.1.3.үнэлгээний хуулийн этгээдийн дүрэм;

 17.1.4.энэ хуулийн 16.2.5-д заасан журам;

 17.1.8.мэдээллийн технологи, аюулгүй байдлын дотоод журам. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

25.Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

18.1.Үнэлгээний хуулийн этгээд нь хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө зөвшөөрөл сунгуулах тухай өргөдлийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад цахимаар хүргүүлнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

 26.Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсгийн “зөвшөөрлийг гурав хүртэл жилийн хугацаагаар” гэснийг “зөвшөөрлийн хугацааг анх олгосон хугацаагаар” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 20.3 дахь хэсгийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

18.3.Хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

18.3.1.тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тухай өргөдөл;

18.3.2.үндсэн орон тоонд ажиллаж байгаа үнэлгээчний нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаа;

18.3.3.үнэлгээчний ёс зүйн тодорхойлолт;

18.3.4.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

 18.3.5.татварын өргүй байх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Даваасүрэн, Оюунчимэг нарын гишүүдээр тасаллаа. Улсын Их Хурлын гишүүн Цэрэнпилийн Даваасүрэн үг хэлнэ.

**Ц.Даваасүрэн:** Энэ сая үдээс өмнө бид нар зөвшөөрлийн хууль хэлэлцээд эцсийн хэлэлцүүлэг рүү шилжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиудын уялдааг Сүхбаатар гишүүн ч хэлээд байна лээ, сайн холбож өгөхгүй бол энэ дээр ч гэсэн бас тусгай зөвшөөрлүүд юмнууд яваад байгаа шүү дээ. Саналаа тэгж гаргана ингэж гарна гээд. Үдээс өмнө бас саналаа ингэж гаргана, тэгж гаргана гээд оруулчихсан. Тийм учраас энэ хууль мөн тэр Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж байгаа Үйлдвэр, паркийн тухай хууль энэ тэр гээд нэлээн хэдэн хуулиуд байж байгаа. Зөвшөөрөлтэй холбогдолтой. Тэгэхээр энэ дараа нь гарах хуулиуд тэр өмнө нь хэлэлцэгдсэн байгаа зөвшөөрлийн хуулиудтайгаа уялдуулах дээр анхаараарай гэж би ажлын хэсгээ хэлэх гээд байгаа юм.

Дэс дугаараас авхуулаад, энэ зөвшөөрөлтэй холбоотой юмнууд чинь зөрж өөр болж гарч болохгүй. 7 хоногийн дотор нөгөө хуулиараа энэ өөрчлөгдөж болохгүй гэдгийг би бас ажлын хэсгүүдэд хэлье гэж бодоод байгаа юм. Тэгэхгүй бол энэ их олон ийм зөвшөөрлийн тухай асуудлууд нэг зэрэг Их Хурлаар хэлэлцээд явчхаж байгаа учраас би ажлын хэсгүүдийг хоорондоо уялдаагаа сайн хангаж ажиллаарай гэдгийг. Өмнө нь гарсан хууль нь дараагийн хуулиа гарсан хууль дээрээ тусгаад явна шүү. Тэгэхдээ дөнгөж батлагдаад хүчин төгөлдөр болоогүй хуулиуд байдаг. Гэхдээ одоо зохицуулахаас өөр аргагүй байх шүү.

**Т.Аюурсайхан:** Оюунчимэг гишүүн.

**М.Оюунчимэг:** Би бас саяын энэ Даваасүрэн гишүүнтэй санал нэг байна л даа. Бид нар яг богинохон хугацаандаа амжуулчихъя гээд л маш чухал чухал том хуулиуд. Өглөөний тэр зөрчлийн хууль одоо энэ хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулиуд гээд. Уг нь бүр үг, өгүүлбэр бүрээр нь нухацтай хандаж байж энэ асуудлыг бид шийдэх ёстой. Яагаад гэвэл амьдрал дээр хэрэгжихээр асар их зөрчил үүсдэг шүү дээ. Өмнө нь Зөрчлийн хуулийг бас л цаг хугацаа шахаад л хурдан баталсан. Дараа нь ямар асуудал үүссэн, өнөөдөр буцаад засах гээд орж ирээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлууд дээр нухацтай хандах ёстой шүү гэдгийг илэрхийлье.

Хоёрт нь, энэ төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсгийн зөвшөөрлийг 3 хүртэл жилийн хугацаагаар гэснийг зөвшөөрлийн хугацааг анх олгосон хугацаагаар нь олгоно гээд оруулж ирж байгаа юм байна л даа. Тэгэхээр 5 жилийн хугацаатай байдаг. 5 жилээр нь л олгоно гээд. Инфляц, үнэ ханш эсвэл тухайн юман дээр зөрчил үүслээ юм уу, асуудал үүсгэхээр яг тийм механикаар 5 жил гээд хууль дээр заачихсан юм чинь иймээрээ л байна гээд явчих вий дээ. Жишээлбэл бид нар энэ инфляц, үнэ ханшийн өсөлттэй холбоотой бас нөхцөл байдал, гадаад дотоод нөхцөл байдлаас үүдээд асуудлууд их гардаг л даа. Энэ ялангуяа хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой асуудал чинь өөрөө чухал асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энийг механик, автоматаар шууд 5 жил гээд буцааж үлдээж оруулах нь зөв юм болов уу, зөв юм уу? Ер нь энийг чинь магадгүй энэ 3 хүртэл гэдэг чинь. Зөвшөөрлийг 3 хүртэл жилийн хугацаагаар гэдэг нь зөв байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг болиод хуучнаар нь гэж үлдээж байгаа юм байна шүү дээ тиймээ? Энэ дээр бид эргэж харах ёстой юм биш үү? Энэ дээр албаны хүмүүсээс нь.

**Т.Аюурсайхан:** Дэмжээгүй дээр л санал хэлэх боломжтой. Ажлын хэсэг. Хариулт авахгүй. Дэмжсэн, дэмжээгүй. Одоо саналаа хураая. Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** Энэ зөвшөөрлийг 3 хүртэл жилийн хугацаагаар гэснийг 5 жил болгоод Зөвшөөрлийн хуульдаа нийцүүлээд зөвшөөрлийн хугацааг анх олгосон хугацаагаар, дахиж сунгахдаа бас 5 жилээр сунгана гэсэн үг. Энэ нь Зөвшөөрлийн хуультай нийцүүлж, өөрчилж оруулж ирсэн шүү. Тэх, анхны хугацаагаар нь. Энэ Зөвшөөрлийн хууль дээр бас яг тэгж байгаа.

**Т.Аюурсайхан:** Зөвшөөрлийн хуультайгаа нийцүүлээд хийчихсэн юм байна тээ?

**Х.Булгантуяа:** Нийцүүлээд тэгж хийж байгаа, тийм.

**Т.Аюурсайхан:** Гишүүд дэмжсэн, дэмжээгүй үг хэлж дууслаа. Байнгын хорооноос дэмжсэн 26 дугаар саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Ганхуяг гишүүнээ санал хураалт. 60.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

27.Төслийн 20 дугаар зүйлийн 20.5, 20.6 дахь хэсгийг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

28.Төслийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.1 дэх заалтын “хуулиар тогтоосон” гэснийг “хуулийн 16.2-т” гэж өөрчилж, мөн зүйлийн 21.1.2, 21.1.3 дахь заалтыг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 58.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

29.Төслийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсгийн “нөхөрлөлийн” гэснийг “хуулийн этгээдийн” гэж, мөн заалтын “үйлчилгээний” гэснийг “хөрөнгийн үнэлгээ хийх” гэж тус тус өөрчилж, мөн зүйлд 19.1.2 дахь заалт нэмэх:

“19.1.2.энэ хуулийн 17.4-т заасныг зөрчсөн үнэлгээний хуулийн этгээдийг. Санал гарсан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

30.Төслийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“20.1.3.хөрөнгийн үнэлгээг үнэлгээний олон улсын болон үндэсний стандарт, журам, аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгээгүй;

20.1.4.энэ хуулийн 16.2-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хоёр ба түүнээс дээш удаа зөрчсөн. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

31.Төслийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.5 дахь заалтын “шинжээчийн дүгнэлтээр” гэснийг “шүүхийн шийдвэрээр” гэж өөрчилж, мөн зүйлд доор дурдсан агуулгатай 20.1.7 дахь заалт нэмэх:

“20.1.7.үнэлгээний хуулийн этгээдэд хийх чанарын хяналтыг гүйцэтгэхэд ажлын байр, баримт бичиг, бусад шаардлагатай мэдээлэл гаргаж өгөөгүй, үзүүлэхээс зайлсхийсэн. Санал гаргасан ажлын хэсэг. 64.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

32.Төслийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.6, 22.1.7 дахь заалтыг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

33.Төслийн Тавдугаар бүлгийн гарчгийн “ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ХОРОО, ӨӨРӨӨ УДИРДАХ” гэснийг, мөн 23 дугаар зүйлийг бүхэлд нь хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.2 саналаар дэмжигдлээ.

34.Төслийн 24 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 22 дугаар зүйл болгох:

22 дугаар зүйл, дугаар зүйл шүү.

**Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага**

22.1.Хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага /цаашид “мэргэжлийн байгууллага” гэх/ нь үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдийн гишүүнчлэлтэй, мэргэжлийн ёс зүй, хараат бус байдлыг хангах, үнэлгээчинд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд мөн.

22.2.Мэргэжлийн байгууллагын дэргэд үнэлгээчний мэргэжлийн болон ёс зүйн алдаа гаргасан тухай иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх үүрэг бүхий Мэргэжлийн болон Ёс зүйн зөвлөл ажиллана.

22.3.Энэ хуулийн 22.2-т заасан Мэргэжлийн болон Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг мэргэжлийн байгууллага батална.

22.4.Мэргэжлийн байгууллага нь дүрэмтэй байна.

22.5.Мэргэжлийн байгууллагын санхүүжилт нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

22.5.1.гишүүнчлэлийн хураамж, хандив, тусламж;

22.5.2.мэргэжлийн шалгалтын хураамж, сургалтын төлбөр;

22.5.3.захиалгаар гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр;

22.5.4.хэвлэн нийтлэлийн орлого;

 22.5.5.үнэлгээний мэдээлэл болон үйлчилгээний төлбөр. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Улсын Их Хурлын гишүүн Учрал, Энхбаяр нараар тасаллаа. Ням-Осорын Учрал гишүүн.

