**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ**

**2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР /БААСАН ГАРАГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ТОВЬЁГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Баримтын агуулга**  | **Хуудасны дугаар** |
|  1. | Хуралдааны товч тэмдэглэл: | 1-21 |
| 2. | Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл:  | 22-103 |
| 1.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл /Засгийн газар 2020.12.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/ | 22-63 |
|  | 2.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2020.04.10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, эцэслэн батлах/ | 63-76 |
|  | 3.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандан “Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар” тавьсан асуулгын хариуг сонсох | 76-94 |
|  | 4.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Засгийн газраас 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/ | 94-97 |
|  | 5.“Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2020.05.01-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг/ | 97-99 |
|  | Баталсан хууль, тогтоолын эцсийн найруулга сонсгох | 99-101 |

***Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы***

***2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр /Баасан гараг/-ийн нэгдсэн***

***хуралдааны товч тэмдэглэл***

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

*Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан Засгийн газраас Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд зааснаар Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааныг цахим хэлбэрт шилжүүлж, Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар, Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан, С.Одонтуяа, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Д.Тогтохсүрэн, Ардчилсан намын бүлгийн дарга Д.Ганбат, Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Х.Болорчулуун, Төсвийн байнгын хорооны дарга Б.Жавхлан, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Л.Энх-Амгалан, Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, Ц.Туваан нар “Их хуралдай” танхимаас, бусад гишүүд MyParliament программ болон цахим хуралдааны программыг ашиглан чуулганы нэгдсэн хуралдаанд цахимаар оролцов.*

*Хуралдаанд ирвэл зохих 74 гишүүнээс 41 гишүүн цахим хуралдааны программын ирцэд бүртгүүлж, 55.4 хувийн ирцтэйгээр хуралдаан 10 цаг 03 минутад Төрийн ордны “Их хуралдай” танхимд эхлэв.*

*Чөлөөтэй: Ж.Бат-Эрдэнэ, Х.Булгантуяа, Х.Нямбаатар, Д.Өнөрболор, Ш.Раднаасэд, У.Хүрэлсүх;*

*Тасалсан: Ж.Мөнхбат, Ц.Туваан, Б.Энх-Амгалан;*

*Хоцорсон: С.Батболд-20 минут, Г.Ганболд-1 цаг, М.Оюунчимэг-30 минут.*

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн батлах санал хураалтыг 12 цаг 30 минутад явуулах тухай мэдээлэв.

 ***Нэг.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл*** */Засгийн газар 2020.12.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн,* ***анхны хэлэлцүүлэг****/*

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баасандорж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Н.Мягмар нар “Их хуралдай” танхимаас, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг, мөн газрын мэргэжилтэн Д.Батболд, Үндэсний хөгжлийн газрын Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Д.Эрдэнэбаяр, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын ахлах референт Ч.Дондогмаа нар цахимаар оролцов.

 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Р.Болормаа, Ц.Баянмөнх, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, мөн хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав.

 Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Хууль зүйн байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт “Их хуралдай” танхимаас танилцуулав.

 Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Аюурсайхан, Б.Баттөмөр, С.Ганбаатар, Ш.Адьшаа, Б.Пүрэвдорж, Б.Бат-Эрдэнэ, Ц.Даваасүрэн, О.Цогтгэрэл нарын тавьсан асуултад Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баасандорж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Н.Мягмар нар “Их хуралдай” танхимаас хариулж, тайлбар хийв.

 Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг үг хэлэв.

 *Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.12-т заасны дагуу “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаар Хууль зүйн байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалтыг MyParliament программыг ашиглан цахим хэлбэрээр явуулав.*

**Нэг.Хууль зүйн байнгын хорооны дэмжсэн санал:**

 **Г.Занданшатар:** 1.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Н.Алтанхуяг, Д.Ганбат, Б.Дэлгэрсайхан, Ц.Мөнх-Оргил нарын гаргасан /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/, Тогтоолын төслийн 4 дүгээр заалтыг 4, 5 дугаар заалт болгон доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 “4.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн биелэлтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн намрын чуулганы хугацаанд Улсын Их Хуралд хүргүүлэхийг Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

5.Энэ тогтоолын хэрэгжилтийн тайланг тухай бүр хэлэлцэж, хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо /С.Бямбацогт/-нд чиглэл болгосугай.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 39

 Татгалзсан: 21

 Бүгд: 60

65.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цөмийн энергийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч байх зарчимд нийцүүлэх, гадаад улсын цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт булшлахыг хориглох зохицуулалтыг тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 8

 Татгалзсан: 52

 Бүгд: 60

13.3 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.

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

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

 Зөвшөөрсөн: 15

 Татгалзсан: 45

 Бүгд: 60

25.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.

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

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

 Зөвшөөрсөн: 16

 Татгалзсан: 44

 Бүгд: 60

26.7 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.

Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Даваасүрэн үг хэлэв.

*Сүлжээнд саатал гарсан учраас чуулганы нэгдсэн хуралдааныг түр завсарлуулж, “Их хуралдай”, “Их эзэн Чингис хаан”, “Жанжин Д.Сүхбаатар”, “Үндсэн хууль”, “Их засаг” танхимуудад Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааныг 12 цаг 30 минутад үргэлжлүүлэхээр тогтов.*

*Үдээс өмнөх хуралдаан 1 цаг 46 минут үргэлжилж, 74 гишүүнээс 39 гишүүн хүрэлцэн ирж, 52.7 хувийн ирцтэйгээр 11 цаг 44 минутад завсарлав.*

 *Үдээс хойших хуралдаан 12 цаг 51 минутад Төрийн ордны “Их хуралдай”, “Их эзэн Чингис хаан”, “Жанжин Д.Сүхбаатар”, “Үндсэн хууль”, “Их засаг” танхимуудад нэгэн зэрэг эхлэв.*

*Чөлөөтэй: А.Адъяасүрэн, Ж.Батжаргал, Ж.Батсуурь, Д.Бат-Эрдэнэ, Ж.Бат-Эрдэнэ, Х.Булгантуяа, Н.Наранбаатар, Х.Нямбаатар, Д.Өнөрболор, Ш.Раднаасэд, Ч.Хүрэлбаатар, У.Хүрэлсүх;*

*Тасалсан: Ж.Мөнхбат, Ц.Туваан, Б.Энх-Амгалан;*

*Хоцорсон: С.Батболд-20 минут, Г.Ганболд-1 цаг, М.Оюунчимэг-30 минут.*

*Нэг.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай”**Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэв.*

*Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4-т заасны дагуу санал хураалтыг гар өргөж явуулав. /Танхим тус бүрээс ирсэн санал хураалтын дүнг нэгтгэн танилцуулав/.*

**Г.Занданшатар:** 2.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цөмийн энергийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч байх зарчимд нийцүүлэх, гадаад улсын цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт булшлахыг хориглох зохицуулалтыг тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 40

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 43

93.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

3.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Биеийн тамир, спортын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Биеийн тамир, спортын улсын хороо”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Биеийн тамир, спортын улсын хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой зарим харилцааг зохицуулах, холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, салбарын хэвийн үйл ажиллагааг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 41

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 44

93.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

4.Төслийнхавсралтын“1.3.Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он I улирал”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж, боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 43

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 46

93.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

5.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.4.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Байгаль орчны тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Иргэн, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар иргэний мэдэх эрхтэй холбогдсон зохицуулалтыг нэмэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 43

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 46

93.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

6.Төслийнхавсралтын“1.7.Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Сангийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийг Улсын Их Хурал хэлэлцэн батлахдаа төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр батлах, төсөв нь урт болон дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд суурилсан байх, төсвийн хэрэгжилтэд Улсын Их Хурлаас хяналт тавих тогтолцоог боловсронгуй болгох.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 43

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 47

91.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

7.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэнгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай”, “Улс төрийн намын тухай”, “Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай” гэж тус бүр, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он” гэж тус бүр, “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Барилга хот байгуулалтын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он” гэж, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганад “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 02 дугаар тогтоолд туссан хууль тогтоомжийн зохицуулах харилцааны агуулгыг тохиолдол бүрд нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 8

 Бүгд: 49

95.9 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Доржханд Хөдөлмөрийн үндэсний намын даргаар сонгогдсон явдалд Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс баяр хүргэж, улс төрийн үйл ажиллагаанд нь өндөр амжилт хүсэв.

Мөн төрсөн өдөр нь тохиож байгаа Улсын Их Хурлын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Д.Сарангэрэлд Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс баяр хүргэж, эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхныг хүсэн ерөөв.

*Улсын Их Хурлын дэд дарга Т.Аюурсайхан 13 цаг 04 минутаас хуралдааныг даргалав.*

**Т.Аюурсайхан:** 8.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханы гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 50

94.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

9.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханы гаргасан, Төслийн хавсралтын “1.13.Соёлын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Усан доорх соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенцийг соёрхон батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Соёлын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2023 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Усан доорх соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, хууль бус худалдаа, малтлагаас сэргийлэх нөхцөлийг бий болгох.” гэж тус тус тохирох баганад нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 49

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 52

94.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

10.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнийн гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.14.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 130 дугаарт заасан “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2023 он” гэснийг, мөн хавсралтын “1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 138 дугаарт заасан “Өргөн мэдүүлэх хугацаа” - “2023 он” гэснийг “2021 он” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 49

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 52

94.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

11.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Б.Пүрэвдорж нарын гаргасан, Төслийн хавсралтын “1.14.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 128 дугаарт заасан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганын “чанарын шаардлага хангаагүй газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдах асуудлыг цэгцлэх” гэсний дараа “хуурамч шатахуун хийхэд хэрэглэдэг нефтийн бүтээгдэхүүнд онцгой татвар тогтоох,” гэж нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 53

 Татгалзсан: 1

 Бүгд: 54

98.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

12.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнийн гаргасан, Төслийнхавсралтын **“**1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Тариалангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Тариалангийн талбайг малаас хамгаалах, хашихтай холбоотой зохицуулалт нэмэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

13.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Нийгмийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”,“Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

14.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Эдийн засгийн болон дэд бүтцийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”–“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан худалдаа, эдийн засгийн тэргүүлэх салбар, томоохон төсөл, санхүү, дэд бүтцийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

15.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Байгаль орчны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байгаль орчин ногоон хөгжлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 50

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 54

92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

16.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Засаглалын зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан батлан хамгаалах, хууль эрх зүй, шүүх, төрийн алба, улсын дотоод, гадаад хэрэг, засаг захиргаа, төр, хувийн хэвшлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 44

 Татгалзсан: 10

 Бүгд: 54

81.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

17.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бүсийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан бүсчилсэн хөгжил, хүн амын нутагшил суурьшил, бүс орон нутгийн хөгжлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 50

 Татгалзсан: 10

 Бүгд: 54

92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

18.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”–“ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, дэвшилтэт технологи бүхий жижиг дунд үйлдвэрлэл, тэргүүлэх чиглэлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 50

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 54

92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

19.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсгийн 6 дугаарт туссан “Хүний хөгжлийн цогц бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“6.“Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хүний хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан хүн амын тогтвортой өсөлтийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохистой түвшинд байлгах, гэр бүлийн амьдралын таатай орчныг бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг сайжруулах, хүн бүр боловсрол эзэмших, хөгжих боломжийг бүрдүүлэх, хүн амыг ажилтай, орлоготой байлгах нөхцөлийг бий болгох, хүн амын эрүүл идэвхтэй насжилтыг дэмжих тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.”” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

20.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Нэг.Хуулийн төсөл” хэсгийн 8, 11, 27, 33, 46, 87, 100, 116, 131, 148 дугаарт тус тус заасан хууль тогтоомжийн төслүүд нь Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн болон хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа тул төслөөс хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

21.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсгийн 4, 9, 10, 11 дүгээрт туссан тогтоолын төслүүд нь Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаар Улсын Их Хурлаар батлах хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөлд хамаарахгүй байгаа тул төслөөс хасах гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

22.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2020 он” гэснийг “2021 он” гэж тохиолдол бүрд өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 52

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 55

94.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

23.Ажлын хэсгийн гаргасан, Төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн хавсралтын дугаарыг нийцүүлж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 52

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 55

94.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

 **Хоёр.Хууль зүйн байнгын хорооны дэмжээгүй санал:**

**Т.Аюурсайхан:** 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баярсайханы гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатарын гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бизнес эрхлэгч, ажил олгогч эздийн эрхийн тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам ”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Бизнес эрхлэгчид зохион байгуулалтад орох, эрх ашгаа хамгаалах нөхцөл боломж, эрхийн баталгааг хангах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

3.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Ганбаатарын гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Монгол Улсын иргэн гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх, дадлагажигчийг хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэн гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх харилцааг зохицуулах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

4.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Пүрэвдоржийн гаргасан, Төслийн хавсралтын “1.9.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 88 дугаарт туссан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганад “тэтгэврийг 7 жилийн дунджаар биш 5 жилийн цалингийн дунджаар тогтоох,” гэж нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

5.Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнийн гаргасан, Төслийнхавсралтын“1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бэлчээрийн тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-ны 8.3.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлж, газрыг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглуулах, бэлчээрийн зориулалт, ангилал, төрөл, заагийг нарийвчлан тогтоох, бэлчээрийн үнэлгээнд суурилан бэлчээрийг ашиглах, доройтлоос сэргийлэх, сайжруулах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах, тэдгээрт оролцогч талуудын эрх, үүргийг тогтоох.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх гэсэн Байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 51

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 54

94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

*Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар 13 цаг 33 минутаас хуралдааныг даргалав.*

*Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа.*

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар эдийн засгийн болон дэд бүтцийн зорилт хөтөлбөрүүдийн эрх зүйн орчинг сайжруулахыг эцсийн хэлэлцүүлэг дээр анхаарах чиглэл өгөв.

“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлэв.

*Уг асуудлыг 13 цаг 34 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Хоёр.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд*** */Засгийн газар 2020.04.10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,* ***эцэслэн батлах****/*

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Л.Өлзийсайхан, Улсын Их Хурлын даргын ахлах зөвлөх Д.Лүндээжанцан, Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Р.Болормаа, Ц.Баянмөнх, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, мөн хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав.

*Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2-т “Нэгдсэн хуралдаанд хуулийн төслийг эцэслэн батлах санал хураалт явуулах бөгөөд Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн олонх дэмжсэн бол хууль эцэслэн баталсанд тооцно.” гэж заасны дагуу санал хураалтыг MyParliament программыг ашиглан цахим хэлбэрээр явуулав.*

**Г.Занданшатар:** Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 50

 Татгалзсан: 2

 Бүгд: 52

96.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

***Хамт өргөн мэдүүлсэн:***

1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 49

 Татгалзсан: 3

 Бүгд: 52

94.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

2.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 50

 Татгалзсан: 2

 Бүгд: 52

96.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

3.Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 48

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 52

92.3 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

4.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

5.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

6.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

7.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

8.Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

 Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

9.Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

10.Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

11.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

12.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

13.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

14.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

15.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

16.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 46

 Татгалзсан: 5

 Бүгд: 51

90.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

17.“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

18.“Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

19.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

20.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

21.Нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

22.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.

Зөвшөөрсөн: 47

 Татгалзсан: 4

 Бүгд: 51

92.2 хувийн буюу олонхын саналаар хууль батлагдлаа.

Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн баталсантай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд талархал илэрхийлж, Шүүхийн шинэтгэлийн хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэхийг хүсэн ерөөв.

*Уг асуудлыг 13 цаг 56 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Гурав.Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандан “Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар” тавьсан асуулгын хариуг сонсох***

Асуулгын хариулттай холбогдуулан Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, Гадаад харилцааны яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал В.Оюу, дэд захирал Г.Өлзийсайхан, мөн газрын зөвлөх А.Ариунаа, Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын Хилийн хэлтсийн дарга Д.Болд нар “Их хуралдай” танхимаас, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга Ц.Болорчулуун цахимаар оролцов.

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Тэргүүн дэд дарга Н.Цогтсайхан, Хяналт шалгалт, үнэлгээний газрын дарга Б.Эрдэнэбилэгт, Хяналт шалгалтын хэлтсийн зөвлөх О.Цолмон нар байлцав.

Асуулгын хариуг Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван “Их хуралдай” танхимаас танилцуулав.

Асуулгын хариулттай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Доржханд, Б.Пүрэвдорж, Д.Ганбат, С.Амарсайхан, Н.Ганибал, О.Цогтгэрэл нарын тавьсан асуултад Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, мөн яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал В.Оюу нар “Их хуралдай” танхимаас хариулж, тайлбар хийв.

 Нэгдсэн хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандан “Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар” тавьсан асуулгын хариуг хэлэлцлээ.

 *Уг асуудлыг 15 цаг 15 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Дөрөв.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд*** */Засгийн газраас 2018.03.26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн,* ***анхны хэлэлцүүлэг****/*

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Өнөрбаяр, мөн яамны Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах шинжээч Ш.Маяа, Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Г.Адъяа, Монголын Үндэсний Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын Ерөнхийлөгч О.Амартүвшин нар “Их хуралдай” танхимаас оролцов.

 Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Б.Төгсцэнгэл, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, Нийгмийн бодлогын байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Б.Цогзолбаяр, референт Б.Мажигсүрэн нар байлцав.

 Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил танилцуулав.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн анхны хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн дарга Д.Ганбат ажлын 3 өдрийн завсарлага авах тухай мэдэгдэж, уг асуудлаар 3 өдрийн завсарлага авав. /15:26/

*Уг асуудлыг 15 цаг 26 минутад хэлэлцэж дуусав.*

***Тав.“Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүд*** */Засгийн газар 2020.05.01-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн,* ***анхны хэлэлцүүлэг****/*

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Соёлын сайд С.Чулуун, Соёлын дэд сайд М.Батбаяр, Соёлын яамны Соёлын өвийн газрын дарга Б.Даваацэрэн, ахлах мэргэжилтэн О.Мэндсайхан, мөн яамны Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн С.Батцэцэг, Соёл, урлагийн газрын Соёл, соёлын өвийн хэлтсийн дарга Ч.Нацагням нар цахимаар оролцов.

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх Ш.Ариунжаргал, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Батбаатар, мөн хэлтсийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Л.Лхагвасүрэн, референт Н.Монголмаа нар байлцав.

Төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Ундрам танилцуулав.

Музейн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн ирэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр хүртэл завсарлага авах тухай мэдэгдэж, уг асуудлаар 3 өдрийн завсарлага авав. /15:36/

*Уг асуудлыг 15 цаг 37 минутад хэлэлцэж дуусав.*

*Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатар дараах хууль, тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. Үүнд*:

1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:38**/**

2.Монгол Улсын шүүхийн 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. /15**:38**/**

3.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын 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. /15**:39**/**

4.Шүүхийн захиргааны 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. /15**:39**/**

5.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын 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. /15**:40**/**

6.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:40**/**

7.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:40**/**

8.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:41**/**

9.Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:41**/**

10.Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:41**/**

11.Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:42**/**

12.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:42**/**

13.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:42**/**

14.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:43**/**

15.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:43/

16.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:43**/**

 17.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:43**/**

 18.“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, 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 хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:44**/**

 19.“Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:44**/**

20.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:44**/**

21.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:45**/**

22.Нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15**:45**/**

 23.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн эцсийн найруулгыг танилцуулав. **Улсын Их Хурлын гишүүдээс эцсийн найруулгатай холбогдуулан асуулт, санал гараагүй болно. Улсын Их Хурлын гишүүд хуулийн эцсийн найруулгатай танилцлаа. /15:45/**

Чуулганы нэгдсэн хуралдааны зохион байгуулалтыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын *Хууль, эрх зүйн газрын* *дарга Э.Түвшинжаргал, Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн* Инновац, цахим бодлогын байнгын хороо хариуцсан *ахлах зөвлөх П.Батбаатар,*  *Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн референт Б.Туул, шинжээч М.Номиндулам, Э.Сувд-Эрдэнэ, “Их эзэн Чингис хаан” танхимд Хууль, эрх зүйн газрын Байнгын хороо хариуцсан хэлтсийн Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны нарийн бичгийн дарга С.Энхзаяа, Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч П.Мядагмаа, “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимд Парламентын судалгааны хүрээлэнгийн референт Р.Дэлгэрмаа, Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч Ц.Алтан-Од, “Үндсэн хууль” танхимд Хууль, эрх зүйн газрын Эрх зүйн шинжилгээний хэлтсийн референт Б.Хангай, Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч Д.Цэндсүрэн, “Их засаг” танхимд Хууль, эрх зүйн газрын Зөвлөхүүдийн албаны зөвлөх М.Отгон, Хуралдаан зохион байгуулах хэлтсийн шинжээч П.Оюунгэрэл нар**болон техник хангамжийн зохион байгуулалтыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах референт Ч.Тунгалаг, шинжээч Б.Эрдэнэбаяр нар хариуцан ажиллав.*

*Хуралдаан 4 цаг 38 минут үргэлжилж, 74 гишүүнээс 59 гишүүн ирж, 79.7 хувийн ирцтэйгээр 15 цаг 46 минутад өндөрлөв.*

**Тэмдэглэлтэй танилцсан:**

ЕРӨНХИЙ НАРИЙН

БИЧГИЙН ДАРГА Л.ӨЛЗИЙСАЙХАН

**Тэмдэглэл хөтөлсөн:**

ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ ШИНЖЭЭЧ Б.БАТГЭРЭЛ

**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ НАМРЫН ЭЭЛЖИТ**

**ЧУУЛГАНЫ 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР**

**/БААСАН ГАРАГ/-ИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛДААНЫ**

**ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ**

 **Г.Занданшатар:** Улсын их хурлын гишүүдийн өглөөний амгаланг айлтгая. Онцгой нөхцөлд хэрэглэх хуралдааны дэгд заасны дагуу Улсын Их Хурлын гишүүд цахим хуралдааны программ ашиглан ирцээ бүрдүүлж, нэгдсэн хуралдаан цахимаар оролцож байна. Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирц бүрдсэн байна.

Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье.

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулъя.

1.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл;

2.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд;

3.Музейн тухай хуулийн төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд;

4.Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд;

5.Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэнэ.

6.Үдээс хойших хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн Одонгийн Цогтгэрэлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар тавьсан асуулгын хариуг сонсоно.

Ингээд хэлэлцэх асуудалдаа оръё.

**Нэг.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна**.

Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүйн байнгын хорооны дарга Сандагийн Бямбацогт танилцуулна. Эрхэм гишүүн Сандагийн Бямбацогтыг индэрт урьж байна.

**С.Бямбацогт:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах” тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх эсэх асуудлыг Улсын Их Хурал 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн.

Хууль зүйн байнгын хорооны 2020 оны 8 дугаар тогтоолоор Улсын Их Хурлын гишүүн Бямбацогтоор ахлуулан, Улсын Их Хурлын гишүүн Алтанхуяг, Ганбат, Дэлгэрсайхан, Мөнх-Оргил нарын бүрэлдэхүүн тэр тогтоолын төслийг Байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, мэдээллээр хангах чиглэлээр холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажиллалаа. Байнгын хороо 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа.

Ажлын хэсэг “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 02 дугаар тогтоол, “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоол, “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоол, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоол, “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэн хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 45 дугаар тогтоолын зорилго, зорилтын хүрээнд батлагдах хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслүүд, тогтоолын төслийн хавсралт бүрэн туссан эсэхийг хянан үзэж, 11 хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн тогтоолыг шийдвэрийн төслийг Тогтоолын хавсралтад нэмэх 29 хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг өргөн мэдүүлэх, хугацааг өөрчлөх, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх давхардсан, өргөн мэдүүлсэн давхардсан, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд заасан Улсын Их Хурлаас батлах, бодлогын баримт бичгийн төсөлд нийцээгүй 12 хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийг хасах зэрэг зарчмын зөрүүтэй 16 санал болон найруулгын шинжтэй 1 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

Улсын Их Хурлын гишүүн Бямбацогт, Пүрэвдорж нар Тогтоолын төслийн хавсралтын 128-д заасан Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд хуурамч шатахуун хийхэд хэрэглэдэг нефтийн бүтээгдэхүүнд онцгой татвар тогтоох зарчмыг тусгах талаар санал гаргасныг Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

Байнгын хорооны хуралдаанаар Тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Энхбаяр газрын харилцааны асуудлаар Монгол Улс нэгдсэн бодлоготой байх талаар, Улсын Их Хурлын гишүүн Нямбаатар Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай талаар, Улсын Их Хурлын гишүүн Мөнхцэцэг, Б.Энх-Амгалан нар кибер аюулгүй байдлыг хангах, цахим орчин дахь хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой асуудлаар асуулт асууж, үг хэлсэн болно.

Тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед ажлын хэсэг Улсын Их Хурлын гишүүд болон Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын, Нийгмийн бодлогын, Төсвийн, Төрийн байгуулалтын, Үйлдвэржилийн, бодлогын байнгын хороодоос ирүүлсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж, санал хураалт явуулсан бөгөөд Байнгын хорооны дэмжсэн болон дэмжээгүй саналыг бүлэглэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болгон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Хууль зүйн байнгын хорооны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулна. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Нэргүйн Мягмар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Барсүрэнгийн Баасандорж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга Пүрэвжавын Сайнзориг цахимаар оролцож байна, Үндэсний хөгжлийн газрын Салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Даваасамбуугийн Эрхэмбаяр, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын ахлах референт Чулуунбаатарын Дондогмаа, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын мэргэжилтэн Даалхайн Батболд.

Байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу? Адьшаа гишүүнээр тасаллаа. Цахим асуулт хүмүүсийн нэрээ ирүүлээрэй. Эрхэм гишүүн Төмөрбаатарын Аюурсайхан асуулт асууна.

**Т.Аюурсайхан:** Үндсэн хуулийн нэмэлт. өөрчлөлттэй холбогдуулаад хууль тогтоомжийг шинэчилж байгаа. Сая бол Шүүхийн хууль явлаа, Улсын Их Хурлын хуулиа шинэчилсэн. Одоо хүлээгдээд байгаа гол хуулиудын нэг бол ашигт малтмалын тухай хууль явж байна. Үндсэн хууль дээрээ бид 6.2 дээр байгалийн баялаг бол төрийн нийтийн өмч, стратегийн ач холбогдолтой орд газрын үр өгөөжийн дийлэнхийг ард түмэнд оногдуулна гэсэн ийм зохицуулалтуудыг хийж өгсөн. Тэгээд төрийн нийтийн өмч гэдэг дээр бас янз бүрийн гуйвуулга маргаанууд явсан. Энийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиараа маш тодорхой, гадаадын иргэд харьяалалгүй хүмүүс өмчлөхгүй ийм зохицуулалтыг улам баталгаажуулна гэж төлөвлөж байгаа юм. Тэгээд энийгээ яг хэзээ хийх вэ? Яг энэ төрийн нийтийн өмч гэдэг дээрээ зөвхөн Үндсэн хуулийнхаа Монгол Улсынхаа, энэ ард түмнийхээ мэдэлд байгалийн баялаг нь байх зохицуулалтыг яг ямар зарчмаар, яг яаж хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна вэ? Энийг маш тодорхой хоёрдмол утгагүйгээр мэдээлье.

Хоёрдугаарт нь, стратегийн ач холбогдолтой орд газрын үр өгөөжийн дийлэнхийг ард түмэнд ногдуулна гэж байгаа. Тэгээд энийг яг ямар зарчмаар яг яаж хийж байна вэ? Яаж төлөвлөж байна? Ашигт малтмалын хуулиа хэзээ өргөн барьж, хэзээ хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байна? Энэ хаврын чуулганаар хийх гэж байна уу, эсхүл намар гээд улам хойшлуулаад сунжруулаад хаях гэж байна уу? Энэ ямар үе шатан дээрээ боловсруулалт нь явж байна вэ? Энэ тал дээр маш тодорхой хариулт авъя.

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооны дарга Сандагийн Бямбацогт асуултад хариулна.

**С.Бямбацогт:** Монгол Улсын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийг ер нь бол 2000 оноос хойш баталж ирсэн юм байна лээ. 2000, 2004, 2008, 2012 2016 он гээд. Үүний бас биелэлт нь хяналт тавьдаггүй, хууль тогтоомжийг боловсрон болгох үндсэн чиглэл бас биелэлт нь жоохон хангалтгүй тийм явж ирсэн. Энэ бол бас Монгол Улсын нөгөө төрийн бодлого төлөвлөлттэй холбоотой байсан. Энэ хүрээндээ бас Монгол Улсын Үндсэн хуульд Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, төрийн бодлого тогтвортой байна гэж заасан. Үүнийг аль ч шатандаа хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллах ёстой гэсэн Үндсэн хуулийн зарчмын заалт 25.1.7-д орсон. Үүний дагуу үндсэндээ яг энэнд чиглэсэн Монгол Улсын хууль тогтоомжийг боловсрол болгох үндсэн чиглэл буюу 2024 он хүртэл Монгол Улсын Засгийн газар ямар хуулиудыг өргөн барих вэ, түүнийг энэ дөрвөн жилийн хугацаанд хэрхэн одоо хуваарилж батлах вэ гэдэг асуудал бид нар хэлэлцэж байгаа.

