**«Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын жөнгө салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын**

**айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө»**

**Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна**

**САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Колдонуудагы редакция** | **Сунушталган редакция** |
|  | **Кыргыз Республикасынын «Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө» мыйзамы** | |
|  | **5-берене Өзгөчө корголуучу объектилер**  Өзгөчө экологиялык, жаратылышты коргоочу, илимий, **~~тарыхый-маданий, эстетикалык, ден соолукту чыңдоочу~~** мааниге ээ болгон табигый же жасалма түрдө түзүлгөн жаратылыш комплекстери жана жаратылыш объектилери, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын сейрек кездешүүчү жана тукум курут болуу коркунучу алдында турган түрлөрү жана алар жашаган жерлер өзгөчө корголууга тийиш. **~~Бул максаттарда Кыргыз Республикасында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары: мамлекеттик коруктар, биосфералык аймактар, мамлекеттик атайын табигый коруктар, улуттук жаратылыш парктары, жаратылыш эстеликтери, табигый жана рекреациялык зоналар, ботаникалык бакчалар, дендерологиялык жана зоологиялык парктар түзүлөт.~~**  Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүүнүн тартиби жана укуктук статусу “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары тарабынан белгиленет.  Сейрек кездешүүчү же тукум курут болуу коркунучу алдында турган өсүмдүктөр менен жаныбарларды өзгөчө коргоо максатында Кыргыз Республикасында Кызыл китеп түзүлөт. Кызыл китеп жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан бекитилет. | **5-берене Өзгөчө корголуучу объектилер**  Өзгөчө экологиялык, жаратылышты коргоочу, илимий мааниге ээ болгон табигый же жасалма түрдө түзүлгөн жаратылыш комплекстери жана жаратылыш объектилери, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын сейрек кездешүүчү жана тукум курут болуу коркунучу алдында турган түрлөрү жана алар жашаган жерлер өзгөчө корголууга тийиш.  **Кыргыз Республикасында жаратылыш комплекстерин жана объектилерин сактоо максатында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары түзүлөт: мамлекеттик жаратылыш коруктары, мамлекеттик биосфералык коруктар, биосфералык аймактар жана/же резерваттар, мамлекеттик жаратылыш парктары, дендрологиялык жана зоологиялык парктар, ботаникалык бактар, мамлекеттик коруктар (комплекстүү, зоологиялык, ботаникалык, токой, геологиялык жана сезондук), мамлекеттик жаратылыш эстеликтери, мөңгүлөр жана кар талаалары, экологиялык коридорлор, геологиялык парктар (геопарктар), жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, микрокоруктар түзүлөт.**  Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүүнүн тартиби жана укуктук статусу “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары тарабынан белгиленет.  **Тарыхый-маданий, эстетикалык туристик-рекреациялык жана дарылоо-ден соолукту чыңдоочу маанидеги объекттерге аймактарды киргизүү, аларды түзүүнүн тартиби жана укуктук статусу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдары менен жөнгө салынат.**  Сейрек кездешүүчү же тукум курут болуу коркунучу алдында турган өсүмдүктөр менен жаныбарларды өзгөчө коргоо максатында Кыргыз Республикасында Кызыл китеп түзүлөт. Кызыл китеп жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан бекитилет. |
|  | **Кыргыз Республикасынын «Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө» мыйзамы»** | |