**Н.Учрал:** 2010 онд энэ Хөрөнгийн үнэлгээний хууль дээр хөрөнгийн үнэлгээ хийх өөрөө удирдах байгууллага гэдэг нэг ийм статусыг бий болгосон. Одоо энэ статусыг бий болгосноос хойш бол бараг энэ чинь 12 жилийн дараа өөрөө удирдах байгууллага нь мэргэжлийн байгууллага гэж томьёолж байгаа юм байна. Гэсэн хэдий ч өнөөдөр энэ мэргэжлийн үнэлгээ хийж байгаа байгууллагууд нь бас одоо 2 байгууллага байгаа юм биш үү? Салбар болгонд ийм олон төрийн бус байгууллагууд, мэргэжлийн байгууллагууд байдаг. Тухайн энэ санхүүгийн асуудал эрхэлж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллагатайгаа хамтарч ажилладаг. Тэгээд нөгөө асуудал яригддаг. Улс төрийн аль нам, эвсэл олонх байгаа юм бэ? Төрийн эрх барьж байгаа эсэхээс шалтгаалаад аль мэргэжлийн байгууллага нь цэцэглэн хөгжих вэ гэдэг нь тухайн тийм субьектив байдлаар тухайн байгууллага нь үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ болгоныг зохицуулъя л гэж уг нь хууль тогтоомжоо боловсронгуй болгох ёстой шүү дээ.

Гэтэл өнөөдөр хөрөнгийн үнэлгээ хийх өөрөө удирдах байгууллагыг мэргэжлийн байгууллага гэж болгосноороо юу ч өөрчлөгдөхгүй. Нэг ёсондоо мэргэжлийн байгууллага хэд ч байж болно л гэж ойлгогдож байгаа энэ хуулиар. Үнэлгээ хийх байгууллага, мэргэжлийн байгууллагын нэг л байна гэж заах ёстой шүү дээ. Тэгээд тэр олон байгууллагууд нь нэгдээд 1 мэргэжлийн байгууллага болоод тухайн мэргэжлийн байгууллага нь өөрөө тэр үнэлгээчиндээ эрхийг нь олгоод төрийн байгууллагатай хамтарч ажилладаг, төрийн цомхон, чадварлаг багийг бий болгодог. Шаардлагатай зарим чиг үүргээ тухайн мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлдэг болох ёстой байхгүй юу. Гэтэл энэ хуулиар өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжиж байсан өөрөө удирдах байгууллага нь мэргэжлийн байгууллага гэдэг шинэ статустай болж орж ирж байгаа юм байна.

Энэ өөрөө тийм сайн зохицуулалт биш шүү. Хэдэн мэргэжлийн байгууллага төрж гарах юм цаашдаа гэдэг нь асар ойлгомжгүй. Тэгэхээр сая гишүүд хэлээд байгаа тэр нөгөө санхүүгийн асуудал эрхэлж байгаа төрийн төв байгууллага нь ч, төрийн захиргааны төв байгууллага нь ч зарим чиг үүргээ аль мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх вэ гэдгийг ойлгомжтой болгохгүй бол дахиад л эмх замбараагүй байдал үүснэ. Тэгэхээр энэ Хөрөнгийн үнэлгээний хуулиараа үнэлгээ хийх мэргэжлийн байгууллага 1 л байна. Тэр байгууллагынх нь тавигдах шаардлага нь ямар ямар байх юм бэ гэдгээ өндөр босго шаардлага тавиад . Харин санхүүгийн асуудал эрхэлж байгаа тэр төрийн захиргааны төв байгууллага нь, захиргааны байгууллага нь ч ямар мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах вэ гэдгийг нь хуульчилж өгөх ёстой.

Тэгж байж өөрөө үнэлгээндээ итгэдэг болох байхгүй юу хуулийн этгээдүүд чинь. Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд нь өөрөө тэр үнэлгээгээ хийлгэдэг. Үнэлгээгээ хийлгэх үнэлгээг нь үнэлэх байгууллага нь тодорхой 1 байгууллага байдаг гэсэн ийм л зохицуулалтыг хийж өгөхгүй бол энэ хууль өөрөө тодорхой шийдэл гарахгүй нь гэдэг нь яг энэ 24 дүгээр зүйлийг өөрчлөөд 22 дугаар зүйл болгож байгаа энэ зарчмын зөрүүтэй саналаас харагдаж байна.

Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд 3 жил ярилаа шүү дээ. Энэ мэргэжлийн холбооны хуулиа гаргаад ирээч. Сая бид нар өнгөрсөн хугацаанд тэр Нийтийн мэдээллийн хуулиар ч тэр, Кибер аюулгүй байдлын хуулиар ч, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэх ч бай хуулиар ч гэсэн яг энэ төрийн байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагаа дээр үнэхээр яаж зохицуулах вэ гэдэг нь бэрхшээлтэй байсан. Маш олон ажлуудыг мэргэжлийн холбоонд нь өгье гээд явсан. Гэтэл эцэстээ мэргэжлийн холбоо гэж юуг нь хэлэх нь ойлгомжгүй. Ядаж салбартаа 5-аас доошгүй жил ажилласан 3-аас дээш төрийн бус байгууллага нийлээд мэргэжлийн холбоо байна, зарим чиг үүргээ авна гэхгүй бол энэ хуулийг батлан гаргасны дараа үнэлгээ хийх мэргэжлийн байгууллагууд ар араасаа төрөн гарах нь байна. Энэ олон энэ Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, тэр санхүүгийн асуудал эрхэлж байгаа төв байгууллагын чинь даргатай, тэр Сангийн сайдад чинь очоод бид ч мэргэжлийн холбоо, бид ч мэргэжлийн байгууллага гээд л нэг ийм л эмх замбараагүй байдал үүснэ шүү дээ. Яаж зохицуулах юм?

**Т.Аюурсайхан:** Зочин танилцуулъя. Улсын Их Хурлын гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяагийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 120 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн өмнөөс сурлага, хөдөлмөрийн өндөр амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Энхбаяр гишүүн. Улсын Их Хурлын гишүүн Баттөмөрийн Энхбаяр.

**Б.Энхбаяр:** Сая Учрал гишүүний бас хөндөж байгаатай холбоотой бас гишүүддээ ойлголтын юу өгөхгүй бол бас болохгүй дээ. Миний хувьд ажлын хэсэгт байгаа. Ажлын хэсэгт одоо энэ хөрөнгийн үнэлгээний байгууллага чинь төрийн бус байгууллагын статустай явж байгаа юм. Монголд одоо хорин хэдэн мянган төрийн бус байгууллага байгаа. Төрийн бус байгууллагын хуулиар яваад байхаар энэ чинь болохгүй байгаад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл дуртай хувь хүн болгон төрийн бус байгууллага байгуулах эрхтэй байгаад байгаа шүү дээ. Эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй гээд л байгуулаад байна. Гэтэл энэ хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага гэдэг маань юу байна вэ гэхээр энэ хөрөнгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хөрөнгийн үнэлгээчдийн эвлэлдэн нэгдсэн энэ холбоо гэж хэлэх үү, нийтэд тустай үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа энэ хэсгийг нь бүгдийг нь түрүүн Сүхбаатар гишүүн хэлээд байсан Сангийн яамд өгч болохгүй байгаад байгаа юм. Энэ өөрийн удирдлагад нь бас өгөх хэрэгтэй байгаад байгаа юм. Өөрийн удирдлагын сая хэлсэнчлэн харин 1 байгууллага байгуулахын тулд зориуд энэ дээр мэргэжлийн байгууллагын нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд мөн байна гэдгийг нь хэлж өгөөд харин 1 болгож байгаа юм.

Харин энэ заалтаар энэ олон, одоо 2 байгаад байгаа байхгүй юу. Одоо жишээлбэл. Энэ 2-ын чинь хэн нь тэр тусгай зөвшөөрлийг нь өгдөг байх юм гэдгээс эхлээд л асуудал үүснэ. Энийг хэт чөлөөтэй тавьчихаар юу болоод байна вэ гэхээр том бизнесийн байгууллагууд дэргэдээ аудитын, үнэлгээний компаниуд байгуулаад байна. Ингээд юу хийж байна вэ гэхээр өөрөө хөрөнгөө нь л үнэлчихнэ. Нөгөө банк чинь. Нөгөө барьцаанд авах гэж байгаа банк чинь өөрөө үнэлгээний компани байгуулаад авах гэж байгаа хөрөнгөө үнэлгээний компани өөрийнхөө үнэлгээний компаниар бага үнэлүүлэх юм уу, их үнэлүүлэх юм уу өөрийнх нь асуудал.

Дараа нь өөрөө аудитын компани гаргаж ирээд тэрийгээ өөрөө дахиад аудит хийнэ гээд байгаа байхгүй юу. Энэ хуулиар чинь бүгдийг нь салгаж байгаа юм. Хөрөнгийн үнэлгээ хийж байгаа бол чи энийгээ л хий. Аудит хийхгүй шүү. Өөрөө өөрийгөө хянадаг ийм тогтолцоо байхгүй шүү. Энэ нийтэд тустай үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг нь юутай холбогдож байна вэ гэхээр бид нар газраа, байгалийн баялгаа буюу нийт ард түмний өмчид байгаа тэр өмчүүдийг үнэлэх гэж байгаа юм. Бодитойгоор нь үнэлэх гэж байгаа юм. Одоо зөвхөн нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан балансын буюу худлаа үнэлгээтэй яваад байх юм. Худлаа энэний чинь цаана авлига байгаа юм.

2015 онд эдийн засгийн өршөөлийн хууль гаргасан чинь 30 их наядын хөрөнгө ил боллоо гээд л гараад ирсэн. Ухаан алдмаар. 10 тэрбум доллар хаана байсан юм бүү мэд. Энэ юутай холбоотой байна вэ гэхээр үнэлгээ нь бодитой биш, худлаа байсантай л холбоотой байхгүй юу. Үнэлгээ бодитой болоод л ирвэл энэ Улаанбаатар хотод байгаа гэр хорооллын газруудыг жишээлбэл та бүхэн бодитой үнэлээд ирвэл энэ манай эдийн засаг хэд дахин тэлнэ яг бодитойгоор. Тийм учраас энэ мэргэжлийн байгууллага нь бол зүгээр ашгийн төлөө байгууллага биш байна. Нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд байна. Төрийн бус байгууллага бол бүрэн биш байна гэж онцолж ингэж тодотгож байгаа юм шүү. Тийм учраас гишүүд маань бас энийг бас ойлгож, дэмжиж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.