Үндсэн хуулийн 6.2-т байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ирээдүйн иргэн бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь баталгаажуулах, газрын хэвлийн баялгийн үр өгөөжийг үндэсний баялгийн санд төвлөрүүлж шударга тэгш хүртээж чиглэнэ гэсэн заалт орсон. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийг Улсын Их Хурал батлах ёстой. Энэ бол орхигдсон байсан. Тийм учраас бид нар бас ажлын хэсгийн ярьж байгаад нэмж оруулсан. Энэ бол 2021 онд батална. Мөн цөмийн энерги, цацраг идэх хаягдалтай холбоотой, ашигт малтмалтай холбоотой заалтуудыг бид нар бас 2021, 2022 онд Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж батлуулахаар, энэ хөгжлийн бодлогын баримт бичигт ингэж тусгаж явж байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ сая Аюурсайхан гишүүний ярьсан Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд энэ асуудлыг зохицуулахаар оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол таны ярьж байгаа Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хүрээнд хийгдэх ажил хийгдэж байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, төрийн өмч төрийн нийтийн өмч юм уу, байгалийн баялга ee гэсэн.

 **Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгээс Төрийн нарийн бичгийн дарга Барсүрэнгийн Баасандорж, 87 дээр.

**Б.Баасандорж:** Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Баасандорж. Аюурсайхан гишүүний асуултад нэмж хариулъя. Сая Бямбацогт дарга бас хариуллаа. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслийн 124 дээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх суудлын хүрээнд баялгийн сангийн тухай хуулийг 2021 онд өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөж Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн байгаа. Энэ бол яг сая таны хэлсэн Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2-т нийцүүлж өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Мөн Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2021 онд энэ хаврын чуулганаар Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр байгаа.

Мөн та төрийн өмчтэй холбоотой асуусан. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас хамтраад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг гарчихсан, одоо ажиллаж байгаа. Энэ 3 сарын 15 гэхэд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлээд Улсын Их Хурлын хаврын чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулахаар Засгийн газраас төлөвлөөд ажиллаж байгаа.

**Г.Занданшатар:** Төмөрбаатарын Аюурсайхан гишүүн тодруулна.

**Т.Аюурсайхан:** Та бүхэн мэдэж байгаа шүү дээ, асуултад тодорхой хариулъя. Энэ байгалийн баялаг бол төрийн нийтийн өмч гээд заачихсан. Үүнийг нь одоо янз бүрээр тайлбарлаад, энэ гадаадын иргэд өмчлөөд байна, худалдаад байна, борлуулаад байна гээд юмнууд яваад байгаа шүү дээ. Энэ дээр Төрийн болон аа одоо орон нутгийн өмчийн тухай хууль дээрээ, байгалийн баялаг Монголын ард түмэний мэдэлд байх, Монгол төрийн хамгаалалтад байх энэ зохицуулалтыг маш тодорхой байдлаар баталгаажуулж чадаж байна уу? Төсөл дээрээ та нар ажиллаж байгаа юм байна. Ажлын хэсгээ байгуулчихсан юм байна, тийм ээ. Энийгээ маш тодорхой хариулаач. Энэ гадаадын иргэд өмчлөх юм уу, ямар зарчмаар цаашаа явах юм? Өнөөдрийг хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилж ирсэн Үндсэн хуулийн суурь зарчим чинь цаашдаа үргэлжлүүлж улам баталгаажиж явах юм уу? Стратегийн ач холбогдолтой орд газруудын үр ашгийн дийлэнхийг нь ард түмэнд оногдуулах энэ зарчмыг яаж тогтоож байгаа вэ, Ашигт малтмалын хуулиар?

**Г.Занданшатар:** Байнгын хорооны дарга Сандагийн Бямбацогт.

**С.Бямбацогт:** Үндсэн хууль батлагдсантай холбогдуулан Үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Улсын Их Хурлаас 2020 оны 1 сард 02 дугаар тогтоол баталсан. Энэ дотор бол Үндсэн хууль батлагдсантай холбоотой холбогдуулан 48 хуулийг боловсруулж Их Хуралд оруулж ирэхийг Засгийн газарт үүрэг болгосон, чиглэл болгосон. Энэ хүрээнд сая таны ярьж байгаа Үндсэн хуулийн 6.2-той холбоотой тэр төрийн нийтийн өмч гэсэн заалтыг хэрхэн яаж тайлбарлаж ойлгох вэ, мөн ашигт малтмалтай холбоотой асуудлыг хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг чиглэлээр үзэл баримтлалыг нь бол тэр 02 дугаар тогтоол заагаад өгчихсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол яг сая таны ярьж байгаа тэр хүрээндээ байгалийн баялгийн үр өгөөжийг Монголын ард түмний тэгш шударгаар хүртэх бололцоо боломжийг.

Төрийн нийтийн өмч гэсэн зохицуулалтыг одоо яаж явах вэ гэдгийг, энэ Засгийн газар өргөн барьсан төсөл дээр ч гэсэн дөчин тав дээр нь байж байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг 2021 онд одоо баталъя, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Засгийн хэрэг эхлэх газар боловсруулж оруулж ирнэ. Ингэхдээ саяын хэлсэн төрийн өмчийн ангиллыг түүний.

**Г.Занданшатар:**  Баасандорж, 87 дээр.

**Б.Баасандорж:** Яг төрийн нийтийн өмчтэй холбоотой Үндсэн хуулийн 6.2-той холбоотой. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн өөрчлөлтөөр 2021 онд багтаан боловсруулахаар төлөвлөж байгаа. Үүн дээр бол төрийн өмчийн ангиллыг ангилал, түүний зориулалт, шинж чанараас хамаарч зөв зохистой хэрхэн яаж хийх талаар болон зориулалт тус бүрээр нь удирдах, захиран зарцуулах эрх үүргийг нь хуваарилах асуудлыг яг энэ үзэл баримтлалдаа тусгаад одоо үзэл баримтлалаа баталж байгаа. Тэгээд хуулийн төсөл дээр одоо бид нар эхэлж байгаа, хуулийн төслөө бичээд. Энэ дээр яг Үндсэн хуулийн 02 дугаар тогтоол гарсан. Үүн дээр бол яг хамгийн нэн тэргүүнд баталж хэлэлцүүлэх тухай хууль бол энэ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль. Тэр дундаа нийтийн өмчтэй холбоотой асуудлыг зохицуулахаар энэ хаврын чуулганаар өргөн мэдүүлнэ ээ.

**Г.Занданшатар:** Манай Дуламдоржийн Тогтохсүрэн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Судлаачдын гурван хэсэг ажиллаж байгаа гэж ажлын хэсгээс мэдээлсэн байгаа. Тэгээд энэ хуулийг бас хаврын чуулганд оруулчихсан байгаа. Одоо эрхэм гишүүн Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ цахимаар асуулт асууна. Цахимаар таван гишүүнээр тасаллаа. Пүрэвдорж гишүүнээр тасаллаа. Даваасүрэн, Цогтгэрэл, Сүхбаатар, Пүрэвдорж.

**Б.Бат-Эрдэнэ:** Та бүхнийгээ өглөөний амгаланг айлтгая. Би гурван асуулт асууя. Нэгдүгээрт, саяын асуугдаж яригдаж байгаа Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр орсон энэ 6.2-той холбоотой, иргэд олон түмний дунд бухимдал ба ойлголтын зөрүү гараад байгаа. Энэ асуудал дээр одоо тодорхой хариулт өгөх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 6-гаар бол бид нар энэ стратегийн ач холбогдолтой орд газрыг дийлэнх хувийг нь ард түмэнд оногдож байх ийм зарчмын өөрчлөлтийг хийсэн. Энэ өөрчлөлтийн анхны тэмцлийг бол бид нар Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ яригдаж байх үед 2008, 2009 оны үед энэ асуудлыг тавьж тэмцэж байж Улсын Их Хурлын 57 дугаар тогтоол батлуулж гаргасан. Тэр үед төрийн тулхтай зүтгэлтэн Дамдины Дэмбэрэл Их Хурлыг даргалж байсан. Бидний арваад хүн эсэргүүцэл тэмцэл хийж байж энэ 57 дугаар тогтоолыг баталсан.

Энд тухайлах юм бол, би жишээ ганцхан жишээ хэлж байгаа юм шүү. Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхөх Монголын талын эзэмших хувь хэмжээг 50-иас доошгүй хувьд өргөх ийм зарчмын заалттай тогтоол баталсан. Энэ тогтоол одоо хүчин төгөлдөр байгаа. Тэр тухайн үед Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж ч гэсэн Оюу толгойн ордын хөрөнгө оруулалтаа нөхсөний дараа тавиас доошгүй хувийг нь эзэмших тухай ийм шийдвэр нь хэвээрээ байж байгаа. Тэгэхээр энэнтэй нийцүүлээд энэ стратегийн ач холбогдлын том орд газруудынхаа дийлэнх хувийг нь ард түмэнд ногдох энэ өөрчлөлт, хуулийнхаа юу хэлбэрэлтгүй хийх хэрэгтэй. Хоёрт бол утгагүй, энэ 6.2-ыг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр дагаж гарах тэр хуульдаа яаралтай өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Энэ талаар дахиад тодруулж асууя.

Хоёрдугаарт асуух гэж байна юм, одоо энэ батлагдах гэж байгаа тогтоолын төсөлд төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагын тухай хууль.

**Г.Занданшатар:** Бат-Эрдэнэ гишүүн цаг дууссан байна. Сандагийн Бямбацогт гишүүн.

**С.Бямбацогт:** Үндсэн хуулийн 6.2 байгалийн баялаг бол төрийн нийтийн өмч гэж орсон. Үүнтэй холбоотойгоор үндсэндээ төрийн нийтийн өмчийг Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт хэлэлцэж байх явцад бол бид хангалттай ярьсан. Түүнээс хойш ч бас нэлээн ярьсан. Төрийн нийтийн өмч гэдэг бол ерөөсөө л Монголын бүх ард түмний мэдэлд байх энэ зарчим юм шүү. Бусдаар, нийтийн гээд ерөөсөө гадна, дотныхон эзэмших эрхтэй биш шүү гэдгийг нэлээн сайн ярьсан, үүн дээр ойлголцсон. Урьд нь бол зөвхөн төрийн өмч гэж байхаараа төрийн эрх мэдлийг атгаж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүсийн өмч болчхоод байна, хэсэг бүлэг цөөнхийн гэдэг үндэснээсээ ард түмний өмч байх агуулгаар бол нийтийн өмч гэж орсон. Энийг бол Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд бол үзэл баримтлал ингэж орж ирэх ёстой. Ингэж орж ирэх ёстой.

Мөн стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэн ноогдож байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэж бас Үндсэн хуульд орсон. Энэ бас яг энэ заалтын хүрээнд Үндэсний баялгийн сангийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хуулийн ийм зохицуулалтууд орох ёстой. Энийг бид нар бас 02 дугаар тогтоолоор оруулж ирсэн. Засгийн газрын өргөн барьсан төсөл дээр ч гэсэн яг энэ агуулгаар орж ирсэн байгаа. Ингэхдээ бид нар үр өгөөж гэдгийг угаасаа татвар, төлбөр хураамж энэ бүгдээс нийлнэ ээ. Дийлэнх гэдгийг бол ерөөсөө олонх нь 50-иас дээш хувь нь гэсэн агуулгаар бол Үндсэн хуульд бас яг тухайн үед ярьж байсан. Яг энэ агуулгын хүрээнд орж ирэх ёстой гэдгийг бас хэлье.

126, Үндэсний баялгийн сангийн тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хуулийн асуудал бол Засгийн газар өргөн баригдсан байгаа. Энэ бол 2021 онд Их Хуралд орж ирэхээр байж байгаа. Төрийн албан хаагчийн сахилга, хариуцлагатай холбоотой асуудлаар Засгийн газраас хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд бол орж ирээгүй. Энэ бол Засгийн газрын ирэх дөрвөн жилийн хугацаанд Улсын Их Хурлаар батлуулах, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх хууль тогтоомжийн жагсаалт буюу төлөвлөгөө. Үүнээс гадна хууль санаачлах эрхтэй 76 гишүүн, Ерөнхийлөгчийн субъект байж байгаа. Энэ гишүүд бол тодорхой Монгол Улсын урт хугацааны бодлого, мөн Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн төлөвлөгөөг, Засгийн газар үйл ажиллагааны.

**Г.Занданшатар:** Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ гишүүн 1 минут тодруулна.

**Б.Бат-Эрдэнэ:** Баярлалаа. Тэгэхээр Засгийн газар луу бид нар 2020 оны 10 сарын 21-ний 07/4543 тоот албан тоотоор энэ хуулийн төслийг өргөн барих хугацааны талаар мэдээлэл авахаар өмнө хүргүүлсэн юмсан. Засгийн газраас хариулт өгөөч ээ. Энэ Төрийн албаны албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагын тухай хуулийг батлуулж гаргана гээд энэ мөрийн хөтөлбөр, Алсын хараа-2050 энэ томоохон хөтөлбөрүүд чинь орчихсон, суучихсан ийм зүйл шүү дээ. Улсын Их Хурал бол ажлаа хийж байгаа. Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар Улсын Их Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлуулах үүрэг бүхий төслийг боловсруулах ийм ажлын хэсэг амжилттай ажиллаад, бид нар бол өргөн барихад бэлэн болчихсон байгаа. Энэ төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлагатай холбоотой энэ хуулийн төслийг Засгийн газраас өргөн барих ёстой. Тэр хаана явна аа? Засгийн газар энэ дээр хариулт өгөөч ээ. Ингэж байж бид нар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр гүйцэтгэх засаглалдаа хяналт тавих, төрийн албыг хариуцлагатай болох энэ бодлого чинь хэрэгжинэ. Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч.

**Г.Занданшатар:** 83 дээр, Нэргүйн Мягмар.

**Н.Мягмар:** Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хууль, эрх зүйн газрын дарга Мягмар. Бат-Эрдэнэ гишүүний асуултад тодруулж хариулъя. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга, хариуцлагын тухай хуулийн төслийг Засгийн газрын Хэрэглэх газрын даргын болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан үзэл баримтлалын хүрээнд боловсруулсан анхны төсөл бол байгаа. Холбогдох судалгаа, зүйлүүдийг нь хийчихсэн энэ төсөл бол байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр Хууль тогтоомжийн эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтоосонтой холбоотойгоор төрийн албан хаагч гэдэг том бүрэлдэхүүн ангилалд бас улс төрийн албан тушаалтнууд орж байгаа учраас энэ улс төрийн албан тушаалд төрийн өндөр албан тушаалтнууд, түүн дотроо Улсын Их Хурлын гишүүд гээд ордог учраас энэ ёс зүй, сахилга хариуцлагын хуулийн төслөөр бас эдгээр албан тушаалтнууд ёс зүй болон сахилгын хариуцлагын ийм төрлүүд орж байгаа учраас, өөрөөр хэлэх юм бол.

**Г.Занданшатар:** Тодорхой хариулахгүй байна. Төрийн албаны сахилга, хариуцлагын тухай хуулийг Мягмар дарга мэдэхгүй байх. Баясгалан дарга энэ тэр байхдаа боловсруулаад Герман, Японы Төрийн албаны, ёс зүйн хууль, Германы Төрийн албаны сахилга, хариуцлагын тухай хууль энэ тэрийг судлаад төслийг нь боловсруулаад Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас саналаа аваад бараг өргөн барихад бэлэн болчихсон байгаа шүү дээ. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хэрэглэх газрын хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаад. Тэгээд зөвхөн сахилгын төрөл адилхнаар биш наадах чинь 36 сарын тэтгэмжийг нь олгохгүй байхаас авхуулах санкцууд нь өөр шүү дээ. Сахилга алдвал.

Сандагийн Бямбацогт дарга.

**С.Бямбацогт:** Бат-Эрдэнэ гишүүний бас ярьж байгаа асуудлыг ойлгож байгаа. Их Хурлын дарга сая бас ярьж байна. Тийм болохоор бид нар энийг хоёр дахь хэлэлцүүлгийн явцад Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга, хариуцлагын тухай хуулийг бас энэ Хууль тогтоомжийг боловсрох үндсэн чиглэлд тусгах талаар хоёр дахь хэлэлцүүлгээр анхаарч ажиллая. Ер нь энэ бол Засгийн газрын өргөн барихаас гадна Улсын Их Хурлын гишүүд бас ийм хуулиудыг санаачлах бүрэн эрх нь нээлттэй байж байгаа. Ерөнхийлөгч санаачлах эрхүүд нь. Тийм болохоор бид нар хэрвээ Засгийн газар энд ороогүй ч гэсэн Их Хурлын гишүүд шаардлагатай хууль тогтоомжийг боловсруулах, санаачлах, энэ хүрээндээ санаачлаад явах бололцоо байгаа. Гэхдээ хуралдаан даргалагч чиглэл өгвөл бид нар бас энэ жагсаалтад оруулъя.

**Г.Занданшатар:** Энэ Сахилга хариуцлагын байнгын хорооны дарга Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ гишүүн бас энэ хуулийн төсөл дээр ажиллаж байсан. Тэгээд энийг Байнгын хороо санаачлахаар Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэлэлцэх үед нь тэр санаачилга гаргаад хэлэлцээд нэлээд явчихсан. Энийг бас одоо эцсийн хэлэлцүүлэг дээрээ анхаарах чиглэлийг өгч байна.

Дараагийн гишүүний асуулт, эрхэм гишүүн Баагаагийн Баттөмөр.

**Б.Баттөмөр:** Хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох төлөвлөгөө гэдгийг бид нар 2017 онд хэлэлцэж баталж байсан. Гэтэл 2016-2020 оны хооронд 96 хуульд л өөрчлөлт оруулсан байгаа юм, 50 хувьд ч хүрэхгүй байгаа юм л даа. Энэ төлөвлөлт яагаад ийм зөрж байна аа? Ямар учир шалтгаан байна гэсэн нэгдэх асуулт байна. Хоёр дахь нь бол бид энэ хуулийг баталж чадаж байна. Баталж, мөрдөж байгаа хуулиудын хэрэгжилтийг хянадаг, судалдаг ийм субъект Монголд одоо юу байдаг вэ? 620 орчим хууль байна гэж ингэж би ойлгож байгаа.

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, холбогдох газруудын саналыг нэгтгэн авч, үндсэн чиглэлийн төслийг Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртэй нийцүүлж боловсруулахаар заасан байгаа. Энэ дагуу бол бодлого явж байна гэж ойлгож байгаа. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох ажил дөрвөн жилийн хугацаагаар төлөвлөгдөнө гээд бас хуульд заачихсан байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсад бол Засгийн газар, Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүд хууль санаачлах эрхтэй. Энэ гурван субъектын үйл ажиллагааг уялдуулах, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй энэ хуулийн хэрэгжилтийг судалж үзэж, засаж залруулж байдаг ийм юм дээр нь юу яаж явагддаг юм бэ гэсэн ийм дараагийн асуулт байна.

Хүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг 2023 онд өргөн барина гэсэн байна, 65 дугаар хуудсанд нь байна л даа. 2023 хүртэл гурван жил Хүнд үйлдвэрлэлийн хуульгүй явах юм уу, эсхүл 2023 он хүртэл Монгол Улс хүнд үйлдвэрлэлийг дэмжихгүй гэсэн үг үү? Жагсаалтын 86-д шүгэл үлээгчийг хамгаалах тухай хууль гэж байна. Шүгэл үлээгч гэдэг бол мэдээд өгчье л хэлж байгаа байх л даа. Тэгэхээр яг энэ нэр нь зөв үү, буруу юу? Энэ албан ёсны нэршил мөн үү биш үү? Энийг хэлж өгөөч. 1 минутаа авчихъя.

**Г.Занданшатар:** Баагаагийн Баттөмөр гишүүн 1 минут.

**Б.Баттөмөр:** Хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох төлөвлөгөөнд 149 хууль, 12 Улсын Их Хурлын тогтоолыг хийж шинэчлэхээр тусгагдсан байна л даа. 149 хуулиас 43 нь анхдагч, 54 нь шинэчилсэн найруулга хийх, 42 нь нэмэлт, өөрчлөлт оруулах юм байна. Эндээс ингээд хараад байхаар эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, хувийн хэвшлийг дэмжих, Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх гээд ийм бодлогын шинж чанартай томоохон хуулиуд энд ороогүй байгаа юм шиг надад харагдаад байна л даа. Эсхүл би буруу хараад байгаа юм уу. Энэ дөрвөн жилийн хугацаалбол маш их чухал ийм хугацаа өнгөрнө, 2020-2024 онд. Тэгэхээр Монгол Улсын энэ өрсөлдөх чадвар, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг дээшлүүлэх, ард түмний амьдралыг дээшлүүлэх, хуримтлалтай болох, өр зээлээс гарах гээд их олон асуудлууд дээр бодолцсон уу гэдэг ийм асуулт.

**Г.Занданшатар:** Сандагийн Бямбацогт, Хууль зүйн байнгын хороон дарга.

**С.Бямбацогт:** Баттөмөр гишүүн маш чухал асуудал хөндөж байна. Урьд нь ингээд маш том төлөвлөгөө гаргадаг, тэр төлөвлөгөө Улсын Их Хурлын хувьд бол хууль тогтоох үндсэн чиг үүрэгтэй. Хуулиа баталдаггүй гэдэг юм уу, ингээд бас биелүүлдэггүй. Засгийн газар нь мөрийн хөтөлбөр, бодлого зорилт дэвшүүлдэг, тэр нь биелдэггүй, яам, тамгын газар, орон нутаг нь бас нэлээд том амлалтууд авдаг. Тэр нь бас ингээд амьдрал дээр бас бүтэн хэрэгждэггүй. Энэ бодлогоо тодорхойлдог, бодлого нь яагаад хэрэгждэггүй, бодлогын хэрэгжилтийг хэрэгжүүлэх тал дээр яаж хяналт тавьдаг, энэ асуудал учир дутагдалтай байна, энэ хуулиудаас харахаар гэж. Яах аргагүй тийм бол байгаа. 2004-2008 оных дээр 138 хууль зааснаас 96 батлагдсан. 2008 онд бол 125 гэснээс 96 батлагдсан. 2020 он хүртэл гэдэг дээр 201-ээс 96 нь батлагдсан гээд. Ингээд үндсэндээ Их Хурлын баталъя гэж төлөвлөсөн хуулиуд нь бас харьцангуй гүйцэтгэл багатай гэдэг юм уу.

Энэ маань үндсэндээ яагаад байгаа юм бэ гэхээр бид төлөвлөчхөөд төлөвлөснөө зохион байгуулж хэрэгжүүлэх тал дээр харьцангуй сул ажилладаг юм байна гэдэг. Зөвхөн хууль тогтоомжийн хүрээнд ч биш ерөөсөө Монгол Улсын төрийн бодлого маань. Тийм учраас энэ бодлогоо тогтвортой байлгах үүднээс хөгжлийн бодлого тогтвортой байна гэж Үндсэн хуульд оруулсан. Энэ хүрээндээ Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хууль баталсан. Одоо энэ хууль тогтоомжуудаа бүгдийг нь нэг сайн цэгцлээд авъя. Тэгээд аль ч нам, ямар ч Засгийн газар гарч ирсэн тэр төрийн бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд хаашаа ч хазайдаггүй байх ийм алсын хараатай, дунд хугацааны бодлоготой болж байгаа. Энэ хүрээндээ үүнээс хойш бол үндсэндээ бодлого маань цэгц явах бололцоо, боломж бас бүрдэх болов уу гэж харж байгаа. Яах аргагүй нийгмийн харилцаа бас өөрчлөгдөж байгаа учраас хууль, эрх зүйн орчныг бас өөрчлөх шаардлага гардаг.

Энэ хүрээнд бол энэ хуулиуд орж ирж байгаа. Хүнд үйлдвэрийн бодлого одоогоор байхгүй байгаа. Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийг 2023 онд оруулж ирнэ гэсэн байсныг бид нар 2021 он болгож наашлуулсан байгаа. Энэ хүртэл үндсэндээ хуучин хуулиар энэ хууль батлагдаж явж байна. Мөн одоо дэд бүтцийн болон эдийн засгийн зорилт хөтөлбөрүүдийг батлах чиглэлээр.

**Г.Занданшатар:**  Бямбацогт дарга 1 минут.

**С.Бямбацогт:** Тэгэхээр одоо аж ахуй бизнесийг эдийн засаг, санхүүгийн таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлууд бас байна уу? Хууль харагдахгүй байна гэж сая Баттөмөр гишүүн асууж байна. Энд бас нэг зорилт хөтөлбөрүүд орхигдсон байсан. Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуульд 7 зорилт, хөтөлбөр буюу дунд хугацааны бодлогыг Улсын Их Хурал батлах ёстой, Засгийн газар боловсруулж. Энэ зорилт, хөтөлбөрүүдийг бид нар бас оруулж өгч байгаа. Энэ хүрээндээ дэд бүтцийн зорилт хөтөлбөр, мөн эдийн засгийн зорилт хөтөлбөрүүдийг буюу 10 жилийн бодлогуудыг урт хугацааны бодлого “Алсын хараа-2050”-д нийцүүлж түүн дээр тулгуурлаж, түүн дээр үндэслэж боловсруулж энэ Их Хурал батлахаар бас оруулж ирж байгаа. Засгийн газар боловсруулж Их Хурал батлахаар. Ингээд өгөх юм бол үндсэндээ бид нар бас нэг дунд хугацааны эдийн засгийн болон дэд бүтцийн тогтвортой бодлоготой болно. Үүнийгээ бас богино хугацаандаа хэрэгжүүлэх талаар бас тодорхой алхмууд хийгдэх боломж энэ дөрвөн жилийн хугацаанд бий болно, хэрэгжүүлж эхэлнэ гэж харж байгаа. Мэдээж өнөөдөр орж ирээгүй хууль байж болно. Орж ирээгүй хууль байх юм бол тэр мэдээж энэ харилцааг.

**Г.Занданшатар:** Нэг зарлал байна. Өнөөдөр 12 цаг 30 минутаас Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн батлах санал хураалт явагдана. Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн дагуу, Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу хуулийг эцэслэн батлахдаа нийт гишүүдийн олонхоор буюу 39-өөс дээш гишүүдийн саналаар эцэслэн батлах хууль дэгтэй. Ингээд дэгийн тухай хуулийн дагуу хууль эцэслэн батлах санал хураалтыг Улсын Их Хурлын дарга урьдчилан мэдэгдэж зарлана гэж заасан, цагийг. Тэгээд ямар ч асуудал хэлэлцэж байлаа гэсэн дундуур нь ингээд хэлэлцэж болно, тухайн цагийг урьдчилан зарлах ёстой юм. Ингээд 12 цаг 30 минутад Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн батлах санал хураалттай гэдгийг зарлаж мэдээлж байна. Гишүүд идэвхтэй оролцоорой.

Одоо Баагаагийн Баттөмөр гишүүн 1 минут тодруулна.

**Б.Баттөмөр:** Бид нар ардчилал, зах зээлийн нийгэмд шилжээд 30 жил болж байгаа юм аа. Бид ер нь хэрэгцээт бараа материалаа өөрсдөө үйлдвэрлэж чаддаггүй, ихэнхийг нь гаднаас импортоор авдаг. Тийм учраас валютын эрэлтийг байнга ихэсгэж байдаг. Энэ утгаараа бол монгол төгрөгийн ханш байнга унаж, одоо 2850-н хэд болчихсон л явж байна л даа. Гэтэл өнгөрсөн 30 жилд Монгол Улс Худалдааны хуульгүй явлаа. Энд миний сонссоноор бол хоёр, гурван янзаар боловсруулаад ороод ирчихсэн ийм төслүүд байдаг гэсэн. Хэн дуртай нь дураараа валют кармаалж аваад л гаднаас бараа материал оруулдаг. Энэ 2024 он хүртэл энэ хуулийн жагсаалт дотор Худалдааны хууль гэж байхгүй байх шиг харагдах юм. Би буруу харав уу? Худалдааны хуультай яагаад болж болохгүй байна? Ямар учир шалтгаан байна аа? Энд хариулт авъя.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн, Хууль зүйн байнгын хорооны дарга Бямбацогт асуултад хариулна.

**С.Бямбацогт:** Худалдааны хууль гэдэг нэрээр биш Арилжааны тухай хууль гэж орж ирж байгаа. Бизнес эрхэгчдийн хоорондын харилцаанд үйлчилдэг онцлог зарчмуудыг тусгах, бизнес эрхлэгч хооронд байгуулах гэрээ хэлцэл ашгийн төлөө байгуулагддаг байх. Энэ бүхий л худалдаа арилжаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүдийг хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэсэн үзэл баримтлалын хүрээнд Арилжааны тухай хууль оруулж ирэхээр 2022 онд хэрэгжүүлэхээр оруулж ирсэн байгаа. Мөн бас Худалдааны талаар төрөөс баримлах бодлогын бичиг баримтад батлах тухай гэж 2023 онд оруулж ирэхээр бас орж ирсэн байна лээ. Гэхдээ энэ төрөөс баримтлах бодлого маань бас хуульд нийцэх үү, нийцэхгүй юу гэдэг асуудал дээр бид бас энийг анхаараад, хасаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуульд заасан бодлогын бичиг баримтыг Улсын Их Хурал батална. Түүнээс, заагаагүй бол хасна аа гээд.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн Цэрэнпилийн Даваасүрэн цахимаар асуулт асууна. Баярлалаа.

