«Ақмола облыстық адвокаттар алқасы»

адвокаттар алқасы мүшелерінің

жалпы жиналысымен (Конференциясымен)

« 18 » қаңтар 2019 жылы

Қабылданды

**«Ақмола облыстық адвокаттар алқасы»**

**адвокаттар алқасының**

**ЖАРҒЫСЫ**

**Көкшетау қаласы**

**2019 жыл**

**ТАРАУ 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. Алқаның атауы:

1) мемлекеттік тілде: толық атауы - «Ақмола облыстық адвокаттар алқасы» адвокаттар алқасы;

қысқартылған атауы- «АОАА» АА

2) орыс тілінде: толық атауы - Коллегия адвокатов «Акмолинская областная коллегия адвокатов»;

қысқартылған атауы -КА «АОКА»

3) ағылшын тілінде: толық атауы – Bar Association "Akmola Regional Bar Association";

қысқартылған атауы –BA «ARBA».

2. «Ақмола облыстық адвокаттар алқасы» адвокаттар алқасы (бұдан әрі – «Алқа») жеке және заңды тұлғаларды заң көмегін көрсету, адвокаттардың заңды құқықтары мен заңды мүдделерін көрсету және қорғау, «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 05 қазандағы Заңымен (бұдан әрі - «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңы) және осы Жарғымен (бұдан әрі – «Жарғы») бекітілген өзге қызметтерді орындау үшін адвокаттармен құрылатын, адвокаттардың коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзіндік басқарылатын және өзіндік қаржыландырылатын мекеме болып табылады.

3. Алқаның орналасу орны (заңды мекенжайы): Қазақстан Республикасы, пошта индексі **C00P5E0, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Тәшенов көшесі, 47/2-үйі.**

4. Алқаның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

**ТАРАУ 2. ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ**

5. Алқа заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заң, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілері, осы Жарғы, Алқа мүшелерінің Жалпы жиналысының (Конференциясының) шешімдерімен және Алқа Төралқасының (бұдан әрі – «Президиум») қаулылары, Республикалық адвокаттар алқасының шешімдері негізінде әрекет етеді.

6. Алқаның меншік құқығында айрықшаланған мүлік, өзіндік баланс, банктердегі ағымдық және өзге есепшоттарға, мемлекеттік және орыс тілдерінде өзінің толық атауы көрсетілген дөңгелек мөр, мөртаңбалар мен бланкілерге ие.

7. Алқа өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікке ие емес. Алқа мүшелері Алқаның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

**ТАРАУ 3. АЛҚА ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ ЖӘНЕ МАҚСАТТАРЫ**

8. Алқа қызметінің мәні келесі түрде заң көмегін көрсету бойынша адвокаттар қызметін ұйымдастыру болып табылады:

1) құқықтық ақпараттандыру;

2) құқықтық кеңес беру;

3) Адвокаттық қызмет туралы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заңдарымен бекітілген жағдайларда және тәртіпте жеке және заңды тұлғалардың соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес мекемелерде мүдделерін қорғау және өкілдік ету;

4) клиентпен қолданыстағы немесе мүмкін құқықтық қарым-қатынастарда қатысушылар болып табылатын, өзге тұлғалармен өзара әрекеттесуде клиенттің заңды мүдделерін қорғау үшін өзге құқықтық әрекеттерді жасау.

9. Алқа қызметінің мақсаты Мемлекетпен кепілдендірілген және Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген әрбір тұлғаның құқықтары мен бостандықтарын сотпен қорғау құқығын іске асыруға жәрдемдесу, білікті заң көмегін алу болып табылады.

10. Алқаның міндеттері болып табылады:

1) адвокаттық қызметті іске асыру кезінде Алқа мүшелеріне жәрдем ету, кәсіби көмек және қорғау;

2) Алқа мүшелерінің қызметтерін материалдық-техникалық, оқу-әдістемелік және анықтамалық-ақпараттық қамтамасыз ету;

3) адвокаттық қызметті іске асыруға жасалынатын кәсіби бақылауды ұйымдастыру;

4) Алқа мүшелерінің біліктілігін жоғарылату және адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер тұлғалардың тағылымдамасын ұйымдастыру;

5) мемлекетпен кепілдендірілген заңды көмектің көрсетілуін және алғашқы тергеу және сот органдарының тағайындалуы бойынша қорғауды ұйымдастыру.

11. Заң көмегін көрсету келесі қағидаларға негізделеді:

1) заңның үстемділігі;

2) заң көмегін көрсететін тұлғалардың тәуелсіздігі;

3) клиенттің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу және қорғау;

4) клиенттің мүдделерінде заң көмегін ұсыну;

5) кәсіби құпияны сақтау;

6) кәсіби және этикалық қылық нормаларын қадағалау;

7) заң көмегін көрсету шектеулері мен шараларын анықтау бостандықтары;

8) заң көмегін көрсету стандарттарын қадағалау;

9) сотқа, сот өндірісінің ережелеріне және кәсібі бойынша алқаларға құрмет көрсету;

10) заң көмегінің қолжетімділігі.

**ТАРАУ 4. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

12. Адвокаттар Алқасының мүшесі:

1) Адвокаттар алқасы, оның органдары мен лауазымды тұлғалар тарапынан жәрдемдесуді, кәсіби жәрдемді және қорғанысты пайдалануға;

2) Адвокаттар алқасына сайлануға және органдарға сайлануға;

3) Адвокаттар алқасының органдарының алдында оның қызметіне қатысты сұрақтарды қоюға, Алқа және оның органдарының жұмысын жақсартуға қатысты ұсыныстарды жасауға, Адвокаттар алқасы органдарынан олардың қызметі туралы құжаттар мен материалдардың ұсынылуын талап етуге;

4) Адвокаттар алқасы органдарының оның қызметі немесе қылығын тексеру мен талқылаудың барлық жағдайларына жеке қатысуға;

5) осы Жарғымен анықталған тәртіпте және шарттарда Адвокаттар алқасының мүлкін пайдалануға;

6) жеке қалауы бойынша Алқаның құрамынан шығуға (мүшелікті тоқтатуға);

7) Республикалық адвокаттар алқасы немесе сотта адвокаттардың тәртіптік комиссиясының (бұдан әрі – Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы) шешімін даулауға құқылы.

13. Адвокаттар алқасының мүшесі міндетті:

1) Адвокаттар алқасының жарғы, «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының және адвокаттық қызмет саласындағы Қазақстан Республикасы өзге заңнамалық актілерінің талаптарын қадағалауға;

2) Адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысының (Конференциясының), Алқа органдарының, Республикалық адвокаттар алқасы мен олардың органдарының шешімдерін орындауға;

3) Адвокаттар Алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысының (Конференциясының) шешімімен бекітілген мүшелік және нысаналық жарналарды төлеуге;

4) Адвокаттар алқасының Төралқасына көрсетілген заң көмегі туралы статистикалық мәліметтерді ұсынуға;

5) Рұқсат берулер мен хабарландырулар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте және шарттарда тегінің, атының, әкесінің атының (болған жағдайда) өзгеруі жағдайларында адвокаттық қызметпен айналысуға берілген лицензияны қайта рәсімдеу туралы лицензиардың өтінішін беруге;

6) Адвокаттар алқасының Президумын сәйкес оқиғаның орын алу сәтінен бастап үш жұмыс күнінің ішінде өзінің заңды мекенжайының, кеңсесінің пошта мекенжайының өзгеруі, тұрғылықты мекенжайының, телефон нөмірлерінің, электронды мекенжайының ауысуы туралы ақпараттандыруға;

7) Адвокаттар алқасының Төралқасына жеке немесе заңды тұлғалардың көрсетілген заң көмегінің сапасына жүгінулері бойынша тексеру үшін қажетті материалдарды ұсынуға;

8) Адвокаттар алқасының жалпы жиналысына (Конференциясына) қатысуға;

9) «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңмен және Адвокаттардың кәсіби этика Кодексімен қарастырылған адвокат қылығының кәсіби және этикалық нормаларын, сондай-ақ құзыретті органмен келісім бойынша Республикалық адвокаттар алқасы конференциясымен бекітілген заң көмегін көрсету стандарттарын қадағалауға;

10) өзіне жүгінген тұлғамен заң көмегін көрсету туралы жазбаша шартты міндетті тәртіпте бекітуге;

11) әрбір іс бойынша, оның ішінде мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсетуде бақылау өндірісін жүргізуге;

12) адвокаттық қызметті іске асыруда кедергі келтіру және кәсіби тиістілігі негізі бойынша кемсітушіліктің барлық фактілері туралы максималды қысқа мерзімдерде Адвокаттар Алқасының Төралқасын жазбаша ақпараттандыруға;

13) шақырылуына қарай Адвокаттардың тәртіптік комиссия отырысына келуге;

14) келесідегідей көмектің көрсетілу нәтижесінде шартқа сәйкес заң көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға келтірілген залалдың салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша кәсіби жауапкершілікті сақтандыру шартын бекіту (Бұл тармақша 2020 жылдың 01 қаңтарынан бастап күшіне енеді);

15) Алқа мүшесі кәсіби жауапкершілікті сақтандыру шартының болмауы жағдайында заң көмегін көрсетуге кірісуге құқысыз (Бұл тармақша 2020 жылдың 01 қаңтарынан бастап күшіне енеді);

14. Алқа мүшесі мүшелік және нысаналық жарналарды төлеу міндеттемелерінен өзге, Алқаның алдында өзге бір жақты мүліктік міндеттемелерді көтере алмайды.

15. Алқа мүшелерінің құқықтары мен міндеттері бірдей.

**ТАРАУ 5. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫ МҮШЕЛІГІНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ. ТАҒЫЛЫМГЕРЛЕР МЕН АДВОКАТТАРДЫҢ КӨМЕКШІЛЕРІ**

16. Адвокаттар алқасына мүшелік міндетті болып табылады.

17. Алқаға мүшелікке қабылдау тізімі Адвокаттар Алқасының Төралқасымен бекітілген құжаттарды қосымшалай отырып, адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиясы, жоғары заң білімі бар, Қазақстан Республикасы азаматының жазбаша өтініші негізінде Адвокаттар алқасының Төралқасымен іске асырылады.

18. Өтініштерді қарастыра бастағанға дейін Адвокаттар алқасының Төралқасы кандидатпен ұсынылған құжаттардың дұрыстығын тексеру және түскен өтініш бойынша негізделген шешімді қабылдау үшін қажетті өзге ақпараттың жиналуын іске асыруға құқылы.

19.Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау туралы өтінім Адвокаттар алқасының Төралқасының кезекті отырысында, алайда Адвокаттар алқасының Төралқасына оның түсу күнінен бастап айлық мерзімнен кеш емес мерзімде Адвокаттар алқасына мүшелікке кандидаттың қатысуымен қарастырылады.

20. Өтініштерді қарастыру нәтижелері бойынша Адвокаттар алқасының Төралқасы Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдау немесе Адвокаттар Алқасы мүшелігіне қабылдаудан бас тарту туралы негізделген шешімді қабылдайды.

21.Адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдаудан бас тарту үшін негіздеме «Адвокаттық қызмет және заң жәрдемі туралы» ҚР Заңының 32-бабы 2-тармағымен қарастырылған жағдайлардың бірін табу болып табылады:

1) сот әрекетке қабілетсіз не әрекет қабілеті шектеулі деп таныған не заңда белгіленген тәртіппен жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар болса;

2) қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған адам осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл бойы;

3) теріс себептер бойынша мемлекеттік, әскери қызметтен, прокуратура органдарынан, өзге де құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан шығарылған, сондай-ақ судья лауазымынан босатылған адам шығарылған (босатылған) күннен бастап бір жыл бойы;

4) әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адам осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл бойы;

5) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айырылған адам;

6) егер шығарылған күннен бастап үш жылдан аз уақыт өтсе, теріс себептер бойынша заң консультанттары палатасының тізілімінен шығарылған адам да адвокат бола алмайды;

22.Адвокаттар алқасының мүшелігіне қабылдаудан бас тарту Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағымдалуы мүмкін.