|  | **1-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамы**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын [Конституциясына](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1?cl=ky-kg) негизделет, ушул Мыйзамдын, башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан турат.  2. Жер, суу, токой ресурстарын, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттерин коргоого жана пайдаланууга, атмосфералык абаны, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоого байланыштуу мамилелер Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамдары менен жөнгө салынат.  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүү жана алардын туруктуу иштетилиши **~~жаатындагы~~** мамлекеттик саясаттын негизги багыттары Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан аныкталат. | **1-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамы**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын [Конституциясына](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1?cl=ky-kg) негизделет, ушул Мыйзамдын, башка ченемдик укуктук актылардан, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерден жана макулдашуулардан турат.  2. Жер, суу, токой ресурстарын, **туристик-рекреациялык жана ден соолукту чыңдоочу аймактарын,** жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттерин коргоого жана пайдаланууга, атмосфералык абаны, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоого байланыштуу мамилелер Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамдары менен жөнгө салынат.  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүү жана алардын туруктуу иштетилиши **чөйрөсүндөгү** мамлекеттик саясаттын негизги багыттары Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан аныкталат. |
|  | **2-берене Негизги түшүнүктөр**  Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:  **акватория** – табигый, жасалма же элестетилген (шарттуу) чек ара менен чектелген суу мейкиндиги;  **биологиялык ар түрдүүлүк (био ар түрдүүлүк)** – өздөрү бөлүк болуп эсептелген жер үстүндөгү, деңиздеги жана башка суу каптаган эко түзүмдөрдү жана экологиялык компоненттерди камтыган бардык тирүү организмдердин булактарынын окшоштугу. Бул эко түзүмдөрдүн ортосундагы түрлөрдүн жана ар түрдүүлүктүн чектериндеги өз алдынчалуу ар түрдүүлүктү камтыган түшүнүк;  **биочөйрөлүк аймактар** – өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, алар биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктүн туруктуу балансын, экономикалык өнүгүүнү жана тийиштүү маданий дөөлөттөрдүн сакталышын камсыз кылуучу жер үстүндөгү жана суудагы экологиялык системалардын участокторунан же алардын комбинацияларынан турат;  **буфердик зона** – аймактын адатта негизги зонасын курчап турган же аны менен чектешкен жана илимий изилдөөлөр, айыл чарбалык жерлерди регламенттүү пайдалануу үчүн арналган аймактын участогу;  **Суу-саз жерлер** – сейрек учуроочу жана жоголуп кетүү коркунучунда тургандарын кошуп алганда, канаттуулардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн жана башка суу боюнда жашаган жаныбарлардын башка түрлөрүнүн массалык түрдө байырлоочу, уялоочу жана көбөйүүчү жерлери болуп саналган табигый жана жасалма акваториялар, анын ичинде көлмөлөр, тайыз суулар жайгашкан жер участоктору, ошондой эле суулуу бети адатта жер үстүндө турган аймактын ашкере нымдуу участоктору;  **мамлекеттик ~~өзгөчө коруктар~~** – табыштама же чарбалык иштин жөнгө салынуучу режиминдеги, мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун бир же бир нече объекттерин сактоо жана көбөйтүү үчүн арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик ботаникалык бактар** – жаратылышты коргоочу жана илимий уюмдун статусу бар, өсүмдүктөр дүйнөсүн, анын ичинде өсүмдүктөрдүн сейрек жана жоголуу коркунучунда турган түрлөрүн коргоо, сактоо, көбөйтүү жана пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жана илимий иштеп чыгууларды жүргүзүүгө арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик дендрологиялык парктар** – жаратылышты коргоочу жана илимий уюмдун статусу бар, бак-дарак жана бадал түрлөрүн коргоо, сактоо, көбөйтүү жана пайдалануу үчүн арналган, зоналары боюнча коргоо режимдери белгиленген өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик зоологиялык парктар** – жаратылышты коргоочу жана илимий уюмдун статусу бар, маданий-агартуучу, илимий, окуулук жана жаратылышты коргоо, жаныбарлардын типтүү, сейрек жана жоголуу коркунучунда турган түрлөрүнүн генофондун жасалма чөйрөнүн шартында сактоо жана өстүрүү иштери үчүн арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик жаратылыш парктары** – жаратылышты коргоочу жана илимий мекеменин статусу бар, биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоого, мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун өзгөчө экологиялык, илимий, тарыхый-маданий жана рекреациялык баалуу уникалдуу табигый комплекстерин жана объекттерин жаратылышты коргоочу, экологиялык-агартуучу, илимий, туристтик жана рекреациялык максаттарда пайдаланууга арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери** – экологиялык, илимий, маданий жана эстетикалык жактардан баалуу, уникалдуу, орду толбочу өзүнчө жаратылыштык комплекстерди камтыган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, ошондой эле мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун объекттерине киргизилген табигый жана жасалма объекттер;  **мамлекеттик жаратылыш коруктары** – жаратылышты коргоочу жана илимий мекеменин статусу бар, ишинин максаты табигый процесстерди жана кубулуштарды, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын айрым түрлөрүн, типтүү жана уникалдуу экологиялык системаларды сактоо жана изилдөө болуп саналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы;  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры –** өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусу, орду, сандык жана сапаттык касиеттери, алардын экологиялык, илимий, агартуучу, тарыхый, маданий жана башка баалуулуктары жөнүндө маалыматтардын жыйнагы;  **өзөк зонасы** – мамлекеттик жаратылыштык коруктун жалпы аянтынын 75 пайыздан кем эмесин түзгөн, экосистеманын көбөйүшү үчүн зарыл болгон аймактын участогу, анда бүткүл жаратылыш комплекси корголот, экологиялык системалардын абалына мониторинг, илимий изилдөөлөр жана жаратылыш процесстеринин табигый өнүгүүсүн бузбоочу башка иш-чаралар жүргүзүлөт. Өзөк зонасы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илимий корутундусу боюнча аныкталат жана айлана-чөйрөнү коргоонун республикалык органы тарабынан бекитилет;  **ландшафттык ар түрдүүлүк** – экологиялык жана социалдык функцияларды аткаруу үчүн табигый чөйрөнүн мүнөзүн жана түзүмдүк уюштурууну чагылдырган көрсөткүч;  **жаратылыш летописи** – бардык корголуучу абиотикалык жана биотикалык компоненттерден турган чөйрөнүн динамикалуулугун, ошондой эле өткөрүлүүчү жаратылышты коргоо иш-чараларынын узактыгынын (кыскалыгынын) натыйжасында келип чыккан өзгөрүүнү чагылдыруучу, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын субъекттери тарабынан түзүлүүчү, белгилүү үлгүдөгү жыл сайын чыгуучу бюллетень;  **жаратылышты коргоонун эл аралык союзу** – ааламдын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо проблемаларын чагылдыруу менен иш жүргүзгөн, Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы ассамблеясына караштуу байкоочулук статусуна ээ жана ааламдын ар түрдүү региондорундагы өзгөчө коргоого муктаж флоралардын жана фауналардын түрлөрүнүн тизмесин берүүчү эл аралык коммерциялык эмес уюм;  **микрокоруктар** – био ар түрдүүлүктү жана экосистемаларды сактоонун жана көбөйтүүнүн көп сандаган очокторун түзүү максатындагы чарбалык иштер жүргүзүлбөгөн, салыштырмалуу анча чоң эмес, анын ичинде айыл чарба жерлеринин ичиндеги участоктор;  **жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары** – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен чарбалык пайдалануудан толук же жарым-жартылай алып коюлган, жаратылышты коргоо, илимий, маданий, рекреациялык жана ден соолукту чыңдоо жагында өзгөчө мааниси бар жаратылыш комплекстери жана объектилери жайгашкан жердин, суу бетинин