**Ц.Даваасүрэн:** Та бүхэндээ энэ өглөөний мэнд хүргэе. Би хоёр зүйл асууя. Энэ тогтоолын төсөл дээр хоёр зүйлийг хэлэлцүүлгийн явцад өөрчилье, тэгээд хэлэлцэх эсэхээ дэмжье гэж ингэж тохирсон. Нэгдүгээрт, амьдрал шаардлагатай асуудал гарч ирвэл зөвхөн Засгийн газар оруулж ирэх юм шиг ийм байсан байхгүй юу. Тэгэхээр ялангуяа иргэдийн зүгээс чинь одоо нэн шаардлагатай өөрчлөлт гэдэг асуудлууд тавьдаг байхгүй юу. Та нар санаж байгаа байх. Малын хулгайтай зэрэгцүүлэх юм гэх мэтийн Улсын Их Хурлын гишүүнд бас гарна. Тэгэхээр энэ хуулийн төслөөс зөвхөн Засгийн газар, мөн Ерөнхийлөгч, Их Хурлын гишүүдэд хамаарахгүй гэсэн ийм хоёр үг, өгүүлбэр байсныг хасъя гэсэн асуудал юу болсон бэ?

Ер нь хууль санаачлахад маш төвөгтэй болчихсон юм байна. Саяын гишүүдийн яриад байгаа төр нийтийн өмч гээд Үндсэн хуульд өөрчлөлт орчихсон чинь одоо Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиараа энэ өмчийг гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн ашиглаж эзэмшихээр ийм хууль эрх зүйн нөхцөл үүсчихсэн байхгүй юу. Бид нар зөвхөн тэр хоёр үгийг л аваад хаячихмаар байгаа юм л даа. Тэгээд санаачилъя гээд тэгэхээр хоёр сар шаардах гээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд би Их Хурлын даргад хандсан юм, та энийг нэн яаралтай тэр Засгийн газрын нэг горим байгаа шүү дээ, энүүгээр одоо хэлэлцүүлээд ингээд шийдээд өгөөч ээ. Тэр хоёр өгүүлбэрийг хасчхаж болно шүү дээ. Дараа нь тэр том хуулиа ярина биз дээ?

Тэгэхгүй бол би яагаад энэ дээр болгоомжлоод байна вэ гэвэл өнөөдөр жишээлбэл, манай хамгийн том хөрөнгө оруулагч Оюу толгой Монгол Улсын алтыг барьцаалж, гадаадаас хоёр дахь шатны том зээл авах тухай яриад байна шүү дээ. Гаднын иргэн, гадаадын компани Монголын баялгийг барьцаалж зээл авах тухай тэнд яригдаж болж байна гэдэг чинь тэнд бол хууль, эрх зүйн орчин сайн учраас энийг лавлаж байгаа юм. Монголд ийм хууль, эрх зүйн орчин байгаа юм уу гэж. Тэгэхэд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яг жишээлбэл, арбитрын маргаан болоход миний асуулт байна шүү, аль эсхүл олон улсын шүүх болоход ийм хууль, эрх зүйн нөхцөл Монголд үйлчилж байжээ гэдэг асуудал үүсвэл яах вэ, энэ цаг хугацаанд? Жишээлбэл, Үндсэн хууль батлагдаад үйлчлэл эхэлснээс одоогийн наад хуулийн чинь өөрчлөлтийг хийх хүртэлх энэ хугацаанд хууль, эрх зүйн ийм орчин Монголд үйлчилж байсан учраас эднийх энэ баялгийг барьцаалж зээл авах боломжтой байжээ гэж ингэж үзэх үү? Яагаад гэвэл энэ хуулийн үйлчлэл чинь одоо үйлчлээд байна шүү дээ. Органик хууль чинь үйлчлээд байна. Тэгэхээр ийм асуудлаас би болгоомжлоод энийг ярьсан юм.

Ер нь анхааралтай байхгүй бол, энэ хуулиа сайжруулахгүй бол болохгүй нь ээ. Жишээлбэл сая ингээд онцгой дэглэм тогтооно гэхэд Засгийн газар тогтоох юм шиг ойлгоод байгаа байхгүй юу. Үгүй шүү дээ. Бусдын эрхийг хязгаарласан ийм шийдвэрийг зөвхөн Их Хурал гаргана, зөвхөн Их Хурал гаргана. Гэтэл нэг дэх өдөр онцгой дэглэм Засгийн газар тогтоох гэж байгаа юм шиг л яриад л унаж байгаа байхгүй юу. Их Хурал нь өөрсдөө хоорондоо яриад л ингэх гэж байгаа юм уу гээд ингээд л. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө сүүлдээ энэ хууль тогтоох байгууллага чинь өөрөө өөрийнхөө.

**Г.Занданшатар:** Нэмэлт 1 минут, Даваасүрэн гишүүн.

**Ц.Даваасүрэн:** Тэгэхээр Их Хурал нэлээн өөрсдийнхөө байр суурин дээр байдаг болмоор байна. Жишээлбэл, яагаад онцгой дэглэм тогтоох тохой шахуу асуудлыг Засгийн газар шийдэх юм шиг бид ингээд яриад сууж байдаг болчихов оо? Өөрсдийнхөө тухай үнэлэмж байхгүй болж эхэлж байна шүү дээ, энэ Их Хуралд чинь. Энэ чинь Их Хурлын эрх байхгүй юу. Тийм учраас ер нь энэ нэг хууль тогтоох хууль гээд л. Энэ чинь бол зөвхөн Засгийн газарт боломж олгоод явчихсан. Засгийн газар яаралтай шаардлагатай асуудал байвал өргөж бариад байхаар, Их Хурлын гишүүн болохооргүй ийм юм харагдаад байгаагаа засах ёстой л гэж би ингэж хараад байгаа юм л даа. Тэгээд одоо яах вэ дээ, гоё л тайлбар хэлнэ, надад. Би ойлгож байна. Манай Бямбацогт бол гоё тайлбарлаж сурсан. Энэ дэгийн тухай хууль, Их Хурлын тухай хуулиудыг олон удаа өөрчиллөө шүү дээ. Гоё тайлбарлалтайгаар. Тийм учраас бол надад гоё тайлбар өгөх байх. Би тэгж бодож байна. Баярлалаа. Хэрвээ шаардлагатай бол 1 минутаа авъя.

**Г.Занданшатар:** Бямбацог дарга.

**С.Бямбацогт:** Би гоё тайлбараа өгье өө. Бид нар бас хуулиа өөрсдөө мэддэг, уншдаг, ойлгодог баймаар байгаа юм. Өмчийг захиран зарцуулах гурван хэлбэр байгаа. Эзэмших, ашиглах, өмчлөх. Өнөөдөр бас Монгол Улсын байгалийн баялгийг хэн нэгэн гадаадын иргэн, хуулийн этгээд хэзээ ч өмчлөхгүй байсан, цаашдаа хэзээ ч өмчлөхгүй. Урьд нь гадаадын иргэн, хуулийн этгээд хөрөнгийг эзэмшдэг, ашигладаг байсан энэ зарчим бол олон улсын жишгээрээ л явна. Үүнийг гадаадын иргэнд өмчлүүлэх гээд болчихлоо гэж л мушгиж яриад байгаа байхгүй юу. Нэгд ийм юм байхгүй ээ.

Хоёрдугаарт нь, Их Хурлын эрхийг Засгийн газар авчихлаа гээд яриад байх юм. Онцгой дэглэм зарлах, онцгой дэглэм тогтоох эрх чинь Засгийн газарт хуулиараа байж байгаа. Онц байдал зарлах эрх чинь харин Их Хуралд байж байгаа. Онц байдал, онцгой дэглэм хоёроо бас ялгамаар байгаа байхгүй юу.

Гуравдугаарт нь, хуульд байж байгаа. Тогтоолын төслийн 2 дээр, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүнээс санаачлах хууль тогтоомжийн төсөлд энэ тогтоол хамаарахгүй гээд. Энийг хасъя гээд Даваасүрэн хасах гээд байгаа юм. Энийг хасчих юм бол зөвхөн энд заагдсан 149, одоо 151 болж байгаа. Энэ хуулиудыг л Их Хурлын гишүүд санаачилна, өөр юу ч санаачлах эрхгүй болно. Энийгээ бас ойлгооч. Зөвхөн энэ 151-ийг Засгийн газар санаачилна. Энэ 151 дээр нэмээд Их Хурлын гишүүд өөрийн ард түмний эрхэд нийцсэн ямар ч хуулийг санаачлах эрх нь нээлттэй үлдэж байгаа. Ийм л юмнуудыг бид нар жоохон ялгамаар байгаа юм л даа. Ялгахгүй, тэгээд ерөөсөө тэгээд л гоё тайлбарладаг гээд ингээд яриад байх юм. Онц байдал, онцгой дэглэм хоёр чинь өөр. Өмчлөх, эзэмших, захиран зарцуулах чинь өөр. Их Хурлын гишүүдийг яах гэж эрхийг нь хасах гээд байгаа юм, хаах гээд байгаа юм бэ?

**Г.Занданшатар:** Даваасүрэн гишүүн сая 1 минут авчихсан л даа. Дараагийн гишүүн асууна. Ер нь энэ нийтийн болохоороо гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд эзэмших, ашиглах эрх үүсчхээд байгаа юм биш шүү дээ. Өмнө нь ч гэсэн лиценз хэлбэрээр Бороо гоулд, Оюу толгой ч бай 3000 гаруй гадаадын аж ахуйн нэгж ашигт малтмалын лиценз хэлбэрээр энэ байгалийн баялгийг ашиглах, эзэмших харилцаа үүсэж байсан. Төрийн орон нутгийн өмчийн хуулиар. Өмнө нь яг энэ хуулийн дагуу л эзэмшээд ашиглаад өчнөөн гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгжүүд уул уурхайн баялгийг эзэмших, ашиглах харилцаа үүсээд явж байсан. Одоо төрийн нийтийн өмч болчхонгууд энэ ашигладаг, эзэмшдэг болчихлоо гэж байгаа бол буруу ойлголт шүү. Хуучин ерөөсөө энэ харилцаагаар ингээд зохицуулагдаж явж байсан. Энэ дээр нэг их өөрчлөлт. Харин харин ч энийг бол бүр Улсын Их Хурлын хяналтад оруулж, Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд оногддог байхаар хуульчилж зохицуулалтыг хийх гээд одоо төрийн орон нутгийн өмчийн тухай хууль боловсрогдоод явж байгаа.

Онц байдал бол Үндсэн хуулиар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлын чөлөөт цагт онц байдал тогтоох тухай зарлиг гаргаад Улсын Их Хурлын чөлөөт цагт. Улсын Их Хурал байгаа үед бол долоо хоногийн дотор чуулган хуралдаж онц байдал тогтооно гэсэн ийм Үндсэн хуулийн заалт нь ийм байдаг юм. Онц байдлыг би хэлж байна. Онцгой дэглэм тогтоох асуудал энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх асуудлууд бол Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын эрх мэдлээр сая Гамшгийн тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр ч гэсэн зохицуулагдаад явж байгаа.

Одоо эрхэм гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар асуулт асууна.

**С.Ганбаатар:** Эрхэм гишүүд ээ, сая Даваасүрэн гишүүний хэлсэн санал туйлын зөв шүү дээ. Үндсэн хуулийг Улсын Их Хурал гишүүд битгий хэл хэн ч өөдөөс нь тайлбарлахгүй. Үндсэн хуулийн тайлбарыг хэн ч хийхгүй. Ганцхан ард түмэн санаа бодлоо илэрхийлнэ. Тэрийг нэг тайлбарыг нь нөгөө тайлбараар тайлбарлаж болохгүй. 6.2 гэдэг дээр би гишүүдтэй санал нэг байгаа. Сая Даваасүрэн гишүүний хэлсэн нэг асуудлыг та нар анхаараарай. Олон улсын гурван хэвлэл мэдээлэл дээр Монгол Улсын газрын доор байгаа алтыг бартерлаж байгаа газар нутагтай нь, тэр газрын дор байгаа алтыг 6.72 тэрбум долларын барьцаанд тавина гэдэг асуудлыг ярьчихсан байгаа юм. Энэ нөгөө нийтийн өмч гэдэг энэ асуудлаас чинь болсон байх бүрэн магадлалтай. Энэ талаар бүх гишүүд рүү би бичиг явуулсан байгаа. 6.2-ыг ард түмний санал асуулга асууя. Бүгдэд нь бичиг ирсэн байгаа. Зарим нь хариу ирсэн, зарим нь хариу ирээгүй. Энэ талаар би ард түмэндээ удахгүй тайлан тавина. Тэгээд саяынДаваасүрэн гишүүний асуудлууд минийхтэй давхцаж байгаа учраас, ер нь Улсын Их Хурал Засгийн газрын, Ерөнхий сайдын хуулийн хэлтэс байж болохгүй ээ. Ерөнхий сайдыг ард түмэн сонгоогүй, Улсын Их Хурлын гишүүдийг сонгосон. Бид сонгогчдоо хүндэтгэж, хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Миний гурван асуултын эхнийх бол 6.2-ын тухай асуултууд байсан. Гишүүд асуусан учраас давхардаж байна.

Хоёрдугаар асуулт. Энэ дээр Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим мэргэжлийг хөгжүүлэх байгууллага, Үйлдвэрчний эвлэлийн эрхийн тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, Хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн санаачилга, Өрсөлдөөний тухай хууль гээд ер нь ажил олгогч эзэд, бизнес эрхлэгчидтэй холбоотой долоон хууль орж ирсэн. Тэгээд миний санаачилгаар та бүхэнд Засгийн газраараа суурь хууль учраас хамтдаа оруулж хэлэлцье гэж санаачилсан Бизнес эрхлэгчдийн эрхийн тухай хууль.

**Г.Занданшатар:** Сандагийн Бямбацогт Хууль зүйн байнын хорооны дарга.

**С.Бямбацогт:** Даваасүрэн гишүүн, Ганбаатар гишүүдтэй бол бас энэ Их Хурал бол төрийн эрх барих, хууль тогтоох дээд байгууллага шүү. Улсын Их Хуралд бас өөрийн гэсэн онцгой бүрэн эрх байдаг шүү гэдэг дээр бол санал нэг байгаа. Санал нэг байгаа. Энэ ч хүрээндээ энэ Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл дээр Засгийн газарт чиглэл өгөөд, энэ хуулиудыг та нар оруулж ирээрэй. Энийг болон үүнээс гадна хуулиудыг Их Хурлын гишүүд оруулах эрхтэй шүү гэдэг байдлаар явж байгаа.

Бизнес эрхэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль гээд энэ дээр Хууль зүйн байнгын хороон дээр таны санал бас яригдсан. Тэгээд гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй. Яагаад гэхээр энэ дээр нөгөө Засгийн газраас эдийн засгийн болон дэд бүтцийн зорилт хөтөлбөрүүдийг Их Хуралд оруулж ирэх чиглэлийг бас Их Хурлаас өгч байгаа. Мөн үүнээс гадна бас Хууль зүй, дотоод яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас бизнесийн эрхлэх эрх зүйн орчин, энийг сайжруулах чиглэлээр бас. Хэдийгээр ингээд яг тодорхой нэр нь ийм биш ч гэсэн саяын таны хэлдэг энэ долоон хуулиар бас тодорхой зохицуулагдаж байгаа учраас энийг бол хэлэлцэх шаардлагагүй гэдэг одоо тайлбар өгөгдсөн. Ингээд л гишүүд Байнгын хороон дээр энэ асуудал, таны санал бол дэмжигдээгүй гэдгийг бас танд хэлье.

**Г.Занданшатар:** Сайнхүүгийн Ганбаатар гишүүн 1 минут тодруулна.

**С.Ганбаатар:** Бямбацогт гишүүний хариултыг сонслоо. Бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн эрхийг сайн хамгаалахгүйгээс болж л тэд маань маш хүнд байдалд ордог. Тэгэхээр энэ хуулийг би санаачилна, Засгийн газар нягт хамт мэдээлэлтэй, хамтарч ажиллая гэдэг гарц үлдэж байна. Хоёрдугаар миний асуух зүйл бол Монгол Улсын иргэн гадаадад ажиллаж байгаа, гадаадад дадлагажигчаар ажилладаг тэдний эрх ашгийг хамгаалах зохицуулалт үнэхээр дутмаг байдаг. Энэ талын хуулийг би санаачилж очер дугаартаа оруулаад өгөөч. Хамгийн гол нь Засгийн газрын санал бодол, зовлон бэрхшээл бидэнд чухал учраас хамтарч санаачилъя гэж очерт оруулах гээд байгаа юм. Энэ тал дээр бас яагаад хасагдсан юм бол оо? Би энэ дээр хариулт авъя.

**Г.Занданшатар:** Бямбацогт дарга асуултад хариулъя.

**С.Бямбацогт:** Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 38.3-т заасан байдаг. Их Хурлын гишүүдийн хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаар, мөн Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 7.1-д байж байгаа. Энэ хүрээндээ Их Хурлын гишүүд ерөөсөө тодорхой хуулиудыг санаачлах бүрэн эрх нь байж байгаа. Энэ бол зөвхөн Засгийн газрын санаачлах хуулиуд. Засгийн газарт ийм хуулиудыг ийм хугацаанд оруулж ир гэсэн чиглэл өгч байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол 2024 он хүртэл.

Таны саяын яаж байгаа Бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хуулийг л та санаачлах бүрэн эрх хэвээрээ. Энийг баталснаар надад таны эрх хаагдахгүй. Та бол хэдийд ч хууль санах бүр эрхээ хүрээнд саяын хэлж байгаа хуулиа санаачлаад явах бүрэн эрхтэй. Мөн Засгийн газар бол тантай агуулга ижил хуулийг, Худалдаа аж үйлдвэр, танхимын тухай хуулийг оруулж ирж байгаа. Монгол Улсын хурдацтай хөгжиж буй бизнесийн орчинд үндэсний танхим зохицон ажиллах аж ахуй эрхлэгчдийн нийтлэг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах хууль гээд бас өргөн барих юм байна лээ. Тийм болохоор таны хууль ч хэлэлцэгдэнэ, Засгийн газрын хууль хэлэлцэгдэнэ. Аль нь ч санаачлах бүрэн эрхтэй байгаа шүү. Та бол хууль санаачлах, энэ Хууль тогтоомж боловсруулах үндсэн чиглэл батлагдсанаар таны хаагдахгүй, хасагдахгүй.

**Г.Занданшатар:** Энэ чинь Засгийн газраас Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл шүү дээ. Одоо эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл цахимаар асуулт асууна.

**О.Цогтгэрэл:** Баярлалаа. Энэ тогтоолын төслийг Засгийн газар 2020-2024 онд өргөн барих хууль тогтоомжууд гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр эндээс ингээд харахад нийтдээ 149. Энэ дотроос гээд тоог нь харах юм бол анхдагч хууль 43, нэмэлт, өөрчлөлт 42 гэх чигээр байна л даа. Хамгийн гол асуух гээд байгаа нь 149 дотор багц зүйлүүд хэд байгаа юм бэ? Яагаад бас багц гэдгийг онцлох гээд байна вэ гэхээр ер нь энэ одоо чинь аль ч, шинэчилсэн найруулга ч бай, анхдагч ч бай аль ч хууль бусад хуулиас холбоо хамааралгүй тухайн үед гэж бараг нэг ширхэг ч байхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд энэ 149 хуулийг жирийлгээд биччихсэн байна л даа. Энэ дотор аль болох багцалж, тэр тусмаа багц гэдгийг Засгийн газар өөрөө багц хууль оруулж ирэх нөөц бололцоо, потенциал Засгийн газарт л байгаа байх. Хүн хүч олон талаасаа, хууль, эрх зүйн хувьд ч гэсэн тэр. Тэгэхээр энэ дотор багц хууль гэдэг зүйлийг оруулж ирэхэд энэ Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд Засгийн газарт бас чиглэл өгөх ёстой юм шиг.

Тэгээд Бямбацог даргаас л асууя. Одоо энэ багц хуулийн дотор гээд. Энэ талаар яг ямар байр суурь, бодлого Засгийн газраас баримталж байгаа юм бэ? Миний саналаар бол Засгийн газар бараг дандаа багц хууль оруулж ирээрэй гэсэн чиглэлтэй байсан ч угаасаа Улсын Их Хурлын гишүүд, бусад субъектүүдэд дан хууль барих эрхүүд нь байгаа шүү дээ. Энэ чиглэлд та нэг хариултыг өгөөч. Энэ өөрөө бүр зайлшгүй шаардлагатай юм шиг л надад харагдаж байна.

**Г.Занданшатар:** Сандагийн Бямбацогт дарга.

**С.Бямбацогт:** Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуульд урт хугацааны бодлого бол 30 жилийн хугацаатай “Алсын хараа-2050” байна гээд. Мөн дунд хугацааны бодлого нь долоон чиглэлийн зорилт хөтөлбөр байна гээд заачихсан юм. Энэ хүрээндээ долоон багц хүрээндээ Засгийн газартаа энэ 2022 онд билүү оруулж ирэхээр бас чиглэл өгч байгаа. Нэгдүгээрт нь нийгмийн хөгжлийн зорилт, хөтөлбөр батлах тухай, хоёрдугаарт нь эдийн засгийн болон дэд бүтцийн зорилт, хөтөлбөр батлах тухай, гуравдугаарт нь байгаль орчны зорилт хөтөлбөр батлах тухай, дөрөвдүгээрт нь засаглалын зорилт, хөтөлбөр батлах тухай, тавдугаарт нь бүсийн хөгжлийн зорилт хөтөлбөр батлах тухай, зургаад нь хүний хөгжлийн зорилт, хөтөлбөр батлах тухай, долоод нь үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилт, хөтөлбөр батлах тухай хууль. Үндсэндээ энэ долоон багц зорилт, хөтөлбөрийн хүрээнд дунд хугацааны бодлогоо тодорхойлно. Энэ дунд хугацааны бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээндээ одоо энэ хууль эрх зүйн орчноо сайжруулах, үүнд нийцүүлэх өөрчлөх байхгүй бол шинэчилэн найруулах хүрээндээ 149 хууль орж ирсэн. Энийг 151 болгож байгаа. Үүнээс 2021 нэгэн онд 121 хуулийг 2022 онд 32 хуулийг, 2023 онд 12 хуулийг Их Хуралд өргөн мэдүүлээрэй гэсэн чиглэлийг өгч байгаа юм. Ийм байдлаар үндсэндээ энэ хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоё, төр маань нэгдсэн нэг бодлоготой болъё. Хоорондоо зөрчилдөөд 560 гаруй хууль тогтоомжийг өөрчлөг нь өөрчлөх нийцүүлэхийг нийцүүлэх энэ ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж үндсэндээ энэ дөрвөн жилийн хугацаанд бас нэг томоохон эрх зүйн шинэтгэл хийе. энэ хүрээндээ Их Хурал нь Засгийн газартайгаа хамтраад ингээд энэ бодлоготой, хууль тогтоомж хоорондоо уялддаг, нийцдэг, хуулийн хийдэл давхардал байхгүй хоорондоо зөрчилдөхгүй байх энэ асуудлыг ингэж нэг мөр цэгцлэх ийм зорилгыг бас ажлын хэсгээс нэмж оруулж байгаа. Нэмж ажлын хэсэг хариулах уу?

**Г.Занданшатар:** Баасандорж дарга, 87 дээр.

**Б.Баасандорж:** Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Баасандорж. Цогтгэрэл гишүүний асуултад хариулъя. Засгийн газраас сая Цогтгэрэл гишүүн байсан Бямбацогт даргаас хэлсэн 149 хуулийн төслийг ирэх онуудад төлөвлөсөн байгаа, дөрвөн жилээр. Үүний 54 шинэчилсэн найруулга, 43 нь анхдагч хууль буюу шинэ хууль байгаа. 42 нь хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. Үүн дотор багц хуулиуд бол байгаа. Жишээ нь салбар салбараараа. Гадаад худалдааны чиглэлээрх багц хууль байгаа. Хууль зүйн салбарын жижиг чиглэлээр бол Киберийн аюулгүй байдлын тухай, Нийтийн мэдээллийн тухай, Хувь хүний мэдээлэл хамгааллын тухай гэх мэт.

Хууль тогтоомжийн тухай хувьд бол хуулийн төрлийн нэг төрөл нь бол багц хууль байдаг. Багц хуулийг яг нэг асуудлаар хэд хэдэн хуулийн төсөлд өргөн мэдүүлэхээр бол хамтад нь цуг өргөн мэдүүлж болно гэж орсон байгаа. Гэхдээ бид нар төлөвлөгөөндөө оруулахдаа бол яг тус тусад нь, багц гэдгээрээ биш тус тусдаа үзэл баримтлалаар батлагдаж байгаа учраас яг тус тусад нь бие даасан хууль байдлаар эрэмбэлж жагсаал хийсэн байгаа. Яг агуулгаараа багцалж ойлгох, өргөн мэдүүлэх хуулиуд бол салбар салбаруудад бол хэд хэдэн хууль байгаа. Жишээ нь сая Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн барааны тэмдгийн тухай хууль, Патентын тухай, Зохиогчийн эрхийн тухай хууль. Энэ бол яг л багцаараа Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж байгаа. Үзэл баримтлал нь тус тусдаа учраас тус тусдаа эрэмбэлэгдэж явж байгаа. Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Одонгийн Цогтгэрэл гишүүн 1 минут тодруулъя.

**О.Цогтгэрэл:** Харин яг наад жагсаалтыг чинь л хараад байна даа. Сая Баасандорж дарга хэлж байх шиг байна. Худалдааны чиглэлд багц зүйлүүд байгаа гэж. Наад төсөл дээрээс чинь харахаар Чөлөөт бүсийн хууль чинь 2020 онд, Гадаад худалдааны тухай хууль 2021 онд, Арилжааны тухай хууль 2022 онд Худалдааны талаар төрөөс баримтлах бодлого 2023 онд гээд ингээд тавьчихсанн байна л даа. Уг нь бодлого нь түрүүлж гараад хууль нь багц л явмаар юм. Гэтэл ойрын 2021, 2022, 2023 онд наад саяын багц гэдэг чинь худлаа байгаад байна л даа. Аль эсхүл миний энэ харж байгаа баримт худлаа байна уу? Ахиад энэ багц гэдэг дээр хэлэх гээд байгаа нь өнөөдөр энэний дараа Хөдөлмөрийн хуульд орж ирж байна. Энэ чинь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуультайгаа орж ирэхгүй болохоор ёстой л нэг тийм нөгөө Амбасэлмаа докторын хэлдгээр нь алаг цоог л юм болчих гээд байна л даа. Тэнд зарим заалт нь, энд зарим заалтууд нь. Хамтдаа өөрчилчихвөл бас болохоор зүйл харагдаад байдаг.

**Г.Зананшатар:** Бямбацогт дарга.

**С.Бямбацогт:** Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсөл дээр ажлын хэсэг ажилласан. Түрүүн хэлсэн Алтанхуяг гишүүн, Мөнх-Оргил гишүүн, Дэлгэрсайхан гишүүн нарын бидний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг. Ингээд ажиллахдаа бол аль болох бас багцлах, аль болох хуулиудыг нааш нь татах, нэлээн олон хууль 2023, 2024 он гээд тавигдсан байсан. Үүнийг бид нар гол хуулиудаа 2021 онд 121 хуулиа өргөн мэдүүлээрэй, 2022 ондоо 32 хуулиа, 2023 онд 12 хуулиа өргөн мэдүүлээрэй гэж. Үндсэндээ бол аль болох бодлогын бичиг баримт, хууль эрх зүйн орчноо сайжруулах асуудлаа аль болох нааш нь хийе гэдэг байдлаар өөрчилсөн. Мөн хуулиудыг бас багцлах, чиглэл чиглэлээр нь бас дөхүүлэх, ойртуулах энэ чиглэлээр бас тодорхой ажлыг ажилласан байгаа. Гэхдээ дутуу байна гэж үзэж байвал та бас бидэнд саналаа өгөөрэй. Бид нар эцсийн хэлэлцүүлэг дээр анхааръя. Бас хуралдаан даргалаг ч бас энэ талаар чиглэл бидэнд өгчхвөл бас эцсийн хэлэлцүүлэгт Цогтэрэл гишүүний хэлж бас анхааръя.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн Ширнэнбаньдын Адьшаа.