**Т.Аюурсайхан:** Гишүүдээ. Мэргэжлийн болон ёс зүйн асуудлыг зохицуулсан байна. Байраа эзлээрэй. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Дэмжье. Санал хураалт. Хөөе та 2 саналаа саналаа. Нэрээр дуудуулах уу, яах уу? 55.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 55.6 хувь шүү.

35.Төслийн 25 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 23 дугаар зүйл болгох:

**23 дугаар зүйл.Мэргэжлийн байгууллагын чиг үүрэг**

 23.1.Мэргэжлийн байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 23.1.1.үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдийг мэргэжил, арга зүйн удирдлага, зохион байгуулалт, зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;

 23.1.2.үнэлгээчний эрх олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох;

 23.1.3.үнэлгээчнийг бэлтгэх, эрх олгох, сунгах, мэргэшүүлэх сургалт, шалгалтыг зохион байгуулах;

 23.1.4.үнэлгээний үндэсний стандартыг боловсруулах, олон улсын стандартыг орчуулах, хэрэглээний тайлбар, зөвлөмж гаргах;

 23.1.5.олон улсын хөрөнгийн үнэлгээний тайлагналын стандартын загвар, зааврыг үндэсний онцлогт тохируулан боловсруулан гаргах;

23.1.6.үнэлгээчний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, мэргэжлийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах;

 23.1.7.энэ хуулийн 25.1-д заасан хөрөнгийн үнэлгээний мэдээллийн санг бүрдүүлж ажиллуулах;

 23.1.8.хөрөнгийн үнэлгээ хийх чиглэлээр мэргэшсэн, тэргүүлэх үнэлгээчний зэрэг олгох, түдгэлзүүлэх, цуцлах;

 23.1.9.үнэлгээний тайланд хийсэн магадалгааг хянаж, дүгнэлт гаргах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт байраа эзлээрэй гишүүдээ. Санал хураалт гишүүдээ. Саналаа өгөөрэй. 2 гишүүн. 51.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

36.Төслийн 26 дугаар зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 24 дүгээр зүйл болгох:

**24 дүгээр зүйл.Мэргэжлийн байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт**

24.1.Мэргэжлийн байгууллага нь нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн хувьд түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг энэ хуулиар тогтооно.

24.2.Мэргэжлийн байгууллагын эрх барих дээд байгууллага нь Их хурал байна.

24.3.Их хурал мэргэжлийн байгууллагын гишүүдийн төлөөллөөс бүрдэх бөгөөд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.3.1.мэргэжлийн байгууллагын дүрэм, үнэлгээчний ёс зүйн дүрэм, гишүүнчлэлийн журмыг батлах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

24.3.2.үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;

24.3.3.удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх;

24.3.4.гишүүнчлэлийн хураамжийн хэмжээг тогтоох;

24.3.5.хууль тогтоомжид заасан бусад.

24.4.Их хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байх бөгөөд ээлжит хурлыг дөрвөн жилд нэг удаа хуралдуулна.

24.5.Их хурлаас 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй удирдах зөвлөлийг дөрвөн жилийн хугацаатай сонгох бөгөөд түүний бүрэлдэхүүнд Санхүүгийн зохицуулах хороо, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, барилга, хот байгуулалтын асуудалэрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөлөл болох гурваас доошгүй үнэлгээчин байна.

24.6.Удирдах зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.6.1.ээлжит болон ээлжит бус Их хурлыг зарлан хуралдуулах;

24.6.2.үйл ажиллагааны бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, ажлын

төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

24.6.3.жилийн төсвийг баталж, санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;

24.6.4.удирдах зөвлөлөөс тэргүүнийг сонгох, чөлөөлөх, түүний цалингийн хэмжээг тогтоох;

24.6.5.гүйцэтгэх захирлыг тэргүүний санал болгосноор томилох, чөлөөлөх, гэрээ байгуулах эрх олгох;

24.6.6.гүйцэтгэх захирлын цалин, урамшууллын хэмжээ, ажлын албаны бүтэц, орон тоог батлах;

24.6.7.салбар хороо, холбоодыг байгуулах, нэгтгэх, татан буулгах, гишүүнээр элсүүлэх, хасах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны журмыг батлах;

24.6.8.Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах, томилох журмыг батлах.

24.7.Удирдах зөвлөл улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдах бөгөөд нийт гишүүдийн дийлэнх олонх оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.

24.8.Мэргэжлийн байгууллага нь өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах ажлын албатай байх бөгөөд гүйцэтгэх захирал ажлын албаны үйл ажиллагааг удирдлагаар хангана.

24.9.Мэргэжлийн байгууллагын гүйцэтгэх захирал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

24.9.1.ажлын албаны орон тоо, төсөв, гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, батлуулах;

24.9.2.ажлын албаны орон тооны ажилтныг томилох, чөлөөлөх;

24.9.3.ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнийг томилох, чөлөөлөх;

24.9.4.мэргэжлийн байгууллагыг төлөөлөх, гадаад, дотоодын байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;

 24.9.5.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Гишүүд байраа эзлээрэй, байраа эзлээрэй. 2 гишүүн. Санал хураалт дэмжье. 55.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

37.Төслийн 27 дугаар зүйлийг бүхэлд нь хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 52.3 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

38.Төслийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсгийн “ашиглах” гэсний дараа “, мэдээллийн аюулгүй байдлыг зохицуулсан” гэж нэмж, мөн зүйлийн 28.2.4 дэх заалтын “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу” гэснийг, 28 дугаар зүйлийн 28.3, 28.5 дахь хэсгийг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 54.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

39.Төслийн 29 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулж, 26 дугаар зүйл болгох:

**“26 дугаар зүйл.Үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн**

 **мэргэжлийн хариуцлагын даатгал**

26.1.Үнэлгээний үйл ажиллагаанд алдаа гаргасны улмаас холбогдох этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилгоор үнэлгээчин**,** үнэлгээний хуулийн этгээд мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулна.

26.2.Үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд нь даатгалын байгууллагыг өөрөө сонгоно.

26.3.Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн хэмжээг үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд, даатгалын байгууллага харилцан тохиролцож тогтооно.

26.4.Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн доод хэмжээг мэргэжлийн байгууллага тогтооно.

26.5.Үйлчлүүлэгч, захиалагчийн тусгайлсан шаардлагаар тухайн үнэлгээний ажлыг мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд даатгуулж болно. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

40.Төслийн 30 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 27.2 дахь хэсэг нэмэх:

“27.2.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 54.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

41.Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 28 дугаар зүйл нэмэх:

**“28 дугаар зүйл.Шилжилтийн үеийн зохицуулалт**

28.1.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш зургаан сарын дотор энэ хуульд нийцүүлэн үнэлгээчний эрхээ сунгуулах, шинэчлэх тухай хүсэлт гаргана. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 47.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. Энэ шилжилтийн үеийн зохицуулалт чухал юм даа. Их олон гишүүдийнх эсрэг гарсан байна. Хэн гаргах юм уу? Саранчимэг гишүүн горимын санал гаргана.

Зочин танилцуулъя өмнө нь. Улсын Их Хурлын гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяагийн урилгаар Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 120 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Саранчимэг гишүүн.

**Б.Саранчимэг:** Уучлаарай, энэ Баянзүрхийнхээ хөөрхөн хүүхдүүдийг парламентын ордонд орж ирэхээр нь анхаарч байгаад кнопоо дарсангүй. Дахин санал хураалт хийж өгөөч. Би уул нь дэмжиж байгаа юм. Саналыг хүчингүй болгож өгөөч.

**Т.Аюурсайхан:** Саранчимэг гишүүний гаргасан горимын саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 50 хувиар горимын санал дэмжигдсэнгүй. Өөр? Цэрэнжамцын Мөнхцэцэг гишүүн. Яах вэ санал хураагаад явчихвал зүгээр шүү дээ. Мөнхцэцэг гишүүн, гишүүд анхааралтай бай.

**Ц.Мөнхцэцэг:** Энэ сая миний энэ төхөөрөмж гацаад санал маань эсрэг гарчихлаа. Санал хураалтыг хүчингүй болгож өгнө үү.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Цэрэнжамцын Мөнхцэцэг гишүүний гаргасан горимын саналаар санал хураалт явуулна. Гишүүд анхаараарай. Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт. Санал хураалт 61.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Байнгын хорооны дэмжсэн шилжилтийн үеийн зохицуулалттай холбогдолтой 41 дүгээр саналын томьёоллыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

42.Төсөлд доор дурдсан агуулгатай 29 дүгээр зүйл шүү, дугаар биш.

“**29 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох**

29.1.Энэ хуулийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

43.Төслийн талаарх саналын томьёолол дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн дэс дараалал, бүлэг, зүйл, хэсэг, заалтын дугаарыг нийцүүлж өөрчлөх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт. Түрүүчийн Зөвшөөрлийн хууль дээр ийм томьёоллоор явж болоогүй юм уу Тамгын газар? Тэр харахгүй бол Улсын Их Хурлын дарга энийг хэлээд байсан шүү. 63.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

44.Төслийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсгийн “гурван жилийн” гэснийг “таван жилийн” гэж, 19.3 дахь хэсгийн “нөхөрлөл” гэснийг “хуулийн этгээд” гэж тус тус өөрчлөх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа. Санал хураалт 59.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**Найруулгын санал:**

Төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь заалтын “заасан” гэсний дараа “тохиолдолд” гэж, 6 дугаар зүйлийн 6.3.2 дахь заалтын “шинж” гэсний дараа “байдал” гэж, 8 дугаар зүйлийн 8.2.4, 8.2.5 дахь заалтын “хөдлөх” гэсний дараа “эд” гэж, 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалтын, 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсгийн “үнэлгээний” гэсний өмнө “хөрөнгийн” гэж, 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь хэсгийн “нөхцөл” гэсний дараа “, шаардлага” гэж тус тус нэмэх.