жана алардын үстүндөгү аба мейкиндигинин участоктору;  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары** – жалпы улуттук байлык болуп эсептелген жаратылышты коргоочу, илимий, маданий, эстетикалык жана тарыхый жактардан артыкчылыктуу мааниге ээ, чарбалык жана туристтик-рекреациялык пайдалануудан толук же айрым бөлүгү туруктуу же убактылуу алып коюлган аймактардын жана/же суунун бетинин участоктору, алар үчүн коргоонун жана пайдалануунун өзгөчө режими белгиленет;  **корголуучу зона** – чарбалык иштин жөнгө салынуучу режими бар аймак, ал жакын жашаган жергиликтүү жамааттардын чарбалык иштеринин натыйжасынын бүткүл жаратылыш комплексине болуучу таасирин азайтуу максатында түзүлөт;  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын паспорту** – функциялык зоналарын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын түзүлүшү, аталышы, турган жери жөнүндө маалыматты, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү жана сактоо режими менен аларда болгон мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун объекттеринин тизмесин камтыган документ;  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы** – өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ар кыл категорияларынын бири-бири менен региондогу жаратылыш, тарыхый-маданий жана социалдык-экономикалык өзгөчөлүктөрдү эске алып уюштурулган өз ара экологиялык коридорлор менен байланышкан комплекс;  **трансчек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары** – өз ишин мамлекеттер аралык жана эки тараптуу эл аралык келишимдердин негизинде жүзөгө ашыруучу мамлекеттер аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **функциялык зоналарга бөлүштүрүү** – зоналардын чектеринде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын экологиялык системаларынын жана алардагы мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун объекттеринин абалдарына, алардын калыбына келүүсүнө терс таасир этүүчү ар кандай иштерге тыюу салууну жана (же) чектөөнү караган өзүнчө зоналарды белгилөө;  **экологиялык коридор** – жандуу жаратылыштын объекттеринин табигый миграциясын (жайылтылышын) жана биологиялык ар түрдүүлүктүн сакталышын камсыз кылуу үчүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын бири-бири менен байланыштырып туруучу жерлердин жана суу объекттердин корголуучу участоктору катары көрсөтүлгөн экологиялык тармактын бөлүгү. | **2-берене Негизги түшүнүктөр**  Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:  **акватория –** табигый, жасалма же элестетилген (шарттуу) чек ара менен чектелген суу мейкиндиги;  **бивак туруучу жайы – туристтик топтун түнөшү же эс алуусу үчүн жайгаштырылган (токтоочу) жер;**  **биологиялык ар түрдүүлүк (био ар түрдүүлүк)** – өздөрү бөлүк болуп эсептелген жер үстүндөгү, деңиздеги жана башка суу каптаган эко түзүмдөрдү жана экологиялык компоненттерди камтыган бардык тирүү организмдердин булактарынын окшоштугу. Бул эко түзүмдөрдүн ортосундагы түрлөрдүн жана ар түрдүүлүктүн чектериндеги өз алдынчалуу ар түрдүүлүктү камтыган түшүнүк;  **“биосфералык корук (биосфералык резерват) — табигый экосистемаларды жана генофондду сактоо, ушул аймакта жана ага чектеш аймактарда стандарттарды, критерийлерди жана ченемдерди эске алуу менен жаратылыш чөйрөсүн изилдөө жана мониторинг жүргүзүү максатында түзүлгөн (жаралган) өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы, алар жаратылышты коргоо мыйзамдарында аныкталган жана эл аралык программаларга ылайык өзгөчө илимий, жаратылышты коргоо баалуулугунан же экологиялык маанилүүлүгүнөн улам аларды сактоо жана популяризациялоо аларга карата артыкчылыктуу милдеттер болуп саналат (ЮНЕСКО дүйнөлүк мурасы ж.