**Ш.Адьшаа:** Энэ өдрийн гишүүдийнхээ мэндийг айлтгая. Энэ хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох тогтоолын төсөл дээр бас ганц хоёр зүйлийг асууя гэж бодож байна. Өчигдөр бид нар Шүүхийн тухай хууль эцэслэж, өнөөдөр батлах гэж байгаа. Энэ Шүүхийн тухай хуулийг баталж байгаатай холбогдуулж дагаж мөрдөж байгаа хуулиудад өөрчлөлт оруулсан. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх нийтийн сонсгол, өмгөөллийн гэх мэт. Гэтэл өнөөдөр энэ дээр нэг асуудал орхигдсон байгаа. Би Нямбаатар сайдаас зориуд асууя гэж бодож байгаа юм, Засгийн газар энэ хуулийг өргөн мэдүүлсэн учраас. Өнөөдөр эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал энд ерөөсөө хөндөгдөөгүй байгаа юм. Энэ ямар асуудал байна гэхээр шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас тухайн шүүхийн шийдвэр өөрчлөгдвөл, прокурор эсэргүүцэл бичиж Улсын дээд шүүх дээр хянадаг ийм зохицуулалт байгаа. Урьд нь ярьж байсан шүү дээ, энэ нэг Содномдаржаа, Чимгээ нарын хэрэг гээд л, хууль бусаар тагнасан чагнасан гээд л. Энэ асуудалтай яг адилхан ийм нөхцөл байдал үүсвэл Эрүүгийн хэрэг, хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар энэ асуудлыг яаж зохицуулах юм бэ? Цаашдаа ийм олон асуудал гарах юм бол яах вэ? Дээд шүүх ч угаасаа энэ Шүүхийн хуулиар байхгүй шахуу болсон. Энд нэг хариулт авъя гэж бодож байна.

Хоёрт нь, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байрыг бий болгох талаар хууль тогтоомжийн энэ төсөл болон бодлогын баримт бичигт тийм тодорхой заалтууд байхгүй байна.

**Г.Занданшатар:** Адьшаа гишүүн 1 минут.

**Ш.Адьшаа:** Энэ талаар хариулт авъя. Хоёрдугаарт нь, Улсын Их Хурлын гишүүний хууль санаачлах эрх бэрхшээлтэй болсон. Энэ нуух юм бол байхгүй шүү дээ. Тэр Улсын Их Хурлын дэгийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйл байна. Заавал Хууль зүйн байнгын хорооны дүгнэлтийг үндэслэж байж хууль цаашаа явах ийм гох дэгээ тавьсан ийм зүйл хүртэл байгаа. Би КОВИД-ын хуулийн дагуу төрийн албан хаагчдад нэг удаагийн мөнгөн тэслэн олгох энэ хуулийг 12 сарын 22-нд өргөн мэдүүлсэн. Өнөөдөр хүртэл энийг хэлэлцэхгүй, хэлэлцэх төлөвлөгөөнд оруулахгүй байна аа. Засгийн газрын хуулийн хэлтсийн дарга Мягмар гэдэг энэ хүнээс би асууя гэж бодож байгаа юм. Энэ талаар санал авъя гэхээр танд хариулт өгөх албагүй гэж хэлсэн надыг. Энэ талаараа би Мягмар даргаас хариулт авъя.

**Г.Занданшатар:** Мягмар дарга, 83. Адьшаа гишүүний надтай холбогдуулж асууж байгаа асуултад хариулъя. Засгийн санал, дүгнэлтийг Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Засгийн газрын тухай хуулиар Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас бэлтгэж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлдэг. Энэ дагуу Адьшаа гишүүн Засгийн газрын санал, дүгнэлтийг хэзээ өгөх вэ гэдэг асуудлыг тавьсан. Тэр үед нь бол Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас бэлтгэж оруулж ирнэ, тэнд хүргүүлсэн байгаа гэдэг хариултыг өгсөн.

**Г.Занданшатар:** Бямбацог дарга.

**С.Бямбацогт:** Тэр Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай, Хөнгөн үйлдвэрлэл дэмжих тухай хууль гээд жагсаалтын 138 дээр байж байгаа. Тэр хуулийн хүрээнд үндсэндээ энэ хөнгөн, үйлдвэрийн гэсэн агуулгад бол үндсэндээ жижиг, дунд үйлдвэрүүд маань бүрэн хамрагддаг. Тийм учраас тэр хүрээндээ бас ороод ирэх бололцоотой.

Их Хурлын гишүүдийн хууль санаачлах эрх бол ер нь хязгаарлагдаагүй. Ер нь Их Хурал өргөн барьж байгаа хууль тогтоомжуудыг чанартай, амьдралд хэрэгждэг байх үүднээсээ Хууль тогтоомжийн тухай хуульд 2015 онд миний санаж байгаагаар өөрчлөлт орсон санагдаж байна. Үүнээс хойш үндсэндээ тодорхой хууль санаачлагчтай, судалгаатай, тооцоотой, үндэслэлтэй, хуулийн хэрэгжилт дээр эргэж бас үндэслэдэг, зардлын тооцоотой, өргөн барих ийм байдлаар хууль боловсруулахад тавигдах шаардлага, босго өндөр болсон. Тэгж байж чанартай хууль орж ирэхгүй бол дур дураараа гишүүд болон Засгийн газраас шаардлага хангахгүй хууль орж ирдэг, тэр нь янз янзын, ашиг сонирхлын зөрчил илэрхийлдэг. Түүнээсээ болж эцэст нь Улсын Их Хурал дээр баталж байгаа хуулийнх нь нэр хүнд унадаг, эргээд амьдрал дээр хэрэгждэггүй. Түүнээсээ болоод чанаргүй баахан хууль баталлаа гэдэг асуудал үүсдэг учраас харьцангуй өргөн барьж байгаа хуулиуд дээр бол өндөрхөн шаардлага, шалгуур тавья гэдэг асуудал 2015 оноос хойш энэ Хууль тогтоомжийн тухай хууль батлагдаад явж байгаа.

Зүгээр, намрын чуулганаар хэлэлцэх асуудал дээр бол Төрийн байгуулалтын байнгын хороо тодорхой оруулсан байсныг дэгийн хуульдаа бид өөрчлөлт оруулаад тэр шалгуур, шаардлагыг багасгасан байгаа. Их Хурлаар хэлэлцэх асуудал бол даргын зөвлөлийн хурлаар яригдаж байж шийдэгддэг. Тийм болохоор КОВИД-ын хуулиуд ирэх долоо хоногт хэлэлцэгдэх гээд, олон гишүүдийн, зөвхөн таных биш бас олон гишүүдийн санаачилсан хууль хүлээгдэж байгаа юм байна лээ. Тэгээд хамтдаа хэлэлцэгдээд явахаар бэлтгэгдэж байгаа юм байна лээ. Бусдаар бол Хууль зүйн байнгын хороон дээр бүх хуулиуд дээр тийм шалгуур цензур тавьдаг зүйл бол байхгүй ээ. Эрүүгийн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт бас удахгүй орж ирэх юм байна лээ. Энэ хаврын чуулган орж ирнэ.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн Бөхчулууны Пүрэвдорж асуулт асууна. Дараа нь санал хураалттай, 28 санал байгаа.

**Б.Пүрэвдорж:** Засгийн газрын оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төслүүдийг дэмжиж байгаа. Миний заримыг нь өргөн барьсан, зарим нь одоо боловсруулах шатандаа явж байгаа нь ард түмний арван хууль гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх хуулийг ингээд ганцаараа бариад явахаар нэг тийм өөрийгөө л юу яаж байгаа юм шиг болох гээд байна. Тийм учраас Их Хурлын гишүүдтэй хамтраад хийе гэж. Өөрөөр хэлбэл, сөрөг хүчин учраас намайг бас нэг тийм дарах хандлага байгаад байна. Энэ сөрөг хүчин бол хамгийн л зөв үг хэлдэг. Хоёрдугаарт, Их Хурлын олонх бол Засгийн газрын бодлого, шийдвэртэй бас зарим нь бас зөрчилддөг учраас хэцүү байдаг байх шиг байгаа юм. Тэгэхээр энэ хуулиудаа бас тодорхой хүмүүстэй хамтарч өргөн барья л гэж бодож байна.

Тэгээд, НӨАТ-ын татварыг 5 хувь болгох тухай хуулийг Ж.Ганбаатар гишүүн одоо НӨАТ-ын тухай их ярьдаг. Тэнд тантай хамтраад өргөн барья гэж бодож байна. Хуурамч шатахууны хольц красин нафтад онцгой татвар ногдуулах энэ хуулийн төсөл, ингэснээр хуурамч шатахуун байхгүй болгох энэ хуулийн төслийг өчигдөр Бямбацогт намайг дэмжиж Засгийн газрын юунд оруулсан. Тийм учраас Бямбацогт гишүүнтэй хамтраад өргөн бариад явчихъя гэж бодож байна. Малчин, хувираа хөдөлмөр эрхлэгчийн нийгмийн даатгал нөхөн төлөх хугацааг нэг жилээр сунгах тухай хуулийг Тэмүүлэн гишүүн өргөн барьчихсан, бичиг баримт нь арай болоогүй байх шиг байна. Энийгээ хамтатгаад хэлэлцээд явчихъя гэсэн ийм саналтай байна. Хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг, энэ бол манай намын санаачилга. Тийм учраас намынхаа бүлгийн бүх гишүүдтэйгээ хамтраад өргөн бариад явъя гэсэн ийм бодолтой байна. Зөрчлийн тухай хуулиар шийдэгдсэн иргэдийг өршөөх тухай хуулийн төслийг Хүрэлсүх гишүүнтэй хамтраад өргөн барья гээд. Яагаад гэвэл 100 жилдээ зориулж эд нар нэлээн тийм, Өршөөлийн хуулийг гаргах байх. Тийм учраас энэ хоригдож байгаа ялтан хүмүүст өршөөл өгч байгаа юм чинь энэ.

**Г.Занданшатар:** Пүрэвдорж гишүүнд 1 минут.

**Б.Пүрэвдорж:** …хоригдож байгаа энэ ялтай хүмүүстээ өршөөл үзүүлж байгаа юм чинь Зөрчлийн хуулиар шийдэгдсэн иргэддээ бас өршөөл үзүүлэх байх гэж найдаж байгаа. Тамхинд онцгой татвар ногдуулах, өөрөөр хэлбэл “Монгол тамхи Со” компани Хятадын компани. Тэр одоо 20 тэрбум төгрөг давуу эрх олдог. Энийг ногдуулснаар 20 тэрбум олно. Үүнээсээ элэгний хавдарт зориулж Чинбүрэн гишүүнтэй хамтарч энэ хуулийг өргөн барья. Тэтгэвэр, тэтгэмж олгох тухай хуулиар долоон жилийн дунджийг таван жил болгосныг Чинзориг гишүүнтэй хамтраад өргөн барья. Сум хөгжүүлэх сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж суманд жил болгон тодорхой зээлийн эх үүсвэр олгодог. Энэ хуулийг хөдөөнөөс сонгогдсон бүх гишүүдтэйгээ хамтраад өргөн барья. Хүнсний тухай хуулиа би өөрөө болгочихно. Боловсролын тухай хуулийг Ундрам гишүүнтэй болон бусад гишүүдтэй хамтраад энэ Боловсролын тухай хууль, багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх энэ асуудал дээр бол нэлээн далайцтай ажиллана гэсэн ийм бодолтой байна. Тийм учраас гишүүд.

**Г.Занданшатар:** Үндсэндээ санал хэлчихлээ дээ тийм ээ. Бямбацогт гишүүнтэй хамтарсан хуулийг Төсвийн байнгын хороо хэлэлцээд хоногийн ирэх долоо хоногийн хуваарьт оруулчихвал, бас төсөвт хэрэгтэй л юм. Норовын Алтанхуяг гишүүн.

**Н.Алтанхуяг:** Би энэ ажлын хэсэгт орж ажилласан юм, Пүрэвдорж гишүүн ээ. Ингэмээр л юм шиг байна лээ. Энэ одоо 62 хүнтэй чинь та ганцаараа арван хууль санаачлаад, би ганцаараа тэд гурван хувь санаачлаад бүтэхгүй л юм шиг санагдсан. Тэгэхээр та өнөөдөр их зөв арга болж байх шиг байна, эдний нэгийг барьж уная, хамтарч ажиллая гээд. Тэглээ ч бараг бүтэхгүй л байх. Тэгэхээр би энэ хуулийнх нь төслийг боловсруулах ажлын хэсэгт нь хэдүүлээ ер нь орж идэвхтэй ажиллаж, тийм ээ. Тэгвэл зөв юм шиг байгаа юм. Тэгээд би ийм горимын санал байгаа юм, Их Хурлын дарга аа. Сая Даваасүрэн гишүүн, нэлээн олон гишүүн ингээд яриад байна. Монгол Улсын Их Хурал гэдэг бол төрийн эрх барих дээд байгууллага. Бид нар энд ядаж нэг улс орны эрх ашгийг хөндсөн том асуудлаар нэгдмэл ойлголттой болмоор байна. Би нэгдмэл гэдэг нь бүгд 100 хувь гараа өргө гээгүй, ийм учир начиртай юм байна гэдэг ийм мэдээлэл их дутуу байна. Жишээлэх юм бол би Үндсэн хуулийн яриад байгаа тэр нэг паблик, төрийн нийтийн гээд л нэг юм яриад байгаа юм.

Энэ хэрвээ үнэхээр ингээд янз янзаар ойлгоод байгаа юм бол Даваасүрэн гишүүний хэлж байгаагаар одоо байгаа тэр органик хуульд нь гялс нэг өөрчлөлт оруулаад энийг мухарлачих хэрэгтэй. Эсхүл Улсын Их Хурал, би дахиад л хэлье, хаалттай хуралдаан хийгээд ядаж Их Хурлынхаа түвшинд энэ ойлголтыг нэг мөр болгочих хэрэгтэй. Болчихно, надад бол тийм итгэл байгаа. Хоёр дахь нь энэ Оюу толгойн асуудлыг одоо ёстой нэг дур дураараа ярьж, дунд чөмгөөрөө шархирч байна даа. Би одоо энэ дээр маш их олон мэдээлэлтэй хүн, би та нарт зөндөө юм яримаар байх юм. Тэгээд ярих газар олдохгүй. Ямар, гишүүдийн өрөөгөөр орж юм ярилтай биш. Тэгээд ийм Улсын Их Хурал гэдэг институц чинь өөрөө шийдвэр гаргахын тулд их сайн мэдээлэлтэй байх ёстой. Тэр хуучин ажлын хэсэгт орж ажилласан Улаан сайд, Тэрбишдагва сайд Ардын намын сайд нар шүү дээ. Тэд нарыг урьж авчраад, бас мэргэжлийн хүмүүсийг урьж авчирч байгаад яг.

**Г.Занданшатар:** Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Одоо Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна. Ер нь бол Төрийн ба орон нутгийн өмчийн тухай хууль Улсын Их Хурлын 02 дугаар тогтоолоор шинэчлэн боловсруулах чиглэл өгөөд, ажлын хэсэг гараад ажиллаад судалгааны ажил явж байгаа. Бас их олон улсын хууль тогтоомж их нарийн судлахаар өмчийн харилцаа гэдэг чинь бас их нарийн асуудал юм байна лээ. Өмчийн удирдлагын асуудлаар явж байгаа юм. Ингээд Тогтохсүрэн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа, тийм ээ? Тэр ажлын хэсэгт ороод ажиллаж болно. Хууль удахгүй өргөн барина. Даваасүрэн гишүүн, Алтанхуяг гишүүд нарыг ажлын хэсэгтээ оруулаад хамт өргөн бариад эхэлчихсэн явж байгаа.

Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураана. Зарчмын зөрүүтэй 28 санал байгаа.

**Хууль зүйн байнгын хороо дэмжсэн санал**

1.Тогтоолын төслийн 4 дүгээр заалтыг 4, 5 дугаар заалт болгон доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

 “4.“Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн биелэлтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн намрын чуулганы хугацаанд Улсын Их Хуралд хүргүүлэхийг Засгийн газар /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай.

5.Энэ тогтоолын хэрэгжилтийн тайланг тухай бүр хэлэлцэж, хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо /С.Бямбацогт/-нд чиглэл болгосугай.”

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн С.Бямбацогт, Н.Алтанхуяг, Д.Ганбат, Б.Дэлгэрсайхан, Ц.Мөнх-Оргил /цаашид “Ажлын хэсэг” гэнэ/

Санал хураалт. Бүртгэлийн санал хураалт явуулж байна. MyParliament аппликэйшнаар санал хураалт явуулна. Бэлтгэлээ хангаарай. Бүртгэлийн санал хураалт. Бүртгэл дээр 23 гишүүнийг бүртгэлд бүртгээрэй.

Санал хураалт

Санал хураалтад 60 гишүүн оролцож, 39 гишүүн дэмжиж, 65 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

2.Төслийнхавсралтын **“**1.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цөмийн энергийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч байх зарчимд нийцүүлэх, гадаад улсын цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт булшлахыг хориглох зохицуулалтыг тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

 Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт. Үндсэн хуульд орсон маш чухал заалтыг хуульчилна.

Энэ дээр төхөөрөмжийн саатал гарсан байна. Жамбалын Ганбаатар гишүүн. Энэ саналыг яагаад дэмжээгүй вэ? Саналаа хэлнэ үү.

**Ж.Ганбаатар:** Төхөөрөмж ажиллаагүй учраас саяын саналыг хүчингүй болгох горимын санал гаргаж байна.

**Г.Занданшатар:** Жамбалын Ганбаатар гишүүний гаргасан горимын саналаар санал хураалт явуулна. Гишүүд анхааралтай

Санал хураалт

Мэдээллийн технологийн хэлтсээс сүлжээний саатал гарсан тул 1 минут сүлжээг дахин сэргээх хүртэл түр хүлээх хүсэлт ирүүлж байна. wi-fi-гаар санал биш сим картаар, MyParliament-аар санал хураалт явуулах ёстой. Сүлжээний саатал арилсан байна.

 Одоо тест хяналтын санал хураалт явуулъя. Энд байгаагаас Ганбаатар гишүүн эсрэг гараад байх юм. Ахиад тестийн санал хураалт явуулъя.

Даваасүрэн гишүүн асуулт гэсэн байх аа? Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор үг л хэлж болно. Цэрэнпилийн Даваасүрэн гишүүн.

**Ц.Даваасүрэн:** Төрийн өмчийн тухай хуулийн чинь 4.4 дээр “эзэмших” гэдэг асуудлыг яриад байгаа байхгүй юу. Бямбацогт гишүүн тэрийг л одоо гаднын компаниуд эзэмшиж байгаа гээд байх юм. Ашиглалтын лиценз өгч байгаа, ашиглаж байгаа байхгүй юу даа. Тийм учраас одоо санал хураах гэж байгаа чинь зөв. Ер нь буруу тайлбар өгөөд баймааргүй байна гэдгийг би дахин хэлье. Онцгой дэглэм гэж байхгүй ээ. Хязгаарлалтын дэглэм гэж бий, Гамшгийн хууль дээр. 25.1 дээр нь ийм нөхцөл байдал үүсвэл Улсын Их Хурал зохицуулахаар Гамшгийн хуульд орсон байгаа. Та нар хуулиа сайн хараарай. Тэгж байж одоо бас гишүүдэд тайлбар өгдөг болмоор байна шүү. Онцгой дэглэм гэж байдаггүй юм, хязгаарлалтын дэглэм гэж байна. Тэрийг Их Хурал цаг хугацаа шаардлагатай нөхцөл байдал үүсвэл цаг харгалзахгүйгээр хэлэлцэж шийдвэрлэхээр ингэж тусгасан байдаг юм. Засгийн газрынх дээр, Онцгой комиссын дээр байдаггүй юм шүү, эрхэм нөхөд өө. Энийг сайн ойлгож, хуулийг зөв хэрэглэх тал дээр нь анхаараарай. Хуулийг тайлбарлаж болохгүй биш. Хууль зүйн байнгын хороон дарга ч бай, чамд хууль тайлбарлах эрх байхгүй шүү, хуулиа сайн уншиж бай. Тэгж байж Хууль зүйн байнгын хороогоо удирдсан нь дээр шүү.

**Г.Занданшатар:** Гишүүд анхааралтай байгаарай. Одоо бүртгэлийн санал хураалт ахин явуулъя. Тест.

Ганбаатар гишүүний гаргасан горимын саналаар техникийн талаас сүлжээний саатлаас шалтгаалаад санал хураалтад догол үүссэн учраас өмнөх санал хураалтыг хүчингүй болгох санал хураалт явуулъя.

Сайнхүүгийн Ганбаатар гишүүн.

**С.Ганбаатар:** Энэ дараад байхад санал орохгүй байна. Тэгээд дахин техникийн сааталтай болсон учраас дахин санал хурааж өгнө үү гэсэн горимын санал гаргаж байна.

**Г.Занданшатар:** Тийм, Ганбаатар гишүүн сая үзүүллээ л дээ. Яг дараад байхад санал хураалт ерөөсөө орохгүй байгаад байгаа юм.

**С.Ганбаатар:** Тэгээд би харуулсан шүү.

**Г.Занданшатар:** Тэр анивчаад байгаа нь юу гэсэн үг юм бэ? Төрийн ордон дотроо байгаа бол “парламент.мн” хамгаалалттай wi-fi учраас болж байгаа юм. Энэ сүлжээнд гацалт гараад байгаа учраас энийг холбогдох байгууллагыг дуудаж шалгуулах хэрэгтэй байна. Сүлжээнд саатал гарсан байгаа учраас энийг холбогдох байгууллагуудаар шалгуулж байна. Кибер аюулгүй байдлын газар, холбогдох газар хэлтсүүдээр сүлжээг шалгуулж байна.

Ийм учраас 12 цаг 30 минутаас хорио цээрийн дэглэмийг чанд баримтлаад бүгд маскаа зүүгээд танхимаар хуралдана. 12 цаг 30 минут хүртэл чуулганны хуралдааныг түр завсарлуулж байна. 12 цаг 30 минутад Улсын Их Хурлын гишүүд чуулганы танхимд , таван танхимдаа хуралдана. “Их эзэн Чингис хаан” танхим, “Жанжин Сүхбаатар” танхим, “Үндсэн хууль” танхим, “Их засаг” танхим, “Их хуралдаа” танхимуудад хуваагдаж чуулганы хуралдааныг үргэлжлүүлнэ. 12 цаг 30 минутаас. Хуучин хуралдаж байсан хуваариараа танхимуудад хуваагдаж сууна. Сүлжээнд MyParliament-ын сүлжээнд саатал гарсан шалтгааныг холбогдох байгууллагууд, Кибер аюулгүй байдлын газраар шалгуулж байна.

 ЗАВСАРЛАГА

**Г.Занданшатар:** “Их хуралтай” танхимын ирцэд Адьшаа гишүүн, Мөнх-Оргил гишүүн, Ундрам гишүүдийн ирц орж байна. “Их эзэн Чингис хаан”, “Үндсэн хууль” танхимуудын ирц ирнэ. Улсын Их Хурлын гишүүдийн өдрийн амгаланг айлтгая. Танхимд 40 гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна.

Улсын Их Хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаан нээснийг мэдэгдье. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг өглөө танилцуулсан. Одоо “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг явагдаж байгаа. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулж байгаа.

Ингээд техникийн саатал гарсантай холбогдуулаад 12 цаг 30 минутаас Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн батлах санал хураалтыг хойшлуулж, “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгийг явуулж, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулж дууссаны дараа Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу боловсруулсан Шүүхийн багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн батлах санал хураалтыг явуулахаар тогтож, та бүхэнд зарлан мэдээлж байна.

Ийм учраас одоо “Монгол улсын хууль тогтоомжийг хоёр мянга, хорин дөрвөн он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслөө хэлэлцэнэ. Шүүхийн тухай багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийт гишүүдийн олонхоор буюу 39 гишүүн дэмжиж батлах учиртай. Ингээд хэлэлцэж байгаа асуудлаа үргэлжлүүлье.

Санал хураалтаа явуулъя. Танхимуудаас “Их хуралтай” танхим Тогтохсүрэн дарга, “Их эзэн Чингис хаан” танхим Сайнбуянгийн Амарсайхан гишүүн, “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн, “Үндсэн хууль” танхим Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар, “Их засаг” танхимд Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Төмөртогоогийн Энхтүвшин танхимын хуралдаануудыг даргалж, ирцийг бүрдүүлж санал хураалтыг зохион байгуулж мэдэгдэнэ.

Ингээд хоёр дахь санал хураалт дээр зогссон байгаа.

2.Төслийнхавсралтын **“**1.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цөмийн энергийн тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч байх зарчимд нийцүүлэх, гадаад улсын цацраг идэвхт хаягдлыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт булшлахыг хориглох зохицуулалтыг тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт явуулна. Санал хураалтыг гар өргөж явуулна.

“Их хуралтай” танхим Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, эрхэм гишүүн, Тогтохсүрэн дарга

**Д.Тогтохсүрэн:** 22 гишүүнээс 19 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим Бадарчийн Жаргалмаа гишүүн танхимын саналыг танилцуулна.

**Б.Жаргалмаа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 7-гоос 7 дэмжсэн.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим 5-аас 5.

**Г.Занданшатар:** Үлгэр жишээ “Үндсэн хууль” танхим.

**Ж.Сүхбаатар:** Манай “Үндсэн хууль” танхим 4-өөс 4 гишүүн дэмжиж байгаа. Гэхдээ зарим гишүүн Их танхимд байгаа юм байна шүү.

**Г.Занданшатар:** Ундрам гишүүн байгаа танайхаас. “Их засаг” танхим Одонгийн Цогтгэрэл гишүүн.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 5-аас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 43 гишүүн оролцож 40 гишүүн дэмжиж, 93 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

3.Төслийнхавсралтын **“**1.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Биеийн тамир, спортын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Биеийн тамир, спортын улсын хороо”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Биеийн тамир, спортын улсын хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой зарим харилцааг зохицуулах, холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, салбарын хэвийн үйл ажиллагааг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт

“Их хуралтай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 22-оос 20

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим. Хүрэлбаатарын Булгантуяа. Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга, Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Булгантуяа танилцуулаарай.

**Б.Жаргалмаа:** “Жанжин Сүхбаатар” танхим 8-аас 8.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн Бадарчийн Жаргалмаа танилцууллаа. 8-8

“Их эзэн Чингис хаан” танхим, эрхэм гишүүн Ганибалын Амартүвшин.

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 5 гишүүнээс 5 нь дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим, эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 5-аас 4 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Үлгэр жишээ “Үндсэн хууль” танхим, Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга, Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар танилцуулна.

**Ж.Сүхбаатар:** 4 гишүүнээс 4 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 44 гишүүн оролцож, 41 гишүүн дэмжиж 93.2 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

4.Төслийнхавсралтын“1.3.Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он I улирал”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангаж, боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх

Санал гаргасан: Aжлын хэсэг

Санал хураалт

“Их хуралдай” танхим, Тогтохсүрэн дарга

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим, эрхэм гишүүн Ганнибалын Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** “Чингис хаан” танхимд 5 гишүүнээс 5 гишүүн, таван гишүүн нь дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 8-аас 8 дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүн.

**Ж.Сүхбаатар:** 4 гишүүнээс 4 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалгад 46 гишүүн оролцож, 43 гишүүн дэмжиж 93.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

5.Төслийнхавсралтын **“**1.4.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Байгаль орчны тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Иргэн, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар иргэний мэдэх эрхтэй холбогдсон зохицуулалтыг нэмэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх

 Санал гаргасан: Aжлын хэсэг

Санал хураалт

“Их хуралдай” танхим, Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн.

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим, эрхэм гишүүн Ганнибалын Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** “Чингис хаан” танхимд 5 гишүүнээс 5 гишүүн, таван гишүүн нь дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 8-аас 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүн.

**Ж.Сүхбаатар:** Их Хурлын 4 гишүүнээс 4-үүлээ дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 46 гишүүн оролцож 43 гишүүн дэмжиж 93.5 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

Нэг мэндчилгээ дэвшүүлье. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Тогмидын Доржханд Хөдөлмөрийн үндэсний намын даргаар сонгогдсон явдалд Улсын Их Хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс баяр хүргэж, ажилд нь амжилт хүсэн ерөөе. Улс төрийнх нь үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсье.

Мөн яг өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа учраас дахин Монгол Ардын намын Нийгмийн ардчилал, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Даваажанцангийн Сарангэрэлд төрсөн өдрийн мэнд хүргэж, эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Танхимаар хуралдаж байгаа учраас.

6.Төслийнхавсралтын **“**1.7.Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Сангийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийг Улсын Их Хурал хэлэлцэн батлахдаа төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр батлах, төсөв нь урт болон дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд суурилсан байх, төсвийн хэрэгжилтэд Улсын Их Хурлаас хяналт тавих тогтолцоог боловсронгуй болгох.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт

“Их хуралдай” танхим, эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн, Монгол Ардын намын бүлгийн дарга

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа

**Х.Булгантуяа:** “Д.Сүхбаатар” танхимаас 8-аас 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим, эрхэм гишүүн Ганнибалын Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** “Чингис хаан” танхимаас 6-аас 6.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүн.

**Ж.Сүхбаатар:** 4 гишүүнээс 4 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 47 гишүүн оролцож, 44 гишүүн дэмжиж 93.6 хувийн саналаар санал дэмжигдлээ.