23.Адвокаттар Алқасынан тұлғаның шектелуі, алайда адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның сақтап қалуы жағдайында ол шектелген күнінен бастап алты айдан кейін Адвокаттар алқасына қайта қабылдана алады. Аталмыш мерзімнің ішінде адвокаттық қызметті іске асыруға жол берілмейді.

24. Республикалық адвокаттар алқасымен бекітілген тәртіпте Алқаның мүшелігіне кіретін лицензиат келесі мазмұндағы антты қабылдайды:

«Мен, (аты және тегі), заң көмегін көрсету қағидаттарын, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексiн сақтауға, адам құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін адал және шынайы ниетпен қорғауға, заң көмегін алу құқығын қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүктелген міндеттерді орындауға салтанатты түрде ант етемін».

Лицензиат ант мәтініне қол қояды, ол адвокаттың жеке ісінде сақталады.

25. Адвокаттардың көмекшiлерi мен тағылымдамадан өтушiлерi болуы мүмкiн.

26. Адвокаттың көмекшiлерi еңбек шарты негiзiнде заң консультациясында, адвокаттық кеңседе немесе адвокаттық қызметпен жеке-дара айналысатын адвокатта жұмыс iстей алады.

27. Адвокаттың көмекшiлерi адвокаттың нұсқауы бойынша және жауапкершiлiгiмен оның тапсырмаларын орындауға құқылы.

28. Адвокаттық қызметтің кәсіптік білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеру мақсатында адвокаттар алқасымен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасқан, жоғары заң білімі бар Қазақстан Республикасының азаматы адвокаттың тағылымдамадан өтушісі болып табылады.

29. Осы Заңның 32-бабының 2-тармағында белгiленген талаптарға сай келетін және тағылымдамадан өтуге ниет бiлдiрген адам адвокаттар алқасының төралқасына тізбесі уәкілетті органмен келісу бойынша Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейтін және бекітетін Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережеде белгіленетін құжаттарды қоса бере отырып, тағылымдамадан өтуге жiберу туралы өтiнiшпен жүгiнедi.

30. Тағылымдама 5 (бес) жылдан кем емес адвокаттық қызмет өтіліне ие адвокаттың басшылығымен іске асырылады. Тағылымдама ұзақтығы 6 (алты) айдан бастап 1 (бір) жылға дейін құрайды.

31. Тағылымдамадан өту Адвокаттар алқасы және тағылымдамадан өтушінің арасында бекітілген шартқа сәйкес ақылы негізде жүргізіледі.

32.Тағылымдама кезеңі заң мамандығы бойынша жұмыс өтіліне есептеледі.

33. Тағылымдамадан өту кезеңінде тағылымдамадан өтуші еңбек шарты бойынша адвокаттың көмекшісі ретінде жұмысқа қабылдануы мүмкін.

34. Тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруды уәкілетті органмен келісу бойынша Республикалық адвокаттар алқасы әзірлейтін және бекітетін Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы ережеге сәйкес адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады.

35. Тағылымдаманың нәтижелері бойынша тағылымдамадан өтушінің жетекшісі қорытынды жасайды және оны бекіту үшін адвокаттар алқасының төралқасына береді.

36. Адвокаттар алқасының төралқасы тағылымдама материалдарын қарау қорытындылары бойынша тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекіту не тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

37. Тағылымдамадан ойдағыдай өткені туралы қорытынды адвокаттар алқасының төралқасы бекіткен күннен бастап 3 (үш) жыл бойы жарамды болады.

38. Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім уәжді болуға тиіс және оған Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін.

39. Тағылымдамадан өтпеген адам тағылымдамаға жалпы негіздерде қайта жіберіледі.

40. "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 34-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 9), 10) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша судья өкілеттіктерін тоқтатқан адамдар тағылымдамадан өтпейді.

41. Адвокаттың көмекшісі мен тағылымдамадан өтушісі адвокаттық қызметпен дербес айналысуға құқылы емес.

**ТАРАУ 6. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНА МҮШЕЛІКТІ ТОҚТАТА ТҰРУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ**

42. Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысы, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жалпы негіздерден басқа, мынадай:

1) адвокат мемлекеттік қызметте болған;

2) ол Қазақстан Республикасының Парламенті депутатының, өз қызметін бюджет қаражаты есебінен ақы төленетін, тұрақты немесе жұмыстан босатылған негізде жүзеге асыратын мәслихат депутатының өкілеттіліктерін атқарған;

3) адвокат мерзімді әскери қызметті өткерген;

4) адвокат өз қызметін адвокаттар алқасына берілген өзінің өтініші негізінде тоқтата тұрған кезеңде тоқтатыла тұрады;

5) адвокаттық қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиядан айыру туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанда – шешім қабылданғанға дейін;

6) адвокатты қылмыстық-процестік заңға сәйкес қылмыс жасауда айыпталушы деп танығанда – үкім заңды күшіне енгенге дейін;

7) біліктілікті арттырудан өту мерзімін күнтізбелік отыз күннен астам уақыт дәлелсіз себеппен бұзғанда не оны өтуден бас тартқанда – бұзушылық жойылғанға дейін, бірақ үш айдан аспайтын мерзімге;

8) адвокат мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарына сәйкес келмейтін, мемлекет кепілдік берген заң көмегін жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) көрсеткенде – алты айға;

9) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзғанда – алты айға:

10) коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің құрамына кіру, дауды шешу үшін тиісті төреліктің төрешісі болып сайлану немесе тағайындалу, сондай-ақ оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларын қоспағанда, адвокат кәсіптік қызметпен қатар кәсiпкерлiк немесе өзге де ақы төленетін қызметпен де айналысқанда – алты айға тоқтатыла тұрады.

43. Адвокаттар алқасына мүшелік келесі кезеңге адвокаттық қызметпен айналысуға берілген лицензияның күшін тоқтата тұру туралы адвокаттың өтініші негізінде Адвокаттар алқасының Төралқасының шешімімен тоқтатылады:

1) жүктілік және босану, немесе үш жасқа дейінгі бала күтімі бойынша демалыста болу;

2) еңбек қабілетсіздігінің алғашқы күнінен бастап еңбек қабілеттігін қалпына келтіру күніне дейін немесе мүгедекті қалпына келтіргенге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіби еңбек қабілеттілігін жоғалтуын анықтағанға немесе мүгедектікті бекіткенге дейін қатарынан екі айдан аса уақытша еңбек қабілетсіздігі салдарынан адвокаттық қызметті іске асыру мүмкінсіздігі;

3) сәйкес растаушы құжаттардың негізінде отбасылық, жеке және өзге сипаттағы жағдайлар бойынша 6 айға дейін, дәйекті себеп бойынша 1 (бір) жылға дейін ұзартылуы мүмкін.

44. осы Жарғының 42-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларымен қарастырылған негіздер бойынша мүшелікті тоқтату кезеңіне Адвокаттар алқасының төралқасы Адвокаттар алқасының мүшесін мүшелік және нысаналық жарналарды төлеуінен босатады.

45. Адвокаттар алқасының төралқасы адвокаттың адвокаттар алқасына мүшелігін мынадай:

1) адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданысы тоқтатылған немесе одан айырылған;

2) систематической неуплаты членских взносов (более трех месяцев подряд);

3) коммерциялық ұйымның байқаушы кеңесінің құрамына кіру, дауды шешу үшін тиісті төреліктің төрешісі болып сайлану немесе тағайындалу, сондай-ақ оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларын қоспағанда, адвокат кәсіптік қызметпен қатар кәсiпкерлiк немесе өзге ақы төленетін қызметпен де айналысқан;

4) өз еркі бойынша;

5) адвокат қайтыс болған жағдайларда;

адвокат заңды күшіне енген сот шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі, қайтыс болды не хабарсыз кетті деп танылған;

6) адвокат Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатқан;

7) адвокат қасақана қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған;

8) қасақана қылмыс жасағаны үшін адвокатқа қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген;

9) адвокатқа медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайларда жүзеге асырады.

10) Алқа мүшелерінің Жалпы жиналысымен (конференциясымен) бекітілген тәртіпте және көлемде нысаналық жарнаны төлемеу;

11) Жалпы жиналыс (Конференция), Республикалық адвокаттар алқасының конференциясы және олардың органдарының шешімдерін Алқа мүшесінің орындамауы немесе орындаудан бас тартуы.

12) адвокат өз міндеттерін орындаған кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен нормаларын, адвокаттар алқасының жарғысында бекітілген заң көмегін көрсету қағидаттарын, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін өрескел не бірнеше рет бұзған;

13) біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз кәсіптік міндеттерін орындай алмауы;

14) адвокаттың лицензия беруге негіз болған құжаттарда анық емес немесе қасақана бұрмалаған ақпарат ұсыну фактісі анықталған.

46. Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиядан айыру және әрекет етуін тоқтату лицензиармен «Адвокаттық қызмет және заң көмегі» ҚР Заңының 44-бабына сәйкес іске асырылады.

47. Адвокаттар алқасына мүшелікті тоқтатуға адвокаттар алқасының төралқасы қаулысының көшiрмесi адвокатқа табыс етілген күннен бастап бiр ай мерзiмде Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

**ТАРАУ 7. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ**

48. Адвокаттар алқасының органдары болып табылады:

жоғары орган- Мүшелердің жалпы жиналысы (Конференция);

атқарушы орган - Төралқа;

бақылау орган – Ревизиялық комиссия.

49. Адвокаттар алқасында адвокаттардың тәртіптік комиссиясы, аттестациялық комиссия және адвокаттық этика комиссиясы құрылады.

50. Адвокаттар алқасында Адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциясымен) қабылданған ережелердің негізінде әрекет ететін өзге де органдар құрылуы мүмкін.

**7.1. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (Конференция)**

51. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (Конференция) адвокаттар Алқасының жоғары органы болып табылады және оның қызметінің кез-келген сұрақтарын шешуге құқылы.

52. Адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысының (Конференциялардың) айрықша құзыреттілігіне кіреді:

1) Адвокаттар алқасының Жарғысын және оған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы шешімдерді қабылдау;

2) Төралқаны, Төралқа Төрағасын, ревизиялық комиссияны, ревизиялық комиссия төрағасын, Адвокаттар алқасының Тәртіптік комиссиясын, адвокаттар алқасының Тәртіптік комиссиясының Төрағасын сайлау.

3) Аттестациялық комиссияны, оның төрағасын, Адвокаттық этика Комиссиясын, оның төрағасын сайлау – өзге – Алқа органдарын және олардың басшыларын, қызметкерлерін құру және сайлау, бұл органдар туралы ережелерді бекіту;

4) Адвокаттар алқасы органдарының, Адвокаттар алқасы басшылары мен қызметкерлерінің қызметі туралы есептерді тыңдау және бекіту;

5)Төралқа мүшелерінің, Төралқа төрағасының, өзге таңдау органдары мүшелері мен Төрағасының және адвокаттар Алқасының қызметкерлерінің жедел пікірі;

6)тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің еселенген мөлшерінде есептелетін мүшелік және нысаналы жарналардың мөлшерлемелерін белгілеу жатады, бұл ретте кәсіптік қызметін ауылдық елді мекендерде жүзеге асыратын не бір жылдан аз адвокаттық қызмет өтілі бар адвокаттар белгіленген мөлшерлеменің елу пайызы мөлшерінде мүшелік және нысаналы жарналарды төлейді;

7)егер нысаналық жарналардың салынуы талап етілетін болса, жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы шешімдерді қабылдау;

8) жылжымайтын мүлікті оқшаулау туралы шешімдерді қабылдау;

9) Республикалық адвокаттар алқасы конференциясы делегаттарын сайлау;

10) кірістер мен шығындардың шамалы сметасын бекіту;

11) Адвокаттар алқасының қаржы-шаруашылық қызметі туралы есепті бекіту.

53. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (Конференция) Адвокаттар алқасы мүшелерінің немесе, сәйкесінше, адвокаттар алқасы мүшелерінің конференцияның сайланған делегаттар құрамының жалпы санының үштен екісінің болуы жағдайында шешім қабылдауға құқылы. Егер онда Адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысы (Конференция) қатысушыларының немесе Адвокаттар алқасы мүшелері Конференциясының делегаттарының басым көпшілігі дауыс берсе, шешім қабылданған болып есептеледі.

54. Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (Конференция) Адвокаттар алқасының Төралқасымен жылына бір реттен сирек емес шақырылады. Ревизиялық комиссияның немесе Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы санынан төрттен бірінен кем емес санының талабы бойынша Адвокаттар алқасы Төралқасының Төрағасы отыз күннің ішінде адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысын (Конференцияны) шақыруға міндетті.

**7.2. Адвокаттар алқасының Төралқасы**

55. Адвокаттар Алқасының Төралқасы (бұдан әрі – «Төралқа») төрт жылдан аспайтын мерзімге жасырын дауыс беру арқылы Жалпы жиналыспен (Конференциямен) сайланған, Адвокаттар алқасының атқарушы органы болып табылады. Төралқа мүшелерінің саны Алқа мүшелерінің жалпы санына тәуелді Жалпы жиналыспен (Конференциямен) анықталады.

Тек қана бір тұлғалар бір мерзімнен артық Төралқа мүшелері бола алмайды.

56. Төралқа:

1) жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда бюджеттік қаражаттардың есебінен адвокаттармен көрсетілетін, мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсету бойынша Алқаның жұмысын ұйымдастырады;

2) Адвокаттар алқасының Жалпы жиналысын (Конференцияны) шақырады және оның шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) адвокаттардың кәсіби және өзге құқықтарын қорғайды;

4) Адвокаттар Алқасы мүшелеріне қабылдауды іске асырады, Алқа мүшелері қатарынан шығарады, адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өтуін ұйымдастырады;

5) Республикалық адвокаттар алқасына олардың қызметі туралы жалпылоанған есептерді тоқсан сайын ұсынады;

6) жүктілік және босану немесе үш жасқа дейін бала күтімі бойынша демалыста болуы кезеңіне адвокаттарды және уақытша еңбекке қабілетсіздігі салдарынан екі ай қатарынан адвокаттық қызметті іске асырмайтын адвокаттарды мүшелік және нысаналық жарналарды төлеуден босатады;

7)адвокаттың әрекетіне (әрекетсіздігіне) жеке және заңды тұлғалардан түскен шағымдарды (ұсыныстарды) тексеру жұмысын ұйымдастырады;

8) адвокаттардың аттестациялануын және олардың біліктілігін жоғарылату жұмысын ұйымдастырады;

9) лицензиарға адвокаттың қатынасында адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның әрекет етуін тоқтата тұру немесе «Адвокаттық қызмет және заң көмегі» туралы ҚР Заңымен қарастырылған негіздер бойынша адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның әрекет етуін тоқтату туралы талап-арызын даярлау туралы өтінішхатты ұсынады;

10) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын адвокаттардың қадағалауын қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастырады;

11) мониторинг нәтижелері бойынша жыл сайын Алқа адвокаттары қызметтерінің (қызметтердің түрлері бойынша) орташа құнын анықтайды және осы ақпараттың адвокаттар Алқасының, Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурстарында және бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдарда орналасуын қамтамасыз етеді;

12) оң жұмыс тәжірибесін талдайды, жалпылайды және таратады;

13) кодификациялық-анықтамалық жұмыстың жүргізілуін ұйымдастырады, адвокаттық қызмет сұрақтары бойынша әдістемелік құралдар және ұсыныстарды әзірлейді және шығарады;

14) заң кеңес беру орындарын құрады, оларды меңгерушілерді лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

15) Республикалық адвокаттар алқасымен бекітілген нысан бойынша адвокат куәлігін береді;

16) осы Жарғымен және Адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциямен) анықталатын тәртіпте адвокаттар Алқасының қаражаттарын жұмсайды;

17) бухгалтерлік есептің, қаржы есептілігінің жүргізілуін, іс жүргізуді ұйымдастырады және бастапқы статистикалық деректерді құрады;

18) Алқа мүлкінің жұмсалу тәртібін айқындайды;

19) Адвокаттар Алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысының (конференцияның) және Республикалық адвокаттар алқасы делегаттарының конференциясы мен олардың органдарының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

20) Адвокаттардың тәртіптік комиссиясымен адвокаттың қатынасында тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы шешім қабылданған шағымды бағыттаған тұлғаға және Алқа мүшесіне оның алынуын нақтылайтын қамтамасыз ететін, байланыс құралдарын қолдана отырып, шешімдердің көшірмесін бағыттайды;

21) Адвокаттардың тәртіптік комиссиясымен даярланған тәртіптік тәжірибенің жалпылануын қарастырады және онда мазмұндалған ұсыныстарды орындау шараларын қабылдайды;

22) Адвокаттар Алқасының Ревизиялық комиссия ұсыныстарын іске асыру шараларын қабылдайды;

23) Алқаның мәні мен мақсаттарына қайшы келмейтін өзге әрекеттерді іске асырады және адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысының (Конференцияның) айрықша құзыреттілігіне жататын сұрақтардан өзге, Алқа қызметінің кез-келген сұрақтары бойынша шешімдерді қабылдайды.

24) адвокаттар алқасының мүшелерін ынталандыру үшін материалдарды ұсынады.

57. Адвокаттар алқасы Төралқасының отырыстары оның мүшелерінің жартысынан кем емесі қатысқан жағдайда жүргізіледі. Шешімдер Төралқа мүшелерінің басым көпшілік дауыстарымен қабылданады.

58. Жедел, кейінге қалдыруға шыдамайтын сұрақтар бойынша (қаржылықтан және адвокаттар алқасы мүшелерінің шектеу сұрақтарынан өзге) шектеу түрінде төралқа мүшелерінің жазбаша сұрауы және адвокаттар алқасына электронды поштамен бағыттау арқылы адвокаттар алқасы Төралқасының шешімдерін қабылдауға рұқсат етіледі.

59. Адвокаттар алқасы Төралқасының қаулысы Адвокаттар алқасының Төралқасының өзімен немесе адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциямен) қарастырылуы мүмкін.

**7.3. Адвокаттар алқасы Төралқасының Төрағасы**

60.Төралқа жұмысын өзінің сайлануына дейін бес жылдан кем емес уақыт бойы «Ақмола облыстық адвокаттар Алқасы» Адвокаттар алқасының мүшесі болған адвокаттар қатарынан төрт жыл мерзімге жасырын дауыс беру арқылы сайланған төраға (бұдан әрі – Төраға) басшылық етеді.

61. Тек қана бір тұлға бір мерзімнен артық Адвокаттар алқасы Төралқасының Төраға лауазымын иелене алмайды.

62. Алқа Жарғысына сәйкес адвокаттар алқасы Төралқасының Төрағасы:

1) Төралқаның жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді және Төралқа, адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысы (Конференцияның) шешімдерінің орындалуына бақылауды іске асырады;

2)Төралқа аппаратының жұмысына басшылық етеді, Адвокаттар алқасы аппараты қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды іске асырады;

3) лауазымының ақысы төленбейтін, Төралқа мүшелері қатарынан адвокаттар алқасы Төралқасы төрағасының орынбасарын тағайындауға құқылы.

4) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерде, өзге мекемелер мен ұйымдарда Адвокаттар алқасын ұсынады;

5) адвокатпен таңдалған адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысанын және заңды мекенжайы көрсете отырып Адвокаттар алқасы мүшелігіне кірген лицензиаттар, сондай-ақ шектелу себептерін көрсете отырып, Адвокаттар Алқасы мүшелерінен шектелгендер туралы мәліметтерді лицензиарға, Республикалық адвокаттар алқасына уақыттылы ұсынылуын қамтамасыз етеді;

6) Республикалық адвокаттар алқасына адвокаттармен көрсетілген, статистикалық мәліметтерді қоса алғанда заң көмегі туралы есепті Республикалық адвокаттар алқасына ұсынылуын қамтамасыз етеді;

7) адвокаттармен көрсетілген, мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегі және бюджеттік қаражаттар есебінен қорғау және өкілдік етумен байланысты шығындарды өтеу туралы жинақ есепті аумақтық әділет органына уақыттылы ұсынылуын қамтамасыз етеді;

8) адвокаттыққа тағылымдамадан өтушілердің тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етеді;

9) адвокаттардың біліктілікті жоғарылату бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз етеді;

10) Адвокаттардың тәртіптік комиссия қызметін қамтамасыз етеді;

11)Адвокаттар алқасының Интернет-ресурсына адвокаттардың тәртіптік комиссия жұмысының нәтижелерінің орналасуын қамтамасыз етеді;

12)Адвокаттар алқасы мен Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурстарына адвокаттар Алқасының қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық есепті орналастыруда Ревизиялық комиссияға жәрдем етеді;

13)Адвокаттар алқасының Төралқасына Адвокаттар Алқасына мүшелікке қабылдау және Адвокаттардың тәртіптік комиссия шешімдерінің негізінде адвокаттар Алқасы мүшелерінің қатарынан шығару туралы сұрақтарды қарастыруға ұсынады;

14) Адвокаттар алқасының Жалпы жиналысының (Конференцияның) және оның органдарының айрықша құзыреттілігіне кірмейтін өзге сұрақтарды адвокаттар алқасы Төралқасының қарастыруына ұсынады;

15) Адвокаттар алқасының Жалпы жиналысының (Конференцияның) және оның органдарының айрықша құзыреттілігіне кірмейтін, Адвокаттар Алқасы қызметінің өзге сұрақтарын шешеді.

**7.4. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы**

63. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқасы мен оның органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын адвокаттар алқасының органы болып табылады.

64. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің қатарынан құрылуы мүмкін. Ревизиялық комиссияның мүшелері адвокаттар алқасында өзге сайланбалы лауазымды атқаруға құқылы емес.

65. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы бес адамнан аспайтын құрамда құрылады.

66. Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті негіздерде, өтеусіз жүзеге асырады.

67. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысында (конференциясында) екі жылдан аспайтын мерзiмге сайланады және алқаның жоғары басқару органына есеп береді.

68.  Дәл сол бір адам адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы құрамында бір мерзімнен артық бола алмайды.

69. Алқаның қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жылына 1 реттен сирек емес жүргізіледі.

70.Заң кеңес берулерінің қаржы-шаруашылық қызметін тексеру Адвокаттар алқасы Төралқасының шешімі немесе адвокаттар алқасының ревизиялық комиссия бастамасы бойынша жүргізіледі.

71. Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы міндетті тәртіпте адвокаттар алқасының қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық есептің тексерілуін жүргізеді және оның нәтижелерін адвокаттар алқасының және Республикалық адвокаттар алқасының Интернет-ресурстарында орналастырады.

72.Адвокаттар алқасының ревизициялық комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің кезекті Жалпы жиналысына (конференцияға) есепті ұсынады. Есепті ұсынғанға дейінгі 10 күн бұрын адвокаттар алқасының Ревизиялық комиссиясы оны адвокаттар алқасының Интернет-ресурсына орналастырады.

73.Адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының есебін ұсыну мерзімділігі, жұмыс тәртібі Жарғымен және адвокаттар алқасының ішкі құжаттарымен анықталады.

74. Ревизиялық комиссия адвокаттар Алқасының қаржы-шаруашылық қызметінде анықтаған дөрекі бұзушылықтарымен байланысты Адвокаттар Алқасының кезектен тыс жинылысының (Конференцияның) шақырылуын талап етуге құқылы.

**7.5. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы**

75.Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы Адвокаттар алқасының Төралқасының, облыстың, қаланың Әділет Басқармасының ұсынысы бойынша қоғамның үш өкілінің және отставкадағы екі судьяның ұсынысы бойынша іске асырылмаған тәртіптік жазалауы жоқ, қатынасында тәртіптік өндірісі жоқ, бес жылдан кем емес адвокатты тәжірибе өтіліне ие, құрамында алты адвокат бар, екі жылдан кем емес мерзімге адвокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциямен) сайланған, Алқаның тәуелсіз органы болып табылады.

76.Адвокаттардың Тәртіптік комиссиясының төрағасы оның құрамына сайланған адвокаттардың қатарынан адвокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциямен) сайланады.

77.Тек қана бір тұлға бір мерзімнен артық адвокаттардың тәртіптік комиссиясының құрамында бола алмайды.

78. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы бұзушылық анықталған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде адвокаттар Алқасының мүшелері және адвокаттыққа тағылымдамадан өтушілердің қатынасында тәртіптік істі қарастырады.

79. Адвокаттарды тәртіптік жауапкершілікке тарту алқаның Жарғысына және Республикалық адвокаттар алқасы конференциясымен бекітілген адвокаттардың Тәртіптік комиссиясы туралы Ережеге сәйкес адвокаттардың Тәртіптік комиссиясымен іске асырылады.

80. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешімдерді міндетті сипатқа ие.

81.Тәртіптік комиссия адвокаттар алқасының Жалпы жиналысына (Конференциясына) есепті.

**7.6. Адвокаттық этика жөніндегі комиссия**

82.Адвокаттық этика жөніндегі комиссия кәсіби және этикалық қылық нормаларын адвокаттардың және адвокаттыққа тағылымдамадан өтушілердің қадағалауы, жеке және заңды тұлғалардың жүгінулеріне алдын-ала тексерулерді жүргізу мақсаттарында құрылады.

83.Адвокаттық этика жөніндегі комиссия іске асырылмаған тәртіптік жазалаулары жоқ, қатынасында тәртіптік өндіріс жүргізілмеген, адвокаттар қатарынан 4 (төрт) жыл мерзімге ашық дауыс беру арқылы адвокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциямен) сайланады. Адвокаттық этика жөніндегі Комиссияның сандық құрамы адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциямен) анықталады.

84. Адвокаттық этика жөніндегі Комиссия Төрағасы адвокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциямен) адвокаттық этика жөніндегі Комиссияның сайланған мүшелері қатарынан ашық дауыс беру арқылы сайланады.

85.Адвокаттық этика жөніндегі Комиссияның қызметі мен құзыреттілік тәртібі адвокаттар алқасы мүшелерінің – Жалпы жиналысымен (Конференциямен) бекітілген адвокаттық этика бойынша Комиссия туралы Ережемен бекітіледі.

**ТАРАУ 8. ЗАҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫН ҚҰРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ**

86. Азаматтардың білікті заң көмегіне қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін адвокаттар алқасының төралқасы заң консультацияларын, оның ішінде мамандандырылған заң консультацияларын құрады. Заң консультациясының орналасу орны адвокаттар алқасының Төралқасымен анықталады.

87. Заң консультациясы адвокаттар алқасының құрылымдық бөлiмшесi (филиалы) болып табылады. Оның өз атауы және тиiстi адвокаттар алқасына тиесiлiлiгi көрсетілген мөрi, заң көмегiн көрсетудi ұйымдастыруға қажеттi өзге атрибутикасы болады. Заң консультациясы адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдайтын Ереже негiзiнде жұмыс істейді.

88. Заң консультациясын адвокаттар алқасының төралқасы тағайындайтын меңгерушi Адвокаттар алқасы Төралқасының құзыреттілік мерзіміне басқарады.

89. Меңгеруші жұмысының қанағаттанарлық емес деп мойындалуы жағдайында заң консультациясының меңгерушісі лауазымнан босатылуы мүмкін.

**ТАРАУ 9. АДВОКАТТЫҚ КЕҢСЕ**

90.Адвокаттық кеңсе коммерциялық емес ұйым болып табылады. Адвокаттық кеңсе адвокаттардың заң көмегiн көрсетуiнiң материалдық, ұйымдастырушылық-құқықтық және өзге де жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында құрылады (жасалады)

91. Адвокаттық кеңсені адвокаттар алқасының мүшесi (мүшелерi) құрады (жасайды). Адвокат тек бiр ғана адвокаттық кеңсенiң әріптесі бола алады.

92. Адвокаттық кеңсенің әріптестері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал адвокаттық кеңсе өз әріптестерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

93. Адвокаттық кеңсе құрған (жасаған) адвокаттар өздерінің арасында қарапайым жазбаша нысанда әріптестік шарт жасасады. Әріптестік шарт бойынша адвокаттар барлық әріптестердің атынан заң көмегін көрсету үшін өз күш-жігерін біріктіруге міндеттенеді. Әріптестік шарт адвокаттық кеңсені мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылмайды.

94. Бiр адвокат құрған (жасаған) адвокаттық кеңсе өз қызметін жарғы негізінде жүзеге асырады.

95. Адвокаттық кеңсенiң адвокаты адвокаттық кеңсе мемлекеттiк тiркелгеннен және (немесе) оған қабылданғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде бұл туралы тиiстi адвокаттар алқасын жазбаша хабардар етуге және адвокаттық кеңсенiң әріптестік құжаттарын оның иелігіне ұсынуға мiндеттi.

96. Адвокаттық кеңселердің әріптестері салым ретінде енгізген мүлік адвокаттық кеңсеге меншік құқығында тиесілі болады.

97.Адвокаттық кеңсе мен Адвокаттар алқасы Төралқасының арасындағы өзара қатынастар «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» ҚР заңымен және адвокаттар алқасының Жарғысымен шешіледі.

98.Осы Жарғының енгізілу сәтінде өз қызметін іске асыратын адвокаттық кеңселер өз Жарғыларын адвокаттар Алқасының осы Жарғы талаптарына сәйкес келтіруге міндетті.

**ТАРАУ 10. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖЕКЕ-ДАРА ЖҮРГІЗУ**

99. Кәсіптік қызметті жеке-дара жүзеге асыруға шешім қабылдаған адвокат бұл туралы адвокаттар алқасын хабардар етеді. Хабарламада адвокаттың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған жағдайда), оның тұрақты тұрған жері көрсетіледі.

100. Кәсіптік қызметті заңды тұлға құрмастан, жеке-дара жүзеге асыратын адвокат банктерде есеп айырысу шоттары мен өзге де шоттарға, жеке мөрге, мөртабандарға, жеке бланкілерге ие болуға құқылы. Мөрлерде, мөртаңбаларда, жеке бланкілерде келесі мәліметтер көрсетілуі тиіс:

- толық анкеталық деректер;

-адвокат мүшесі болып табылатын алқаның атауы;

-адвокаттық қызмет мекемесінің нысаны.

101. Өз қызметін заңды тұлға құрмастан жеке-дара жүзеге асыратын адвокат азаматтар мен заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау үшін қажетті қызметтік жайға ие болуға, адвокаттық өндірістің сақталынуын қамтамасыз ету және адвокаттық құпияны сақтау үшін жағдайларды жасауға міндетті.

**ТАРАУ 11. МҮЛІКТІҢ ҚҰРЫЛУ КӨЗДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖҰМСАУ ТӘРТІБІ**

102. Адвокаттар алқасының мүлкі адвокаттар алқасы мүшелерімен төленетін мүшелік жарналар, нысаналық жарналар, адвокаттық тағылымдамадан өтушілердің өтуі үшін төлемдер, гранттар мен Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте заңды және жеке тұлғалардан түсетін қайырымдылық жәрдемдері, жанашырлықпен жәрдем етулерден құралады.

103. Адвокаттар алқасының жалпы қажеттілігіне жұмсалатын шығындар қатарына оның материалдық қамсыздандыру шығындары, адвокаттар алқасы органдарындағы олардың жұмысымен байланысты шығындарды өтеу және адвокаттардың сыйақылары, адвокаттар алқасы аппараты қызметкерлерінің еңбек ақысына төленетін шығындар және Қазақстан Республикасының заңнамасы және адвокаттар алқасының сметасымен қарастырылған өзге шығындар жатады.

104. Адвокаттар алқасы (Төралқасы) меншік иесі ретінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікті сатып алу құқығына ие, өзіне тиісті мүлікті иелену, пайдалану және жұмсау құқығына ие.

105. Мүлік тек қана адвокаттық қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін қолданылады.

106. Мүлікті жұмсау тәртібі Адвокаттар алқасының Төралқасымен анықталады.

107. Адвокаттар алқасының мүшелері адвокаттар алқасының қызметі ету мерзімінде оның мүлкіне құқылы емес, олар алқаның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал алқа оның мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікке ие емес.

**ТАРАУ 12. МҮШЕЛІК ЖӘНЕ НЫСАНАЛЫҚ ЖАРНАЛАРДЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ**

108. Адвокаттар алқасы мүшелерінің нысаналы және ай сайынғы мүшелік жарналарын, сондай-ақ адвокаттыққа тағылымдамадан өтушілердің тағылымдамадан өтуі үшін жарналарын есептеу адвокаттар алқасы қызметінің негізгі қаржы көзі болып табылады.

109.Мүшелік жарналар алынатын табыс көзінің көлеміне қарамастан айы сайын адвокаттармен төленуі тиіс;

110. Нысаналы жарналар мен адвокаттыққа тағылымдамадан өтушілердің тағылымдамадан өткендігі үшін жарналардың мөлшерлері адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциямен) бекітілген тәртіпте және мерзімдерде төленуі тиіс.

111. Еселік есептік көрсеткіш көлемінде есептелетін ай сайынғы мүшелік жарналардың мөлшерлемелері және төлем жасау (өтеу) тәртібі адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциямен) есептік көрсеткіштің өзгерістерін ескере отырып күнтізбелік жылға мерзіммен айқындалады.

112. Елдегі экономикалық ахуалдың, инфляция, адвокаттар алқасының қаржы күйінің өзгерістері, өзге болжанбаған жағдайларды ескере отырып, мүшелік жарналардың түсуі кезінде мөлшерлемелер адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциямен) қарастырылуы мүмкін.

113. Заң консультациясы меңгерушісінің, адвокаттық кеңсе директорының ұсынуы, адвокаттар алқасы бас бухгалтердің баяндамасы бойынша дәйекті себепсіз қатарынан 3 айдан астам мерзімге мүшелік жарналардың төленбеуі адвокаттар алқасынан шектеу үшін негіз болып табылады.

**ТАРАУ 13**. **АДВОКАТТАРДЫҢ КЕПІЛДЕНДІРІЛГЕН ЗАҢ КӨМЕГІН КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ СОТТЫҢ, ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ТАҒАЙЫНДАУЫ БОЙЫНША ЗАҢ КӨМЕГІН АДВОКАТТАРДЫҢ АРАСЫНДА БӨЛУ ТӘРТІБІ**

114.Мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсету Әділет Департаментімен мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсету туралы келісімді бекіткен адвокаттың міндеті болып табылады.

115.Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсету бойынша адвокаттардың қызметін ұйымдастыру адвокаттар алқасының Төралқасымен қамтамасыз етіледі. Бұл мақсаттарда адвокаттар алқасының Төралқасы жыл сайын Республикалық адвокаттар алқасымен бекітілген іріктеу сындарларына сәйкес адвокаттар тізімін құрады және бірінші желтоқсаннан кеш емес мерзімде мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін (бұдан әрі – Тізім) аумақтық әділет органына бағыттайды.

116. Тізімге өз қызметін заң консультациялары, адвокаттық кеңселер арқылы және заңды тұлғаны құрмастан қызметін жеке-дара іске асыратын, мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысуға жазбаша өтінім білдірген және Республикалық адвокаттар алқасымен бекітілген, мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысу үшін адвокаттарды іріктеу сындарларына жауап беретін адвокаттар қосылуы тиіс.

117. Тізім мерзімді түрде жаңартылуы және өзекті күйінде ұсталынуы тиіс.

118. Мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсетуде адвокаттардың қатысуын тең қамтамасыз ету мақсаттарында Төралқа өз қызметін адвокаттық кеңселер немесе жеке-дара іске асыратын адвокаттар Тізіміне қосылғандарды соттар арқылы аумақтылығы бойынша және кеңселердің орналасу орны бойынша полиция бөлімшелерімен бекіту туралы шешімді қабылдайды.

119.Адвокаттар «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 28-бабы 7 және 8 тармақтарымен бекітілген тәртіпте алименттерді өндіру, зейнетақы мен жәрдемақыларды тағайындау, босқын немесе оралман мәртебесін алу, ата-ана қамқорлығынсыз қалған, кәмелеттік жасқа толмағандардың сұрақтары бойынша жеке тұлғалар немесе олардың өкілдеріне (нотариалды рәсімделген сенімхаттың болуы жағдайында) құқықтық консультациялау түрінде мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсетеді. Бұл жағдайларда адвокат құзыретті органмен анықталған тәртіпте көрсетілген заң көмегінің есебін жүргізеді.