б.);**  **биочөйрөлүк аймактар** – өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, алар биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктүн туруктуу балансын, экономикалык өнүгүүнү жана тийиштүү маданий дөөлөттөрдүн сакталышын камсыз кылуучу жер үстүндөгү жана суудагы экологиялык системалардын участокторунан же алардын комбинацияларынан турат;  **буфердик зона** – аймактын адатта негизги зонасын курчап турган же аны менен чектешкен жана илимий изилдөөлөр, айыл чарбалык жерлерди регламенттүү пайдалануу үчүн арналган аймактын участогу;  **Суулуу-саздак жерлер** – сейрек учуроочу жана жоголуп кетүү коркунучунда тургандарын кошуп алганда, канаттуулардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн жана башка суу боюнда жашаган жаныбарлардын башка түрлөрүнүн массалык түрдө байырлоочу, уялоочу жана көбөйүүчү жерлери болуп саналган табигый жана жасалма акваториялар, анын ичинде көлмөлөр, тайыз суулар жайгашкан жер участоктору, ошондой эле суулуу бети адатта жер үстүндө турган аймактын ашкере нымдуу участоктору;  **Геологиялык парк – өзгөчө корголуучу статуска ээ регион, анын аймагында жердин геологиялык тарыхы так ачылган, жергиликтүү ландшафттар калыптанган, мында флора жана фаунанын тарыхка чейинки объекттеринин казылып алынган калдыктары массалык түрдө сакталып калган; азыркы жана келечек муундар үчүн уникалдуу экологиялык мааниге ээ, тарыхый, илимий жана башка баалуулуктарды чагылдырган жана региондун геологиялык мурастарын билүүгө коомчулуктун өзгөчө көңүлүн бурган аймак;»;**  **мамлекеттик ~~өзгөчө~~ корукчалар** – табыштама же чарбалык иштин жөнгө салынуучу режиминдеги, мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун бир же бир нече объекттерин сактоо жана көбөйтүү үчүн арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик ботаникалык бактар** – жаратылышты коргоочу жана илимий уюмдун статусу бар, өсүмдүктөр дүйнөсүн, анын ичинде өсүмдүктөрдүн сейрек жана жоголуу коркунучунда турган түрлөрүн коргоо, сактоо, көбөйтүү жана пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү жана илимий иштеп чыгууларды жүргүзүүгө арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик дендрологиялык парктар** – жаратылышты коргоочу жана илимий уюмдун статусу бар, бак-дарак жана бадал түрлөрүн коргоо, сактоо, көбөйтүү жана пайдалануу үчүн арналган, зоналары боюнча коргоо режимдери белгиленген өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик зоологиялык парктар** – жаратылышты коргоочу жана илимий уюмдун статусу бар, маданий-агартуучу, илимий, окуулук жана жаратылышты коргоо, жаныбарлардын типтүү, сейрек жана жоголуу коркунучунда турган түрлөрүнүн генофондун жасалма чөйрөнүн шартында сактоо жана өстүрүү иштери үчүн арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **мамлекеттик жаратылыш-корук фонду – бардык категориядагы өзгөчө корголгон жаратылыш аймактарынын жыйындысы (мамлекеттик жаратылыш коруктары, мамлекеттик биосфералык коруктары, биосфералык аймактар жана/же резерваттар, мамлекеттик жаратылыш парктары, дендрологиялык жана зоологиялык парктар, ботаникалык бактар, мамлекеттик коруктар (комплекстүү, зоологиялык, ботаникалык, токой, геологиялык жана жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери, мөңгүлөр жана кар талаалары, экологиялык коридорлор, геологиялык парктар (геопарктар), жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, микрокоруктар);**  **мамлекеттик жаратылыш парктары** – жаратылышты коргоочу жана илимий мекеменин статусу бар, биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоого, мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун өзгөчө экологиялык, илимий, тарыхый-маданий жана рекреациялык баалуу уникалдуу табигый комплекстерин жана объекттерин жаратылышты коргоочу, экологиялык-агартуучу, илимий, туристтик жана рекреациялык максаттарда пайдаланууга арналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери** – экологиялык, илимий, маданий жана эстетикалык жактардан баалуу, уникалдуу, орду толбочу өзүнчө жаратылыштык комплекстерди камтыган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, ошондой