7.Төслийн хавсралтын “1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай”, “Улс төрийн намын тухай”, “Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай” гэж тус бүр, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он” гэж тус бүр, “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Барилга хот байгуулалтын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он” гэж, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганад “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 02 дугаар тогтоолд туссан хууль тогтоомжийн зохицуулах харилцааны агуулгыг тохиолдол бүрд нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Тогтохсүрэн, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо дэмжсэн.

Санал хураалт санал гаргасан.

“Их хуралдай” танхим, Тогтохсүрэн дарга

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 22 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим, эрхэм гишүүн Ганнибалын Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** “Чингис хаан” танхимаас 6-аас 6.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн.

**Х.Булгантуяа:** “Д.Сүхбаатар” танхимаас 9 гишүүнээс 9 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүн.

**Ж.Сүхбаатар:** 4 гишүүнээс 4 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 49 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж 95.9 хувийн саналаар энэ санал дэмжигдлээ.

Одоо сүлжээнд гацалт үүссэн асуудлаар, бас холбогдох байгууллагуудын хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулж уулзах ажилтай байгаа учраас би түр чөлөө хүсэж байна. Улсын Их Хурлын дэд дарга Төмөрбаатарын Аюурсайхан хурал даргална.

**Т.Аюурсайхан:** 8. Төслийнхавсралтын **“**1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Цахим орчинд хүний эрхийг хамгаалах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Баярсайхан, Нийгмийн бодлогын байнгын хороо дэмжсэн санал

Санал хураалт

Тогтохсүрэн дарга

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас Улсын Их Хурлын гишүүн Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 6 гишүүнээс 6 нь дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. “Үндсэн хууль” танхимаас Сүхбаатар гишүүн.

**Ж.Сүхбаатар:** 4 гишүүнээс 4 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 50 гишүүн оролцож 47 гишүүн дэмжиж, 94 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Бямбацогт гишүүнд үг өгье. “Их хуралдай” танхим.

**С.Бямбацогт:** Түрүүн санал хураагдсан 7 дугаар санал дээр Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хууль орхигдсон байна. Энийг бас боловсруулж оруулах ёстой. Энийг оруулах талаар та эцсийн хэлэлцүүлэг дээр анхаарах хуралдаанаас чиглэл өгнө үү. Мөн яг эрхлэн боловсруулах яамдын асуудал дээр эргэж харах шаардлага байна. Улс төрийн намын тухай хууль, Улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль. Эдгээр дээр бас бид анхаарах ёстой байх. Ерөнхийлөгчийн тухай хууль гээд. Энэ дээр эцэслэн боловсруулах үед бид нар эргэж харъя. Та бас нэг чиглэл өгөхгүй юу.

**Т.Аюурсайхан:** Байнгын хорооны дарга санал хэлж байна. Дараагийн хэлэлцүүлэг дээр төслийн 7 дээр, энэ асуудлууд дээр бас анхаарч ажиллах чиглэлийг өгч байна.

9 дүгээр санал хураалт

9.Төслийн хавсралтын “1.13.Соёлын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Усан доорх соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенцийг соёрхон батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Соёлын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”- “2023 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Усан доорх соёлын өвийг хадгалан хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, хууль бус худалдаа, малтлагаас сэргийлэх нөхцөлийг бий болгох.” гэж тус тус тохирох баганад нэмэх

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Баярсайхан, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо дэмжсэн санал

Санал хураалт

“Их хуралдай” танхим, Тогтохсүрэн дарга

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүн санал хураалтад оролцож, 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 6-гаас 6 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 5 гишүүнээс 5 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 49 гишүүн дэмжиж 94.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

10.Төслийнхавсралтын **“**1.14.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 130 дугаарт заасан “Өргөн мэдүүлэх хугацаа” -“2023 он” гэснийг, мөн хавсралтын **“**1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 138 дугаарт заасан “Өргөн мэдүүлэх хугацаа” - “2023 он” гэснийг “2021 он” гэж тус тус өөрчлөх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Жадамбын Бат-Эрдэнэ, Үйлдвэржилтийн байнгын хороо дэмжсэн.

Санал санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимд 6-гаас 6 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** **Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 5 гишүүнээс 5 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 7-гоос 6 дэмжиж байна.

 **Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 49 гишүүн дэмжиж 94.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

11.Төслийн хавсралтын “1.14.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 128 дугаарт заасан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганын “чанарын шаардлага хангаагүй газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдах асуудлыг цэгцлэх” гэсний дараа “хуурамч шатахуун хийхэд хэрэглэдэг нефтийн бүтээгдэхүүнд онцгой татвар тогтоох,” гэж нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Пүрэвдорж, Бямбацогт

Санал санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 22 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим. Амартүвшин гишүүнд микрофон өгье.

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 7-гоос 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 7 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 53 гишүүн дэмжиж 98.1 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

12.Төслийнхавсралтын **“**1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Тариалангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Тариалангийн талбайг малаас хамгаалах, хашихтай холбоотой зохицуулалт нэмэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Жадамбын Бат-Эрдэнэ, Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороо дэмжсэн.

Санал хураалт байна.

Санал санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** “Их Хуралдай танхимд 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим.

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 7-гоос 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим. Сүхбаатар гишүүн санал хураалтын дүн танилцуулъя.

“Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. “Үндсэн хууль” танхим.

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

13.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Нийгмийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”,“Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал санал хураалт. Тогтохсүрэн гишүүнд микрофон өгье.

**Д.Тогтохсүрэн:** “Их хуралдай” танхимд 23 гишүүн санал хураалтад оролцож 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим.

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 7-гоос 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

14.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Эдийн засгийн болон дэд бүтцийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”–“ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан худалдаа, эдийн засгийн тэргүүлэх салбар, томоохон төсөл, санхүү, дэд бүтцийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал санал хураалт.

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүн санал хураалтад оролцож 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас 7-гоос 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас 11 гишүүн оролцож 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

15.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Байгаль орчны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан байгаль орчин ногоон хөгжлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Aжлын хэсэг

Санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүн санал хураалтад оролцож 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 7 гишүүн оролцож, 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүн оролцож, 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 50 гишүүн дэмжиж 92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

16.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Засаглалын зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан батлан хамгаалах, хууль эрх зүй, шүүх, төрийн алба, улсын дотоод, гадаад хэрэг, засаг захиргаа, төр хувийн хэвшлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Aжлын хэсэг

Санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 7 гишүүн оролцож, 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүн оролцож, 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 50 гишүүн дэмжиж 92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

17.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бүсийн хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан бүсчилсэн хөгжил, хүн амын нутагшил суурьшил, бүс орон нутгийн хөгжлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт. Тогтохсүрэн гишүүн

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 7 гишүүн оролцож, 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүн оролцож, 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. 54 гишүүн санал хураалтад оролцож, 50 гишүүн дэмжиж 92.6 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

18.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Үндэсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-“Засгийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2022 оны II улирал”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”–“ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газар, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, дэвшилтэт технологи бүхий жижиг дунд үйлдвэрлэл, тэргүүлэх чиглэлийн тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 7 гишүүнээс 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. 54 гишүүн санал хураалтад оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

19.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсгийн 6 дугаарт туссан “Хүний хөгжлийн цогц бодлого батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулах:

“6.“Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Хүний хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр батлах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, холбогдох яамд, Үндэсний хөгжлийн газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“ “Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тусгагдсан хүн амын тогтвортой өсөлтийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохистой түвшинд байлгах, гэр бүлийн амьдралын таатай орчныг бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг сайжруулах, хүн бүр боловсрол эзэмших, хөгжих боломжийг бүрдүүлэх, хүн амыг ажилтай, орлоготой байлгах нөхцөлийг бий болгох, хүн амын эрүүл идэвхтэй насжилтыг дэмжих тодорхой зорилт, арга хэмжээг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр салбар, салбар хоорондын болон бүс, орон нутгийн онцлогт нийцсэн, нөөцөд суурилсан, санхүүгийн эх үүсвэрээр баталгаажсан үйл ажиллагаа, тоон болон чанарын шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан салбар дундын хөгжлийг 10 жилийн хугацаанд зохицуулах талаар тусгах.”

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт. Тогтохсүрэн гишүүн

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 7 гишүүнээс 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. 54 гишүүн санал хураалтад оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

20.Төслийн хавсралтын “Нэг.Хуулийн төсөл” хэсгийн 8, 11, 27, 33, 46, 87, 100, 116, 131, 148 дугаарт тус тус заасан хууль тогтоомжийн төслүүд нь Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн болон хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа тул төслөөс хасах.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт. “Их хуралдай” танхим Тогтохсүрэн гишүүн

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 7 гишүүнээс 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. 54 гишүүн санал хураалтад оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

21.Төслийн хавсралтын “Хоёр.Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл” хэсгийн 4, 9, 10, 11 дугаарт туссан тогтоолын төслүүд нь Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаар Улсын Их Хурлаар батлах хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн төрөлд хамаарахгүй байгаа тул төслөөс хасах.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт. “Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 7 гишүүнээс 7 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. 54 гишүүн санал хураалтад оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

22.Төслийн хавсралтын “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2020 он” гэснийг “2021 он” гэж тохиолдол бүрд өөрчлөх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт. Тогтохсүрэн гишүүн

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** Үлгэр жишээ танхимынхан 100 хувь, 6-уулаа дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Баярлалаа. Санал хураалтад 55 гишүүн оролцож, 52 гишүүн дэмжиж 94.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

 23.Төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн хавсралтын дугаарыг нийцүүлж өөрчлөх.

Санал гаргасан: Ажлын хэсэг

Санал хураалт. “Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 23 гишүүнээс 21 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 55 гишүүн оролцож, 52 гишүүн дэмжиж 94.5 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

 **Хоёр. Хууль зүйн байнгын хороо дэмжээгүй санал**

1.Төслийнхавсралтын **“**1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Баярсайхан, Нийгмийн бодлогын, Хууль зүйн байнгын хорооны дэмжээгүй.

Санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** Дэмжээгүй саналыг дэмжье. 22 гишүүнээс 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6-уулаа дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

2.Төслийнхавсралтын **“**1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бизнес эрхлэгч, ажил олгогч эздийн эрхийн тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам ”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Бизнес эрхлэгчид зохион байгуулалтад орох, эрх ашгаа хамгаалах нөхцөл боломж, эрхийн баталгааг хангах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар

Санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** 22 гишүүнээс 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6-уулаа дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

3.Төслийнхавсралтын **“**1.8.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Монгол Улсын иргэн гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх, дадлагажигчийг хамгаалах тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага”-“Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга”-“Монгол Улсын иргэн гадаад улсад хөдөлмөр эрхлэх харилцааг зохицуулах.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар

Санал хураалт

**Д.Тогтохсүрэн:** 22 гишүүнээс 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүнээс 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

4.Төслийн хавсралтын “1.9.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсгийн 88 дугаарт туссан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” баганад “тэтгэврийг 7 жилийн дунджаар биш 5 жилийн цалингийн дунджаар тогтоох,” гэж нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Пүрэвдорж

Санал хураалт. “Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 22 гишүүнээс 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 нь дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6-уулаа дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

5.Төслийнхавсралтын **“**1.15.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд” хэсэгт “Хууль тогтоомжийн төслийн нэр”-“Бэлчээрийн тухай”, “Хууль санаачлагч”-”Засгийн газар”, “Хариуцан боловсруулах байгууллага” - “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам”, “Өргөн мэдүүлэх хугацаа”-“2021 он”, “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үндэслэл, зохицуулах харилцааны товч утга” - “Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-ны 8.3.3 дахь заалтыг хэрэгжүүлж, газрыг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглуулах, бэлчээрийн зориулалт, ангилал, төрөл, заагийг нарийвчлан тогтоох, бэлчээрийн үнэлгээнд суурилан бэлчээрийг ашиглах, доройтлоос сэргийлэх, сайжруулах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах, тэдгээрт оролцогч талуудын эрх, үүргийг тогтоох.” гэж тус тус тохирох баганад шинээр нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Жадамбын Бат-Эрдэнэ

Санал хураалт. “Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 22 гишүүнээс 20 гишүүн дэмжсэн байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 нь дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Т.Аюурсайхан:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6-уулаа, 100 хувь дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** “Их засаг” танхим.

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Т.Аюурсайхан:** Санал хураалтад 54 гишүүн оролцож, 51 гишүүн дэмжиж 94.4 хувийн саналаар дэмжигдлээ.

Ингээд Хууль зүйн байнгын хороо дэмжээгүй саналаар санал хурааж дууслаа. Улсын Их Хурлын дарга Гомбожавын Занданшатар таныг индэрт урьж байна.

**Г.Занданшатар:** Баярлалаа. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хурааж дууслаа. “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлж байна.

Одоо хууль эцслэн батлах санал хураалт явуулна.

**Хоёр.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлах санал хураалтууд явуулна.**

Байнгын хороо эцэслэн батлуулах төслийн хувилбарыг бэлтгэж гишүүдэд тараасан байгаа. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 44.2-т нэгдсэн хуралдаан хуулийн төслийг эцэслэн батлах санал хураалт явуулах бөгөөд Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн олонхын санал талаар дэмжигдсэн бол хуулийг эцэслэн баталсанд тооцно гэж заасан.

Ингэхээр одоо нийт гишүүдийн буюу 76 гишүүний 39-өөс дээш гишүүний саналаар хууль эцэслэн батлагдана.

1.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

Санал хураалт

“Их хуралдай” танхим Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн.

**Д.Тогтохсүрэн:** 22 гишүүн санал хураалтад оролцож 19 гишүүн дэмжсэн байна.

“Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** Санал хураалтад 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төслийг “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхимд 6 гишүүнээс 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 50 гишүүн дэмжиж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 96.2 хувийн саналаар Улсын Их Хурлын нийт гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар буюу 50 гишүүний саналаар хууль эцэслэн батлагдлаа.

Хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

Санал хураалт

“Их хуралдай” танхим, эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн.

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн санал хураалтад оролцож 18 гишүүн дэмжсэн байна.

“Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** Санал хураалтад 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас оролцсон 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар гишүүнд баярлалаа. “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 6 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэлд баярлалаа.

Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 49 гишүүн дэмжиж нийт гишүүдийн олонхоос дээш саналаар энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

2.Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** Тогтохсүрэн дарга аа, сүүлд нь маргаангүйн тулд яг тоолчихъё. 18 байх шиг байсан.

“Их эзэн Чингис хаан” танхим эрхэм гишүүн Ганибалын Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа

**Х.Булгантуяа:** 11 гишүүнээс 11 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 100 хувь дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 49 гишүүн дэмжлээ. Энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

3.Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томёоллоор санал хураалт явуулъя.

Эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим эрхэм гишүүн Ганибалын Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар

**Ж.Сүхбаатар:** “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 7-гоос 6 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 52 гишүүн оролцож, 48 гишүүн дэмжлээ. Хууль эцэслэн батлагдлаа.

4.Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхимын эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим эрхэм гишүүн Ганибалын Амартүвшин

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

5.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль”

**Ж.Сүхбаатар:** 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

6.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томёоллоор санал хураалт явуулъя.

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн “Их хуралдай” танхимаас

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас Ганибалын Амартүвшин гишүүн

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

7.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

Эрхэм гишүүн дуламдоржийн Тогтохсүрэн “Их хуралдай” танхимаас

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас эрхэм гишүүн Ганибалын Амартүвшин гишүүн

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим эрхэм гишүүн Хүрэлбаатарын Булгантуяа

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим эрхэм гишүүн Жамъянхорлоогийн Сүхбаатар

**Ж.Сүхбаатар:** “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн санал нэгтэй дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

8.Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна, “Их хуралдай” танхимд.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

9.Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

**Д.Тогтохсүрэн:** “Их хуралдай” танхим 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

10.Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** “Их хуралдай” танхим 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6-уулаа 100 хувь дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

11.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

**Д.Тогтохсүрэн:** “Их хуралдай” танхим 21 гишүүнээс 17 гишүүн уг хуулийг дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6-уулаа 100 хувь дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

12.Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

13.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

14.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүнээс 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, энэ хууль эцэслэн батлагдлаа.

15.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** Санал хураалтад 21 гишүүн оролцож уг хуулийн төслийг 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** “Үндсэн хууль” танхимын 6 гишүүн 6-уулаа 100 хувь дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

16.Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн.

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн санал хураалтад оролцож 17 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** 18 дэмжсэн дээ, намайг оруулаагүй байна.

“Их эзэн Чингис хаан” танхимаас

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим Хүрэлбаатарын Булгантуяа гишүүн

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүн оролцож 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** Үлгэр жишээ “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 46 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

17.“Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна.

“Их хуралдай” танхим эрхэм гишүүн Дуламдоржийн Тогтохсүрэн.

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүнээс 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүнээс 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

18.“Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг баталъя гэсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

19.Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн оролцож, 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

20.Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн ороцлож, 6-уулаа дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

21.Нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн санал хураалтад оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн оролцож 6 гишүүн дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

22.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталъя гэсэн саналын томьёоллоор санал хураалт явуулъя.

“Их хуралдай” танхим

**Д.Тогтохсүрэн:** 21 гишүүн гишүүн санал хураалтад оролцож, 18 гишүүн дэмжсэн байна.

**Г.Занданшатар:** “Их эзэн Чингис хаан” танхим

**Г.Амартүвшин:** 8 гишүүн оролцож, 8 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхим

**Х.Булгантуяа:** 10 гишүүн оролцож, 10 гишүүн дэмжлээ.

**Г.Занданшатар:** “Үндсэн хууль” танхим

**Ж.Сүхбаатар:** 6 гишүүн оролцож 100 хувь дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** “Их засаг” танхим

**О.Цогтгэрэл:** “Их засаг” танхим 6-гаас 5 дэмжиж байна.

**Г.Занданшатар:** Санал хураалтад 51 гишүүн оролцож, 47 гишүүн дэмжиж, хууль эцэслэн батлагдлаа.

Эрхэм гишүүд ээ, та бид Шүүхийн тухай хуулийг эцэслэн баталлаа. Эрхэм гишүүд, ажлын хэсгийн гишүүдэд талархал илэрхийлье. Ингэснээр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг амилуулах эрх зүйн хувьсгал хийж, иргэд шударга шүүхээр шүүлгэх эрхээ хангах эрхэм зорилго бас нэг шатаар урагшиллаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн үндсэн зорилтын нэг нь шүүх шүүгчдийн хараат бус, бие даасан байдлыг хангах, үүгээр дамжуулан шударга ёсыг тогтоох явдал байсан. Шүүхийн тухай энэ хуулийг эцэслэн батлахад Улсын Их Хуралд суудалтай бүх намууд, бие даагчид онцгой хүчин чармайлт гаргаж, ойлголцол зөвшилцлийг эрхэмлэж, нийгмийн шударга ёс тогтоох эрхэм зорилгод нэгдэж, Үндсэн хуульд өргөсөн тангарагтаа үнэн ч байж, шүүхийн шинэтгэлийн төлөө нэг санаа, нэгдмэл зорилготой ажилласан явдалд гүн талархал илэрхийлж байна.

Түүнчлэн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал болон олон улсын сайн туршлага, жишигт нийцүүлэх, иргэд, олон нийт, хуульчид, мэргэжилтнүүдийн шүүгчдийн судлаачдын санал, зөвлөмжийг тусгах, улам чамбайруулах чиглэлээр хичээн зүтгэсэн Сандагийн Бямбацогт даргатай Хууль зүйн байнгын хорооны гишүүд, ажлын хэсгийн ахлагч Баттөмөрийн Энхбаяр нарын гишүүдэд нийт гишүүдийнхээ өмнөөс талархал илэрхийлж, баяр хүргэе.

Энэ хуулиар Үндсэн хуулиар олгогдсон иргэдийнхээ шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг хангалаа, иргэдийг эрүүдэн шүүх, хууль бусаар яллах зэрэг хууль зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулалтуудыг орууллаа. Шүүх эрх мэдэл, түүний хараат бус байдалд хэн нэгэн нөлөөлөх эрх мэдэл тогтоохоос сэргийлж, олон талын оролцоо, хяналт тэнцлийг тогтоолоо. Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл оногдуулах чиг үүрэг бүхий шүүхийн сахилгын хороотой байхаар тусгаж, эрх, үүргийг тодотголоо. Улсын дээд шүүх, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон сахилгын хорооны шүүгчдийг сонгохдоо ил тод сонгон шалгаруулах зарчмыг баримтлах, нийтийн сонсгол хийх, нэр дэвшигчдийн талаар иргэд санал бодлоо илэрхийлэх замаар шударга ёсыг хангах, шүүхэд шатлан дэвших зарчмыг хэрэгжүүлэх шинэ тогтолцоог бүрдүүллээ. Нийтийн сонсгол бол иргэдийн оролцоотой, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоотой, ард түмний дунд хэлэлцэгчдийн яригдаж байгаа хэргийг олон нийтийн сонсголоор, ард түмний оролцоотойгоор шийддэг ийм ардчиллын шударга хэлбэр гэж үздэг ээ. Энэ шүүлтүүрээр орж сонгогддог боллоо.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгч бас таван гишүүнийг нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар тодруулж, томилох, нэр дэвшигчдийг томилгооны сонсголоор заавал оруулахыг заасан нь Үндсэн хуульд заасан Үндсэн хуулийн 3.1, Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан ард түмний мэдэх эрх, оролцоог хангаж буй чухал зохицуулалт боллоо. Шүүгчид нэр дэвшигчээс хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалт төдийгүй мэргэшил ёс зүй, зан төлөвийн шалгалт авах, эдгээр шалгалтын аль алинд нь тэнцэж, хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшигчийг шүүгчээр томилох боллоо.

Эдгээр өөрчлөлтүүд хэрэгжсэнээр шүүх болон шүүгчийн хараат бус байдал хангагдаж, улс төр, бизнесийн аливаа нөлөөлөлд орохоос сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ. Шүүгчид ёс зүйн болон эрх зүйн хариуцлага хүлээлгэх үр нөлөөтэй тогтолцоо бүрдэнэ. Хамгийн чухал нь Монгол Улсад хуулийн засаглал, шударга ёсонд ноёрхох суурь нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Улмаар хууль нь ярьдаггүй шүүх, шүүгч нь ярьдаг хууль байх сонгодог зарчим тогтоно. Эрх зүйн хувьсгалын нэг үндсэн зорилго нь үүнд л чиглэж байгаа юм. Мэдээж хуулийн үр дагавар нэг өдөр цэцэглээд шууд хэрэгжчихгүй тодорхой хугацаа шаардана. Энэ хуулийн шинэтгэлийг шүүхийн шинэтгэлийг бодитой хэрэгжүүлэхэд шүүгчдийн төдийгүй хүн бүрийн хүчин зүтгэл онцгой чухал үүрэг рольтой. Энэ хуулийг амьдралд бодитой хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг хэрэгжүүлэхэд бүх шатны шүүхийн байгууллага, шүүгчид онцгой чухал үүрэгтэй гэдгийг эцэст нь тэмдэглэж хэлье.

Энэ хуулийг батлахад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан Шүүхийн тухай багц хуулиудын үзэл санаа, зүйл заалтуудаас 98 хувийг нь оруулж тусгалаа гэдгийг ажлын хэсэг албан ёсоор мэдэгдсэн. Мөн шүүгчид, Дээд шүүгчдийн төлөөлөл ажлын хэсэгт орж, шүүгчдийн байр сууриа тодорхой илэрхийллээ. Энд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам хууль санаачлагчийн хувьд идэвхтэй оролцлоо. Манай Төрийн нарийн бичгийн дарга Баасандорж, Хууль зүйн бодлогын газрын дарга Пүрэвжавын Сайнзориг, хууль зүйн ухааны доктор Одонхүүгийн Мөнхсайхан нар бас онцгой хүчин чармайлт гаргаж, мөн Дээд шүүхийн шүүгч Цэндийн Цогт нар бас онцгой чармайлт гаргаж ажилласанд талархал илэрхийлж байна.

Шүүхэд хийх шинэтгэлийн зорилт үр дүнд хүрэх нь та биднээс, нийт шүүгчдээс бас ихээхэн хамаарна. Ийм учраас энэ өдрөөс эхлээд шинэ дэг журам тогтож байгаа гэдгийг хаа хаанаа сайн ойлгож, энэ шүүхийн шинэтгэлийн үзэл санааг амьдралд хэрэгжүүлэхийн төлөө санаа нэгдэж ажиллахыг уриалж байна. Тиймээс эрх мэдлийн ариун журамт үүрэг Монгол Улсын Үндсэн хуульт байгуулал, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, хуулийг дээдлэн хамгаалж, хэрэг маргааныг хэнээс ч хараат бус зөвхөн Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуульд нийцүүлэн шийдвэрлэж, шүүгчийн ёс зүйг чанд захих тангаргаа эрхэмлэн дээдэлж, сахин биелүүлж ажиллахыг нийт шүүгчдэдээ сануулж хэлье. Нийт Улсын Их Хурлын гишүүддээ ч гэсэн шүүхийн хараат бус байдал, эдийн засгийн баталгааг хангах талаар идэвх санаачилгатай ажиллаж байхыг уриалъя.

Ингээд шүүхийн шинэтгэлийн хуулийг амжилттай хэрэгжүүлэхийг та бүхэндээ хүсэн ерөөе. Баярлалаа.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Лхүндэвийн Атарцэцэг, Хууль зүйн яамны Цолмон нар бас ажлын хэсэгт идэвхтэй ажилласныг эцэст нь тэмдэглэж байна.

Ингээд асуулгын цаг орно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн тав дахь өдрийн үдээс хойших хуралдаанаар Ерөнхий сайдын асуулгын хариултыг сонсоно.

Асуулгын хариултыг сонсох ажилд бэлдье.

**Гурав.Улсын Их Хурлын гишүүн Одонгийн Цогтгэрэлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад “Гадаад худалдааны бодлого зохицуулалтын тавьсан талаар” тавьсан асуулгын хариуг сонсоно.**

Асуулгад Гадаад харилцааны сайд Нямсүрэнгийн Энхтайван хариулна. Монгол Улсын Засгийн газраас ирсэн бичигт Гадаад харилцааны сайд гадаад худалдааны асуудал эрхэлдэг Нямцэрэнгийн Энхтайваныг мэдээлэл хийхээр тохоон томилсон байгаа. Ингээд Нямсүрэнгийн Энхтайван сайдыг индэрт урьж байна.

**Н.Энхтайван:** Улсын Их Хурлын дарга, Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайдад хандан Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар тавьсан асуулгын хариуг танилцуулъя. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Улсын Их Хурлын цахим хуудсанд байршуулсан байгаа. Монгол Улсын гадаад худалдааны бодлогыг үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлал, дэлхийн худалдааны байгууллагын 17 хэлэлцээр ба зарчим, Нэгдсэн Үндэстний байгууллага, Дэлхийн гаалийн байгууллага зэрэг олон улсын байгууллагын олон талт 50 гаруй гэрээ, Монгол Улсын байгуулсан буюу нэгдэн орсон бүс нутгийн болон хоёр талын чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, Монгол Улсын 57 хуулийн 100 гаруй зүйл, заалт, бусад олон улсын болон үндэсний стандартаар зохицуулж байна.

Манай улсын өнгөрсөн 30 гаруй жилд эдийн засгаа либералчлах, худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлд томоохон амжилт олсон. Монгол Улсын гадаад худалдааны эргэлт 2020 онд 12.8 тэрбум ам.доллар хүрснээс экспорт 7.5 тэрбум ам.доллар, импорт 5.3 тэрбум ам.доллар болов. Ингэснээр Монгол Улсын худалдааны тэнцэл 2020 онд 2.3 тэрбум ам.долларын ашигтай гарлаа. Цар дагалтай үед гадаад худалдааны тэнцэл эерэг гарахад Засгийн газраас хөрш орнуудтай худалдааг хэвийн явуулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүнчлэн эрдэс баялгийн экспорт нөлөөлсөн. Монгол Улсын гадаад худалдаа эдүгээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 126 хувьтай тэнцэх хэмжээнд хүрч, эдийн засагт чухал хувь нэмэр оруулж байна.

Гэхдээ гадаад худалдааны нээлттэй, чөлөөт бодлого нь эдийн засгийн бусад салбаруудтай харьцуулахад уул уурхайн салбарт хөгжлийн илүү өргөн боломжийг нээж, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй зэрэг эдийн засгийн бусад салбарын нийт экспортод эзлэх хувийн жин чамлалттай байгааг та бүхэн мэднэ. 2019 оны байдлаар Монгол Улсын нийт экспортын 83,7 хувийг олборлох үйлдвэрийн түүхий эд, 1,3 хувийг хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, 5,7 хувийг нэхмэл, сүлжмэл эдлэл тус тус эдэлж байна.

Ингээд Улсын Их Хурлын гишүүн О.Цогтгэрэлээс тавьсан асуулгын таван асуулт тус бүрээр мэдээлэл өгье.