 2.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.10 дахь заалтын “эмзэг хэсгийн” гэснийг “зорилтот бүлгийн” гэж, 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсгийн “Стандартчиллын төв байгууллага” гэснийг “Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага” гэж, 8 дугаар зүйлийн гарчгийн “аргачлал, заавар” гэснийг “журам, аргачлал” гэж, 8.2 дахь хэсгийн, 8.2.10 дахь заалтын “аргачлал, зааврыг” гэснийг “аргачлалыг” гэж, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3 дахь заалтын “Өөрөө Удирдах” гэснийг “үнэлгээний мэргэжлийн” гэж, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.5 дахь заалтын “гишүүд болон туслах үнэлгээчдийн” гэснийг “үнэлгээчний” гэж, 19.1.6 дахь заалтын заалтын “Өөрөө Удирдах Байгууллагаас” гэснийг “хөрөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагаас авсан” гэж, 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсгийн “журам, стандартыг” гэснийг “стандарт, журам, аргачлалыг” гэж, 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсгийн “Өөрөө Удирдах Байгууллага нь” гэснийг “Мэргэжлийн байгууллага нь” гэж, мөн хэсгийн 28.2.1 дэх заалтын “судалгаа эрхлэгч” гэснийг “судалгааны” гэж тус тус өөрчлөх.

3.Төслийн нэрийн “ХУУЛЬ” гэснийг, 3 дугаар зүйлийн 3.1.4 дэх заалтын “төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллага,” гэснийг, 3.1.9 дэх заалтын “журмын дагуу” гэснийг, 3.1.10 дахь заалтын “аливаа” гэснийг, 7 дугаар зүйлийн гарчгийг, 22 дугаар зүйлийн 22.1.5 дахь заалтын “ноцтой” гэснийг тус тус хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Улсын Их Хурлын гишүүн Учрал микрофон өгөе.

**Н.Учрал:** Ажлын хэсгийн гишүүдэд бас хүсмээр байна. Түрүүн Энхбаяр гишүүний хэлж байгаа их зөв зүйл мөн. Гэхдээ мэргэжлийн байгууллага гээд ийм томьёолол оруулж ирж байна шүү дээ. Өмнө нь өөрөө удирдах байгууллага гэж байсан. 10 оны хуульд угаасаа. Гэсэн хэдий ч өөрөө удирдах байгууллага бол 2 болчхоод байна гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр мэргэжлийн байгууллага гэж томьёолсон байсан ч 2, 3 ,4, 5 байгууллага ч байхыг үгүйсгэхгүй байхгүй юу. Тэгэхээр би болохоор тэр Мэргэжлийн холбооны хуулийг анх санаачлахдаа салбар болгонд олон төрийн бус байна. Тэр 20 гаруй мянга. Гэхдээ төрийн зарим чиг үүргийг аль төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх вэ гэдгийг төр өөрөө шийддэг биш, төрийн бусууд нэгдээд мэргэжлийн холбоогоо байгуулаад, түүн дотор нь, харин хуульд нь 3-аас дээш, 5-аас доошгүй жил ажилласан төрийн бус байгууллагууд ч юм уу нэгдээд энэ холбоог байгуулна, ийм Их Хуралтай байна, ийм чиг үүрэгтэй байна гэдгийг томьёолчих юм бол төр өөрөө аль мэргэжлийн холбоотой хамтарч ажиллах вэ гэдгээ зүгээр 1 л тэр мэргэжлийн холбоотой хамтарч ажиллана. Зарим чиг үүргээ тэр байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ гээд шийдвэрлэх ёстой юмгэж л энэ хуулийг анх санаачилж, одоо анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэгдээд явж байна л даа.

Тэгэхээр энэ мэргэжлийн байгууллага гэж томьёолж байгаа бол үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага 1 л байна гэдэг үгийг л энэ хуульд оруулах ёстой. Тэгж байж наад олон байгууллагууд чинь хоорондоо учир зүйгээ олоод 1 мэргэжлийн байгууллага болоод, тэр санхүүгийнхээ асуудлыг эрхэлж байгаа төв байгууллагатайгаа ч, захиргааны байгууллагатайгаа ч харилцаад явах байхгүй юу. Тэгэхгүйгээр ерөнхий байдлаар үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын эрх, үүргийг нь тавиад ингээд явчих юм бол энэ хуулийн чинь дараа 5 мэргэжлийн байгууллага байгуулагдана шүү.

Бид үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага мөн гээд. Би энэ үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын дарга нь байна гээд 1 нөхөр гараад ирнэ. Тэр нөхөр би Сангийн сайдыг таньдаг юм. Би санхүүгийн зохицуулах хорооны даргатай найз юм, ах дүү юм. Тэгэхээр манайх хийх ёстой гээд эхэлнэ. Энэ байдал чинь цэгцрэхгүй. Энэ хуульд үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага 1 л байна гэж л үгийг хийж өгмөөр байна.

Харин тэр үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага байгуулагдахад ямар шалгуур, шаардлага тавих уу, эрх үүрэг нь юу байх юм бэ гэдэг нь тодорхой болох юм бол төр өөрөө 1 л мэргэжлийн байгууллагатайгаа харилцаад л явчих. Одоо мэргэжлийн холбооны хууль гараагүй учраас ийм байдалд хүрч байна шүү дээ. Тэгэхээр нэр томьёог өөрөө удирдах байгууллагын мэргэжлийн байгууллага гэж өөрчилсөн нь өөрөө энэ асуудал цэгцрэхгүй. Тэгэхээр1 байна гэдэг үгийг эцсийн хэлэлцүүлэг дээр бас анхаарч оруулж ирээч л гэж хүсэхээр байгаа юм. Тэгэхээр хурал даргалагчаас бас ажлын хэсгийнхэн нэг ийм үүрэг өгвөл дахин боловсруулаад анхаараад өгөөч гэж хүсмээр байна.

**Т.Аюурсайхан:** Гишүүдээ байраа эзэлье. Та түрүүн бас гүйцээн боловсруулах чиглэлтэй холбогдуулаад тэр чиглэлүүд дэмжигдвэл энэ найруулга дээр бас анхаарч ажиллаарай. Угаасаа анхаарч ажиллаж таарна л даа. Ажлын хэсгийнхэн, бусад гишүүд байраа эзэлье. Найруулгын санал дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт. Дэмжье 57.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Одоо Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжээгүй саналаар санал хураалт явуулна.

1.Төслийн 19 дүгээр зүйлд доор дурдсан агуулгатай 17.4 дэх хэсэг нэмэх:

“17.4.Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үндсэн орон тооны үнэлгээчин нь судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээс өөр давхар ажил эрхлэх, бусад үнэлгээний хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажиллахыг хориглоно. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Энэ уул нь ажлын хэсэг уул нь зүйтэй л санал байсан юм ш дээ. Хүрэлбаатар гишүүн үг хэлчих. Ажлын хэсгээс гаргасан нь уул нь зөв л санал байна даа. Хүрэлбаатар гишүүн.

**Ч.Хүрэлбаатар:** Тийм, энэ хөрөнгийн үнэлгээний зах зээл нь өөрөө их жижиг л зах зээл л дээ. Улам жижиг болоод байх ийм эрсдэлтэй гээд санал тал талаас нь ярьж байгаад нь дэмжээгүй юм. Гэхдээ ажлын хэсэгтээ бас яриад дахиж тийм боловсруулах тийм дундын хувилбар гаргачихсан байгаа юм. Тэгэхээр та гүйцээж боловсруулахаар Эдийн засгийн байнгын хороо руу явуулчихвал их зүгээр байгаа. Энийг бол ажлын хэсэг тэгээд Байнгын хороон дээр хэлсэн нэлээд хэдэн хүнтэй бас хоорондоо яриад ойлголцсон зүйл. Гүйцээж боловсруулахаар Байнгын хороонд нь буцааж өгнө үү.

**Т.Аюурсайхан:** Энхбаяр гишүүн үг хэлнэ.

**Б.Энхбаяр:** Байнгын хорооны дарга тийм чиглэл авъя гэж байгаа бол болж байна. Яах вэ энэ өгүүлбэр нь бас дотроо асуудал байгаад байгаа юм. Түрүүн бол ингээд бид нар санал хураачихсан юм. Энэ бусад хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажиллахыг хориглоно гэдэг бол дэмжигдчихсэн. Энэ бол зөв шүү дээ. 1 үнэлгээчин хэчнээн үнэлгээний компани зэрэг зэрэг ажиллаж болохгүй л гэсэн үг байхгүй юу. Энийг бол Их Хурал сая дэмжээд санал хураачихсан. Энэ дотор юу ороод ирчихээд байна вэ гэхээр энэ судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээс өөр давхар ажил эрхлэх гээд энэ төрийн өндөр албан тушаалтнууд тавигддаг ийм шаардлага ороод ирж байгаа байхгүй юу. Энэ бол энэ төрийн бус байгууллагад энэ хүмүүс ажиллаж болно шүү дээ.

Би жишээлбэл Гэрийн тэжээмэл амьтны эрх зүйн байдлын хууль хийж байгаа. Азтай савар гээд төрийн бус байгууллагын залуусын оролцоо, дэмжлэгтэйгээр. Үгүй тэгээд ийм тодорхой хобби юмаараа өөр энэ хүмүүс чинь тэр шатарчдын байна уу, морины байна уу, тэр уяачдын холбоонд ч гэсэн ажиллаж яагаад болохгүй байгаад байгаа юм. Энийг бүхэлд нь хориглоод хаячхаж байгаа байхгүй юу. Энэ чинь төрийн албан хаагч биш байхгүй юу. Тэгэхээр энэ төрийн бус байгууллагад сайн дурын үндсэн дээр, сонирхлоороо энэ ажиллах энэ эрхийг нь бид нар бүхэлд нь хязгаарлаж болохгүй байгаад байгаа байхгүй юу. Би энэ Байнгын хороон дээр ярихад нь би энэ саналыг гаргасан юм. Тэр өөр хуулийн этгээдтэй ажиллахыг нь бол хориглох тэр зөв. Тэрнээс биш энэ төрийн улс төрч нарт тавигддаг шиг төрийн бус байгууллагыг хавсарч эрхэлж болохгүй гэчихээр чинь энэ болохгүй байгаад байгаа байхгүй юу. Энэ хүмүүсийн хувьд .