эле мамлекеттик жаратылыш-корук фонддун объекттерине киргизилген табигый жана жасалма объекттер;  **мамлекеттик жаратылыш коруктары** – жаратылышты коргоочу жана илимий мекеменин статусу бар, ишинин максаты табигый процесстерди жана кубулуштарды, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын айрым түрлөрүн, типтүү жана уникалдуу экологиялык системаларды сактоо жана изилдөө болуп саналган өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы;  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры –** өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусу, орду, сандык жана сапаттык касиеттери, алардын экологиялык, илимий, агартуучу, тарыхый, маданий жана башка баалуулуктары жөнүндө маалыматтардын жыйнагы;  **өзөк зонасы** – мамлекеттик жаратылыштык коруктун жалпы аянтынын 75 пайыздан кем эмесин түзгөн, экосистеманын көбөйүшү үчүн зарыл болгон аймактын участогу, анда бүткүл жаратылыш комплекси корголот, экологиялык системалардын абалына мониторинг, илимий изилдөөлөр жана жаратылыш процесстеринин табигый өнүгүүсүн бузбоочу башка иш-чаралар жүргүзүлөт. Өзөк зонасы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илимий корутундусу боюнча аныкталат жана айлана-чөйрөнү коргоонун республикалык органы тарабынан бекитилет;  **ландшафттык ар түрдүүлүк** – экологиялык жана социалдык функцияларды аткаруу үчүн табигый чөйрөнүн мүнөзүн жана түзүмдүк уюштурууну чагылдырган көрсөткүч:  **мөңгү – басымдуу түрдө атмосфералык келип чыккан муз массасынан турган, тартылуу күчүнүн таасири астында вископластикалык агымды башынан өткөргөн жана агын, агындар системасы, купол (калкан) же сүзүүчү пластинка түрүндө пайда болгон объект. катуу атмосфералык жаан-чачындын (кардын) көп жылдар бою эрибей топтолушу жана андан кийинки трансформациясынын натыйжасы;**  **жаратылыш летописи** - барды корголуучу абиотикалык жана биотикалык компоненттерден турган чөйрөнүн динамикалуулугун, ошондой эле өткөрүлүүчү жаратылышты коргоо иш-чараларынын узактыгынын (кыскалыгынын) натыйжасында келип чыккан өзгөрүүнү чагылдыруучу, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын субъекттери тарабынан түзүлүүчү, белгилүү үлгүдөгү жыл сайын чыгуучу бюллетень;  **жаратылышты коргоонун эл аралык союзу** – ааламды биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо проблемаларын чагылдыруу менен иш жүргүзгөн, Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы ассамблеясына караштуу байкоочулук статусуна ээ жана ааламдын ар түрдүү региондорундагы өзгөчө коргоого муктаж флоралардын жана фауналардын түрлөрүнүн тизмесин берүүчү эл аралык коммерциялык эмес уюм;  **микрокоруктар** – био ар түрдүүлүктү жана экосистемаларды сактоонун жана көбөйтүүнүн көп сандаган очокторун түзүү максатындагы чарбалык иштер жүргүзүлбөгөн, салыштырмалуу анча чоң эмес, анын ичинде айыл чарба жерлеринин ичиндеги участоктор;  **жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары** – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен чарбалык пайдалануудан толук же жарым-жартылай алып коюлган, жаратылышты коргоо, илимий, маданий, рекреациялык жана ден соолукту чыңдоо жагында өзгөчө мааниси бар жаратылыш комплекстери жана объектилери жайгашкан жердин, суу бетинин жана алардын үстүндөгү аба мейкиндигинин участоктору;  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары** – жалпы улуттук байлык болуп эсептелген жаратылышты коргоочу, илимий, маданий, эстетикалык жана тарыхый жактардан артыкчылыктуу мааниге ээ, чарбалык жана туристтик-рекреациялык пайдалануудан толук же айрым бөлүгү туруктуу же убактылуу алып коюлган аймактардын жана/же суунун бетинин участоктору, алар үчүн коргоонун жана пайдалануунун өзгөчө режими белгиленет;  **корголуучу зона** – чарбалык иштин жөнгө салынуучу режими бар аймак, ал жакын жашаган жергиликтүү жамааттардын чарбалык иштеринин натыйжасынын бүткүл жаратылыш комплексине