Нэгдүгээр асуулт.“Монгол экспортыг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар

Засгийн газрын 2016 оны экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг 2018 оны 278 дугаар тогтоолоор “Монгол экспорт” хөтөлбөр болгон шинэчлэн баталсан. Эл хөтөлбөрийг 2018-2020, 2021-2022 гэсэн хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлж дараах гурван үндсэн зорилтын хүрээнд 36 ажил, ажил, арга хэмжээг хийхээр төлөвлөж ажиллаж байна. Үүнд 1/экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа, хөрөнгө оруулалт, санхүү, татвар болон хууль, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх, 2/уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар экспортыг төрөлжүүлэх, олон улсын стандартын шаардлага хангасан, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих, 3/худалдааг хөнгөвчлөх, гадаад зах зээлийг тэлж, экспортыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг Гадаад харилцааны яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий газар хамтран хэрэгжүүлж, Экспортыг дэмжих зөвлөлийг Гадаад харилцааны сайд ахлан ажиллаж байна.

2019 оны байдлаар уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспорт 823 сая ам.доллар буюу нийт экспортын 10,8 хувийг эзэлж байна. Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ сүүлийн таван жилд 40 орчим хувиар өссөн. Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүний экспортод ноос, ноолуур, нэхмэл эдлэл, мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн зонхилж байна. 2019 оны мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг 2016 онтой харьцуулахад нийт хэмжээ 6,3 дахин, үнийн дүнгийн хувьд 7,5 дахин өсөж, уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортын өсөлтөд эерэг нөлөө үзүүлэв.

Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн зарим ажлаас нь танилцуулъя. Жижиг дунд үйлдвэрийн үйлчилгээг дэмжих хуулийг 2019 онд баталсан. Женет төвтэй Олон улсын худалдааны төвийн дэмжлэгтэйгээр Гадаад харилцааны яамнаас Монгол Улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын замын зураг баримт бичгийг 2019 онд боловсрууллаа. Энэ баримт бичигт малын гаралтай бүтээгдэхүүн, түүний дотор ноолуур, сарлаг, тэмээний ноос, арьс шир, мах, сүүн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний салбар салбар, түүн дотор мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи, аялал жуулчлал, байгалийн нөөцийн салбарт сэргээгдэх эрчим хүч, эрдсийн, боловсруулалтыг, экспорт, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хөгжүүлэх нөөц боломжтойг тодорхой болгосон.

Экспортлогчдод банкны зээлийн хүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх, зээлийн батлан даалт гаргаж өгөх зэрэг санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг бий болгох ажлыг Жижиг, дунд үйлдвэрийн газартай хамтран Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж буй экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд эхлүүлээд байна. Монгол Улсад олон улсын хуурай боомт байгуулах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх зорилгоор Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт нэгдэн орлоо. Хуурай боомтыг хөгжүүлэх салбар дундын ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулж боомтуудын өнөөгийн хүчин чадал, нөхцөл байдлыг олон улсын хуурай боомтын шалгуураар үнэлэх хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, энэ үндсэн дээр зам тээвэр, бүтээн байгуулалт, худалдааг хөнгөвчлөх зэрэг холбогдох салбарын хөгжлийн бодлоготой уялдуулах зорилго тавьж ажиллаж байна.

Гадаад худалдааны мэдээллийн нэгдсэн санг ашиглалтад оруулж, экспорт болон импорттой холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг цахим хуудаст байршуулав. Гадаад худалдааны нэг цэгийн үйлчилгээ бий болгох ажлыг Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр Гаалийн ерөнхий газар болон холбогдох байгууллагуудын оролцоотойгоор хэрэгжүүлж байна. Европын холбооны зах зээлд гарахаар зорьж буй мал, амьтан, ургамлын орц гаралтай арван найман нэр төрлийн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг Европын комисст хүргүүлж, эдгээр бүтээгдэхүүнийг зорилтот зах зээлийн стандартад нийцүүлэх зорилгоор эрүүл ахуй, хорио цээрийн асуудлыг хэлэлцэх, Монгол Улс Европын холбооны хамтын ажиллагааны бүтэц бий болгохоор тохиролцоод байна.

Экспортын кластерыг бий болгох, хөгжүүлэх ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр амжилттай эхлүүллээ. Энэ эхлэлийг бататгаж үндэсний каластерын сүлжээ байгуулах, шинээр бий болж байгаа экспортын кластеруудыг дэмжих орчныг бүрдүүлэхийг зорьж ажиллаж байна. Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах, үр ашгийг судлах хамтарсан судалгааны ажлыг 2020 оны 9 дүгээр сараас эхлүүллээ. Монгол Улс 2017 онд нэгдэж орсон Дэлхийн худалдааны байгууллагыг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, салбар дундын зохицуулалт хийх үндсэн үүргийг хэрэгжүүлэх, худалдаа хөнгөвчлөх үндэсний хороог байгуулж, хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна. “Монгол экспорт” хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд 1.5 тэрбум төгрөг, үүнээс 1.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг улсын төсвөөс гаргах шаардлагатай байгаа гэсэн тооцоо гарсан ч өнөөг хүртэл тус хөтөлбөрийг төсөвгүй хэрэгжүүлж байгааг энэ дашрамд бас дурдъя аа.

Хоёрдугаар асуулт.Гадаад худалдааг дэмжих, хөнгөвчлөх чиглэлээр

Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрт 2017 онд нэгдэн орсон. Уг хэлэлцээр нь далайд гарцгүй худалдааны өртөг, ялангуяа дамжин өнгөрөх тээврийн зардал өндөртэй улс орнуудын хувьд хил, гаалийн үйлчилгээг сайжруулах, дамжин өнгөрөх барааг түргэн шуурхай нэвтрүүлэх, түүнтэй холбоотой үл ялгаварлах зарчмыг баримтлах, чөлөөтэй дамжин өнгөрөх зарчмыг дэмжих, худалдааны зардлыг бууруулахад өндөр ач холбогдолтой юм. Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний хороог 2017 онд байгуулж, Худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний хөтөч зураг, үндэсний хорооны стратеги төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна.

Монгол Улс Ази, номхон далайн хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээрт нэгдэн орох ажлыг эхлүүлээд байна. Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх тухай хэлэлцээр болон энэхүү Ази, номхон далайн хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээрийг хамтад нь хэрэгжүүлснээр Монгол Улсад худалдааны зардал, зардал 30 хувиар буурна гэж тооцож байгаа юм. Худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор худалдааны үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомж болон бусад шаардлагатай мэдээллийг түргэн шуурхай, ил тод нийтлэх, гадаад худалдааны мэдээллийн нэгдсэн санг 2020 оны 12 дугаар сард хэрэглээнд нэвтрүүлэв.

Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалд тулгуурлаж, импортын 5000 гаруй нэр төрлийн барааг хилийн хяналт, шалгалтаас чөлөөлж, импорт, экспортын гэрчилгээ олгох хугацааг гурваас таван хоногоор буурууллаа. Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн хүрээнд цахим нэг цонхны системийг байгуулах төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Мөн тус төслийн төслийн хүрээнд Алтанбулаг, Бичигт Замын-Үүд хилийн боомтуудын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод болгох, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх зорилгоор гааль, бизнесийн түншлэл уулзалтыг жил бүр зохион байгуулж байна.

Гуравдугаар асуулт.Экспортын бүтээгдэхүүний төвлөрлийн индекс болон худалдааны гэрээ хэлэлцээрийн ач холбогдол, хамгаалалтын хэмжүүр зэрэг үзүүлэлтүүд сүүлийн арван жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар

Манай эрдэмтдийн судалгаагаар Монгол Улс Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын гишүүн 193 улсын дотор экспортын барааны төвлөрлийн индексээр 55 дугаар байрт, импортын барааны төвлөрлийн индексээр 33 дугаар байрт, экспортын зах зээлийн төвлөрлийн үзүүлэлтээр 9 дүгээр байрт, импортын зах зээлийн төвлөрлийн үзүүлэлтээр 29 дүгээр байр тус тус жагсаж байна. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр үзүүлэлтээр Монгол Улс гадаад худалдааны гол түнш улсууд, мөн гол нэрийн бүтээгдэхүүнээс хараат байдалд байгаа юм. Монгол Улс 1997 онд Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн болсноор бусад 164 гишүүн улстай тэгш эрхтэй худалдаа хийх, гадаад зах зээлд хөнгөлөлттэй буюу үндэсний нэн тааламжтай болон үндэсний нөхцөл эдлэх, олон талт худалдааны тогтолцоонд хамтын шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох боломж бүрдсэн.

Монгол улс гадаад худалдааны бодлогодоо худалдааны олон талт хэлэлцээр, хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд үл ялгаварлах, олон улсын худалдааг либералчлах хөгжил болон өрсөлдөөнийг дэмжих зарчмыг баримталж байна. Дэлхийн худалдааны байгууллагын олон талт худалдааны эрх зүйн орчин нь нэг талаас гишүүн улсад хатуу үүрэг хүлээлгэх боловч үндэсний хэмжээнд зах зээлээ хамгаалах, дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих, хөгжиж буй орнуудад нэн тулгамдсан эдийн засгийн аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, төлбөрийн тэнцлийг тэнцлийн хэт алдагдлыг бууруулах боломж, боломжийг олгодог. Энэ хүрээнд Гадаад харилцааны яамнаас хамгаалалтын арга хэмжээний тухай журмыг боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ журам батлагдсанаар дотоодын үйлдвэрлэлд импортын барааны хэт их нийлүүлэлтээс шалтгаалан ноцтой хохирол учирсан, эсхүл учруулж болох аюул бий болсон тохиолдолд тухайн импортын бараанд тариф болон тарифын тоон хязгаарлалт тогтоож, дотоодын үйлдвэрлэлийг арав хүртэлх жилийн хугацаанд хамгаалж, дэмжих орчин бүрдэх юм.

Дөрөвдүгээр асуулт.Япон улстай байгуулсан чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, Европын Холбооны хөнгөлөлтийн ерөнхий системийн талаар

Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээр 2016 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Хоёр орны худалдааны эргэлт 2019 оны байдлаар 601 сая ам.долларт хүрч, хэлэлцээр байгуулахын байгууллагаас өмнөх 2015 онтой харьцуулахад хоёр дахин өссөн дүнтэй байна. Манай улсаас тус улсад экспортолж буй барааны дийлэнх хувийг ноос, ноолуур болон мах, махан бүтээгдэхүүн, зөгийн бал, гоо сайхны бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Монголын Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаас тус хэлэлцээрийн хүрээнд 2019 онд 569, 2020 онд 313 гарал үүслийн гэрч гэрчилгээг олгосноор манай аж ахуйн нэгжүүд гаалийн татварын хөнгөлөлт эдэлжээ. Үүнээс 70 гаруй аж ахуйн нэгжийн 20 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Японы зах зээл дээр тогтмол гарч байна.

Монгол Улс 2005 оноос хойш Европын Холбооны хөнгөлөлтийн ерөнхий систем, GSP+т хамрагдаж, 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг Европын Холбооны зах зээл дээр хөнгөлөлттэй нөхцөл гаргах боломж бүрдсэн. 2019 онд 50 аж ахуйн нэгж, 49.4 сая ам.долларын хөнгөлөлтийг эдэлсэн бол 2020 оны эхний есөн сарын байдлаар 48 аж ахуйн нэгж 29.5 сая ам.долларын хөнгөлөлтийг эдэлсэн байна. Одоогоор 75 аж ахуйн нэгж уг хөнгөлөлтийн системд хамрагдахаар бүртгүүлсэн. Энэ хөнгөлөлтийн хүрээнд Европын Холбооны дэмжлэгтэйгээр мал, амьтны гаралтай орц, найруулга бүхий гоо сайхны бүтээгдэхүүн, чацарганын тос, сарлагийн хөөвөр, торомны, ноосоор хийсэн эдлэл, арьс ширэн эдлэл зэрэг дөрвөн кластер бүтээгдэхүүнийг Берлин хотод байгуулсан Мэдээлэл, худалдааг дэмжих төвөөр дамжуулан Европын хэрэглэгчдэд хүргэх ажлыг эхлүүлээд байна.

Тавдугаар асуулт. Шинээр чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах тухай

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Засгийн газраас Бүгд Найрамдах Солонгос Улстай эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр байгуулах боломжийг судлах, хамтарсан судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. Евро-азийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах боломжийг судлах хамтарсан судалгааг 2020 оны 9 дүгээр сард эхлүүлээд байна. Монгол улс Ази, номхон далайн худалдааны хэлэлцээрт 2020 онд нэгдэж, хэлэлцээрийн долоо дахь гишүүн болсон нь манай улсын хувьд анхны бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээр боллоо.

Монгол Улс энэ хэлэлцээрийн хүрээнд БНХАУ, Энэтхэг, БНСУ зэрэг зургаан улстай нийт 10677 нэр төрлийн бараанд 5-100 хувийн тарифын хөнгөлөлт эдлэх юм. Тухайлбал, БНХАУ-ын нүүрсний импортын татвар хоёр дахин буурсан нь Монгол Улсын импортлогчдод томоохон боломж олгосон юм. Хэлэлцээр 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлээд байна.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Далайд гарцгүй хөгжиж буй улсын хувьд гадаад худалдаанд дотоодын үйлдвэрлэл, хэрэглээг зах хэрэглээг зах зээл үйлдвэрлэгчтэй холбох замаар эдийн засгийг бүхэлд нь хөнгөн хөдөлгөж буй чухал салбар юм. Дээр хэлсэнчлэн гадаад худалдааны худалдааны бодлогын үндэс бүрдсэн. Харин бодлогын зохицуулалт хэрэгжүүлэх тогтолцоог хангах тал дээр анхаарах асуудлууд байгаа. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд худалдааны бодлогын чиг үүрэг, хариуцсан бүтэц зургаан удаагийн өөрчлөлтөд орсон. Бүтцийн өөрчлөлт нь бодлогын залгамж чанар, уялдаа холбоо, хүний нөөцийн мэргэжсэн байдалд таагүй нөлөө үзүүлсэн.

Түүнчлэн дотоодын зах зээл үйлдвэрлэлийг хамгаалж хөгжүүлэх зорилгоор тарифын болон тарифын бус зохицуулалтыг оновчтой хэрэгжүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэлийн үнэ, үнэмлэхүй болон харьцангуй давуу тал дээр тулгуурласан экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортлогч аж ахуйн нэгжийн хөгжүүлэх, бүтэц, санхүүжилтийн механизмыг бий болгох, мөн гадаад зах зээлд таатай нөхцөл, орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр нэгдсэн уялдаатай, оновчтой зохицуулалтыг хийх шаардлага байгаа.

Энэ нөхцөл байдал, хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн үндэслэн Засгийн газраас Монгол Улсын худалдааны бодлогын баримт бичиг болон Гадаад худалдааны зохицуулалтын тухай хуулийн төслийг боловсруулж байгааг мэдээлье. Эдгээр бодлогын баримт бичиг болон хуулийн зохицуулалт нь худалдааны салбарын харилцааг олон салбарын хуулиар хэсэгчлэн зохицуулж ирсэн байдлыг засах, худалдааг зохицуулах төрийн зохицуулалтын арга хэрэгслүүдийг хуульчлан баталгаажуулах, төрийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт, эрх үүргийг тодорхой мөн уялдаатай болгох болон худалдааны бодлогыг улс орны урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлэхэд чиглэнэ ээ. Энэ ялдамд Монгол Улсад худалдааны байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ой 2021 онд тохиож байгаатай холбогдуулан худалдааны салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүс, ахмад ажилтнууддаа ажлын амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Асуулггын хариулттай холбогдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүдэд байна уу? Пүрэвдорж гишүүнээр тасаллаа. Танхимуудын асуултыг нэгтгэж танилцуулъя. Ингээд эрхэм гишүүн Тогмидын Доржханд.

**Т.Доржханд:** Баярлалаа. Дэлгэрэнгүй сайн танилцуулга хийлээ. Энэ гадаад худалдааны бодлого маань Гадаад яаман дээр байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр цаашаагаа олон улсын зах зээл дээр гарч ажиллах, ялангуяа гаднын зах зээлийн холбоосуудыг Гадаадын яам хэрхэн хийж байгаа юм бэ? Тэрэн дээр нэг тайлбар өгөөч. Нэг хэсэг Гадаад хэргийн сайд байсан хүн гадаад харилцааг эдийн засагжуулна гэсэн байдлаар явж байсан. Тэрний үр дүн байгаа юу? Одоо яг танай Гадаад яаман дээр яг гадаад эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан ямар нэгжүүд байна? Энэ тал дээр нэг тодорхой мэдээлэл өгмөөр байна.

Дараагийн зүйл нь бол Монгол Улс чинь экспортод байж байж л ханшаа барьдаг. Экспорт байхгүй бол ханш байхгүй, эдийн засаг уначихдаг маш эмзэг, ийм эдийн засгийн тогтолцоотой. Тийм болохоор гадаад худалдааны зах зээлийг өөрийг нь олшруулах, зах зээлийг нь нээх энэ чиглэлээр ямар бодлого барьж байна вэ? Ялангуяа экспортын чиглэлийн таван бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ. Тэгээд үүн дээр ямар гэрээ хэлэлцээрүүд байна? Боломжууд нь бол юу байна? Ялангуяа урд хөрштэй хэр зэрэг дипломат харилцаа тогтоож байна вэ? Нөгөө гаргаад байгаа нүүрснүүд болон цаашаа гарах эрдсүүдийн зах зээлийн боломжийг нь урт хугацаанд юм уу, дунд хугацаанд тогтворжуулах чиглэлээр ажил хийж байна уу? Нүүрс гаргалт тээврийн асуудал дээр тодорхой тохиолцоонууд байна уу? Нөгөө ногоон гарц нь ямар түвшинд явж байна вэ? Энэ чиглэлээр бас мэдээлэл өгвөл сайн байна.

Ер нь бол дэлхийн хөгжиж байгаа эдийн засгуудын онцлог нь юу байна вэ гэхээр бараа бүтээгдэхүүнүүдээс гарахаасаа, хажуугаар нь бас залуучуудаа гаргаж сургаж мэргэшүүлдэг технологи нь бий болгодог. Энэ бол хөгжиж байгаа орнуудын хийдэг бодлого байдаг. Гэтэл манайхан болохоор гаднын хөрөнгө оруулалтуудыг хөөж туугаад технологиудыг нь хүлээж авдаггүй суваг байхгүй. Тэгээд өөрсдөө болохоороо бүтээмжээ сайжруулж чаддаггүй ийм гацсан байдалтай яваад байна. Тэгэхээр энэ гаднын хөрөнгө оруулалт дээр ямар бодлого барьж байна вэ? Ялангуяа санхүүгийн зах зээл дээр та нар Гадаад яамны хувьд бол ямар байр суурь байна вэ? Хөрөнгө оруулалт чинь бол эхлээд санхүүгийн зах зээлээр дамжаад, дараа нь бодит үр хөрөнгө оруулалт руу орж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас байр сууриа хэлбэл сайн байна.

Тэгээд одоо ингээд ханшны асуудал ярихаар Монголбанк нь болохоор энэ манай асуудал биш ээ, энэ бодит салбарын асуудал Гадаад яамны асуудал, гаалийн асуудал, Сангийн яамны асуудал. Ер нь явж явж экспортын асуудал л гэдэг болчхоод байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нарын хамгийн эмзэг цэг бол өнөөдөр төлбөрийн баланс байна, ханш байна. Тэгээд ханшаа тогтоохын тулд нөгөө байгаа эх үүсвэрээ бүгдийг нь зах зээл рүү нийлүүлэх байдлаар тогтоох ийм л боломжтой болчихсон үндэстэн болчхоод байна л даа. Тэгэхээр Монголбанк та нар луу чихэж байна, асуудал экспортод байна.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, Гадаад харилцааны яамы Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал Вашагийн Оюу, Гадаад харилцааны яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын дэд захирал Ганболдын Өлзийсайхан, Гадаад харилцааны яамны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын зөвлөх А.Ариунаа, Гадаад харилцааны яамны Олон улсын гэрээ эрх зүйн газрын Хилийн хэлтсийн дарга Дорждэрэмийн Болд.

Нямцэрэнгийн Энхтайван сайд асуултад хариулна. 83 дугаар мкрофон.

**Н.Энхтайван:** Доржханд гишүүний асуултад хариулт хариулъя. Гадаад харилцааны яам гадаад худалдааны бодлогын асуудлыг бол хариуцдаг. Ер нь гадаад харилцаа зөвхөн улс орны дипломат харилцаа биш, үндсэндээ худалдаа, эдийн засгийн харилцаа онцгой үүрэг гүйцэтгэж ирээд бас удаж байгаа. Тийм ч учраас Гадаад харилцааны яамыг эдийн засагжуулах, ялангуяа худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд гадаад харилцааны үүрэг оролцоог илүү нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаад бас Гадаад харилцааны яам нэлээн олон жилийн нүүр үзэж байгаа гэдгийг хэлье ээ.

Гадаад худалдааг өргөжүүлэх, Монголын бараа бүтээгдэхүүний экспортын зах зээлийг тэлэх, ялангуяа худалдаанд тулгарч буй саад бэрхшээлийг бууруулах, худалдааг хөнгөвчлөх, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах зэрэг зорилтын хүрээнд бас Гадаад харилцааны яам бодлогоо тодорхойлж ажилладаг гэдгийг бас та мэдэж байгаа. Гадаад худалдаа, гадаад эдийн засгийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд гадаад харилцаа юуны өмнө олон талт болон хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд бол тодорхой ажлуудыг хийдэг. Тухайлбал өндөр дээд түвшний айлчлал болон салбар хариуцсан сайдын түвшний айлчлалын хүрээнд түлхүү яригддаг нэг томоохон сэдэв бол өнөөдөр гадаад худалдаагаа хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ, хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ, экспорт импортынхоо нэр төрлийг хоёр талаар хэрхэн нэмэгдүүлэх тал дээр тодорхой яриа хэлэлцээрийг хүрдэг. Энэ ажил дээр Гадаад харилцааны яам бас эдийн илүү эдийн засагжуулах тал дээр бас л онцгой анхаардаг.

Үүний дараагийн бас нэг хамтын ажиллагааны том чиглэл нь өөрөө Засгийн газар хоорондын комиссын хурал байдаг. Гадаад харилцааны яам дээр үндсэндээ бүх хоёр талын Засгийн газар хоорондын комисс одоо байдаг. Энэ хүрээндээ худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлийн ажлыг онцгой анхаарч хийдэг. Гадаад харилцаа, ер нь гадаад худалдааны асуудал нь би түрүүн илтгэлдээ дурдсан. Бүтэц бол тогтворгүй байгаа. Сүүлийн хорин жилийн хугацаанд бүтэц маань үндсэндээ зургаан удаа өөрчлөгдөж, энэ хэмжээгээрээ гадаад худалдаа, гадаад эдийн засгийн салбарын асуудал өөр, өөр яам дээр, өөр, өөр агентлаг дээр очиж байсан нь гадаад худалдааны бодлого тогтвортой хэрэгжих, мөн гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтад бас тийм таагүй сөрөг нөлөөллийг үзүүлсэн.

Өнөөдөр гадаад худалдаа, Монголын татварын 30-40 хувийг бүрдүүлж байгаа. Гадаад худалдааны салбарт, ер нь худалдааны салбарт нийт ажиллах хүчний зургааны нэг хувь нь ажиллаж байдаг ийм том салбар. Үүнийг илүү бэхжүүлэх ийм бодитой шаардлага байдаг. Яг одоо гадаад худалдаа гэхэд манай Гадаад харилцааны яаманд нэг газар байдаг, арван хүнтэй. Энэ нийт ажлын далайцыг хараад авахад бол нэг яамны нэг газар бол энэ ажлыг хүндийг үүрч ажиллахад бас тодорхой бэрхшээл байдаг гэдгийг хэлье. Та бас Монгол-Хятадын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр бас тодорхой мэдээлэл өгөхийг хүслээ. Тэгэхээр яах аргагүй бол БНХАУ нь манай худалдааны гол түнш. Манай худалдааны хамгийн том түнш, экспортын хамгийн том зах зээл. БНХАУ-тай хийж буй худалдаа сүүлийн дөрөв, таван жил эерэг гарч байгаа. Бусад орнуудтай хийж буй худалдааны тэнцэл бол алдагдалтай гардаг. Харин Хятад Улстай хийж буй худалдаа үндсэндээ 2 тэрбум долларын эерэг гарч байгаа нь өөрөө манай зах зээл дээр ялангуяа ханшийг илүү тогтвортой байлгах ийм нөхцөл байдлыг бий болгодог.

БНХАУ-тай хийж буй худалдааны хэмжээ 2019 онд 8.8 тэрбум ам.долларт хүрсэн байдаг. Энэ нь бол өмнөх оны мөн үеэс 335 сая ам.доллараар нэмэгдсэн ийм үзүүлэлттэй байгаа. Ер нь экспортын 90 гаруй хувь нь БНХАУ, импортын 65 хувь гаруй хувь нь БНХАУ-тай хийгддэг гэдгийг хэлье. Ялангуяа манай уул уурхайн бүтээгдэхүүн нүүрс зэрэг бүтээгдэхүүн үндсэндээ 100 хувь Хятадын зах зээл дээр гарч байгаа. Ер нь худалдааныхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх том зорилттой. Гадаад харилцааны яам Хятадын Гадаад хэргийн яамтай хамтарсан төлөвлөгөөнд худалдааны хэмжээг нэмэгдүүлж 10 тэрбум ам.долларт хүргэх ийм зорилтыг тавьж байгаа. Гэхдээ Гадаад харилцааны яамнаас барьж байгаа нэг томоохон зорилт, бодллого бол аль болохоор уул уурхайн бус хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн мал ахуйн гаралтай боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ Хятадын зах зээл дээр гаргах.

**Г.Занданшатар:** Одоо “Их эзэн Чингис хаан” танхимаас эрхэм гишүүн Сайнбуянгийн Амарсайхан асуулт асууна.

**С.Амарсайхан:** Баярлалаа. Ганц хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт, Дэлхийн банкны шугамаар хэрэгжүүлж байгаа жижиг, дунд бизнесийг дэмжих төслийн шугамаар хэчнээн аж ахуйн нэгжид хэчнээн төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг олгосон бэ?

Хоёрдугаарт нь, Монгол Улсад хуурай боомт байгуулах ажлын хэсэг 2018 онд байгуулагдсан байдаг. Энэ ажлын хэсэг яг ямар шатанд явж байна вэ? Хуурай боомтыг ямар хүрээнд хэзээ хэрхэн ашиглалтад оруулах вэ? Энэ талын мэдээллийг бас авъя.

Гуравдугаарт нь, Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах үр ашгийг судлах, хамтарсан ажлын хэсгийн ажил ямар хэмжээд явна вэ?

Дөрөвдүгээрт нь, Ази, номхон далайн худалдааны хэлэлцээрт Монгол Улс нэгдэн орсон. Зургаан орны хэмжээнд татварын 5-100 хувийн хөнгөлөлтийг эзэлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын хэчнээн аж ахуйн нэгж хэдэн төрлийн бараа бүтээгдэхүүн дээр хэчнээн хэмжээний экспорт дээр энэ хөнгөлөлтийг эдэлж байна вэ?

Тавдугаарт нь, энэ хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний хороог байгуулсан байгаа. Энэ Үндэсний хорооны ажлын хэн гэдэг хүн ахалж ямар үйл ажиллагаа явуулж байна вэ гэсэн ийм таван асуулт байна. Дээрээс нь гадаад худалдааны үндсэн үйл ажиллагааг чиглүүлэх, зохион байгуулах, идэвхжүүлэх, дэмжих ажил бол үндсэндээ эзэнгүй явж байгаа. Гадаад яамны харьяад гэж байгаа боловч боловсон хүчнийх нь нөөц боломж хангалтгүй, тэгээд үндсэндээ гадаад худалдааны бодлого, хэлэлцээрийг хариуцсан ийм газар л явж байгаа. Түүнээс биш экспорт руу чиглэсэн, гадаад худалдааг дэмжих, зохион байгуулах ажил хийгдэхгүй байгаа.

Мэдээж, улс төр, эдийн засаг, нийгмийн дипломат харилцааны асуудлуудыг харилцан олон талт хамтын ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байгаа манай гадаад дахь Дипломат төлөөлөгчийн газрууд, Элчин сайдын яамд бол бий. Эд нарын нэг чухал үүрэг роль нь худалдааны дипломат харилцааг хөгжүүлэх асуудал байгаа. Энэ тал дээрээ бол худалдааны бодлого, шийдвэрийг гаргах, гадаад худалдааны хэлэлцээр хийх гэдэг үндсэн чиг үүргээ тодорхой хэмжээнд гүйцэтгэж байгаа. Гэхдээ Засгийн газрын үндсэн чиг үүрэг болсон бизнес эрхлэгчид зах зээлд үзүүлэх гадаад худалдааны дэмжлэг туслалцаа гэдэг юм бол байхгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл, Гадаад харилцааны яам энэ байгууллага ажлаа хийж хүч хүрэхгүй байгаа, чадахгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр гадаад худалдааны дипломат харилцааг хөгжүүлэх чиглэлээр манай Элчин сайдын яамд юу хийж байна вэ? Элчин сайдын яамд бол үндсэндээ төрийн өндөрлөгийн айлчлал зохион байгуулах, эсхүл тухайн гадаад харилцааны ерөнхий асуудлаараа.