Қажеттілігіне қарай адвокаттар құқықтық сипаттағы жазбаша құжаттарды құруға міндетті.

120. Адвокаттар қылмыстық және азаматтық үрдістерде, сонымен бірге әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша өндірісте, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық және Азаматтық процессуалдық кодекстерімен, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасының Кодексімен бекітілген тәртіпте және жағдайларда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау және өкілдік ету түрінде мемлекетпен кепілдендірілген заң көмегін көрсетеді.

121. Адвокаттардың қатысуы адвокаттар алқасының Төралқасымен немесе заң консультациясымен, немесе қылмыстық істер бойынша адвокаттық кеңсемен қылмыстық процесті жүргізуші органның қаулысы; азаматтық істер бойынша – судья немесе соттың анықтамасы; әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша – сот немесе қорғаушы немесе өкіл ретінде адвокатты тағайындау туралы, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істі қарастыруға құзыретті органның (лауазымды тұлғаның) қаулысы негізінде қамтамасыз етіледі.

**ТАРАУ 14. АДВОКАТТАРДЫ АТТЕСТАЦИЯЛАУ ТӘРТІБІ. АТТЕСТАЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯ**

122. Адвокаттарды аттестациялау олардың кәсіби білімдерін, құқықтық мәдениетін және адвокаттық қызметпен айналысатын тұлғаларға қойылатын талаптарға сәйкестілігін анықтау мақсатында жүргізіледі.

123. Адвокаттарды аттестациялау Аттестациялық комиссиямен жүргізіледі.

124.Аттестациялық комиссия 10 (он) жылдан кем емес адвокаттық қызмет тәжірибесіне ие, Адвокаттар Алқасы мүшелері қатарынан төрт жыл мерзімге ашық дауыс беру арқылы адвокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциямен) сайланады.

125. Комиссияның сандық құрамы адвокаттар алқасының жалпы жиналысымен (Конференциямен) анықталады.

126. Аттестациялық комиссия төрағасы адвокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциясымен) аттестациялық комиссия мүшелері Алқасының Жалпы жиналыспен (Конференциямен) таңдалған мүшелер құрамынан ашық дауыс беру арқылы сайланады.

127.Аттестациялық комиссия қызметінің тәртібі Республикалық адвокаттар алқасы конференциясымен бекітілген адвокаттарды аттестациялау тәртібі туралы Ережемен анықталады.

**ТАРАУ 15. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ АДВОКАТТЫҚҚА ТАҒЫЛЫМДАМАДАН ӨТУШІЛЕРДІҢ ТӘРТІПТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖӘНЕ ОҒАН ТАРТУ ТӘРТІБІ**

128. «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасын, Заңын, Жарғы ережелерін, Адвокаттардың кәсіби этика Кодексін адвокатпен бұзушылықта көрініс тапқан қылықтарды жасағандығы үшін адвокат, сондай-ақ адвокаттыққа тағылымдамадан өтуші тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Тәртіптік қылық туралы істер бойынша өндіріс және іс қозғаулары, тексерулерді жүргізу негіздемелері мен тәртібі, адвокаттардың тәртіптік жауапкершілік шаралары мен өзге сұрақтар Республикалық адвокаттар алқасының конференциясында бекітілетін адвокаттардың тәртіптік комиссиясы туралы Ережемен регламенттелген.

129. Тәртіптік іс бұзушылық анықталған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде адвокаттардың тәртіптік комиссиясымен қарастырылады.

130. Тәртіптік өндірісті қозғау туралы ұсынысты әділет органдарымен енгізу жағдайында оның міндетті қарастырылуы әділет органы өкілінің қатысуымен іске асырылады.

131. Тәртіптік өндірісті қозғауға арналған негіздеме адвокаттың Заң, «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заңнамасы, адвокаттардың кәсіби этика Кодексі, Адвокаттар алқасының Жарғысы, Республикалық адвокаттар алқасы органдарының, адвокаттар алқасының шешімдерін бұзуын нұсқайтын жеткілікті деректерді бар болуы болып табылады.

132. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы адвокатқа мынадай тәртіптік жазалау шараларын қолдануға құқылы:

1) ескерту;

2) сөгіс;

3) қатаң сөгіс;

4) «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» ҚР Заңының 60-бабында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен адвокаттар алқасынан шығару.

133.Тәртіптік жазалау анықталған күнінен бастап бір айдан аспайтын мерзімде, алайда жасалған күнінен бастап 6 (алты) айдан аспайтын мерзімде салынуы мүмкін.

134. Тәртіптік істі қарастыру нәтижелері бойынша тәртіптік комиссия адвокаттар алқасының мүшесін анықталған бұзушылықтарды жоюға және оларды жоб мерзімдерін айқындауды міндеттейтін өкімді шығаруы мүмкін.

135. Адвокаттар алқасы адвокаттардың тәртіптік комиссиясының адвокаттар алқасының мүшесі қатынасында тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы шешімдерді қабылдау күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде шешімнің көшірмесін адвокаттар алқасының мүшесіне, сондай-ақ оның алынуын растауды қамтамасыз ететін байланыс құралдарын қолдана отырып, шешім қабылданған шағымды бағыттаған тұлғаға бағыттайды.

136. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешімдері Республикалық адвокаттар алқасында немесе сотта даулануы мүмкін.

**ТАРАУ 16. АДВОКАТТЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН АЙНАЛЫСУҒА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯНЫҢ ӘРЕКЕТІН ТОҚТАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАП-АРЫЗЫН ДАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШТІ ҚОЗҒАУ ТӘРТІБІ**

137. Адвокаттар алқасы Төралқасының өтініші «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» ҚР Заңының 44-бабы 4-тармағымен қарастырылған жағдайларда адвокаттық қызметпен айналысуға берілген лицензиядан айыру туралы талап-арызын даярлау үшін негіз болып табылады.

138. Сондай-ақ аумақтық әділет органының ұсынысы «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 44-бабы 4-тармағы 1), 3), 4) және 5) тармақшаларымен қарастырылған жағдайларда адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиядан айыру туралы талап-арызын даярлау үшін негіз болып табылады.

139. Лицензиар сот шешімінің негізінде адвокаттық қызметпен айналысуға лицензиядан айыру туралы бұйрықты шығарады, оның көшірмесі лицензиясының әрекет ету күші тоқтатылған тұлғаға бағытталады. Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның әрекет етуінің тоқтатылуы туралы соттар, құқық қорғау органдары және адвокаттар алқасы хабарландырылады.

140. «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы 3-тармағымен қарастырылған жағдайларда адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның әрекет етуінің тоқтатылуы туралы шешімді қабылдау үшін негіз аумақтық әділет органының ұсынысы болып табылады.

141. Лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның әрекет етуінің тоқтатылуы туралы бұйрықты шығарады, оның көшірмесі лицензияның әрекет ету күші тоқтатылған тұлғаға бағытталады. Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның әрекет етуінің тоқтатылуы туралы соттар қызметін ұйымдық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша құзыретті орган, құқық қорғау органдарының орталық аппараттары және адвокаттар алқасы хабарландырылады.

**ТАРАУ 17. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫН ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ТӘРТІБІ**

142. Адвокаттар алқасы қайта ұйымдастырылуы (біріктіру, қосу, бөлу, түрленуін бөліп көрсету) немесе таратылуы мүмкін:

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалпы жиналыстың шешімі бойынша;

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда соттың шешімі бойынша.

143. Соттың немесе Жалпы жиналыстың шешімі бойынша адвокаттар алқасының таратылуы жағдайында тарату Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен бекітілген тәртіпте жүргізіледі.

144. Адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциясымен) адвокаттар Алқасын тарату туралы шешімдердің қабылдануы жағдайында тарату адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысымен (Конференциямен) сайланған Тарату комиссиясымен іске асырылады.

145. Тарату комиссиясы адвокаттар Алқасының атынан сотқа қатысады.

146. Тарату комиссиясы ресми баспа органдарында адвокаттар Алқасының таратылуы және оның несиегерлерінің шағым-өтініштерін қарастыру тәртібі және мерзімі туралы жарияланымды жариялайды. Бұл мерзім тарату туралы жарияланым жарияланған сәттен бастап екі айдан кем емес бола алмайды.

147. Несиегерлермен есептесулердің аяқталуынан кейін Тарату комиссиясы адокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциямен) бекітілетін тарату балансын құрады.

148. Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне бұл туралы жазба енгізілгеннен кейін адвокаттар Алқасын тарату аяқталған, ал адвокаттар алқасы өз құзыреттіліктерін тоқтатқан болып есептеледі.

**ТАРАУ 18. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫН ТАРАТУ КЕЗІНДЕГІ МҮЛІКТІҢ ТАҒДЫРЫ**

149. Несиегерлердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлік Тарату комиссиясының шешімі бойынша негізгі қызметі жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау болып табылатын коммерциялық емес мекемеге табысталады.

**ТАРАУ 19. ЫНТАЛАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ**

150. Өз міндеттемелерін үлгілі орындағандығы, ұзақ әрі мінсіз жұмысы, белсенді қоғамдық қызметі үшін адвокаттар алқа Төралқасының шешімімен ынталандырылады.

151. Ынталандыру шаралары болып табылады:

- алғыс жариялау;

- сыйақы беру;

- құнды сыйлықтармен марапаттау;

- Құрмет грамотасымен марапаттау;

- Мемлекеттік наградамен марапаттау туралы ұсыныс:

152. Адвокаттар алқасының Жалпы жиналысымен (Конференциямен), заң консультация ұжымдарымен және адвокаттық кеңселермен өзге ынталандыру шаралары қарастырылуы мүмкін.

153. Ынталандыру шаралары жеке бастамасы бойынша немесе заң консультацияларының меңгерушілері, адвокаттық кеңселердің директорларының ұсынысы бойынша адвокаттар алқасының Төралқасымен қабылданады.

**ТАРАУ 20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

154. Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар адвокаттар алқасы мүшелерінің Жалпы жиналысының (Конференциясының) шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.

155. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте оның мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап күшіне енеді.

Принят

Общим собранием (Конференцией)

членов коллегии адвокатов «Акмолинская

областная коллегия адвокатов»

« 18 » января 2019 года

**УСТАВ**

**коллегии адвокатов**

**«Акмолинская областная коллегия адвокатов»**

**город Кокшетау**

**2019 год**

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Наименование Коллегии:

1) на государственном языке: полное наименование - «Ақмола облыстық адвокаттар алқасы» адвокаттар алқасы;

сокращенное наименование- АА «АОАА»

2) на русском языке: полное наименование - Коллегия адвокатов «Акмолинская областная коллегия адвокатов»;

сокращенное наименование -КА «АОКА»

3) на английском языке: полное наименование- Bar Association "Akmola Regional Bar Association";

сокращенное наименование –BA «ARBA».

2. Коллегия адвокатов «Акмолинская областная коллегия адвокатов» (далее – «Коллегия») является некоммерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, создаваемой адвокатами для оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам, выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных функций, установленных Законом Республики Казахстан от 05 июля 2018 г. «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (далее – Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи») и настоящим Уставом (далее – «Устав»).

3. Место нахождения Коллегии (юридический адрес): Республика Казахстан, почтовый индекс **C00P5E0, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ташенова, дом 47/2.**

4. Срок деятельности Коллегии не ограничен.

**ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС**

5. Коллегия является юридическим лицом и действует на основании Конституции Республики Казахстан, Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, настоящего Устава, решений Общего собрания (Конференции) членов Коллегии и постановлений Президиума Коллегии (далее – «Президиум»), решений Республиканской коллегии адвокатов.

6. Коллегия имеет на праве собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, текущие и иные счета в банках, круглую печать, штампы и бланки с указанием своего полного наименования на государственном и русском языках.

7. Коллегия не несет ответственности по обязательствам своих членов. Члены Коллегии не несут ответственности по обязательствам Коллегии.

**ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИИ**

8. Предметом деятельности Коллегии является организация деятельности адвокатов по оказанию юридической помощи в виде:

1) правового информирования;

2) правового консультирования;

3) защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в судах, органах уголовного преследования, иных государственных органах и негосударственных организациях в случаях и порядке, установленных Законом об адвокатской деятельности и иными законами Республики Казахстан;

4) совершения иных правовых действий для защиты законных интересов клиента во взаимодействии с любыми лицами, являющимися участниками действующих или возможных правоотношений с клиентом.