болуучу таасирин азайтуу максатында түзүлөт;  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын паспорту** – функциялык зоналарын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын түзүлүшү, аталышы, турган жери жөнүндө маалыматты, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын сандык жана сапаттык мүнөздөмөлөрү жана сактоо режими менен аларда болгон мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун объекттеринин тизмесин камтыган документ;  **кар талаасы – курчап турган кар катмары эрип кеткенден кийин жылуу мезгилдин бир бөлүгүндө же бүтүндөй жылуу мезгилде жер бетинде калган кар менен муздун кыймылсыз (кээде жай жылма) топтолушу жана жер бетинде дайыма жаңыланып туруучу туруктуу формация объектиси, ал ошол эле рельефтин формалары жана тоодо кышкы шамалдын басымдуу багыттарынын жана кар көчкү коркунучунун индикатору катары кызмат кылат, рельефке, агын сууларга, топурак жана өсүмдүктөргө активдүү таасир этет;**  **өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагы** – өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ар кыл категорияларынын бири-бири менен региондогу жаратылыш, тарыхый-маданий жана социалдык-экономикалык өзгөчөлүктөрдү эске алып уюштурулган өз ара экологиялык коридорлор менен байланышкан комплекс;  **трансчек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары** – өз ишин мамлекеттер аралык жана эки тараптуу эл аралык келишимдердин негизинде жүзөгө ашыруучу мамлекеттер аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;  **функциялык зоналарга бөлүштүрүү** – зоналардын чектеринде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын экологиялык системаларынын жана алардагы мамлекеттик жаратылыш-корук фондунун объекттеринин абалдарына, алардын калыбына келүүсүнө терс таасир этүүчү ар кандай иштерге тыюу салууну жана (же) чектөөнү караган өзүнчө зоналарды белгилөө;  **экологиялык коридор** – жандуу жаратылыштын объекттеринин табигый миграциясын (жайылтылышын) жана биологиялык ар түрдүүлүктүн сакталышын камсыз кылуу үчүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын бири-бири менен байланыштырып туруучу жерлердин жана суу объекттердин корголуучу участоктору катары көрсөтүлгөн экологиялык тармактын бөлүгү. |
|  | **5-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын категориясы жана статусу**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына табигый жана/же жасалма жаратылган жаратылыш комплекстери жана жаратылыш объекттери кирет.  2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары айлана-чөйрөнүн туруктуулугунун жөнгө салуучусу болгон табигый экосистемалардын сакталышына, кайта өндүрүлүшүнө жана/же кайра калыбына келишине негиз болуп эсептелишет.  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары максаттык арналышына, жаратылыш ресурстарын жана объекттерин коргоонун режимине жараша Жаратылышты коргоонун эл аралык союзу кабыл алган эл аралык стандарттарга жана классификацияларга ылайык келген төмөнкүдөй категорияларга бөлүнөт:  **~~- мамлекеттик жаратылыш коруктары;~~**  **~~- мамлекеттик жаратылыш парктары;~~**  **~~- мамлекеттик өзгөчө коруктар;~~**  **~~- жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери;~~**  **~~- мамлекеттик ботаникалык бактар,~~** **~~дендрологиялык жана зоологиялык парктар;~~**  **~~- биочөйрөлүк аймактар жана/же резерваттар;~~**  **~~-транчекаралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;~~**  **~~- жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактар;~~**  **~~- микрокоруктар.~~**  4. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоонун тиешелүү режимин камсыз кылуу максатында аларда төмөнкүдөй зоналар түзүлөт: негизги же корук (өзөк зона), буфердик, корголуучу жана башкалар.  