**Г.Занданшатар:** Энхтайван сайд.

**Н.Энхтайван:** Амарсайхан гишүүний асуултад хариулъя. Жижиг, дунд үйлдвэрийн чиглэлээр Дэлхийн банкнаас хэчнээн хэмжээний төсөл хэрэгжүүлсэн, ямар хэмжээний санхүүжилт, зээл авсан талаар манай ажлын хэсэгт Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны газрын дарга оролцож байгаа. Цахимаар оролцож байгаа учраас энэ мэдээллийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамыг өгөхийг бас хүсэж байна.

Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой харилцахад бид онцгой ач холбогдол өгч байгаа. Миний бие өнгөрсөн оны 9 сард ОХУ-д айлчлах үеэрээ Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг байгуулах ийм тохиролцоонд хүрсэн. Ингээд ажлын хэсэг байгуулагдаад ажил эхэлж байгаа. Энэ ажлыг аль болох хурдан, богино хугацаанд хийж амжуулахын төлөө зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Ер нь бол Евро-Азийн эдийн засгийн холбоо нь өөрөө бүс нутгийн интеграцтай, энэ өндөр түвшний байгууллага байдаг. Энэ Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой хэрвээ бид чөлөөт худалдааныхаа хэлэлцээрийг байгуулахад хуучин социалист орон гишүүн орнуудад манай бараа бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх ийм нэгдсэн боломж бий болно гэж бүрэн ойлгож байгаа. Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой манайх 2015 онд хамтын ажиллагааны санамж бичгийг байгуулсан байдаг. Ер нь хамтарсан ажлын хэсэг байнгын ажиллагаатайгаар ажиллаж байгаа. Энэ дээр илүү идэвхтэй ажиллах болно.

Гадаад харилцааны яам Дипломат төлөөлөгчийн газрыг илүү эдийн засагжүүлах чиглэлээр анхаарч ажиллаж байгаа. Ялангуяа Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нарын ажлыг дүгнэхдээ, саяхан би бас чиглэл явуулсан, цахим уулзалтаар Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нар, Элчин сайд нартай хурал хийсэн. Энэ үеэрээ ярьсан нэг томоохон ажил бол Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нарыг эдийн засгийн үзүүлэлтээр дүгнэх ийм шийдвэрт хүрсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл, тухайн оронд суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн худалдааныхаа хэмжээг нэмэгдүүлж чадсан уу, хөрөнгө оруулалтынхаа хэмжээг нэмэгдүүлж чадсан уу, хоёр талын хооронд яригдаж байгаа төсөл, арга хэмжээг нэмэгдүүлж чадсан уу, хоёр орны зорчиж байгаа иргэдийн тоо нэмэгдсэн үү, аялал жуулчлалын хэмжээ нэмэгдсэн үү гэх мэт эдийн засгийн яг тодорхой үр дүнг тооцож Дипломат төлөөлөгчийн газрыг илүү эдийн засгийн чиглэлд ажлыг нь төвлөрүүлэх чиглэл дээр ажиллаж байгаа.

Хоёр дахь бодлогын асуудал бол Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа дипломат ажилтнуудын үүрэг ажлыг илүү эдийн засагт нь чиглүүлэх, худалдаа, эдийн засгийн асуудлыг хариуцуулах чиглэлд нь энэ 2021 оноос бас тодорхой чиглэл үүрэг өгч ажиллана. Ази, номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн хүрээнд зургаан гишүүн орон байдаг. Энэ хэлэлцээр өөрөө яг хэрэгжиж эхэлж байна. 2021 оны 1 сарын 1-нээс хэрэгжиж байгаа хэлэлцээр. Тэгэхээр эдгээр орнуудтай худалдаа хийж буй компани, аж ахуйн нэгж, худалдааны хэмжээ яг одоогоор тодорхой тоо танд хэлэх боломжгүй байна. Манай Худалдааны газрын захирал Оюу нэмж хариулна.

**Г.Занданшатар:** Вашагийн Оюу захирал.

**В.Оюу:** Амарсайхан гишүүний асуусантай холбогдуулаад сайдын хэлсэн дээр хоёр, гуравхан зүйл нэмж хэлье гэж бодож байна. Манай Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн хуулиар экспортод гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээг танхим гаргаж өгч байгаа. Шинэ хэлэлцээр хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулаад энэ сарын 18-ны өдрөөс гарал үүслийн гэрчилгээнүүд олгогдож эхэлж байгаа учраас яг өнөөдөр эдэн аж ахуйн нэгж хэдий хэмжээний экспорт гарч байгааг хараахан экспорт маань яг хэлэлцээрийнхээ нөхцөлөөр гарч эхлээгүй байгаа гэдгийг танд хэлье.

Евро-Азийн эдийн засгийн холбоотой хийж байгаа хамтарсан судалгаа маань өнгөрсөн 9 сард эхэлсэн. Бид нар хоёр талаараа төлөвлөгөөгөө гаргаад судалгааныхаа ажлыг эхлээд явж байгаа. Таны асуусан, худалдааг яг бизнес аж ахуй эрхлэгч нарт хүрч байгаа дэмжлэгийн талаар. Бизнес эрхэлж байгаа, мөн аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүст хүрч байгаа дэмжлэгийн талаар асуусан асуултыг би хувьдаа бас их олзуурхаж байна л даа. Өмнө нь та бүхэн мэдэх байх, гадаадын хөрөнгө оруулалт худалдааг дэмждэг агентлаг байсан. Энэ бүтэц маань одоо байхгүй байгаа. Өдөр тутам бид яг юуг мэдэрч байна вэ гэхээр таны хэлсэнчлэн бид худалдааны хэлэлцээр хийж байна, гадаадад зах зээл дээрээ бас тарифын хөнгөлөлтийг, боломжуудыг нээж өгч байна, зах зээлүүдээ холбож эхэлж байна.

Гэтэл яг тэр боломжийг маань ашиглаад манай аж ахуйн нэгжүүд гаръя гэхээр бас аж ахуйн нэгжүүдэд маань үнэхээр дэмжлэг яг хэрэгтэй байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдийг бойжуулах, экспортод гарах боломжтой бараа, бүтээгдэхүүнүүдээ хөгжүүлэх ийм яг шууд дэмжлэг үзүүлдэг ийм бүтцүүд ялангуяа та бүхэн сайн мэдэх байх, БНСУ Котро гээд агентлаг бий, Японы Жетро, Сингапур, Казахстанд байна, хойд хөршид байна. Тэгэхээр энэ бүтэц бол яг үгүйлэгдээд байгаа юм. Тэгэхдээ яахав, бүтэц байхгүй гээд бид юм хийхгүй ингээд суугаад байгаа хэрэг биш. Манай Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим хамтраад бас аж ахуйн нэгжүүддээ хүрсэн ийм дэмжлэгийг үзүүлэхийг тал бүрээс хичээж ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. Саяын сайдын үгэнд гарсан, Берлинд нээгдсэн худалдааны төв, тийшээ чиглүүлж гаргаж байгаа дөрвөн кластер бүтээгдэхүүнүүд бол яг төр, хувийн хэвшлийн энэ хамтын ажиллагааны үр дүнд гарсан юм шүү.

**Г.Занданшатар:** Цахимаар Одонгийн Цогтгэрэл гишүүнээр тасалсан байгаа. Одоо эрхэм гишүүн Наянтайн Ганибал асуулт асууна.

**Н.Ганибал:** Баярлалаа. Гадаад худалдааны асуудал дээр өнөөдөр ингээд Гадаад харилцааны яамныхан маань хүрч ирж мэдээллээ хийж байна. Ер нь бидний хувьд бол суурь бүтцээсээ эхлээд олон асуудлууд дээр өөрчлөлтүүд хийж байж, өнөөдөр бид нар гадаад худалдааныхаа үйл ажиллагааг сайжруулах энэ асуудал маань явна. Тэгэхээр ер нь бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрөөд байгаа юм. Гадаад худалдааны асуудал дээр ер нь орхигдоод байна, хаягдсан асуудлууд зөдө байна гээд. Тэгэхээр тодорхой энэ асуудлууд нь өөрөө бид нар зайлшгүй сайжруулах ёстой гэдгийг бүгдээрээ мэдэж байгаа юм чинь, одоо энэ дээр та бүхэн маань шинээр зохион байгуулагдсан Засгийн газар маань яг энэ хагас жилийн хугацаанд ямар ажлыг энэ гадаад худалдаан дээрээ хамгийн нэгдүгээрт барьж ажиллаж байна вэ?

Хоёрт нь, түрүүн бүгдээрээ ярьж байна. Хөдөө аж ахуйн салбар, үйлдвэрлэлийн салбараа бид нар үндэсний үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх энэ бодлого маань давхар ингэж нэг циклиэр явахгүй бол энд орхигдоод байгаа. Энэ асуудал дээр та бүхэн яг гадаад харилцаад олон улсын хэмжээнд Монгол Улсын ямар бүтээгдэхүүн ямар улсын зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай болсныг тодорхойлоод, тэрнийхээ жагсаалтыг гаргаад өнөөдөр салбар, салбарт чиглэл өгч байгаа вэ гэдгийг асууя.

Мэдээж одоо хөдөө аж ахуйн салбар дээр хамгийн нэгдүгээр бүтээгдэхүүн бол мах байдаг. Махны асуудал дээр гэхэд яг гадаад харилцааны асуудал дээр ойлгомжгүй асуудлууд их байгаад байдгаас өнөөдөр бас энэ гацалт үүсээд байдаг юм. Та бүхэн бүгдээрээ мэдэж байгаа. Энэ салбарын яам бусад улс орны салбарын яамдтай харилцах юм уу, Гадаад харилцааны яам нь энэ асуудлаа бариад явах юм уу, нэг эсхүл мэргэжлийн хяналтын байгууллага энэ асуудлыг яриад явах ёстой юм уу гээд, ингээд асуудлууд нь тодорхойгүй Монголын гадаад худалдаанд оролцох байгууллагууд нь өөрсдөө чадамж, хүч муутай, энд тэнд асуудал нь хуваагдсан. Энэ байдлаасаа болоод өнөөдөр хүртэл ийм гацалт үүсэж байгаа юм.

Та бүхэн бүгдээрээ энэ асуудлын хамгийн гол асуудал болох Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллага, Дэлхийн худалдааны байгууллагын хорио цээрийн асуудлууд өнөөдрийг хүртэл гацсан байдалтай явж байна. Энэ асуудал дээр хэрхэн ажиллаж байна вэ? Хэзээ энэ шийдлүүд нь гарч өнөөдөр Монгол Улсын мах, махан бүтээгдэхүүн эцсийн байдлаар дэлхийн улс орнуудад гарах энэ боломжоор нээгдэх вэ гэдгийг бас та бүхнээс асууя.

Ер нь худалдааны энэ үйл ажиллагаа маань буруу явж байгаа гэдэг тоон мэдээллүүдээрээ бүгдээрээ ойлгож байгаа. ОХУ-д гэхэд бид нар жилдээ 1.5 тэрбум долларын бүтээгдэхүүн импортолдог, өргөн хэрэглээний гол бүтээгдэхүүнүүдээ. Харамсалтай нь 50-хан сая долларын бүтээгдэхүүн экспортолдог. Энэ өнөөдөр юуг хэлж байна вэ гэхээр бидний худалдааны харилцан тэнцэл, хоёр хөрштэйгөө хийж байгаа худалдааны.

**Г.Занданшатар:** Нямцэрэнгийн Энхтайван сайд.

**Н.Энхтайван:** Ганибал гишүүний асуултад хариулъя. Таны хэлдгээр гадаад худалдааны хэрэгжүүлэх суурь бүтэц сул байгаа, хангалтгүй байгаа гэдэг дээр бид бүгдээрээ санал нийлнэ гэж ойлгож байна. Миний бие Гадаад харилцааны сайдын үүрэг ажлыг хариуцаж ажлаад яг зургаан сар болж байна. Энэ хугацаанд хамгийн төвлөрч ажиллаж байгаа нэг салбар бол яах аргагүй гадаад худалдаа, гадаад эдийн засгийн харилцааг ямар түвшинд хүргэх вэ, яаж сайжруулах гэдэг дээр анхаарал онцгой хандуулж байгаа гэдгээ хэлье. Энэ хүрээнд хийгдэж, бодож төлөвлөж байгаа хоёр том ажлын нэг нь бол гадаад худалдааг зохицуулах хуультай болъё, эрх зүйн хүрээнд гадаад худалдааны салбар хуульгүй явж ирсэн нь манай гадаад худалдааны салбарын суурь бүтэц сул байгаагийн бас нэг дутагдал байна гэж ойлгож ажиллаж байгаа.

Хоёр дахь том эрх зүйн баримт бол худалааны бодлогогүй явж иржээ, үндсэндээ сүүлийн 30 гаруй жилийн энэ түүхэнд. Худалдааны бодлого боловсруулах энэ ажлыг маш эрчимтэй явуулж байгаа. Ойрын хугацаанд Засгийн газарт оруулж танилцуулах ийм бэлтгэл ажлыг хийж байгаа. Тэгээд яг таны хэлсэнчлэн ер нь гадаад худалдаа гэдэг нь ганц худалдааны бодлогоос хамаардаггүй юм байна. Монгол Улс бас гадаад худалдаагаа хөгжүүлэх хангалттай, Дэлхийн худалдааны байгууллагаас авахуулаад олон талын гэрээ хэлцлээрт нэгдсэн энэ нөхцөлөө харахад худалдааны бодлого маань хангалттай гарч, хамгийн гол энэ худалдааны бодлогыг уялдуулах ийм зүйл маань бас дутагдалтай, нэгдсэн бодлого, нэгдсэн бүтэц маань хангалтгүй, уялдаа холбоо сул явж ирсний нэг дутагдал гэж би бас дүгнэж үзэж байгаа.

Ер нь гадаад худалдааны салбарт оролцохгүй ийм салбар байдаггүйг та мэдэж байгаа. Энд маш олон салбараас хамааралтай. Дэд бүтцийн салбар, ялангуяа дотоодын тээвэр, сүлжээний салбар байдаг. Мөн транзит тээврийн салбар хамааралтай, эдийн засгийн коридор, энэ чиглэлийн урсгалыг илүү сайжруулах шаардлага байгаа. Ялангуяа логистик тээврийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, чадамжийг сайжруулах асуудал байгаа. Үүний зэрэгцээгээр бас худалдааны салбарыг нэмэгдүүлэхэд бид чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг байгуулах, үүнтэйгээ уялдуулаад бас тариф, гаалийн бодлогыг эргэж харах энэ шаардлага байгаа. Хамгийн гол бас нэг дутагдалтай асуудал бол яг өнөөдрийн гадаад худалдааны мэргэжлийн хүмүүс маш цөөн болсон. Тэдгээр улсууд нь төрийн байгууллагад ажиллахгүй ийм байдал бий болсон. Өөрөөр хэлбэл, ажиллах хүний нөөц хангалтгүй байгаа. Боловсон хүчин дээр илүү анхаарах шаардлагатай байгаа гэдгийг хэлье.

Гадаад худалдаа нь өөрөө бас шууд үйлдвэрлэлтэй холбоотой. Үйлдвэрлэлийн, худалдааны бодлого бол яг зоосны хоёр тал шиг хамтдаа хөгжих ийм шаардлага байгаа. Өнөөдөр манай худалдаанд гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх хамгийн том шаардлага бол стандарт, чанарын шаардлагыг хангаж байна уу гэдэг маш том асуудал гардаг. Японтой эдийн засаг, түншлэлийн хэлэлцээрийг аваад үзэхэд манай 5300 гаруй нэр төрлийн бараа Японы зах зээл дээр татварын хөнгөлөлттэй нээлттэй гарах боломж бүрдчихээд байхад үндсэндээ чанар, стандартын шаардлагыг хангадаггүй юм.

Хоёрдугаарт, манай үйлдвэрлэлийн хүчин чадал өөрөө сул, экспортод гаргах тоо хэмжээ бага байдаг. Тэгэхээр эдгээр нь тухайн гадаадын зах зээл дээр гаргахад төвөгтэй байдаг. Ер нь худалдааг улам өргөжүүлэх, нэмэгдүүлэх чиглэлдээ Гадаад харилцааны яам анхаарч ажиллаж байгаа. Үүний нэг жишээ нь GSP+ ийм хөтөлбөр байгаа. 7200 гаруй бараа бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсад экспортод гаргах ийм боломж байгаа. Харамсалтай нь үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, стандарт шаардлагын чанарыг бас хангахгүй байгаа учраас. Тэгэхээр гадаад худалдааны бодлогын хажуугаар үйлдвэрийн бодлогыг хамтад нь авч үзэж явах ийм боломж байна.

Худалдааг нэмэгдүүлэх хүрээнд экспортын зөвлөлийг Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан. Экспортын зөвлөлийн даргаар миний бие ахалж ажиллаж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад мах, махан бүтээгдэхүүний үнийг та онцгой анхаарч байна гэж ойлголоо. Ямар ч байсан сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд мах махан бүтээгдэхүүний экспорт 6 дахин нэмэгдсэн. Үнэ нь бас 7 дахин нэмэгдсэн ийм сайн үзүүлэлт байгаа. БНХАУ руу нийлүүлэгдэж буй махны хэмжээ харьцангуй тогтвортой нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа Хятадын Засгийн газартай тохиролцсон ногоон гарцын хүрээнд мах, махан бүтээгдэхүүн нэмэгдэж байгаа гэдгийг хэлье. ОХУ-тай манайх худалдааны алдагдалтай байгаа гэдгийг хэлж байна. Энэ бол үнэн. ОХУ-тай бид 1.8 тэрбум ам.долларын худалдааг.

**Г.Занданшатар:** Эрхэм гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл асуулт тавьсан гишүүн.

**О.Цогтгэрэл:** Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгыг нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлж өгч байгаад бас талархлаа. Ерөнхийдөө би худалдааны тухай асуудлыг энэ чуулганы анхдугаар чуулганы өдрөөс эхлээд тавьж байсан, Ерөнхий сайдад та шинэ Засгийн газрын бүрэлдэхүүндээ худалдааны асуудлыг бодлого, чиглэлдээ яаж тусгах гэж байна вэ гэх зэргээр. Тэгээд төсөвт бас улс даяар ложистикийн тогтолцооны ТЭЗҮ зэргийг хийлгэе гэдэг асуудлуудыг ч тавьж байлаа.

Сая бас адил төстэй болоод хөрш орнуудын хооронд худалдааны гэрээ хэлэлцээр, худалдааны бодлого, арга хэрэгслүүд ямар байдгийг парламентын Судалгааны хүрээлэнгээр бас судалгаа хийлгэсэн. Тэрний дагуу бас салбарынхантай хэлэлцүүлэг хийлгэлээ. Тэгэхээр энэ хүрээнд ингээд харахаар надад санагдаж байгаа зүйл, манай орон үнэхээр худалдааны талаар нэгдсэн бодлого, зохицуулалт гэдэг юм бас байхгүй байгаад байна. Нэгдсэн бодлогын асуудал. Бодлого гэдэгт заавал нэг хуультай болоод, заавал нэг яамтай болж, яамны сайдтай болж энэ сайхан болчихгүй. Энэний цаана бодлого гэдэгт маш их олон зүйлийг хамааруулж үзэх ёстой байх гэж боддог.

Жишээ нь наад зах нь л зарим нэг зүйлийг хэлэхэд тээвэр ложистик, худалдаа гэдэг зүйл жишээ нь тээвэр ложистикийн компаниуд гэхэд өнөөдөр зам барьдаг, замын компанид хамаараад л явж байна. Тээвэр, ложистикийн бизнес чинь Зам, тээврийн яамны эрхлэх асуудал мөн ч юм уу, биш ч юм уу. Яг өнөөдөр чөлөөт худалдааны маш олон хэлэлцээрийг Монгол Улс гадаад улс орнуудтай хийлээ, Японтой хийлээ, Европын Холбоотой бас хөнгөлөлтийн хэлэлцээр хийлээ. Яг энэ хэлэлцээрүүдийн үр дүнд бид нар яаж хожиж байгаа вэ гэдэг асуудал энэ асуулгын хариуд ч бас байна лээ, эргэлзээтэй. Яг үнэндээ бол нөгөө тал маань л илүү хожиж байгаа. Тэгэхээр худалдаан дээр маш олон асуудлууд байна.

Ер нь дэлхий нийтэд ингээд харахаар, бид нарын сайн мэдэх Япон улс хүртэл эдийн засгийнх нь төлөвлөлтийн гол байгууллагынх нь үндсэн нэршил гэхэд Худалдаа, эдийн засгийн яам гэчихсэн байгаа юм. Бараг худалдаа гэдгийг эдийн засаг, худалдаа гэдгийг амьдрал гээд бараг томьёолчихсон байх жишээний. Гэтэл орчин үед манайх чинь дээрээс нь бүр алслагдмал, тээвэр ложистикийн сүлжээнээс, дэлхийн сүлжээнээс хол байна. Бид нарын худалдааны бодлого, холболтын бодлого гэдэг чинь асар өндрөөр тавигдах болчхоод байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нарт маш их олон зүйл хэрэгтэй байна. Худалдааны бодлого гэдэг зүйл зөвхөн нэг худалдааны хууль, арилжааны хууль гэдэг хүрээнд биш, энд ложистик, тээвэр, гэрээ хэлцлийн зардлыг бууруулах бүхий л зүйлс, бүр энэ дотор нотариат, шүүхийн харилцаа, арбитр, бараг шуудан, хаягжилтын асуудал хүртэл энэ олон зүйл, худалдааны бодлого дотор маш их олон зүйлс орохоор болчихож байна.

Зөвхөн худалдааны тарифын, гадаад худалдааны татварын асуудал гэхэд АНУ, Хятад Ард Улс хоёр 10 хувийн гадаад худалдааны татвартай байж байгаад 10-25 болж өсөхөд худалдааны дайн гэдэг.

**Г.Занданшатар:** Одонгийн Цогтгэрэл гишүүн.

**О.Цогтгэрэл:** Худалдааны дайн гэдэг зүйл 25 хувийн хүрээнд яригдаж байхад манайх хоёр хөрштэйгөө үндсэндээ бараг 40 хүртэл хувийн худалдааны гаалийн татвартайгаар харилцаа явуулж байна. Энэ бүхэн дээр бид нарт худалдааны нэгдсэн бодлого гэдэг зүйл үнэхээр дутагдаж байна. Энэний цаана бид нарт энэ хүрээнд хийх ажлууд ч гэсэн маш их байна. Худалдааны чөлөөт бүсүүд гээд хоёр талд хоёр гааль дээр Алтанбулаг, Замын-Үүдэд нэг, нэг хашаа бариад хаячихсан байдаг. Энэ бүхэн нь орчин үеийн шийдлээр яагаад цахим чөлөөт бүсийн асуудлыг бид нар энэ хүрээнд ярьж болохгүй юм, дахиад худалдааны татвар, гаалийн тариф гээд байгаа татвар дээр бид нарт ерөөсөө гав ганцхан 5 хувь гэдэг тоо биш, энийг түүхий эд орж ирвэл Монголд ажлын байр бий болбол бага хувийн татвартай, бэлэн бүтээгдэхүүн орж ирвэл арай их хувийн татвартай, ингээд нэг ялгаатай татварын тогтолцоо гэдэг зүйлийг бас хийх ёстой юм шиг санагддаг. Энэ дээр би бас хуулийн төсөл дээр баг гаргаад ажиллуулж байгаа. Энэ бүхэн дээр том дүнгээрээ бид нар худалдааны бодлого гэдэг бодлогыг өндөр дээд түвшинд авч үзэхээс аргагүй нөхцөл байдалд өнөөдөр орчихжээ. Энэ нь өөрөө аргагүй нөхцөл байдал гэхээсээ урьдаар бид нарын хувьд асар их боломжийг энэний цаана бас алдаж байж магадгүй юм. Надад асуулт алга. Баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** 83, Энхтайван сайд.

**Н.Энхтайван:** Гишүүний тавьсан асуудлыг санал гэж ойлголоо. Би ажилдаа анхаарч хандах болно. Ялангуяа худалдааны нэгдсэн бодлого. Би түрүүн үгэндээ дурдсан, ерөөсөө худалдааны бодлого гэдэг маань үндсэндээ бүх салбар оролцож байж, тэдний уялдаа холбоог хангаж байж бас худалдааны хамгийн зөв нэгдсэн бодлого гарна гэж ойлгож байгаа.

Хоёрдугаарт, худалдааны нэгдсэн бодлогыг хангахын тулд бас бүтэц, зохион байгуулалт дээрээ илүү анхаарах ёстой юм байна лээ. Тэгээд нэгдсэн уялдааг хангах асуудал дээр цаашид илүү анхаарч ажиллах болно.

**Г.Занданшатар:** Цогтгэрэл гишүүний хэлж байгаа Японы Олон улсын худалдаа, эдийн засгийн яам ч тэр, нийтлэг чиглэл бол төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ хийж үзсэн үү, Гадаад харилцааны яам? Манай 89 хувь нь, үндсэндээ 90 хувь нь уул уурхайн экспорт байгаа. Тэр нь таван нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Нүүрс, зэс, алт голчлоод. Импортын задаргаа үзэх юм бол ер нь 2009 оноос хойш манай хэрэглээний зардал төлбөрийн тэнцэл дээр маш их нэмэгдсэн үйлчилгээний зардал, тэрний дотор 3.4 тэрбум долларын суудлын автомашин манайх худалдаж авсан. Энэ дотор өндөр үнэтэй лексусээс авахуулаад приус хүртэл бүх төрлийн машинууд. 3.4 тэрбум доллар шүү дээ, хэрэглээний зардал.

Энэ гадаад худалдааны 90 хувь нь уул уурхайгаас хамааралтай болохоор эдийн засаг тэр чигээрээ уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнээс хамааралтай. Тэгээд үлдэж байгаа 10 хувь, 6-хан хувь нь аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, тэр дотроо ноолуур 344 сая доллар, 350 орчим сая доллар байдаг юм. Ноолууран бүтээгдэхүүн нь аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болохоороо 41-хэн сая доллар. Үндсэндээ нэмүү өртөг шингээсэн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний экспорт байхгүй. Тэгэхээр манай гадаад худалдааны бодлого гэдэг чинь өөрөө үйлдвэржилтийн бодлоготойгоо уялдах ёстой болж таарна. Энэ дотроо импортын задаргаануудыг үзэх юм бол манай үйлчилгээний импорт жишээлбэл менежментийн төлбөр, зөвлөх үйлчилгээний төлбөр, үйлчилгээний баланс гэхэд, төлбөрийн тэнцэл гэхэд 2 тэрбум долларын алдагдалтай явж байдаг юм. Аялал жуулчлал гэхэд манайх үйлчилгээний зардал гэхэд боловсролын зардал, эрүүл мэндийн зардал 430 сая доллар гэж, хамгийн багаар тооцоход гадагшаа төлж байгаа. Энийг нэг бүрчлэн деталь бүрээр нь судлах ёстой байдаг байхгүй юу. Төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ хийж.

Одоо, эрхэм гишүүн Бөхчулууны Пүрэвдорж.

**Б.Пүрэвдорж:** Ер нь Япон руу, Европын Холбоо руу бид нар бас 7 мянга, 10-аад мянган бараа, бүтээгдэхүүнийг татварын таатай нөхцөлөөр гаргах ийм боломжтой болчихсон байгаа. Харамсалтай нь тийшээ экспортлогдож байгаа бүтээгдэхүүн бараг байхгүй, дотоодын үйлдвэрлэл хөгжөөгүйгээс болоод энийг ашиглах ийм боломж маш бага байгаад байна. Ер нь бидний хоёр хөрш бол хамгийн том худалдан авагч нар байгаа. Харамсалтай нь татварын өндөр хувь бол энэ бизнест маш их сөргөөр нөлөөлдөг. Үе үеийн дарга нар л хойшоо Орос руу, урагшаа Хятад руу айлчлаад л явдаг, очоод л ярьдаг. Тэгээд баахан зүйл ярьдаг, харамсалтай нь яг бизнесийн шатанд ажил хэрэг болж байгаа юм ерөөсөө байхгүй.