9. Целью деятельности Коллегии является содействие реализации гарантированного государством и закрепленного в Конституции Республики Казахстан права каждого на судебную защиту своих прав и свобод, получение квалифицированной юридической помощи.

10. Задачами Коллегии, являются:

1) содействие, профессиональная помощь и защита членов Коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности;

2) материально-техническое, учебно-методическое и справочно-информационное обеспечение деятельности членов Коллегии;

3) организация профессионального контроля над осуществлением адвокатской деятельности;

4) организация повышения квалификации членов Коллегии и стажировки лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью;

5) организация оказания гарантированной государством юридической помощи и защиты по назначению органов предварительного следствия и суда.

11. Оказание юридической помощи основывается на принципах:

1) верховенства закона;

2) независимости лиц, оказывающих юридическую помощь;

3) уважения и защиты прав и свобод клиента;

4) предоставления юридической помощи в интересах клиента;

5) сохранения профессиональной тайны;

6) соблюдения норм профессионального и этического поведения;

7) свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи;

8) соблюдения стандартов оказания юридической помощи;

9) уважения к суду, правилам судопроизводства и коллегам по профессии;

10) доступности юридической помощи.

**ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ**

12. Член Коллегии адвокатов имеет право:

1) пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой со стороны Коллегии адвокатов, ее органов и должностных лиц;

2) избирать и быть избранным в органы Коллегии адвокатов;

3) ставить перед органами Коллегии адвокатов вопросы, касающиеся ее деятельности, вносить предложения по улучшению работы Коллегии и ее органов, участвовать в обсуждении и принятии решений, требовать от органов Коллегии адвокатов представления документов и материалов об их деятельности;

4) принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения органами Коллегии адвокатов его деятельности или поведения;

5) пользоваться имуществом Коллегии адвокатов в порядке и на условиях, определяемых настоящим Уставом;

6) выйти из состава (прекратить членство) Коллегии по собственному желанию;

7) оспорить решение дисциплинарной комиссии адвокатов (далее – Дисциплинарная комиссия адвокатов) в Республиканской Коллегии адвокатов или суде.

13. Член Коллегии адвокатов обязан:

1) соблюдать требования устава коллегии адвокатов, Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и иных законодательных актов Республики Казахстан в сфере адвокатской деятельности;

2) выполнять решения Общего собрания (Конференции) членов Коллегии адвокатов, органов Коллегии, Республиканской коллегии адвокатов и их органов;

3) платить членские и целевые взносы, установленных решением Общего собрания (Конференции) членов Коллегии адвокатов;

4) представлять в Президиум коллегии адвокатов статистические сведения об оказанной юридической помощи;

5) подать в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, заявление лицензиару о переоформлении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии);

6) информировать Президиум коллеги адвокатов об изменении своего юридического адреса, почтового адреса офиса, о смене места жительства, номеров телефонов, электронного адреса, в течение трёх рабочих дней с момента наступления соответствующего события;

7) представлять в Президиум коллегии адвокатов материалы, необходимые для проверки по обращениям физических или юридических лиц на качество оказанной им юридической помощи;

8) участвовать на общем собрании (Конференции) коллегии адвокатов;

9) соблюдать профессиональные и этические нормы поведения адвоката, предусмотренные указанным Законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и Кодексом профессиональной этики адвокатов, а также стандарты оказания юридической помощи, утвержденные Республиканской конференцией коллегий адвокатов по согласованию с уполномоченным органом;

10) заключать в обязательном порядке письменный договор об оказании юридической помощи с обратившимся к нему лицом;

11) вести наблюдательное производство по каждому делу, в том числе и в случае оказания гарантированной государством юридической помощи;

12)письменно информировать Президиум Коллегии адвокатов в максимально короткие сроки обо всех фактах воспрепятствования осуществлению адвокатской деятельности и дискриминации по мотиву профессиональной принадлежности;

13)являться на заседания Дисциплинарной комиссии адвокатов по ее вызову;

14) заключить договор страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой помощи (Настоящий подпункт вводится в действие с 01 января 2020 года);

15) член Коллегии не вправе приступать к оказанию юридической помощи при отсутствии договора страхования профессиональной ответственности (Настоящий подпункт вводится в действие с 01 января 2020 года);

14. Член Коллегии не может нести иных односторонних имущественных обязательств перед Коллегией, помимо обязательства уплаты членских и целевых взносов.

15. Члены Коллегии равны в своих правах и обязанностях.

**ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ. СТАЖЕРЫ И ПОМОЩНИКИ АДВОКАТОВ**

16. Членство в Коллегии адвокатов является обязательным.

17. Прием в члены Коллегии осуществляется Президиумом коллегии адвокатов на основании письменного заявления гражданина Республики Казахстан, имеющего высшее юридическое образование, лицензию на занятие адвокатской деятельностью, с приложением документов, перечень которых утверждается Президиумом Коллегии адвокатов.

18. До начала рассмотрения заявления Президиум коллегии адвокатов вправе проверять достоверность представленных кандидатом документов и производить сбор иной информации, необходимой для принятия обоснованного решения по поступившему заявлению.

19.Заявление о приеме в члены Коллегии адвокатов рассматривается с участием кандидата в члены Коллегии адвокатов на очередном заседании Президиума коллегии адвокатов, но не позднее месячного срока со дня его поступления в Президиум коллегии адвокатов.

20.По результатам рассмотрения заявления Президиум коллегии адвокатов принимает мотивированное решение о приеме в члены Коллегии адвокатов или об отказе в приеме в члены Коллегии адвокатов.

21.Основанием для отказа в приеме в члены Коллегии адвокатов является обнаружение одного из обстоятельств, предусмотренных п.2 с.32 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»:

1) признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, либо имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;

2) освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой [статьи 35](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z208) или [статьи 36](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z230) Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в течение трех лет после наступления таких событий;

3) уволенное по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, а также освобождение от должности судьи, в течение одного года со дня увольнения (освобождения);

4) совершившее административное коррупционное правонарушение, в течение трех лет после наступления таких событий;

5) лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

6) исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным мотивам, если с даты исключения прошло менее чем три года;

22.Отказ в приеме в члены Коллегии адвокатов может быть обжалован в Республиканскую коллегию адвокатов или суд.

23.В случае, когда лицо было исключено из Коллегии адвокатов, но сохранило лицензию на занятие адвокатской деятельностью, оно может быть вновь принято в Коллегию не ранее чем по истечении шести месяцев со дня исключения. Осуществление адвокатской деятельности в этот период не допускается.

24. В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, лицензиат, вступивший в члены Коллегии, приносит присягу следующего содержания:

«Я (имя и фамилия) торжественно клянусь соблюдать принципы оказания юридической помощи, Кодекс профессиональной этики адвокатов, честно и добросовестно защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать право на получение юридической помощи, исполнять возложенные обязанности в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан».

Лицензиат подписывает текст присяги, который хранится в личном деле адвоката.

25. Адвокаты могут иметь помощников и стажеров.

26. Помощники адвоката могут работать на основе трудового договора в юридической консультации, адвокатской конторе или у адвоката, занимающегося адвокатской деятельностью индивидуально.

27. Помощники адвоката вправе по указанию и под ответственность адвоката выполнять его поручения.

28. Стажером адвоката является гражданин Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, заключивший с Коллегией договор о прохождении стажировки с целью приобретения профессиональных знаний и практических навыков адвокатской деятельности.

29. Лицо, отвечающее требованиям п.2 с. 32 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в Президиум Коллегии с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением документов, перечень которых устанавливается Положением о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, утверждаемым Республиканской конференцией коллегий адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

30. Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее 5 (пяти) лет. Продолжительность стажировки составляет от 6 (шести) месяцев до 1 (одного) года.

31. Прохождение стажировки осуществляется на платной основе согласно договору, заключенному между Коллегией адвокатов и стажером.

32.Период стажировки засчитывается в стаж работы по юридической специальности.

33.На период стажировки стажер может быть принят на работу по трудовому договору в качестве помощника адвоката.

34. Организация прохождения стажировки осуществляется Президиумом Коллегии адвокатов в соответствии с Положением о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, утверждаемым Республиканской конференцией коллегий адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

35. По результатам стажировки руководителем стажера составляется заключение и передается для утверждения в Президиум коллегии адвокатов.

36. По итогам рассмотрения материалов стажировки Президиум коллегии адвокатов принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки.

37. Заключение об успешном прохождении стажировки действительно в течение 3 (трех) лет со дня его утверждения Президиумом Коллегии.

38. Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно быть мотивированным и может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов или суд.

39. Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается к стажировке на общих основаниях.

40. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) [пункта 1 статьи 34](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002840) Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

41. Помощник и стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью.

**ГЛАВА 6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ**

42.Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, действие лицензии на занятие адвокатской деятельностью приостанавливается на период:

1) нахождения адвоката на государственной службе;

2) исполнения им полномочий Депутата Парламента Республики Казахстан, Депутата Маслихата, осуществляющего сою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств;

3) прохождения адвокатом срочной воинской службы;

4)приостановлением адвокатом своей деятельности на основании его заявления, поданного коллегию адвокатов;

5) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью – до принятия решения;

6)признания адвоката обвиняемым в совершении преступления в соответствии с уголовно-процессуальным законом – до вступления приговора в законную силу;

7) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать календарных дней срока прохождения повышения квалификации либо отказа от его прохождения – до устранения нарушения, но не более трех месяцев;

8) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) оказания адвокатом гарантированной государством юридической помощи, не соответствующей критериям качества оказания гарантированной государством юридической помощи – на шесть месяцев;

9) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" – на шесть месяцев:

10) занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или иной творческой деятельностью, – на шесть месяцев.

43. Членство в Коллегии адвокатов приостанавливается решением Президиума коллегии адвокатов на основании заявления адвоката о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью на период:

1) нахождения в отпуске по беременности и родам, либо по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

2) невозможности осуществления адвокатской деятельности вследствие временной нетрудоспособности более двух месяцев подряд, начиная с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности, либо установления утраты профессиональной трудоспособности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) до 6-ти месяцев по обстоятельствам семейного, личного и иного характера на основании соответствующих подтверждающих документов, по уважительной причине может быть продлен до 1 (одного) года.

44. На период приостановления членства по основаниям, предусмотренным подпунктами 1),2) и 3) пункта 42 настоящего Устава, Президиум коллегии адвокатов освобождает члена Коллегии адвокатов от уплаты членского и целевого взносов.

45. Членство адвоката в Коллегии адвокатов прекращается Президиумом Коллегии адвокатов в случаях:

1) прекращения действия или лишения лицензии на занятие адвокатской деятельностью;

2)систематической неуплаты членских взносов (более трех месяцев подряд);

3)занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или иной творческой деятельностью;

4) по собственному желанию;

5) смерти адвоката;

признания адвоката по вступившему в законную силу решению суда недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно отсутствующим;

6) прекращения адвокатом гражданства Республики Казахстан;

7) освобождения адвоката от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой [статьи 35](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z208) или [статьи 36](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z230) Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

8) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении адвоката за совершение умышленного преступления;

9) вступления в законную силу судебного решения о применении к адвокату принудительных мер медицинского характера.

10) неуплаты целевого взноса в порядке и размере, установленном Общим собранием (конференцией) членов Коллегии;

11) неисполнения членом Коллегии или отказ от исполнения решений Общего собрания (Конференции), Республиканской конференции коллегий адвокатов и их органов.

12)грубого либо неоднократного нарушения адвокатом при исполнении им своих обязанностей требований и норм законодательства Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов;

13)невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации;

14)установления факта представления адвокатом недостоверной или умышленно искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии.

46. Прекращение действия и лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью осуществляется лицензиаром в соответствии ст. 44 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

47. Прекращение членства в Коллегии может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов или суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления Президиума Коллегии.

**ГЛАВА 7. СТРУКТУРА КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ**

48. Органами Коллегии адвокатов являются:

высший орган - Общее собрание (Конференция) членов;

исполнительный орган - Президиум;

контрольный орган - Ревизионная комиссия.