 **Т.Аюурсайхан:** Гишүүд энэ Байнгын хороо дээр дэмжигдээгүй санал учраас ийм эрх хуралдаан даргалагчид олгогдоогүй байна. Энийг дэмжихгүй бол ажлын хэсгийн санал дэмжигдэнэ шүү дээ. Дээрээс нь эцсийн хэлэлцүүлэг байна шүү дээ. Санал хураалт. Дэмжихгүйгээр ажлын хэсгийг босгож байгаад тэгээд эцсийн хэлэлцүүлэг дээр дахиад ажиллачихгүй юу. Тэгэхгүй бол санал хураахгүйгээр гүйцээн боловсруулах юм байхгүй. 19 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. Тэгэхлээр Энхбаяр гишүүн ээ эцсийн хэлэлцүүлэг байгаа юм чинь эцсийн хэлэлцүүлэг дээр дахиад санал хураагаад явж болно шүү дээ. Энэ чинь Байнгын хороон дээр дэмжигдээгүй санал дээр гүйцээн боловсруулах чиглэл өгч болохгүй байгаад байгаа байхгүй юу даа. Болохгүй байна. Болиорой, би Тамгын газраас лавлагаа авлаа шүү дээ.

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг танилцуулъя.

Нэгдүгээрт, Эдийн засгийн байнгын хорооны дэмжсэн санал.

**1.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

**11.27 дугаар зүйл.Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль зөрчих**

1.Хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгч, захиалагч, гуравдагч этгээд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхээс зайлсхийсэн, эсхүл үнэлгээний үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцсон, саад учруулсан бол хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

2.Үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, эсхүл үнэлгээчин, үнэлгээний хуулийн этгээдийн хараат бус байдлыг хангаагүй бол хүнийг хоёр зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

3.Хөрөнгийн үнэлгээний хуулийн этгээдэд тавигдах нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн бол хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

4.Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үндсэн орон тооны үнэлгээчин нь судалгаа, эрдэм шинжилгээний чиглэлээс өөр давхар ажил эрхэлсэн, эсхүл бусад үнэлгээний хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажилласан бол хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно

5.Салбарт үндсэн орон тооны нэгээс доошгүй үнэлгээчинтэй байх үүргээ биелүүлээгүй бол хуулийн этгээдийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Булгантуяа, Цэрэнпунцаг, Жавхлан, Тэмүүлэн, Чинзориг, Цогтгэрэл, Энхбаяр цаашид ажлын хэсэг гэх. Гишүүд анхааралтай байгаарай. Санал хураалт. Одоо цөөхөн санал үлдэж байна. 50 хувийн саналаар санал дэмжигдсэнгүй. Булгантуяа гишүүн горимын санал гаргах гэж байгаа юм байна. Гишүүд байраа эзэл. Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** Саяных их чухал санал бас дэмжигдсэнгүй уначихлаа дарга. Би санал хураалтад арай орж амжсангүй. Дахин санал хураалт явуулж өгөөч.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтыг хүчингүй болгоё гэсэн саналыг гаргаж байна. Ажлын хэсгийн ахлагч Булгантуяа гишүүн. Горимын саналыг дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт. 51.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Саяын томьёоллыг уншсан. 1 дүгээр саналын томьёолол байгаа, дагасан хууль. Байнгын хороо дэмжсэн. Дэмжье гэдэг томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 60 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**2.Аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “гэснийг” гэсний дараа “мөн зүйлийн 9.5 дахь хэсгийн “хөрөнгийн үнэлгээ,” гэснийг тус тус” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 55 хувын саналаар дэмжигдлээ.

Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ,” гэснийг хасах. Санал хураалт 60 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**3.Патентын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах.Санал гаргасан ажлын хэсэг. 55 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

 **4.Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**5.Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 55 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**6.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтын “эрхлэх” гэсний дараа “тусгай зөвшөөрөл” гэж нэмэх. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ,” гэснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 60 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**7.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт 62.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

**8.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл**

1.Төслийн нэрийн “НЭМЭЛТ,” гэснийг хасах. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Санал хураалт.

Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хурааж дууслаа. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бүгүүлэхээр Эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлж байна. Дараагийн асуудалд орно.

**Арван гурав.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлнэ.**

Ажлын хэсгийг байраа эзлүүлээрэй. Энэ хүртэл 1 эцсийн найруулга сонсгоё. Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2022 оны зургаадугаар сарын 2-ны өдөр Улаанбаатар хот. Хуулийн төсөл буцаах тухай, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.10 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоох нь:

1.Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны тавдугаар сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын Их Хуралд Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль шинэчилсэн найруулгын төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн Патентын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг буцаах нь зүйтэй гэсэн санал, дүгнэлт Байнгын хорооноос гарсныг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул хуулийг хууль санаачлагчид нь буцаасугай гэсэн тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Ажлын хэсгийн нэрийг өгөөрэй. Ажлын хэсэг байраа эзэлсэн байна. Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ганибалын Амартүвшин танилцуулна.

Зочин танилцуулъя гишүүдээ. Улсын Их Хурлын гишүүн Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалангийн урилгаар Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Ирээдүй цогцолбор” сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ сурлага, хөдөлмөрийн өндөр амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. За танилцуулъя.

**Г.Амартүвшин:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны дөрөвдүгээр сарын 5-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг Улсын Их Хурлын 2022 оны тавдугаар сарын 26-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцээд анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ.

Төсвийн байнгын хороо 2022 оны тавдугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасны дагуу явуулж, хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн.

Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 7 санал, найруулгын шинжтэй 1 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг санал, дүгнэлтийн хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Төсвийн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

 **Т.Аюурсайхан:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Ганбат Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Энхболд мөн яамны Хууль, эрх зүйн газрын дарга, Батзул мөн яамны Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга, Цэрэнсамбуу Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүн байвал нэрээ өгнө үү. Бейсен гишүүнээр тасаллаа. Улсын Их Хурлын гишүүн Баттөмөрийн Энхбаяр асуулт асууна.

**Б.Энхбаяр:** Тендерийн хууль яригдаж байна. Одоогоос 2 сарын өмнө хэлэлцэх эсэхийг нь шийдэж байсан. Одоо анхны хэлэлцүүлэг нь хийгдэх гэж байна. Хэлэлцэхийг шийдэж байх үед миний бие бас энэ нойлын цаасан дээрээ болохоор тендер зарладаг, 20 тэрбум долларын том төслүүд дээрээ болохоор тендергүйгээр томчууд нь нийлж хуулийн хулгай хийх гэж байна гэдэг асуудлыг бас хөндөж бас нэлээн л дэвсэн л дээ. Тэгэхээр энэ асуудал хэрхэн яригдаж, шийдвэрлэгдэж байгаа вэ гэсэн нэгдүгээр асуулт байна.

Хоёр дахь асуулт нь энэ сүүлийн үед энэ ялангуяа эмийн чанартай холбоотой, эмийн мафийн асуудал Зөвшөөрлийн хууль дээр ч ярьж байгаа. Энэний шалтгаан нөхцөлийг судлаад үзэхээр Тендерийн хуультай бас холбогдоод байна. Манай улсын эм ханган нийлүүлж байгаа нийтдээ эргэлтийн 80 хувь нь тендерээр эм авагддаг юм байна. 80 хувь нь.

80 хувьд нь яагаад энэ харьцангуй чанар муутай ийм эмүүд байгаад байна уу гэхээр тендерийн хуулийн 1 заалтыг ашиглаж шалгаруулаад байдаг юм байна. Үндэсний бүтээгдэхүүн буюу дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн авах юм бол давуу тал болно гэдэг заалтыг ашиглаад байдаг юм байна. Тэгэнгүүт хэдийгээр гадаадын өндөр чанартай эм, эмнэлгийн бүтээгдэхүүн санал болгосон ч гэсэн нөгөө Монгол Улсад үйлдвэрлэж байгаа бол тэр эм нь чанартай, чанаргүй байх нь хамаагүй, илүү үнэтэй байх нь бүр хамаагүй. Ингээд байдаг асуудал байна.

Тийм учраас энэ эмийнхээ асуудал дээр бид ер нь үнэ нь хямд байх гэдэг тэр зарчим энэ дээр байх ёстой юу, үгүй юу? Бидний хувьд аль болох л эмийнхээ олон улсын тэр стандартад шаардлагад нийцэж байгаа. Ялангуяа сүүлийн үед гарч байгаа ийм эмүүдийг хангахгүй бол чанаргүй эмийн тийм хэрэглээтэй болсноос улбаалж энэ олон хүн нас барж байна. Үйлчлэхгүй байна. Энэ ерөөсөө ханиадтай боллоо гээд л сар эм уугаад зүгээр болохгүй. Яагаад байдаг гэхээр энэ эм нь ерөөсөө үйлчлэхээ больчихсон юм уу, эсвэл энэ Монголчууд чинь бүгдээрээ зомбийроод байгаа юм уу, хаашаа юм бэ? Арай ч би тэгж бодохгүй байна. Энэ эмтэй холбоотой байна.

Тийм учраас энэ Тендерийн хууль дээр энэ эм, эмнэлгийн бүтээгдэхүүнүүд дээр үндэсний тэр эмийг давуу байдал болгож тендерт шалгаруулна гэдгийг ер нь эм дээр үйлчлэхгүй байхаар цаашид нь зохицуулахгүй бол илүү чанаргүй, илүү хямдхан, үйлчилдэггүй. Ийм л эмийг хэрэглэдэг ийм улс болчихлоо. Энэ маань бас хүмүүсийн, нийт хүн амын удмын сан, эрүүл, аюулгүй амьдрах энэ эрхийн асуудлыг хурц болж хувирлаа. Тийм учраас би энэний шалтгааны араас яваад байгаа юм бас. Тэгсэн чинь энэ Тендерийн хууль дээр бас энэ заалт нөлөөлдөг юм байна. Судлаад байсан чинь. Тэгэхээр энэ дээр хууль санаачлагч Байнгын хороо энэ асуудлыг ер нь ярьсан уу гэсэн ийм асуулт байна.

**Т.Аюурсайхан:** Хүрэлбаатар гишүүн харуулъя.

**Ч.Хүрэлбаатар:** Энэ Төсвийн байнгын хороон дээр сая ажиллаад 3 багц санал энэ дээр ороод хураагдсан байгаа. Нэгдүгээрт нь шууд гэрээнүүд хийнэ гэдэг юмыг тэр чигээр нь, бүлгээр нь авч хаясан байгаа.

