**ШЖҚ “Көп бейінді облыстық балалар ауруханасы ” МКК**

БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ " Көп бейінді облыстық балалар ауруханасы "МКК сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты

**Мазмұны**

1. Жалпы ережелер;

2. Саясаттың мақсаттары;

3. Саясаттың міндеттері;

4. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың негізгі бағыттары;

5. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу (оған қарсы іс-қимыл) жөніндегі шаралар;

6. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік шаралары.

**1. Жалпы ережелер**

 1.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл саясаты (бұдан әрі-саясат) БҚО әкімдігі ДСБ ШЖҚ " Көп бейінді облыстық балалар ауруханасы " МКК (бұдан әрі - кәсіпорын) мына талаптарға сәйкес әзірленді:

 1) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Заңы;

 2) Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 2 ақпандағы № 802 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасы;

 3) Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) № 4 "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл" ТБН жобаларын орындау жөніндегі нұсқаулықтары

 және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі мақсаттарын, міндеттерін, алдын алу шараларын, негізгі бағыттарын, мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу тәртібін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік шараларын белгілейді.

 1.2. Кәсіпорын өз қызметінде сыбайлас жемқорлық көріністерінің кез келген түріне нөлдік төзімділік қағидатын ұстанады, елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қолдайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пен парасаттылықты қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және заңдылықты қатаң сақтау үшін жағдай жасауда өзінің қоғамдық миссиясын көреді.

 1.3. Бұл Саясат кәсіпорынның барлық қызметкерлерін сақтау және таныстыру үшін міндетті және кәсіпорынның сайтында орналастырылуы керек.

**2. Саясаттың мақсаттары**

 2.1. Бұл саясаттың мақсаттары:

1) қоғамдық сананың өзгеруі, кәсіпорын қызметкерлері мен халықтың сыбайлас жемқорлық пен непотизмнің кез келген түрінен бас тартуы, қоғамның кәсіпорын қызметіне деген сенімін арттыру;

 2) сыбайлас жемқорлықты жою.

**3. Саясаттың міндеттері**

 3.1. Саясат мақсаттарына қол жеткізу мынадай міндеттерді шешу арқылы іске асырылады:

 1) кәсіпорын қызметкерлерінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзуы мүмкін жағдайлар мен әрекеттердің алдын алу және жолын кесу үшін сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің мәнін, олардың нысандарын, көріністерін біркелкі түсінуді қалыптастыру.

 2) алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді мониторинг жүргізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту және жою жолымен сыбайлас жемқорлыққа арналған мүмкіндіктердің алдын алу және алып тастау;

 3) бюджет қаражатын тиімсіз жұмсау және сатып алулардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету;

 4) қызмет көрсету кезінде ашықтықты, адал бәсекелестікті және объективтілікті қамтамасыз ету;

 5) Іскерлік әдеп нормаларын қабылдау және сақтау;

 6) кәсіпорынның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметін одан әрі жетілдіру.

**4. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың негізгі бағыттары**

 4.1. Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты мынадай негізгі бағыттар бойынша іске асырылады:

1) мемлекеттік органдармен кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірыңғай саясатын жүргізу;

2) кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, сондай-ақ азаматтармен және азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимылы;

3) азаматтар мен қоғамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сыбайлас жемқорлықтан қорғауды қамтамасыз ету;

4) құндылықтарды өзгерту, кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне парасаттылық пен нөлдік төзімділікті қалыптастыру;

5) шешім қабылдау рәсімдерінің есептілігін, бақылануын және ашықтығын қамтамасыз ететін ұйымдық-құқықтық тетіктерді белгілеу;

6) құқыққа қарсы сыбайлас жемқорлық мінез-құлық, кәсіптік әдепті бұзу жағдайларын анықтау, алдын алу және азайту;

7) ISO 37001 немесе ҚР СТ 3049 сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын енгізу

**5. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу**

**(оған қарсы іс-қимыл) жөніндегі шаралар**

 **5.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторин**г**.**

 5.1.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің (квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоса алғанда) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасының жай-күйіне, сондай-ақ қоғамның сыбайлас жемқорлық деңгейін қабылдауы мен бағалауына қатысты ақпаратты жинау, өңдеу, қорыту, талдау және бағалау жөніндегі қызметі. Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 22 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу қағидаларымен регламенттеледі.

 5.1.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу үшін көздер:

1) құқықтық статистика органдарының деректері;

2) Жеке және заңды тұлғалардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өтініштері;

3) үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың мәліметтері;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша әлеуметтік сауалнамалардың деректері;

5) бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар;

6)заңмен тыйым салынбаған өзге де ақпарат көздері.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жоғарыда көрсетілген ақпаратты жинау, өңдеу, қорыту, талдау және бағалау жолымен жүргізіледі.

 5.1.4. Кәсіпорын өз бастамасы бойынша кез келген уақытта келесі тәртіппен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптық мониторинг жүргізеді:

 1) ашық ақпарат көздерінен жинау және қорыту;

 2) жиналған ақпаратты зерделеу және талдау;

 3) Сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал ететін проблемалық мәселелерді айқындау;

 4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг нәтижесін қалыптастыру.