49.В коллегии адвокатов создается дисциплинарная комиссия адвокатов, аттестационная комиссия и комиссия по адвокатской этике.

50.В коллегии адвокатов могут быть созданы другие органы, действующие на основании положений, принимаемых Общим собранием (Конференцией) членов Коллегии адвокатов.

**7.1. Общее собрание (Конференция) членов Коллегии адвокатов**

51.Общее собрание (Конференция) членов коллегии адвокатов является высшим органом Коллегии адвокатов и вправе решать любые вопросы ее деятельности.

52.К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) членов коллегии адвокатов относятся:

1) принятие Устава коллегии адвокатов и решений о внесении изменений и дополнений в него;

2) избрание Президиума, Председателя Президиума, ревизионной комиссии, председателя Ревизионной комиссии, Дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов, Председателя дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов.

3)избрание Аттестационной комиссии, ее председателя, Комиссии по адвокатской этике, ее председателя – создание и избрание других – органов Коллегии и их руководителей, работников, утверждение положений об этих органах;

4) заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов коллегии адвокатов, руководителей и работников Коллегии адвокатов;

5) досрочный отзыв членов Президиума, председателя Президиума, членов и Председателя других выборных органов и работников Коллегии адвокатов;

6) установление ставок членских и целевых взносов, исчисляемых в размере, кратном месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, при этом адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах либо имеющие стаж адвокатской деятельности менее одного года, уплачивают членские и целевые взносы в размере пятидесяти процентов от установленной ставки;

7)принятие решения о приобретении недвижимого имущества, если потребуется внесение целевых взносов;

8) принятие решения об отчуждении недвижимого имущества;

9) избрание делегатов Республиканской конференции коллегии адвокатов;

10) утверждение примерной сметы доходов и расходов;

11) утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов.

53.Общее собрание (Конференция) членов коллегии адвокатов правомочно принимать решение при наличии двух третей от общего числа членов Коллегии адвокатов или, соответственно, состава избранных делегатов конференции членов коллегии адвокатов. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участников Общего собрания (Конференции) членов коллегии адвокатов или делегатов Конференции членов коллегии адвокатов.

54.Общее собрание (Конференция) членов коллегии адвокатов созывается не реже одного раза в год Президиумом коллегии адвокатов. По требованию Ревизионной комиссии или не менее одной четвертой от общего числа членов Коллегии адвокатов Председатель Президиума коллегии адвокатов обязан в течении тридцати дней созвать Общее собрание (Конференцию) членов коллегии адвокатов.

**7.2. Президиум коллегии адвокатов**

55. Президиум Коллегии адвокатов (далее – «Президиум») является исполнительным органом Коллегии адвокатов*,* избираемым Общим собранием (Конференцией) тайным голосованием на срок не более четырех лет. Число членов Президиума определяется Общим собранием (Конференцией) в зависимости от общего числа членов Коллегии.

Одни и те же лица не могут состоять членами Президиума более одного срока.

56. Президиум:

1) организует работу Коллегии по оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам, в том числе гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами за счет бюджетных средств в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) созывает Общее собрание (Конференцию) коллегии адвокатов и организует исполнение его (ее) решений;

3) защищает профессиональные и иные права адвокатов;

4) осуществляет прием в члены Коллегии адвокатов, исключает из членов Коллегии, организует прохождение стажировки стажерами адвокатов;

5) ежеквартально представляет обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности в Республиканскую коллегию адвокатов;

6) освобождает от уплаты членского и целевого взносов адвокатов на период нахождения в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности;

7) организует работу по проверке поступивших от физических и юридических лиц жалоб (представлений) на действия (бездействие) адвоката;

8) организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их квалификации;

9) подает лицензиару в отношении адвоката ходатайство о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью или подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным Законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;

10) организует работу по обеспечению соблюдения адвокатами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

11) ежегодно по результатам мониторинга определяет среднюю стоимость услуг адвокатов Коллегии (по видам услуг) и обеспечивает размещение этой информации на интернет-ресурсах Коллегии адвокатов,  Республиканской коллегии адвокатов и публикацию в средствах массовой информации;

12) анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы;

13) организует ведение кодификационно-справочной работы, разрабатывает и издает методические пособия и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности;

14) создает юридические консультации, назначает на должность и освобождает от должности заведующих ими;

15) выдает удостоверение адвоката по форме, утвержденной Республиканской коллегией адвокатов;

16) распоряжается средствами Коллегии адвокатов в порядке, определяемом настоящим Уставом и Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов;

17) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, делопроизводства и формирование первичных статистических данных;

18) устанавливает порядок распоряжения имуществом Коллегии;

19) организует исполнение решений Общего собрания (конференции) членов коллегии адвокатов и Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов и их органов;

20) направляет члену Коллегии и лицу, направившему жалобу, по которой Дисциплинарной комиссией адвокатов принято решение о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении адвоката, копию решения с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения;

21) рассматривает обобщения дисциплинарной практики, подготовленные Дисциплинарной комиссией адвокатов, и принимает меры по исполнению изложенных в ней рекомендаций;

22) принимает меры по реализации рекомендаций Ревизионной комиссии Коллегии адвокатов;

23)осуществляет иные, не противоречащие предмету и целям Коллегии действия, и принимает решения по любым вопросам деятельности Коллегии кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции  Общего собрания  (Конференции) членов коллегии адвокатов.

24)представляет материалы для поощрения членов коллегии адвокатов.

57. Заседания Президиума коллегии адвокатов проводятся при наличии не менее половины его членов. Решения принимаются большинством голосов членов Президиума.

58. По срочным, не терпящим отлагательства вопросам (кроме финансовых и исключения из членов коллегии адвокатов) в порядке исключения, допускается принятие решения Президиумом коллегии адвокатов путем письменного опроса членов президиума и направлением по электронной почте коллегии адвокатов.

59.Постановление Президиума коллегии адвокатов может быть пересмотрено самим Президиумом коллегии адвокатов или Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов.

**7.3. Председатель Президиума коллегии адвокатов**

60.Работой Президиума руководит председатель (далее – Председатель), избираемый тайным голосованием сроком на четыре года из числа адвокатов, который непосредственно до дня его избрания состоял членом Коллегии адвокатов «Акмолинская областная Коллегия адвокатов» не менее пяти лет.

61.Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Президиума коллегии адвокатов более одного срока.

62. Председатель Президиума коллегии адвокатов в соответствии с Уставом коллегии:

1) организует работу Президиума, председательствует на его заседаниях и осуществляет контроль за выполнением решений Президиума, Общего собрания (Конференций) членов коллегии адвокатов;

2)руководит работой аппарата Президиума, осуществляет прием и увольнение работников аппарата Коллегии адвокатов;

3)вправе назначать заместителя председателя президиума коллегии адвокатов из числа членов Президиума, должность которого является не оплачиваемой.

4)представляет Коллегию адвокатов в государственных органах, общественных объединениях, других организациях и учреждениях;

5)обеспечивает своевременное представление лицензиару,  Республиканской коллегии адвокатов сведений о лицензиатах, вступивших в члены Коллегии адвокатов, с указанием выбранной адвокатом формы организации адвокатской деятельности и юридического адреса, а также исключенных из членов Коллегии адвокатов с указанием причин исключения;

6) обеспечивает представление в Республиканскую коллегию адвокатов отчета о деятельности Коллегии, включая статистические сведения об оказанной адвокатами юридической помощи;

7) обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции сводного отчета об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи и о возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, за счет бюджетных средств;

8) обеспечивает прохождение стажировки стажерами адвокатов;

9) обеспечивает реализацию программ повышения квалификации адвокатов;

10) обеспечивает деятельность Дисциплинарной комиссии адвокатов;

11)обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе Коллегии адвокатов результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов;

12)оказывает содействие Ревизионной комиссии в размещении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов на интернет-ресурсах Коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов;

13) вносит на рассмотрение Президиума коллегии адвокатов вопросы о приеме в члены Коллегии адвокатов и об исключении из членов Коллегии адвокатов на основании решений Дисциплинарной комиссии адвокатов;

14) вносит на рассмотрение Президиума коллегии адвокатов иные вопросы, кроме относящихся к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) коллегии адвокатов и ее органов;

15) решает иные вопросы деятельности Коллегии адвокатов, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) коллегии адвокатов и их органов.

**7.4. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов.**

63.Ревизионная комиссия коллегии адвокатов является органом коллегии адвокатов, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью коллегии адвокатов и ее органов.

64.Ревизионная комиссия коллегии адвокатов может быть образована из числа членов коллегии адвокатов. Члены ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в коллегии адвокатов.

65.Ревизионная комиссия коллегии адвокатов образуется в составе не более пяти человек.

66.Члены ревизионной комиссии коллегии адвокатов осуществляют свою деятельность на добровольных началах безвозмездно.

67.Ревизионная комиссия коллегии адвокатов, её председатель избирается Общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов на срок не свыше двух лет и подотчетна высшему органу управления коллегии.

68.Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии коллегии адвокатов более одного срока.

69.Проверка финансово- хозяйственной деятельности коллегии проводится не реже 1 раза в год.

70.Проверка финансово-хозяйственной деятельности юридических консультаций, проводятся по решению Президиума коллегии адвокатов или по инициативе ревизионной комиссии коллегии адвокатов.

71.Ревизионная комиссия коллегии адвокатов в обязательном порядке проводит проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и размещает ее результаты на Интернет-ресурсах коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов.

72.Ревизионная комиссия коллегии адвокатов представляет отчет очередному Общему собранию (конференции) членов коллегии адвокатов. За 10 дней до предоставления отчета, Ревизионная комиссия коллегии адвокатов размещает его на Интернет-ресурсе коллегии адвокатов.

73. Порядок работы, периодичность представления отчета ревизионной комиссии коллегии адвокатов определяются Уставом и внутренними документами коллегии адвокатов.

74.Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного собрания (Конференции) Коллегии адвокатов, в связи с выявленными ею грубыми нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов.

**7.5. Дисциплинарная комиссия адвокатов**

75.Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым органом Коллегии, избираемым Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов сроком на два года, в составе из шести адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет, в отношении которых не ведется дисциплинарное производство и не имеется не снятых дисциплинарных взысканий, по представлению Президиума коллегии адвокатов, трех представителей общественности по предложению Департамента юстиции области, города и двух судей в отставке.

76.Председатель Дисциплинарной комиссии адвокатов избирается Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов из числа избранных в ее состав адвокатов.

77.Одно и то же лицо не может состоять в Дисциплинарной комиссии адвокатов более одного срока.

78. Дисциплинарная комиссия адвокатов рассматривает дисциплинарное дело в отношении членов Коллегии адвокатов и стажеров адвокатов в срок не более одного месяца со дня выявления нарушения.

79.Привлечение к дисциплинарной ответственности адвокатов осуществляется Дисциплинарной комиссией адвокатов в соответствии с Уставом коллегии и Положением о Дисциплинарной комиссии адвокатов, утвержденным Республиканской конференцией коллегией адвокатов.

80.Решения дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный характер.

81.Дисциплинарная комиссия подотчетна Общему собранию (Конференции) коллегии адвокатов.

**7.6. Комиссия по адвокатской этике**

82.Комиссия по адвокатской этике создаётся в целях соблюдением адвокатами и стажерами адвокатов норм профессионального и этического поведения, проведения предварительных проверок обращения физических и юридических лиц.

83.Комиссия по адвокатской этике избирается Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов путем  открытого голосования сроком на 4 (четыре) года из числа адвокатов, в отношении которых не ведется дисциплинарное производство и не имеется не снятых дисциплинарных взысканий. Количественный состав Комиссии по адвокатской этике определяется Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов.

84.Председатель Комиссии по адвокатской этике избирается  Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов путём открытого голосования  из состава избранных членов Комиссии по адвокатской этике.

85.Порядок деятельности и полномочия Комиссии по адвокатской этике, устанавливается Положением о Комиссии по адвокатской этике, утверждённым Общим собранием (Конференцией) - членов коллегии адвокатов.

**ГЛАВА 8. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ**

86.Для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи. Президиум коллегии адвокатов создает юридические консультации, в том числе и специализированные. Место нахождения юридической консультации определяется Президиумом коллегии адвокатов.