Хоёр дахь өөрчлөлт нь болохоор тендергүйгээр явж болох 1 заалт оруулж байсан. Төрийн өмчийн эзлэх хувь нь 30 хувь энэ тэр гэсэн. Тэр заалтыг аваад хаячхаж байгаа юм.

Гуравдугаарт нь чанартай холбоотой гаргаж өгдөг баталгаатай холбоотой заалтаа хэрэггүй гэсэн ийм байдлаар 3 өөрчлөлтийг оруулаад, тусгаад оруулаад ирсэн. Өөрөөр хэлбэл шууд гэрээ хийх, эсвэл Тендерийн хууль үйлчлэхгүй байх гэсэн заалтуудыг нэмсэн энэ зүйлүүдээ бүгдийг нь хасаад хаячихсан гэсэн үг.

Энэ дээр ер нь байр суурь 1 л байгаа юм. Энэ дээр жишээлбэл европын холбоо ч байдаг ч юм уу, Америкийн Нэгдсэн Улсын тэр америк ч байдаг ч юм уу? Том нэлээд тийм хатуу шүүлтүүртэй, хатуу шалгууртайгаар эмийн зөвшөөрөл өгдөг газруудтай зөвшөөрчихсөн юмыг Монголд адилхан л зөвшөөрч бүртгэж байж гэдэг л зүйл хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр тэр бол асуудалгүй болоод явчихна.

Тендерийн хууль дээрээ бол үнэ, чанар хоёрыг хуучин бол анхны хуулиараа бол тус тусдаа 2 заалт байсан юм. Чанарын шаардлага хангана тэгвэл нийцсэн гэчхээд дараа нь тусад нь хамгийн бага үнэ өгвөл тэр нь шалгарна гэдэг ийм байсныг 2019 онд оруулсан байх. Санагдаж байна хуулийн өөрчлөлтөөрөө. Чанар,үнэ хоёрыг адилхан хоёуланг нь нэг дор хангахаар найруулж оруулсан юм байгаа юм. Тэгэхээр уг нь тэр Тендерийн хуульдаа биш, үүнийг зохион байгуулж байгаа хүмүүс ер нь энэ эмийн чанар дээр анхаарал тавьж байх ёстой хүмүүсийн жоохон сэтгэл дутаад байна уу л гэж бодож байгаа. Буруутан болохоор заачихдаг нэг зүйл байдаг нь Тендерийн хууль руу заачхаж байгаа нь яг бодитой шалтаг биш болов уу гэсэн ийм л бодолтой байгаа. Арай өөр хэлбэрээр эмийн чанар дээрээ хяналтаа, шалгалтаа тавиад явсан нь зөв байх л гэсэн ийм байр суурьтай байна.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Буланы Бейсен асуулт асууя. Өмнө нь зочин танилцуулъя, уучлаарай. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын “Шинэ үе” сургуулийн 9 дүгээр ангийн сурагчдын төлөөлөл Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа, Төрийн ордонтой танилцаж байна. Та бүхэндээ Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн нэрийн өмнөөс сурлага, хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсэж, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Бейсен гишүүнд микрофон өгье.

**Б.Бейсен:** Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны талаар бас нэг хэдэн юм ярья гэж бодож байна. Энэ дээр гол нь орон нутгийн энэ худалдан авах ажиллагааны газар дээр байдаг юм тэнд л байгаа. Яагаад гэвэл орон нутагт ерөөсөө аймаг, сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарт шагналын журмаар өгдөг, чанаргүй бараа материал нийлүүлдэг. Ноднин би Худалдан авах ажиллагааны газар, Эрүүл мэндийн яам, Боловсролын яам дээр нэлээн ахиухан хөрөнгө тавиад бас худалдан авах ажиллагаа дээр санал тавьсан юм байгаа юм. Ялангуяа эрүүл мэнд, боловсролтой холбоотой хөрөнгө оруулалтаа та нар авч чанартай юм нийлүүлээч гээд. Гэтэл ноднин 300-гаад компьютер Өлгийд ухаалаг самбартайгаа гурван үйлдэлтэй, канонтойгоо авч ирээд. Ухаалаг самбар нь одоо хүртэл байхгүй. Сая би орон нутгаар яваад ирлээ. Булан сум дээр гэхэд одоо 48 сая төгрөгийн суурь эхо байх ёстой байсан чинь 20 хэдэн сая төгрөгийн эхо тавьчихсан. Зөөврийн эхо. Тэр нь ажиллагаагүй. Бас аймгийн тэр худалдаа хариуцсан дэд дарга нар нь бас дураараа юм хийдэг тийм асуудал байгаа.

Хоёрдугаарт, тэр эмийн асуудлыг ярья гэж бодож байна. Үнэхээр тэр эмийг бага үнээр гэдэг тендер шалгаруулалт дээр чанаргүй эм нийлүүлчихдэг асуудал байгаа. Эмч хүний бол бас нэг их санаа зовж байгаа. Зарим юман дээр. Өчнөөн хоног хэвтдэг үйлчилгээ байхгүй. Гараад өөр үнэтэй эмийг нь аваад хийхээр жаахан гайгүй болдог тийм асуудал байгаа шүү. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн газрын хяналт шалгалтын ажил бас лабораторийн дутагдалтай бас холбоотой юм байх. Гэхдээ энийг сайжруулахгүй бол энэ үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал байгаа.

Дотоодын эмийн үйлдвэрийг дэмжихгүй бол 70-80 хувийг бид нар импортоор авч байна. 20-30 хүн дотоодын эмийн үйлдвэрээс хангаж байгаа юм. Дотоодын эмийн үйлдвэрийг дэмжиж байж энэ асуудлыг яахгүй бол ер нь бас хүндрэлтэй асуудал байгаа. Ялангуяа хавдрын эмүүд маш үнэтэй. Иргэдэд олдохгүй, өндөр үнээр авдаг. Энэ асуудал дээр бас анхаараад худалдан авах ажиллагааны газар зарим шаардлагатай, нэн шаардлагатай эмүүд байгаа. Энэ дээр анхаараад бас үнийн зөрүүдээ биш бас яг тодорхой шалгууртайгаа эм зүйн тэнхимийн багш нар Эрүүл мэндийн яамны мэргэжилтнүүдээс санал авч байж шийдэхгүй бол зүгээр аймгуудын хэмжээнд шийдчихвэл тендерийн асуудлаар но гарч байгаа юм. Энэ дээр нэлээн анхаарах шаардлагатай байгаа юм. Сая бас боловсролын байгууллагууд мөн адилхан тендерийн зарим чухал юмнуудыг яам өөрөө аваад шийдэхгүй бол аймаг үнэхээр шаардлагагүй юм оруулж байна шүү дээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгч шагналын журмаар өгчихдөг, чанаргүй юм нийлүүлдэг энэ асуудлаа анхаарахгүй бол болохгүй нээ. Энийг хэлэх гэсэн юм.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хэллээ. Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна. 7 санал байгаа.

Нэгдүгээрт, Төсвийн байнгын хороо дэмжсэн санал.

**1.**Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалт буюу 341 дүгээр зүйл, мөн зүйлийн 7 дахь заалт буюу 31.1.4 дэх заалтыг болон 2 дугаар зүйлийн “46.1.5 дахь заалтын “7.6” гэсний дараа “, 341.1” гэж,” гэснийг тус тус хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Ганибалын Амартүвшин. Болно. Пүрэвдорж гишүүн, Болорчулуун гишүүнээр тасаллаа. Пүрэвдорж гишүүн микрофон.

**Б.Пүрэвдорж:** Тендерийн хуулийг ярьж байна. Тендерийн хууль шинээр батлах нь яах вэ өнөөдөр явж байгаа тэр орон нутагт явж байгаа тэр тендерүүдээ бас анхаармаар байна. Ер нь Улсын Их Хурлын гишүүний үүрэг бол орон нутагт ажиллаад, иргэдтэй ярилцаад, аймаг, сумын удирдлагуудтай ярилцаж байгаад хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг шийдвэрлэж өгдөг. Бид нар энэ хууль тогтоох байгууллага гэдгээ ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Бид нар хууль тогтоох байгууллага хөрөнгийн асуудлыг нь шийдвэрлээд өгдөг. Гэтэл энэ гүйцэтгэх алба буюу энэ аймгийн удирдлагууд, энэ Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагууд ер нь л энэ тендер дээр маш хариуцлагагүй ажиллаж байна. Ер нь бол бүх хөрөнгө оруулалтуудыг жишээ нь өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд Ховд аймаг руу бүх хөрөнгө оруулалтуудаа бүгдийг нь шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Харамсалтай нь тэнд очихоор хамаатан садандаа өгдөг, намынхаа нөхдүүдэд өгдөг, янз янзын хүмүүст өгдөг. Тэд нар нь чанаргүй хийдэг ийм л асуудал болоод байна.

Сумуудад жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тоног төхөөрөмж ав гээд өгөх дээр тэр тоног төхөөрөмжийг авчхаад, сумын дарга нар нь өөрсдийнхөө хамаатан садандаа өгчихдөг. Малын үйлдвэр, угсаа сайжруулах асуудал тавих дээр хажуу талын сайн үүлдрийн мал Дорнод, Сүхбаатараас очоод илүү нугаламтай хуц, хурган хуц энэ тэр аваад оч гэх дээр хажуу талын Алтай сумаас авчраад 20 мянган төгрөг, 30 мянган төгрөгөөр аваачаад нийлүүлчихдэг. Ийм доороо их гажуудуулдаг ийм тогтолцоо маш их байгаад байна.