 **5.2. Анализ коррупционных рисков.**

 5.2.1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау (сыртқы және ішкі) - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдауды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды кәсіпорын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.

 5.2.2.Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау субъектісі басшысының, ол болмаған кезде – оның міндетін атқарушы не оның лауазымын алмастыратын адамның шешімі негіз болып табылады. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды құрылымдық бөлімше, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге уәкілетті тұлға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау субъектісінің бірінші басшысы айқындайтын немесе оның шешімімен құрылатын жұмыс тобы жүргізеді.

 5.2.3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі құрылымдық бөлімшенің, ведомствоның, ведомстволық бағынысты ұйымның, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің аумақтық және оған теңестірілген бөлімшесінің (бұдан әрі – бөлімше) қызметі болып табылады.

 5.2.4. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

 1) бөлімшенің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

 2) бөлімшенің ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

 Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша мыналарды қамтитын талдамалық анықтама дайындалады:

1) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпаратты;

2) оларды жою жөніндегі ұсынымдар;

3) анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымды іске асыру мерзімдері.

 Анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою жөніндегі ұсынымдары бар талдамалық анықтама сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің бірінші басшысына қарау және шаралар қабылдау үшін енгізіледі. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша қабылданған (қабылданатын) шаралар туралы ақпарат сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау субъектісінің интернет-ресурсында орналастырылады.

 **5.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті құру**

 5.3.1. Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің функцияларын орындайтын құрылымдық бөлімше құрылады, оның негізгі міндеті кәсіпорын мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

 5.3.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет өз өкілеттігін атқарушы органға, кәсіпорынның лауазымды адамдарына қарамастан жүзеге асырады, байқау кеңесіне есеп береді және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің құзыреті, ұйымдастырылуы және қызмет тәртібі кәсіпорынның ішкі актісімен айқындалады.

 **5.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.**

 5.3.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру-сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері өз құзыреті шегінде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсететін құндылықтар жүйесін сақтау және нығайту бойынша жүзеге асыратын қызмет.

 5.3.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру білім беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешені арқылы жүзеге асырылады.

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім -адамның адамгершілік, зияткерлік, мәдени дамуы және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі. Ақпараттық және ұйымдастырушылық қызмет кәсіпорын қызметкерлерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізу және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шаралар арқылы іске асырылады.

 **5.4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды қалыптастыру және сақтау.**

 5.4.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар-Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған қоғамдық қатынастардың оқшауланған саласы үшін белгіленген ұсынымдар жүйесі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттың негізінде сыбайлас жемқорлық көріністеріне жол бермеу тұрғысынан лауазымдық міндеттерді орындау бойынша тікелей іс-қимылдар қаланды.

 5.4.2. Кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлейді (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, 2016).

 5.4.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеу міндеттері:

1) қоғамдық қатынастардың оқшауланған саласында жұмыс істейтін адамдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлықты қалыптастыру;

2) Сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтау және олардың теріс салдарын болғызбау.

 5.4.4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандарттары кәсіпорын қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін тәртіптік немесе материалдық жауапкершілік квазимемлекеттік сектор субъектісі басшысының шешімімен белгіленеді.

5.4.5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттардың сақталуын бақылау квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына жүктеледі.

 **5.5. Қаржылық бақылау.**

5.5.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат шеңберінде қаржылық бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген бірқатар шараларды жүзеге асыруды көздейді. Қаржылық бақылау шараларын жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар және олардың жұбайлары уәкілетті органға кірістері мен мүлкі туралы декларацияны ұсынады.

 **5.6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер;**

 5.6.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер - "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңда белгіленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың өз өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде пайдалануына әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасауына жол бермеу мақсатында аталған адамдар өздеріне мыналар бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдайды:

1) мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметті жүзеге асыру;

 2) жақын туыстарының, жұбайлары мен жекжаттарының бірлескен қызметіне (жұмысына) жол бермеу;

3) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе шығару мақсатында ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалануға;

 4) егер мұндай іс-әрекеттер осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген адамдардың қызметтік өкілеттіктеріне кіретін болса, оларды ұсынған адамдардың пайдасына іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе көрсетілетін қызметтерді қабылдау немесе лауазымдық жағдайға байланысты бұл адамдар мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке)ықпал етуі мүмкін;

5) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан шетелдік банктерде шоттар (салымдар) ашуға және иеленуге, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан шетелдік банктерде қолма-қол ақша мен құндылықтарды сақтауға құқығы бар.

 5.6.2. Аталған адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға келісімін кәсіпорынның кадр қызметі жазбаша нысанда тіркейді.