Яг ингээд ажил хийж байсан хүний хувьд мах экспортолж байсан, консерьв эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд гаргаж байсан ийм компанийн хувь эзэмшиж байсны хувьд Оросууд ялангуяа манайх дээр бүр социализмын үеэс хориг тавьчихсан шахуу л орон шүү дээ. Дээр үед л маш их өндөр хувьтай байдаг байсан. Одоо хүртэл эндээс нь 20 хувь, гаалийн татвар нь 20 хувь байхгүй юу. Тэгээд 20 хувиасаа дахиад 20 хувь авахаар чинь 44 хувиар л татвар төлж байж тийшээ орно. Тэгээд дээрээс нь Оросууд тухайн үед еврогоор бараагаа үнэлчихдэг. Тэр барааных нь үнэлгээ нь өндөр учраас татвар нь бүр их өндөр гараад явчихдаг. Энэнээс болоод энэ гадаад худалдаа эцсийн бүтээгдэхүүн экспортод гаргах тэр сонирхол энэ аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд байхгүй болчихсон. Тэгээд дарга нь бол гоё яриад, бид нар сайхан байгаа гэж л яриад байгаа. Харамсалтай нь энэ бол цэвэр, уул уурхайн бүтээгдэхүүн дээр суурилсан тийм экспортын гадаад худалдааны үйл ажиллагаа л сайн явж байгаа болохоос, бусдаар эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд яг тэр нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг хоёр хөрштэйгөө экспортлох энэ тал дээр бараг ажил хийхгүй байна даа.

Таныг, нэг амлалт авмаар байна. Индексийг багасгах талаар Монголоос цөөхөн бүтээгдэхүүн орно. Энэ дээр индексийг багасгах талаар, гаалийн татварыг багасгах талаар тийм, тийм ажил хийнэ гээд нэг амлалт авчихаж чадахгүй юу, Энхтайван сайд аа?

**Г.Занданшатар:** Энхтайван сайд

**Н.Энхтайван:** Пүрэвдорж гишүүний асуултад хариулъя. Би амлалт авч байна. Энэ нь юу вэ гэхээр бид ОХУ, мөн Гаалийн холбоо буюу Европын Комисстой бараа бүтээгдэхүүнээ гаргах чиглэлээр, чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг байгуулах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Бид жилээс жил хагасын дотор тодорхой тохиролцоонд хүрчихнэ гэж ойлгож байгаа. Энэ үед манай экспортын гол нэр төрлийн бараа ОХУ, Гаалийн холбоо болон Европын Комиссын гишүүн орнуудад гаргах ийм боломж бүрдэнэ гэдгийг амлахаар байна.

Ер нь гадаад худалдаа маань өөрөө хамгийн том зохицуулалт нь өөрөө тариф, энэ татварын зохицуулалт байдаг. Манай тарифын зохицуулалт, татварын энэ зохицуулалтын асуудал Сангийн яам дээр байдаг. Тэгээд Сангийн яам, Гаалийн газраас ажлын хэсэгт хүмүүс орсон байгаа. Бид хамтраад өгсөн амлалтаа тодорхой хугацааны дотор тариф, татвараа тодорхой хугацаанд бууруулж чадна гэдэг амлалтыг бас өгч байна.

**Г.Занданшатар:** Пүрэвдорж гишүүн 1 минут тодруулъя.

**Б.Пүрэвдорж:** Евро-Азийн Холбоо чинь 2015 онд байгуулагдаад. Одоо бол Казахстаны позиц жаахан суларчихсан байгаа л даа. Энэ дээр орох боломж юу байдаг юм бэ гэхээс, наадах чинь тэгээд 20, 30 орон элсэх гээд очерлоод байж байдаг. Бид нар тэрний хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй шахуу тийм л юм шүү дээ. Ер нь хойд хөрш, энэ хоёр хөрш чинь бид нарыг эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаад үйлдвэрлээд явчих тийм орон болгох зорилго бас байхгүй байгаа шүү дээ. Үе үеийн сайд нар 2015 оноос хойш л энэ Евро-Азийн Холбоонд орчих юм бол бид нар бас гайгүй тарифтай бараа бүтээгдэхүүнээ экспортолчихно гээд яриад байдаг байсан. Харамсалтай нь тийм амжилтад хүрээгүй байгаа шүү дээ. Одоо бол бас тийм амар хүрэхгүй шүү дээ. Яг тийм, та ийм баталгаа өгч байгаа бол сайн байна. Гэхдээ наадах чинь 20, 30 орон наана, цаана нь орно гээд зүтгээд байж байдаг. Өдөр шөнөгүй лобби хийж байдаг ийм л байдаг шүү дээ.

**Г.Занданшатар:** Энхтайван сайд асуултад хариулъя. Евро-Азитай яриа хэлэлцээ хийчихсэн байгаа шүү дээ.

**Н.Энхтайван:** Евро-Азийн Холбоонд элсэх чиглэлээр улс төрийн түвшинд Гадаад харилцааны сайд нарын түвшинд улс төрийн тохиролцоог хийсэн гэж ойлгож болно. Энэ хүрээндээ одоо ажиглагчийн статустай орох ийм нөхцөл байдал бүрдчихсэн байгаа. Цаашдаа гишүүн болохын тулд эхлээд бид судалгааныхаа ажлыг хийх ёстой. Хамгийн гол нь чөлөөт худалдааны хэлэлцээрт элсэх нэг хэрэг, манай дотоодын зах зээл үйлдвэрлэгчдээ хамгаалах, өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг тэдгээр гишүүн орнуудад гаргах энэ асуудал нь бас үндэсний үйлдвэрлэгчдээ дэмжих ийм нарийн судалгааны ажлыг бид хийж эхлүүлээд байгаа. Энэ асуудлаар манай Оюу захирал илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө.

**Г.Занданшатар:** Оюу захирал, 85 дээр.

**В.Оюу:** Пүрэвдорж гишүүний асуулттай холбогдуулаад сайдын хэлсэн дээр нэг тодруулга хэлье. Бидний өнгөрсөн, 2020 оны 9 сард эхлүүлсэн хамтарсан судалгаа маань Евро-Азийн Эдийн засгийн холбооны зургаан оронтой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр хийх тэр хамтарсан судалгаа юм. Евро-Азийн Холбоонд гишүүний хувиар нэгдэх ийм асуудлыг арай өөр түвшинд ярьж байгаа. Чөлөөт худалдааны хэлэлцээ хийх нь ашигтай юу, ашиггүй юу гэдэг тандсан, хамтарсан судалгааг эхлүүлээд байгаа учраас энэ чөлөөт худалдааны хэлэлцээр маань илүү яг худалдаанд та бүхний яриад байгаа хойд хөрштэй хийж байгаа худалдааны 1 тэрбум гаруй долларын алдагдлыг бууруулахад манай аж ахуйн нэгжүүдэд ОХУ-ын зах зээлийг таатай нөхцөлийг олж авах.

**Г.Занданшатар:** Энэ Евро-Азийн Холбоонд нэгдэх тухай асуудал биш, Евро-Азийн гишүүн зургаан оронтой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлаар бас нааштай дэмжлэг хандлага бий байгаа юм байна гэсэн агуулгаар нь ойлгох нь зүйтэй байх.

Дашдондогийн Ганбат гишүүн.

**Д.Ганбат:** Боломжтой бол ганц хоёр минут нэмээд өгчихөөрэй. Түрүүн бас нэг улс төрийн үйл ажиллагаа яваад байх шиг байсан тийм ээ? Ах, дүү намууд бие биендээ баяр хүргээд байсан уу? Тэгээд, Хөдөлмөрийн үндэсний намын дарга болсон гишүүндээ бас баяр хүргэчихье. Олон ургальч үзэл, олон намын системийг 30 жилийн өмнө авчирсан намыг төлөөлж байгаа хүний хувьд. Түрүүн ах намаас баяр хүргэчихлээ. Хөдөлмөрийн үндэсний нам гэдэг бол Хойд Солонгост байдаг намын нэртэй ижилхэн юм байна. Тэгээд ажилд нь амжилт хүсье.

Ингээд асуулгатай холбогдуулаад ярихад Гадаад харилцааны яам маань гадаад худалдаагаар гайхуулаад байх юм алга аа. Энэ ярьж байгаа, хэлж байгаа юмнаас. Энд ганц гэрэл гэгээтэй зүйл бол 2016 онд чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг Японтой байгуулсан юм, Ардчилсан намын үед. Үлгэр жишээ хэлэлцээр байгуулсан. Энэ ажил маань бас л явах нь явж байгаа юм байна. Илүү сайн явж өгөөгүй юм байна. Энэ дээр анхаараарай. Илүү яаж анхаарахыг. Яг энэн шиг гэрээ хэлэлцээрийг Хятадтай юм уу, ОХУ-тай энэ дөрвөн жил та сайдаар ажиллаж байх үедээ байгуулж чадах уу? Таныг бас Хятад талаар нэлээн мэргэшсэн хүн гэж дуулсан. Энэ тал руугаа хэтэрхий хазайгаад, тэр Шанхайн хамтын байгууллагад битгий оруулчхаарай. Тэр ямар учир утгатай байгууллага байна вэ? Энэ худалдаатай холбоотой юм уу, ямар юм бэ гэдэг дээр анхаараарай.

Нөгөө талаар манай Гадаад худалдааны яам бол үе үе дамжаад олон жилийн хугацаанд боловсон хүчин маш сайтай яам байсан. Боловсон хүчний бодлого ч сайн байсан, бодлогоо ч сайн барьдаг ийм яам байсан. Гэтэл сүүлийн үед хар тамхины сүлжээ, хар тамхины наймаагаар мэргэшсэн яам гэж цоллуулж байна. Энэ байдал чинь юу болсон бэ? Энэ засаж янзалж байгаа юу? Энэ дээр ямар хүмүүс хариуцлага хүлээсэн бэ?

Та бас боловсон хүчний бодлого тийм сайн боловсон хүчинтэй болж чадахгүй байна гээд ярилаа. Гэтэл Австралийн элчин зөвлөхөөр ямар хүнийг тавина гээд гайхуулаад байна вэ? Улс төрийн наймаа, янз бүрийн юманд оролцоод төрийн албыг тэгж наймаалцахгүй шүү. Энэ дээрээ анхаараарай. Ийм юмыг манай Ардчилсан намын бүлэг хэрхэвч зөвшөөрөхгүй шүү. Нөгөө талаар, АНУ-тай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс санаачилга гаргаад ноолуур, сүлжмэл эдлэлийн талаар тогтоол гаргуулах гээд, сенат дээр нь, ингээд хөөцөлдөөд явсан. Энэ ажил маань нэлээн нааштай байгаа гэж дуулсан. Энэ зүйл маань юу болж байна вэ?

**Г.Занданшатар:** Нямцэрэнгийн Энхтайван сайд

**Н.Энхтайван:** Ганбат гишүүний асуултад хариулъя. Бид Япон улстай байгуулсан эдийн засгийн түншлэлийн харилцааны хэлэлцээрийг 2011 онд эхлүүлсэн юм. Энэ хэлэлцээр үргэлжлээд 2016 онд Ардчилсан намын үед хэлэлцээр амжилттай байгуулсанд бас баяртай байдаг. Энэ хэлэлцээрийг анх эхлүүлж байсан хүний нэг нь би байгаа юм, яг худалдаа, эдийн засгийн харилцаа талаасаа. Хятад болон ОХУ-тай иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаатай. Энэ хоёр улстай тэнцвэртэй харилцааг хадгалж харилцааг хөгжүүлнэ. Худалдаа, эдийн засгийн харилцааг бас энэ түвшинд нь хөгжүүлнэ гэдгийг хэлье.

Хар тамхины энэ асуудал Гадаад харилцааны яамны бас олон нийтэд муухайгаар харуулсан ийм үйл явдал болсонтой тантай санал нэг байна. Энэ үйл явдал нь бас намайг сайд болохоос өмнө болсон гэдгийг та мэдэж байгаа. Намайг сайдаар ажиллах хугацаанд хар тамхитай холбоотой аливаа хэрэг, үйл явдал гарахгүй гэдэг бүрэн итгэлтэй байна, би. Холбогдох арга хэмжээг бүх шугамаар авч ажиллаж байгаа. Танд бас амлая. Намайг сайдаар ажиллах хугацаанд гадаад харилцааны чиглэлээр ажиллаж байгаа дипломат ажилтнууд хар тамхитай аливаа үйл хэрэгт оролцохгүй гэдгийг хэлье. Боловсон хүчнийхээ чадварыг сайжруулахад илүү анхаарч ажиллах болно.

**Г.Занданшатар:** Ганбат гишүүн 1 минут.

**Д.Ганбат:** Бас асуудалд ойлгож хандаж байгаад, амьдрал дээр тэгээд цаашаа харагдах байх. Нөгөө талаар Солонгос улс Сөүл хотод манай иргэд маш хүнд байдалд байгаа гэсэн ийм юм яваад байна. Гэтэл энэ улс төрчид болохоор онгоц дуудаад л нисэж байдаг, нааш цаашаа ийм байдалтай байдаг. Энэ тал дээр ямар байгаа вэ?

**Г.Занданшатар:** Нямцэрэнгийн Энхтайван сайд

**Н.Энхтайван:** Гадаад харилцааны сайдын хувьд гадаадад ажиллаж, амьдарч оршин сууж байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах асуудал тэргүүн зэргийн нэг номерын асуудал байдаг. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт гадаад харилцааны чиглэлээр 15 асуудал тусгагдсан байдаг юм. Үүний нэгдүгээрт нь гадаадад ажиллаж, амьдарч, сурч байгаа иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд боломжтой бүх талын дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх гэдэг ийм том зорилтыг тусгасан байгаа. Энэ хүрээндээ гадаадад ажиллаж байгаа иргэдэдээ хүрч ажиллах чиглэлээр манай Дипломат төлөөлөгчийн газар болон энд гадаад орноос сууж байгаа бүх Дипломат төлөөлөгчийн газартай маш нягт хамтын ажиллагаатай байгаа. Бас холбогдох дэмжлэгийг үзүүлж ажиллаж байгаа. Солонгост манай нийт 45 мянга гаруй иргэд ажиллаж, амьдарч байдаг. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар 6 мянга.

**Г.Занданшатар:** Өнөөдрийн гадаад худалдааны бодлоготой шууд холбоогүй асуудал юм. Ер нь 2011 онд Япон улстай эдийн засгийн түншлэлийн хэллцээ буюу судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. Энэ эхлүүлэхдээ үндсэндээ энэ гэрээ хэлэлцээрийг байгуулах зарчмын тохиролцоонд хүрээд эхэлсэн боловч таны хэлсэн гарын үсэг зурагдах ажиллагааны үр дүн ямар болсон бэ гэхээр өнөөдөр Японтой хийж байгаа худалдааны тэнцэл алдагдалтай байгаа. Эцсийн дүндээ энэ судалгааны ажил дээрээ үндэслээд чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах явдал бол худалдааны тэнцэлд ашигтай байх нөхцөлийг сайн бүрдүүлэх, Евро-Азич байна уу, хаанахтай худалдааны хэлэлцээр байгуулах нь чухал хэдий ч гэсэн хамгийн гол нь улс оронд ашигтай байх нөхцөл нь хамгийн чухал шүү дээ.

Өнөөдрийн бодит практик дээр үр дүн тийм харагдаж байгаа. Ийм ч утгаар АНУ-тай бол, ноднин АНУ-д Улсын Их Хурлын даргын айлчлалын үеэр энэ асуудал тавигдаж, идэвхжүүлэхээр зорьж байсан боловч КОВИД-оос шалтгаалаад хойшилсон. Цар тахлаас шалтгаалаад хэлэлцэгдэж байгаа асуудлын хүрээ ч гэсэн өөр байгаа байх. Энэ бол бас нааштай шийдэгдэнэ гэж итгэж байна.

Ингээд Улсын Их Хурлын гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Манай гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарч, валютын нөөц түүхэндээ анх удаа 4.5 тэрбум долларт энэ онд хүрсэн. Энэ бол гол нь алтны нөөцтэй бас холбоотой.

Асуулга тавьсан Улсын Их Хурлын гишүүн Одонгийн Цогтгэрэл түрүүн үндсэндээ үгээ хэлчихсэн дээ, тийм ээ? Одонгийн Цогтгэрэл гишүүн үг хэлэх үү? Түрүүн үг хэлсэн гэж үзэх үү?

Ингээд Улсын Их Хурлын гишүүн Одонгийн Цогтгэрэлээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад Гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтын талаар тавьсан асуулгын хариуг чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр сонслоо.

Цаашдаа Улсын Их Хурлын ажлын хэсэг гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ, цаашдаа авах арга хэмжээний гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын газруудыг шинэчлэн байгуулах, олон улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудлыг шинэ зохицуулалтын түвшинд гаргах хуулийн төсөл санаачлахаар ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд илүү өргөн хүрээнд ярилцах бололцоо олдоно. Баярлалаа.

Ингээд дараагийн асуудалд орно.

**Дөрөв.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна.**

Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Цэндийн Мөнх-Оргил танилцууна. Улсын Их Хурлын гишүүн Цэндийн Мөнх-Оргилыг индэрт урьж байна.

**Ц.Мөнх-Оргил:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

 Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх эсэх асуудлыг Улсын Их Хурал 2018 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ.

Улсын Их Хурлын даргын 2020 оны 31 дүгээр захирамжаар төслийг Байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал, дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, ахлагчаар Улсын Их Хурлын гишүүн Мөнх-Оргил гишүүдээр Улсын Их Хурлын гишүүн Оюунчимэг, Адъяасүрэн, Анужин, Баярсайхан, Ганбаатар, Жаргалмаа, Сандаг-Очир, Туваан, Чинзориг, Чинбүрэн, Энх-Амгалан нар ажилласан.

 Тус Байнгын хороо 2021 оны 1 дүгээр сарын 4, 13-ны өдрүүдийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа.

Ажлын хэсгээс Засгийн газраас нийгмийн зөвшлийн талуудтай зөвшилцөн 2018 онд өргөн барьсан хуулийн төслийн үзэл баримтлал, зарчмыг хөндөхгүйгээр Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийнхолбоо, Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Монголын Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын санал, Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллын зөвлөмж, бусад тооцоо, судалгаанд суурилан боловсруулсан саналыг Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Үүнд:

**Нэг.**Нийт ажилтны хөдөлмөрлөх суурь эрх хангагдах бололцоог бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтны зохистой тэнцвэрт байдлыг бий болгох чиглэлээр ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, эвлэлдэн нэгдэх зэрэг суурь эрхийг хамгаалах; өдрийн болон долоо хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаарыг тогтоох; ээлжийн амралтын үндсэн хугацааг тогтоож, тухайн байгууллагад ажилласан жил болон бусад хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг харгалзан аж ахуй нэгж байгууллага дотооддоо хамтын гэрээгээр тогтоох эрхийг хуулиар олгож, уян хатан зохицуулалт бий болгох; аж ахуйн нэгж байгууллага бүтцийн хувьд жижиг, малчид, албан бус салбарт ажиллагсдын тоо өндөр, хөдөлмөрийн харилцаанд онцлог зохицуулалтыг шаардаж байгаатай уялдуулан тэдгээрийн цалин хөлс, ажил амралтын цаг зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг хуулиар зохицуулах; хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулах нийтлэг харилцаа, хөдөлмөрийн гэрээний хэлбэр, агуулга, хугацаа, хөдөлмөрийн гэрээнд шаардах бичиг баримт, гэрээнд өөрчлөлт оруулах зэрэг нөхцөлийг тодорхой болгож, хөдөлмөрийн гэрээний нэмэлт нөхцөлд сургалтын, эд хөрөнгийн, үл өрсөлдөх үүргийг нэмж тусгах, иргэд хооронд байгуулах гэрээнд тусгайлсан зохицуулалт шинээр нэмэх.

**Хоёр.**Хуулийн төсөлд тусгагдсан зохицуулалтыг хэрэглэхэд хялбар, тодорхой болгож, бүтэц найруулгын хувьд сайжруулах чиглэлээр “Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа”, “Хөдөлмөрийн харилцаа”-г тодорхойлох, хуулийн төслийн хөдөлмөрийн харилцааны зарчимд “Нийгмийн түншлэлийг хангах”, “Хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах” гэсэн зарчмыг нэмж тусгах, хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт тогтолцоог шинэ шатанд гаргах үүднээс “Нийгмийн түншлэл” гэсэн бүлгийг шинээр нэмэх.

**Гурав.**Хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлд анхаарч сум, дүүргийн хөдөлмөрийн маргаан зохицуулах гурван талт хорооны эрхийг өргөжүүлэх, хөдөлмөрийн эрхийн маргааныг эвлэрүүлэн зохицуулах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг 20 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгуулах зэрэг багтана.

 Байнгын хорооны хуралдааны үеэр уул уурхай, олборлолтын салбарт уртын ээлжээр ажиллах ажилтны ээлжийн амралттай холбогдуулан Монголын эрчим хүч, геологи, уул уурхайн үйлдвэрчний холбоо, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци, Уул уурхай, хүн үйлдвэрийн яамны байр суурийг сонсож хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн болно.

Байнгын хороо Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох хуулийн төслүүдийг мэргэжлийн Байнгын хороогоор хэлэлцүүлж санал, дүгнэлт авсан бөгөөд Хууль зүйн байнгын хороо Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцээд ажлын хэсэг байгуулж ажиллах шаардлагатай гэж үзсэн болно. Түүнчлэн Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болж байгаатай холбогдуулан Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлагчид нь буцаах нь зүйтэй гэж, Улсын Их Хурлын тогтоолыг боловсрууллаа.

 Ажлын хэсгээс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал, найруулгын шинжтэй санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

 Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан туслах малчин зөвшөөрсөн бол түүний цалин хөлсний 30 хувиас илүүгүйг мөнгөн бус хэлбэрээр олгож болно гэснийг дэмжээгүй тул цөөнх болсон. Үүнийг Байнгын хорооны санал дүгнэлтэд тэмдэглүүлж, нэгдсэн хуралдаанд үг хэлж, саналаа илэрхийлэхээр боллоо.

Байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж, санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан, аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Та бүхэнд тараасан болно.

Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүд ээ,

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон Хөдөлмөрийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Захиргааны ерөнхий хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Дипломат албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Донорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.

 Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

 **Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Аюушийн Ариунзаяа, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Гомбосүрэнгийн Өнөрбаяр, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Баасансүрэнгийн Алимаа, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах шинжээч Шолтойн Маяа, Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Хуягийн Ганбаатар, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Горчинсүрэнгийн Адъяа, Монголын Үндэсний Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын Ерөнхийлөгч Отгондаваагийн Амартүвшин.

 Горимын санал гаргая. Дашдондогийн Ганбат гишүүн.

 **Д.Ганбат:** Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 оноос хойш энэ хуулийг нэлээн сайн өөрчилж чадаагүй л ингэж явсаар байгаад өнөөдрийг хүргэсэн юм билээ. Тэгээд 2018 оны 3 сарын 26-нд Засгийн газраас өргөн бариад, 2018 оны 4 сарын 10, 13-нд Байнгын хороо, чуулганаар хэлэлцэх эсэхээ шийдчихсэн ийм л хууль явж байгаа л даа. Тэгээд энэ хуулиар бол манай ажлын хэсгийн ахлагч Мөнх-Оргил гишүүн манай намын бүлэг дээр нэлээн сайн мэдээлэл өгч, нэлээн сайн тайлбарлаж ярьсан. Бараг л хангалттай шахуу байна. Тэгэхдээ Засгийн газраас өргөн бариад, энэ хуулийн төсөл маань Улсын Их Хурал дээр бараг 50, 70 хувь өөрчлөгдсөн юм байна. Тэгэхээр бас Засгийн газрын гишүүнийг Ардчилсан намын бүлэг дээр орж ирж энэ талаар нэлээн сайн нягталж ярилцах ёстой гэж үзэж байгаа. Энийгээ 1 дэх өдөр хийнэ.

Тийм учраас бас сүүлийн үед ялангуяа манай нам бол чөлөөт өрсөлдөөн, зах зээл, хувийн өмч, энэ бүхнийг дэмждэг ийм нам. Тэгээд ажил олгогчдодоо нэлээн хатуурхсан ийм зүйл заалтууд байна уу гэдгийг бид нар нягтлах ёстой гэж үзэж байгаа. Ингээд Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын бүлэг Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасны дагуу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх асуудлаар 3 хоногийн завсарлага авч байна.

**Г.Занданшатар:** 3 хоногийн завсарлага өглөө.

3 дахь өдөр хүртэл. 3 дахь өдөр чуулган хуралдаж магадгүй гэж бодож байна. 1 дэх өдөр бүлгээрээ сайн ярилцчих.

Дараагийн асуудалд орно.

**Тав.Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулна.**

Төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаар Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Чинбатын Ундрам танилцуулна. Ундрам гишүүнийг индэрт урьж байна.

**Ч.Ундрам:** Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг Улсын Их Хурал 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ.

Тус Байнгын хороо хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа явууллаа.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны 2020 оны 2 дугаар тогтоолоор хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Ундрам, ажлын хэсгийн гишүүдээр Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Ганхуяг, Б.Жаргалмаа, Ц.Мөнхцэцэг нар ажиллав.

Хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад Байнгын хорооны гишүүд хууль санаачлагч болон ажлын хэсгийн гишүүдээс асуулт асууж, хариулт авсан болно.

Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс болон ажлын хэсгийн гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж санал хураалт явуулсан бөгөөд үндэсний болон улсын музей төрийн хамгаалалтад байх талаар, Монгол Улсын харьяат 16 хүртэлх насны хүүхэд музейн үзүүллэгийн танхимаар үнэ төлбөргүй үйлчлэх талаар, төрийн болон орон нутгийн өмчийн галерейн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулах талаар, музейн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 8 жилийн хугацаагаар олгох талаар, Засгийн газар, төрийн өмчийн музейд үндэсний, улсын, бүс нутгийн гэсэн зэрэглэл тогтоох талаар, музейн санхүүжилтийн талаар, музейнсан хөмрөгт байгаа түүх, соёлын дурсгалт зүйлд хамаарах үзмэрийн үнэлгээний талаар, соёлын өвд хамаарах үзмэрийг судлах, сурталчлах зорилгоор музей хооронд түр солилцох талаар, музейн сан хөмрөгөөс соёлын өвд хамаарах үзмэр хасах талаар тус тус санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно.

Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналыг нэгтгэн томьёолж та бүхэнд тараасан болно.

Улсын Их Хурлын дарга, эрхэм гишүүд ээ,

Музейн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны санал, дүгнэлт, зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

**Г.Занданшатар:** Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Соёлын сайд Санпилдондовын Чулуун, Соёлын дэд сайд Батбаяр, Соёлын яамны Соёлын өвийн газрын дарга Даваацэрэн, Соёлын яамны Соёлын өвийн газрын ахлах мэргэжилтэн Мэндсайхан, Соёлын яамны Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Батцэцэг, Соёлын яамны Соёл, урлагийн газрын Соёл, соёлын өвийн хэлтсийн дарга Нацагням.

Байнгын хорооны санал, дүгнэлттэй хологдуулан асуулт асуух Улсын Их Хурлын гишүүд байна уу? Алга байна.

Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулна. Байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй 24 санал байгаа. Сүлжээний гацалт яаж байгаа вэ? Ер нь их халдлага орж ирж байгаа юм байна лээ шүү.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо дэмжсэн санал байна. Байнгын хорооны дарга байхгүй бол асуудал хэлэлцэхгүй шүү. Жамъянгийн Мөнхбат гишүүнийг дууд.

Төслийн 3 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 3.2 дахь хэсэг нэмэх:

“3.2.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн
галерейн үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулна.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя.

Санал гаргасан:Улсын Их Хурлын гишүүн Ч.Ундрам, Х.Ганхуяг, Б.Жаргалмаа, Ц.Мөнхцэцэг /цаашид “Ажлын хэсэг” гэх/

Санал хураалт.

Санал хураалтыг түр цуцалж байна. Дуламдоржийн Тогтохсүрэн гишүүн МАН-ын бүлгийн дарга горимын санал хэлнэ.

**Д.Тогтохсүрэн:** Музейн тухай хуулийн анхны хэлэлцүүлэг хийгдэж байгаа. Энэ хууль өнгөрсөн намар өргөн баригдсан ийм хууль. Тэгээд энэ хууль дээр бас зарчмын зөрүүтэй саналуудтай нь холбоотой асуудлаар Улсын Их Хурал дахь МАН-ын бүлэг бас ярилцах шаардлага байгаа учраас би ирэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр хүртэл энэ хуулиар завсарлага авах хүсэлт гаргаж байгаа юм.

**Г.Занданшатар:** МАН-ын бүлгийн даргын саналаар энэ хуулиар завсарлага өглөө, ирэх 7 хоног хүртэл. 1 дэх өдөр бүлгийн хурлаар хэлэлцье. Ирэх 3 дахь өдөр хүртэл.

Дараагийн асуудалд орно.

Патентын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэх асуудлыг хэлэлцэнэ. Хууль санаачлагчийн илтгэлийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Хишгээгийн Нямбаатар “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимаас танилцуулна. Хууль санаачлагч байхгүй учраас Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн дагуу энэ асуудлыг хойшлууллаа.

**Баталсан хууль, тогтоолын эцсийн найруулгыг уншиж сонсгоно.**

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Дагалдан гарсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн эцсийн найруулга дээр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Эцсийн найруулгыг сонссонд тооцлоо.

Ингээд өнөөдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдааныг үүгээр өндөрлөж байна.

**Дууны бичлэгээс буулгасан:**

ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ ШИНЖЭЭЧ Б.БАТГЭРЭЛ