87.Юридическая консультация является структурным подразделением (филиалом) коллегии адвокатов. Она имеет печать с обозначением своего наименования и принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов, иную атрибутику, необходимую для организации оказания юридической помощи. Юридическая консультация действует на основании положения, принимаемого Общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов.

88.Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый Президиумом коллегии адвокатов на срок полномочий Президиума коллегии адвокатов.

89.В случае признания работы заведующего неудовлетворительной, заведующий юридической консультацией может быть освобожден от должности.

**ГЛАВА 9. АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА**

90.Адвокатская контора является некоммерческой организацией. Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения материальных, организационно-правовых и иных условий оказания адвокатами юридической помощи.

91.Адвокатская контора учреждается (создается) членом (членами) коллегии адвокатов. Адвокат может выступить партнером только одной адвокатской конторы.

92.Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее обязательствам, а адвокатская контора не отвечает по обязательствам своих партнеров.

93.Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты обязуются объединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации адвокатской конторы.

94.Адвокатская контора, учрежденная (созданная) одним адвокатом, осуществляет свою деятельность на основании устава.

95.Адвокат адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных дней после ее государственной регистрации и (или) принятия в адвокатскую контору письменно уведомить об этом соответствующую коллегию адвокатов, предоставив в ее распоряжение партнерские документы адвокатской конторы.

96.Имущество, внесенное партнерами адвокатских контор в качестве вкладов, принадлежит адвокатской конторе на праве собственности.

97.Взаимоотношения между адвокатской конторой и Президиумом Коллегии адвокатов разрешается законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и Уставом коллегии адвокатов.

98.Адвокатские конторы, осуществляющие свою деятельность на момент введения настоящего Устава, обязаны привести свои Уставы в соответствии с требованиями настоящего Устава Коллегии адвокатов.

**ГЛАВА 10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНО**

99.Адвокат, принявший решение осуществлять профессиональную деятельность индивидуально, уведомляет об этом коллегию адвокатов. В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, его постоянное место нахождения.

100.Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без образования юридического лица, вправе иметь расчетный и иные счета в банках, личную печать, штампы, личные бланки. В печати, штампах, личных бланках должны указываться следующие сведения:

-полные анкетные данные;

-наименование коллегии, членом которого является адвокат;

-форма организации адвокатской деятельности.

101.Адвокат, осуществляющий свою деятельность индивидуально без образования юридического лица, обязан иметь служебное помещение, необходимое для приёма граждан и представителей юридических лиц, соблюдения условий для обеспечения сохранности адвокатского производства и сохранения адвокатской тайны.

**ГЛАВА 11. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМ**

102.Имущество коллегии адвокатов формируется за счет членских взносов, уплачиваемых членами коллегии адвокатов, целевых взносов, оплаты за прохождение стажировки стажёрами адвокатов, грантов и благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

103.К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсация расходов, связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату работников аппарата коллегии адвокатов и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов.

104.Коллегия адвокатов (Президиум) имеет право приобрести движимое или недвижимое имущество, как собственник, обладает правом владения, пользования и распоряжения принадлежащим ей имуществом.

105.Имущество используется исключительно для материального обеспечения адвокатской деятельности.

106.Порядок распоряжения имуществом определяется Президиумом Коллегии адвокатов.

107.Члены коллегии адвокатов в период деятельности коллегии адвокатов не имеют прав на её имущество, они не отвечают по обязательствам коллегии, а коллегия не несет ответственности по обязательствам её членов.

**ГЛАВА 12. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ**

108.Отчисления целевых и ежемесячных членских взносов членов Коллегии адвокатов, а также взносы за прохождение стажировки стажёрами адвокатов являются основным финансовым источником деятельности коллегии адвокатов.

109.Членские взносы подлежат уплате адвокатами ежемесячно, независимо от размера получаемых доходов;

110.Ставки целевых взносов и взносов за прохождение стажировки стажерами адвокатов подлежат уплате в порядке и сроки, установленные Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов.

111.Ставки ежемесячных членских взносов, исчисляемых в размере кратном расчётному показателю и порядок уплаты (взимания) устанавливаются сроком на календарный год с учетом изменения расчётного показателя Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов .

112.В процессе поступления членских взносов с учетом изменения экономических условий в стране, инфляции, финансового положения Коллегии адвокатов, других непредвиденных обстоятельств, ставки могут пересматриваться Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов.

113.Неуплата членских взносов более 3-х месяцев подряд без уважительной причины, по представлению заведующего юридической консультации, директора адвокатской конторы, докладной главного бухгалтера коллегии адвокатов, является основанием для исключения из коллегии адвокатов

**ГЛАВА 13**. **ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ АДВОКАТАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СУДА, ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ**

114.Оказание гарантированной государством юридической помощи является обязанностью адвоката, заключившего с Департаментом юстиции соглашение об оказании гарантированной государством юридической помощи.

115.Организация деятельности адвокатов по оказанию гарантированной государством юридической помощи в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обеспечивается Президиумом коллегии адвокатов. В этих целях Президиум коллегии адвокатов ежегодно формирует список адвокатов, согласно критериям отбора, утвержденным Республиканской коллегией адвокатов, и не позднее первого декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи (далее – Список).

116.В Список подлежат включению адвокаты, осуществляющие свою деятельность через юридические консультации, адвокатские конторы и индивидуально без образования юридического лица, подавшие письменное заявление об участии в системе оказания гарантированной государством юридической помощи и отвечающие критериям отбора адвокатов для участия в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, утвержденных Республиканской коллегией адвокатов.

117.Список подлежит периодическому обновлению и поддержанию в актуальном состоянии.

118.В целях равномерного обеспечения участия адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи Президиум принимает решение о прикреплении включенных в Список адвокатов, осуществляющих свою деятельность через адвокатские конторы или индивидуально, по территориальности за судами и отделами полиции по месту нахождения офисов.

119.Адвокаты оказывают гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования физическим лицам или их представителям (при наличии нотариально оформленной доверенности) по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей в порядке, установленном пунктами 7 и 8 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности юридической помощи». В этих случаях адвокат ведет учет оказанной юридической помощи в порядке, определенном уполномоченным органом.

В случаях необходимости адвокаты обязаны составить письменные документы правового характера.

120.Адвокаты оказывают гарантированную государством юридическую помощь в виде защиты и представительства интересов физических лиц в уголовном и гражданском процессах, а также в производстве по делам об административных правонарушениях, в порядке и случаях, установленных Уголовно-процессуальным и Гражданским процессуальным кодексами Республики Казахстан, а также Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

121.Участие адвокатов обеспечивается Президиумом коллегии адвокатов или юридической консультацией, или адвокатской конторой по уголовным делам на основании постановления органа, ведущего уголовный процесс; по гражданским делам – определения судьи или суда; по делам об административных правонарушениях – постановления суда или органа (должностного лица), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, о назначении адвоката в качестве защитника или представителя.

**ГЛАВА 14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ АДВОКАТОВ. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ**

122. Аттестация адвокатов проводится с целью определения уровня их профессиональных знаний, правовой культуры и соответствия требованиям, предъявляемым к лицам, занимающимся адвокатской деятельностью.

123. Аттестация адвокатов проводится Аттестационной комиссией,

124.Аттестационная комиссияизбирается Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов путем  открытого голосования сроком на четыре года из числа членов Коллегии адвокатов, имеющих опыт адвокатской деятельности не менее 10 (десяти) лет.

125.Количественный состав  комиссии определяется Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов.

126.Председатель Аттестационной комиссии избирается Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов путем открытого голосования из состава избранных Общим собранием (Конференцией) членов Коллегии членов аттестационной комиссии.

127.Порядок деятельности Аттестационной комиссии определяется Положением о порядке проведения аттестации адвокатов, утвержденных Республиканской конференцией коллегий адвокатов.

**ГЛАВА 15. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ И СТАЖЕРОВ АДВОКАТОВ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НЕЙ**

128. За совершение проступков, выразившихся в нарушении адвокатом требований Закона, законодательства Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», положений Устава, Кодекса профессиональной этики адвокатов, адвокат, а также стажер адвоката могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Основания и порядок проведения проверки, возбуждения и производства по делам о дисциплинарном проступке, меры дисциплинарной ответственности адвокатов и иные вопросы регламентированы Положением о дисциплинарной комиссии адвокатов, утверждаемой Республиканской конференцией коллегией адвокатов.

129.Дисциплинарное дело рассматривается дисциплинарной комиссией адвокатов в срок не более одного месяца со дня выявления нарушения.

130.В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного производства его обязательное рассмотрение осуществляется с участием представителя органа юстиции.

131. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие достаточных данных, указывающих на нарушение адвокатом требований Закона, законодательства Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Кодекса профессиональной этики адвокатов, Устава коллегии адвокатов, решений органов Республиканской коллегии адвокатов, коллегий адвокатов.

132. Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к адвокату следующие меры дисциплинарного взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) исключение из коллегии адвокатов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены [статьей 60](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33024087#sub_id=600000)  Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

133.Дисциплинарное взыскание может быть наложено в срок не более одного месяца со дня его выявления, но не более 6 (шести) месяцев со дня его совершения.

134.Дисциплинарная комиссия по результатам рассмотрения дисциплинарного дела может вынести предписание, обязывающее члена коллегии адвокатов устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения.

135.Коллегия адвокатов в течение двух рабочих дней со дня принятия дисциплинарной комиссией адвокатов решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении члена коллегии адвокатов направляет копию решения члену коллегии адвокатов, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.

136. Решения дисциплинарной комиссии адвокатов могут быть оспорены в Республиканской коллегии адвокатов или суде.

**ГЛАВА 16. ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА О ПОДГОТОВКЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ЗАНЯТИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

137.Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 4 ст.44 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» является ходатайство Президиума коллегии адвокатов.

138. Основанием для подготовки искового заявления о лишении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 4, статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» является также представление территориального органа юстиции.

139. Лицензиар на основании судебного решения издает приказ о лишении лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются суды, правоохранительные органы и коллегия адвокатов.

140. Основанием для принятия решения о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случаях, предусмотренных пунктом 3 ст.44 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» является представление территориального органа юстиции.

141. Лицензиар издает приказ о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью, копия которого направляется лицу, действие лицензии которого прекращено. О прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью уведомляются уполномоченный орган по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов, центральные аппараты правоохранительных органов и коллегия адвокатов.

**ГЛАВА 17. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ**

142.Коллегия адвокатов может быть реорганизована (слияние, присоединение, разделение, выделение преобразование) либо ликвидирована:

- по решению Общего собрания, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- по решению суда в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

143.В случае ликвидации коллегии адвокатов по решению суда или Общего собрания, ликвидация проводится в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

144.В случае принятия Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов решения о ликвидации Коллегии адвокатов, ликвидация производится Ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием (Конференцией) членов коллегии адвокатов.

145.Ликвидационная комиссия от имени Коллегии адвокатов выступает в суде.

146.Ликвидационная комиссия помещает в официальных органах печати публикацию о ликвидации Коллегии адвокатов и о порядке и сроке заявлений претензий его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

147.После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов.

148.Ликвидация Коллегии адвокатов считается завершенной, а коллегия адвокатов прекратившей свои полномочия после внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

**ГЛАВА 18. СУДЬБА ИМУЩЕСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ**

149.Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, по решению Ликвидационной комиссии передается некоммерческой организации, основной деятельностью которой является защита прав и законных интересов физических и юридических лиц.

**ГЛАВА 19. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ**

150.За примерное выполнение своих обязанностей, за продолжительную и безупречную работу, за активную общественную деятельность, адвокаты поощряются решением Президиума коллегии.

151.Мерами поощрения являются:

- объявление благодарности;

- выдача премии;

- награждение ценными подарками;

- награждение Почетной грамотой;

- представление о награждении Государственной наградой:

152.Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов, коллективами юридических консультаций и адвокатских контор могут быть предусмотрены иные меры поощрения.

153.Меры поощрения применяются Президиумом коллегии адвокатов по собственной инициативе или по представлению заведующих юридических консультаций, директоров адвокатских контор.

**ГЛАВА 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

154.Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены по решению Общего собрания (Конференции) членов коллегии адвокатов.

155.Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.