 5.6.3. Осы баптың 1-тармағының бірінші абзацында көрсетілген адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы лауазымға қабылдаудан бас тартуға не лауазымнан босатуға (лауазымнан босатуға) әкеп соғады, олардың қылмыстық жазаланатын іс-әрекет және әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болмаған жағдайларда оларды сақтамауы олардың мемлекеттік қызметті немесе өзге де тиісті қызметті тоқтатуы үшін негіз болып табылады.

 5.6.4. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамның отбасы мүшелері, егер мұндай әрекеттер (әрекетсіздік) осы адамның қызметтік өкілеттігіне не ол осы адамның қызметтік өкілеттігіне кіретін болса, материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе қызметтер көрсеткен адамдардың пайдасына осы адамның әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін берілетін материалдық сыйақыны, сыйлықтарды немесе көрсетілетін қызметтерді алуға құқылы емес оның лауазымдық жағдайы осындай әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал етуі мүмкін.

 **5.7. Мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу (реттеу);**

 5.7.1. Мүдделер қақтығысы деп кәсіпорын қызметкерінің жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасында қайшылық болған жағдай түсініледі, онда аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкелуі мүмкін.

 5.7.2. Кәсіпорын қызметкерлерінің мүдделерінің қақтығысы қызметкердің кәсіпорын қызметіне байланысты қызметтік міндеттерін жүзеге асыру процесінде материалдық немесе жеке пайдасы болған жағдайда туындауы мүмкін (мысалы, азаматтық-құқықтық шарттар жасасу қызметі).

 5.7.3. Кәсіпорын қызметкерлері өз қызметін адалдық, шынайылық, кәсіпорын мүдделерінің басымдылығын қатаң сақтау негізінде қажетті ақпаратты ашудың толықтығы қағидаттарында жүзеге асыруға міндетті.

 5.7.4. Кәсіпорын қызметкері, егер ол кәсіпорын қызметі мәселесі бойынша шешім қабылдауға мүдделі тұлға болып табылса, кәсіпорын қызметі және /немесе азаматтық-құқықтық шарт жасасу мәселесі бойынша шешімді қарауға және қабылдауға қатыса алмайды. Кәсіпорын қызметкерінің қызығушылығы деп түсініледі:

1) жақын туыстықтың болуы;

2) жеке мақсаттар үшін қандай да бір жеңілдіктер немесе пайда беру;

3) қызметтік жағдайына байланысты қандай да бір артықшылықтар беру;

4) сыйлықтарды тапсыру туралы талап;

5) заңнамада көзделген өзге де жағдайлар.

 5.7.5. Мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу мақсатында кәсіпорын қызметкерлері:

1) мүдделер қақтығысын болдырмау жөнінде шаралар қабылдауға;

2) туындаған мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашуға;

3) өзінің функционалдық міндеттерін жүзеге асыру кезінде мүдделер қақтығысының туындау қаупін барынша азайтуға міндетті.

 5.7.6. Ұйымның тікелей басшысы не басшылығы мүдделер қақтығысы туралы ақпарат алған кезде мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу жөнінде мынадай шараларды уақтылы қабылдауға міндетті:

1) қызметкерді лауазымдық міндеттерін атқарудан шеттетуге және мүдделер қақтығысы туындаған немесе туындауы мүмкін мәселе бойынша лауазымдық міндеттерін орындауды басқа адамға тапсыруға;

2) лауазымдық міндеттерін өзгерту;

3) мүдделер қақтығысын жою жөнінде өзге де шаралар қолдануға құқылы.

 **5.8. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.**

 5.8.1. Кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды:

1) сыбайлас жемқорлық белгілері бар бұзушылықтар жасалған жағдайлар туралы хабардар ету;

2) Сыбайлас жемқорлық белгілері бар бұзушылықтарға тергеп-тексеру жүргізу кезінде жәрдемдесу;

3) Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасауға қатысқан адамдар анықталған, олардың орналасқан жері;

4) сыбайлас жемқорлық көріністерінің профилактикасы жөніндегі қызметті үйлестіру.

 **5.9. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары туралы хабарлама.**

 5.8.2. Дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы ақпараты бар адам бұл туралы қызметкері болып табылатын кәсіпорынның жоғары тұрған басшысын және (немесе) басшылығын және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органдарды хабардар етеді.

 5.8.3. Кәсіпорынның жоғары тұрған басшысы, басшылығы, уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы келіп түскен хабарлама бойынша шаралар қабылдауға міндетті.

 5.8.4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға өзге де жолмен жәрдемдесетін адам, заңнамаға сәйкес жауаптылыққа жататын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпарат хабарлаған адамдарды қоспағанда, мемлекет қорғауында болады және Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен көтермеленеді.

**6. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік шаралары**

 6.1. Кәсіпорын қызметкерлері осы саясаттың талаптарын сақтауға дербес жауапты болады.

6.2. Кәсіпорын қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл талаптарын бұзғаны және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтамағаны үшін тәртіптік жауаптылықта болады.

6.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда кәсіпорынның лауазымды адамы және/немесе қызметкері әкімшілік және/немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылуға жатады.