Аймгийн орлогч дарга байсан нөхөр дүүдээ суманд инженерийн ажил хуваарилуулж авчхаад тэрийгээ хийхгүй зугтаад тэгээд энэ. Хүмүүс болохлоор энэ Их Хурлын гишүүд л энэ юуныхаа араас явах ёстой гэж боддог. Яг энийг чинь бүтээн байгуулалтын ажлынх нь үед бид нар мэдээж тодорхой очоод ярилцаад, энэ дээр нь юу байна гэдгийг нь ярилцана. Тэгэхдээ энэ гүйцэтгэлийн ажил дээр нь энэ тухайн аймаг, орон нутгийн удирдлагууд бүгдээрээ хариуцлага тооцож ажиллах ёстой шүү дээ. Мэдээж бүтээн байгуулсных нь дараа бид нар ямархуу хэмжээнд бүтээн байгуулсан гэдгийг энэ Улсын Их Хурлын бас нэг том үүрэг бол хянан шалгах үүрэг байгаа. Тэрнийхээ дагуу хийх боломжтой. Ийм байдлаар доод шатандаа, дунд шатандаа, энэ намын чинь нэр хүндийг унагаагаад байгаа ийм асуудлууд асар их байгаад байна шүү. Энэ тал дээрээ та бүхэн өнөөдөр энэ гоё хууль гаргаад, сайн хууль гаргана гэж яриад яах вэ. Хамгийн гол нь өнөөдөр болж байгаа тэр юман дээрээ. Дээрээс нь та бүхэн дахиад 24 онд ялна гэж зүтгэж яваа улсууд.

Дунд шатандаа ийм үл бүтэх хүмүүс, идэж уухын дон туссан хүмүүсийг аваачаад тавьчихсан. Энүүгээрээ дамжуулж орон нутгийнхаа намыг санхүүжүүлдэг ийм ийм юмнууд яваад байгаа юм уу, яагаад байгаа юм? Бүр дур дураараа аашлаад замбараагүй ийм болчхоод байна шүү дээ.

Зарим хүмүүс ярихдаа бол энэ тендерийн зарим хувийг нь бараг л намдаа өгдөг ухааны юм ярьж байгаад л авч байна гэж байна шүү дээ. Ийм байж болохгүй. Энэ чинь Улсын Их Хурлын нэр хүндийг унагаагаад байгаа. Тийм учраас энэ Тендерийн хуулийг ярилцаж байх явцдаа тэр тендер шалгаруулах үйл явц дээр янз бүрийн сувдаг сэтгэлтэй хүмүүс суучхаад янз янзын асуудал хийгээд байгаа шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

**Т.Аюурсайхан:** Улсын Их Хурлын гишүүн Хаянгаагийн Болорчулуун үг хэлнэ.

**Х.Болорчулуун:** Баярлалаа. Энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40-өөд хувь нь төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжээр дамждаг, бий болгодог. Тэгэхээр энэ Тендерийн хууль бол маш чухал хуулийн нэг. Энэ худалдан авахтай холбоотой. Тэгэхээр Тендерийн хууль дээрээ эх оронч худалдан авалтыг яаж тусгасан бэ гэдгийг бас асуумаар байна. Ер нь Монголдоо хийж болж байгаа, хийж байгаа юмыг чинь гаднаас авчраад хажуугаар нь шахчихдаг ийм зүйл дэлгэрсэн шүү дээ. Үүнээс болоод үндэсний үйлдвэрлэл бас хөгждөггүй. Бэлчилж валют зарж гаднаас авдаг. Бид нар чинь валютын хомсдолд ороод байдаг. Төгрөгөөрөө дотооддоо хийж болж байгаа юмыг төгрөгөөр л авах ёстой байхгүй юу. Тэгэхээр энэ элдэв гадагшаа валют зарах, гаднаас авахыг хаасан эх оронч худалдан авалтыг хэрхэн давуу байдлаар Тендерийн хуульдаа энэ ажлын хэсэг оруулсан бэ гэдгийг асууя. Баярлалаа.

**Т.Аюурсайхан** Дэмжсэн, дэмжээгүй үг хэлж байгаа шүү гишүүдээ. Байраа эзлээрэй гишүүдээ. Төсвийн байнгын хорооны дэмжсэн саналыг дэмжье. 7 санал байгаа. 57.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт буюу 3.13 дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин. 51.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

3.Төслийн 2 дугаар зүйлийн “46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалтын “худалдан” гэсний өмнө “энэ хуулийн 8.14-т зааснаас бусад тохиолдолд” гэж” гэснийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин. Санал хураалт 56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

4.Төслийн 3 дугаар зүйлийн 3 дахь заалт буюу 43.6 дахь хэсгийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин. Санал хураалт. 43.6 дахь хэсгийг хасах. 53.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

5.Найруулгын санал:

Төслийн 1 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт буюу 43.8 дахь хэсгийн “шинэчлэн” гэсний өмнө “гүйцэтгэлийн баталгааг” гэж нэмэн, төслийн 3 дугаар зүйлийн “зарим хэсэг, заалтыг” гэснийг “дараах хэсгийг” гэж, мөн зүйлийн 1 дэх заалт буюу 20.4 дэх хэсгийн “баталгааг” гэснийг “баталгааны хэмжээг” гэж өөрчлөн, 1 дүгээр зүйлийн 4 дэх заалт буюу 40.6 дахь хэсгийн “үндэслэн” гэсний дараах “батлагдсан нийт төсөвт өртөгт багтаан” гэснийг хасах.

Мөн саналын томьёоллоор төслийн холбогдох зүйл, хэсэг хасагдсантай холбогдуулан төслийн дугаарлалтыг нийцүүлэн өөрчлөх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин. Санал хураалт 56.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн талаар Төсвийн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг танилцуулъя.

1.Төслийн 1 дүгээр зүйлийн “тус хуулийн дагуу” гэснийг хасах. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин. 53.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Төслийн 2 дугаар зүйлийн “43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.6 дахь хэсэгт заасанд нийцүүлэн” гэснийг “43.2-т заасантай нийцүүлэн” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин. Санал хураалт 58.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулж дууслаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлж байна. Дараагийн асуудал энэ Эрүүгийн хуулийн явчихсан.

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд дээр холбогдох Засгийн газрын гишүүн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас ирэх боломжгүй болсон байгаа. Тийм учраас маргааш хүртэл хойшлуулж байна. Үүний дараагийн асуудал руу оръё. Үгүй 1 асуудал байна.

**Арван дөрөв.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчдийн томилгооны асуудлыг хэлэлцэнэ.**

Нэр дэвшигчийн талаар гаргасан Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Цэрэнжамцын Мөнхцэцэг танилцуулна. Индэрт урьж байна таныг.

Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.12 дахь хэсэгт комиссын гишүүний сонгон шалгаруулах журмыг Хууль зүйн байнгын хороо батална гэж заасны дагуу Хууль зүйн байнгын хорооны 2020 оны дөрвөн сарын 15-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний сонгон шалгаруулах журмыг баталсан.

Сонгон шалгаруулалтыг шударга, нээлттэй, ил тод, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид явуулах зорилгоор сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын алба, Улсын Их Хурал дахь олонх цөөнх, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Төрийн албаны зөвлөл, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Өмгөөлөгчдийн холбоо, Хүний эрхийн форум зэрэг хэвлэл мэдээлэл, зөвлөлийн төлөөллийг оролцуулан байгуулсан болно.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүний сонгон шалгаруулалтад 3 оролцогч, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний сонгон шалгаруулалтад 6 оролцогч буюу нийт 9 оролцогч материалаа ирүүлсэн бөгөөд хууль болон журмын шаардлага хангаж байгаа 5 оролцогчийг бүртгэн сонгон шалгаруулалтыг явуулсан болно.

Ажлын хэсэг холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлан тодорхой үе шаттайгаар сонгон шалгаруулалтыг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.5 дахь хэсэгт ажлын хэсэг сонгон шалгаруулалтад хамгийн өндөр оноо авсан иргэдээс сул оронтой гарсан гишүүний тоогоор нэр дэвшүүлж, Хууль зүйн байнгын хороо нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулна гэж заасныг үндэслэн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнд Сангишаравын Дондовыг, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3 дахь хэсэгт ажлын хэсгийн сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, хамгийн өндөр оноо авсан иргэн нэр дэвшүүлж Хууль зүйн байнгын хороо томилгооны сонсгол зохион явуулна гэж заасныг үндэслэн Ядамжавын Цэлмэнг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүд нэр дэвшүүлж Хууль зүйн байнгын хороонд танилцуулсан болно.

Хууль зүйн байнгын хороо Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчийн сонсголыг 2022 оны тавдугаар сарын 4-ний өдөр зохион байгуулсан болно.

Хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны тавдугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчийн асуудлыг хэлэлцлээ.

Байнгын хорооны хуралдаанаар уг асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Адьшаа Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигч Ядамжавын Цэлмэнгээс урьд нь эрхэлж байсан Мөрдөн байцаагчийн ажил нь уг албан тушаалд ажиллахад нөлөөлөх эсэх, одоогийн хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажил ямар түвшинд байгаа талаар болон цаашид Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийхээр төлөвлөсөн ажлын талаар асуулт асууж, хариулт авсан болно.

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Цогтбаатар Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Үндсэн хуулийн байгууллага бөгөөд томилогдвол хэнээс ч хараат бус, бие даасан байдлаар ажиллах талаар, Улсын Их Хурлын гишүүн Адьшаа Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний алба нь өндөр хариуцлагатай алба бөгөөд хүний эрхийг хамгаалах тогтолцоонд шинэчлэл хийж ажиллах талаар, Улсын Их Хурлын гишүүн С.Одонтуяа нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар албан тушаалыг нь томилж байгаа нь сайн жишиг бөгөөд гадаадад байгаа эрх нь зөрчигдсөн Монголчуудын төлөө санаачилгатай ажиллах, эрүүдэн шүүх явдлыг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх талаар санал хэлсэн болно.

Монгол Улсын улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнд нэр дэвшигч Сангишаравын Дондовыг Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 76.9 хувь, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигч Ядамжавын Цэлмэнг Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 76.9 хувь нь дэмжиж, Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлж, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнээр томилуулах нь зүйтэй гэж үзсэн болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчийн танилцуулга, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнээр томилох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл болон Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хэлэлцсэн талаарх Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж, тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Нэр дэвшигч Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнд нэр дэвшигч Сангишаравын Дондов, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигч Ядамжавын Цэлмэн, Ажлын хэсгийн гишүүд Маамбын Үнэнбат Ажлын хэсгийн ахлагч, Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх, Бадамцоогийн Идэрчулуун Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн, Нямсүрэнгийн Мөнгөнцэцэг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, Пагмажавын Хадбаатар Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга, Одонхүүгийн Мөнхсайхан Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн профессор, хууль зүйн доктор, Батчулууны Хишигсайхан “Нээлттэй нийгэм форум” төрийн бус байгууллагын Хуулийн хөтөлбөрийн менежер, Буяннэмэхийн Жамбал Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн Ажлын албаны ахлах зөвлөх.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлт болон эрх бүхий албан тушаалтны санал болгосон нэр дэвшигчдээс асуулт асууж, үг хэлэх Улсын Их Хурлын гишүүн байна уу? Баттөмөр Энхбаяр гишүүнээр тасаллаа. Баттөмөрийн Энхбаяр гишүүн.

**Б.Энхбаяр:** Баярлалаа. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн болон Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнд нэр дэвшигчдийг дэмжиж байгаа. Ялангуяа энэ Хүний эрхийн Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнийг бид нар 2020 онд буюу 2 жилийн өмнө Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг шинэчлэн батлахдаа цоо шинээр гаргаж ирсэн албан тушаал юм байгаа юм. Ингээд 2 жилийн дараа нэр дэвшигч маань орж ирж байгаа. Энэ хугацаанд бол сонгон шалгаруулалт зарлаад хүн ордоггүй, орсон хүн нь шаардлага хангадаггүй ийм асуудлууд бас нэлээн байгаа.

Манай улсын хувьд энэ эрүүдэн шүүхийн асуудал дээр бол онцгой анхаарах шаардлагатай болсон. Энэ чиглэлээр бүр бичлэг юмнууд гарсан. Зоригийн хэрэгтэй холбоотой эрүүдэн шүүж байгаа, хууль бусаар гүйцэтгэх ажил хийж байгаа энэ асуудлууд ил болсон. Энэ танхимд бас яригдсан. Энэтэй холбоотой хүмүүс бас ял шийтгэгдсэн. Хуулийн байгууллагын толгойлж байсан хүмүүс ял шийтгэгдсэн. Тэгэхээр би нэр дэвшигч Цэлмэнд хандаж юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр би бол жишээлбэл хувьдаа энэ албан тушаал дээр цагдаа хүн очиж болохгүй гэсэн итгэл үнэмшилтэй байсан. Яагаад? Цагдааг хянах гэж байгаа учраас. Хамгийн их эрүүдэн шүүсэн талаарх гомдлууд цагдаа дээр байгаа тухай асуудал яригддаг, мөн яригддаг.

Тийм учраас энэ нэр дэвшигчийн хувьд илүүтэй Хууль сахиулах их сургуульд бас нэлээн эрдмийн ажил, чиглэл хийсэн байна. Практикт мэдээж бас ажиллаж үзсэн байна. Залуу хүн байна. Тийм учраас өөрөө бол Монгол Улсын Их Хурал буюу төрийн эрх барих хамгийн дээд байгууллагаас томилгоо авч байгаа. Гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагуудыг эрүү шүүлт хийж байна уу, хууль зөрчиж байна уу гэдгийг хянах гэж очиж байгаа. Өөрөө бол хамгийн том генералаас нь эхлээд хянах гэж байгаа шүү. Энд цол үйлчлэхгүй. Одоо бол өөрөө цолтой байгаа. Одоо энэ албан тушаалд томилогдсоноос хойш танд цол үйлчлэхгүй шүү. Танаас илүү цагдаагийн чинь цолтой багш чинь байсан, дарга чинь байсан гэдгээр танд тушаал өгөхгүй. Та бүгдийг нь хянах гэж байгаа шүү, генералаас нь эхлээд. Тийм учраас энэ ард түмний өмнөөс томилгоо авч байгаа мандатаа нэлээн сайн ойлгож, Тагнуул, АТГ, цагдаа энэ гурван ер нь хүнийг болж өгвөл төмсөгдчих гээд байдаг. Үгсэн нийлбэл юу ч хийж ч магадгүй бярлахдаг энэ этгээдүүд дээр хяналт тавих гэж байгаа учраас зоригтой байгаарай, зоригтой байгаарай. Үнэн зөвөөр нь ажиллаарай гэдгийг би танд бас хэлж, таны ард асаалттай Улсын Их Хурал байгаа. Битгий шантраарай, битгий нугдайгаарай гэдгийг бол би зориуд хэлэх гэж байгаа юм. Энэ албан тушаал дээр өөрийнхөө гар хөлийг тавих гэж энэ байгууллагууд бас өрсөлдсөн шүү. Аль нэг байгууллагын төлөөлөл бол биш шүү та. Аль нэг байгууллагын. Тийм учраас тууштай ажиллаарай гэж.

**Г.Занданшатар:** Үг хэллээ тийм ээ? Ширнэнбаньдын Адьшаа гишүүн ганц үг хэлье.

**Ш.Адьшаа:** Өнөөдөр энэ Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүд болон Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх комиссын гишүүдийг өнөөдөр Улсын Их Хурлаар томилох ийм асуудлыг өнөөдөр хөндөж ярилцаж байна. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс гэдэг энэ байгууллага өнөөдөр Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлыг хамгаалах ийм үүрэгтэй байгууллага. Энэ байгууллага өнөөдөр үүргээ бас сайн биелүүлэхгүй байгаа гэж ойлгож байгаа. Аливаа асуудалд ялангуяа Улсын Их Хурлын гишүүд бид нарт бас энэ хүний эрх зөрчигдөж байгаа албан байгууллагын дарга нарын хүчирхийллийн асуудал, ажлын байрны хүчирхийллийн асуудал гэдэг юм өнөөдөр Монгол Улсад хамгийн тод жишээ болсон. Энэ асуудлаар өгсөн өргөдөл, гомдлыг тухайн байгууллагад шилжүүлсэн. Гэтэл шалгаж шийдэхгүй байгаа. Энэ байгууллагыг би шударга байгаасай гэж боддог. Шударга ажиллаасай гэж боддог. Энэ дээр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссыг сайн байлгахын төлөө би их олон зүйлийг бодож, дэмжиж ажиллаж ирсэн.

Гэтэл энэ байгууллага өнөөдөр энэ түвшинд ажлаа хийж чадахгүй байгаа гэдгийг хариуцлагатай хэлье. Өнөөдрийн энэ томилогдож байгаа хүмүүс сайн ажиллаасай гэж бодож байна. Ялангуяа энэ цагдаагийн байгууллагад ажил амьдралын гараагаа эхэлж, Мөрдөн байцаагчаар олон жил ажилласан цагдаагийн хурандаа хүн өнөөдөр Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх ийм албанд Улсын Их Хурлаар томилогдох гэж байна. Би энэ Цэлмэнгийн албан тушаалтай холбогдуулж яриагүй. Энэ цагдаагийн Мөрдөн байцаагч байсан сэтгэхүйнээсээ салаарай л гэж хэлж байгаа юм. Бодлогын арга хэмжээн дээр шударга байгаасай гэж хэлж байгаа юм. Өнөөдөр эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад, мөрдөн шалгах явцад хүний эрхийг хамгийн их ноцтой зөрчиж, эрүүдэн шүүдэг, гэмт хэргийг хууль бусаар илрүүлэхийг оролддог оролдлого бол өнөөдөр мөрдөх байгууллагад байгаа. Прокурортойгоо хуйвалддаг. Энэ бол шүүхээр нотлогдсон асуудлын тухай ярьж байгаа шүү. Өнөөдөр Цэлмэн гээд энэ Мөрдөгч байсан, бас доктор хүн юм байна лээ, багш байсан. Энд өнөөдөр Монголын хууль, хүчний байгууллага эрүүдэн шүүх асуудлыг Монгол төрийн өмнөөс, Монголын нийт хуульчдын өмнөөс шийдэх гэж байгаа учраас энд их хариуцлагатай ажиллаарай гэж хүсэх байна. Цаг хугацаа харуулдаг аливаа асуудал дээр. Өнөөдөр энэ тогтолцоог өөрчлөхийн төлөө ажиллах ёстой. Хүний эрх гэдэг асуудал өнөөдөр хамгийн их чухлаар яригдаж байгаа асуудал шүү. Энэ дээр зарчимтай ажиллахыг хүсье.

**Т.Аюурсайхан:** Үг хэллээ. Одоо санал хураалт явуулна. Санал хураалтад бэлдээрэй. Олонх цөөнхийг төлөөлж нэг, нэг гишүүд асуулт асуусан. Гишүүд асуулт асууж, үг хэлж дууслаа.

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооны саналаар нууц санал хураах юм уу? Сангишаравын Дондовыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээр томилохыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна. Санал хураалт 59.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

Томилох саналыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээр томилох тухай Улсын Их Хурлын тогтоол баталсанд тооцлоо.

Тогтоолыг уншиж танилцуулъя. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээр томилох тухай, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.5, 12.6 дахь хэсэг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 108 дугаар зүйлийн 108.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоох нь:

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээр Сангишаравын Дондовыг томилсугай. Энэ тогтоолыг 2022 оны зургаадугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхгүй. Эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулга сонссонд тооцлоо. Томилох саналыг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн тул томилсон.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнээр Ядамжавын Цэлмэнг томилохыг дэмжье гэсэн саналын томьёоллоор нууц санал хураалт. Байнгын хороо нууцаар явуулсан юм байна. 53.5 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ. Байнгын хороо ер нь яагаад нууцаар явсан юм?

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар эхэлсэн гишүүнээр томилох тухай Улсын Их Хурлын тогтоол. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3, 32.4 дэх хэсэг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 108 дугаар зүйлийн 108.2 дах хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоох нь:

 1.Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнээр Ядамжавын Цэлмэнг томилсугай. Энэ тогтоолыг 2022 оны зургаадугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. Эцсийн найруулгатай саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал дууссан тул хуралдаан өндөрлөснийг мэдэгдье.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүнээр томилогдсон Сангишаравын Дондов, Ядамжавын Цэлмэн нарт ажлын өндөр амжилт хүсэж, хүний эрхийг хангах, Үндсэн хуулийг дээдлэх, хүний үндсэн эрхийг дээдэлж ажиллах чиглэлээр идэвх санаачилгатай ажиллаж, үр дүн гаргахыг хүсэн ерөөе.

Баярлалаа. Өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаан хэлэлцэх асуудал болсон тул хуралдаан өндөрлөлөө.

**Дууны бичлэгээс буулгасан:**

ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ

 ШИНЖЭЭЧ Д.ОТГОНДЭЛГЭР