Зоналарды аныктоо маселеси илимий негизделген сунуштамалардын негизинде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тиешелүү категориясын түзүү менен бир убакта чечилет. | **5-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын категориясы жана статусу**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына табигый жана/же жасалма жаратылган жаратылыш комплекстери жана жаратылыш объекттери кирет.  2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары айлана-чөйрөнүн туруктуулугунун жөнгө салуучусу болгон табигый экосистемалардын сакталышына, кайта өндүрүлүшүнө жана/же кайра калыбына келишине негиз болуп эсептелишет.  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары максаттык арналышына, жаратылыш ресурстарын жана объекттерин коргоонун режимине жараша Жаратылышты коргоонун эл аралык союзу кабыл алган эл аралык стандарттарга жана классификацияларга ылайык келген төмөнкүдөй категорияларга бөлүнөт:  – **мамлекеттик жаратылыш коруктары;**  – **мамлекеттик биосфералык коруктары;**  – **биосфералык аймактар жана/же резерваттар;**  – **мамлекеттик жаратылыш парктары;**  – **дендерологиялык жана зоологиялык парктар;**  – **ботаникалык бактар;**  – **мамлекеттик корукчалар (комплекстүү, зоологиялык, ботаникалык, токой, геологиялык жана сезондук);**  – **жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери;**  – **мөңгүлөр жана кар талаалары;**  – **экологиялык коридорлор;**  – **геологиялык парктар (геопарктар);**  – **жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;**  – **микрокоруктар.**  4. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоонун тиешелүү режимин камсыз кылуу максатында аларда төмөнкүдөй зоналар түзүлөт: негизги же корук (өзөк зона), буфердик, корголуучу жана башкалар.  Зоналарды аныктоо маселеси илимий негизделген сунуштамалардын негизинде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тиешелүү категориясын түзүү менен бир убакта чечилет.  **5. Мамлекеттик жаратылыш коруктары, мамлекеттик биосфералык коруктары, биосфералык аймактар жана/же резерваттар, мамлекеттик жаратылыш парктары, дендрологиялык жана зоологиялык парктар, ботаникалык бактар, мамлекеттик коруктар (комплекстүү, зоологиялык, ботаникалык, токой, геологиялык жана сезондук), жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери, мөңгүлөр жана кар талаалары, экологиялык коридорлор, геологиялык парктар (геопарктар), жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, микрокоруктар жыйындысында мамлекеттик жаратылыш-корук фондун түзүшөт.**  **Бардык категориядагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары өзүнүн жайгашкан жери жана башкаруу системасы боюнча трансчек-аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын статусуна ээ боло алат.** |
|  | **6-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына менчик**  **~~1. Мамлекеттик жаратылыш коруктары, мамлекеттик жаратылыш парктары, ботаникалык бактар, дендрологиялык жана зоологиялык парктар, өзгөчө коруктар, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери, трансчек аралык өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, биочөйрөлүк аймактар жана/же резерваттар жана алардын жерлери Кыргыз Республикасынын менчигинде гана болот жана Кыргыз Республикасынын улуттук байлыгы болуп эсептелет.~~**  **~~2. Мамлекеттик өзгөчө коруктардын, жаратылыш эстеликтеринин, биочөйрөлүк аймактардын жана/же резерваттардын табигый ресурстары мамлекеттин коргоосунда болот.~~**  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринде табигый ресурстардын жана объекттердин сапатын начарлатууга жана аларды түгөтүүгө багытталган, ошондой эле көрсөтүлгөн жерлерди мамлекеттик коргоо режимин бузган иштерди жасоого тыюу салынат.  **~~4. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары Кыргыз Республикасынын жер фондунун курамдык бөлүгү болуп эсептелген бирдиктүү фондду түзөт.~~** | **6-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына менчик**  **1. Мамлекеттик жаратылыш коруктары, мамлекеттик биосфералык коруктары, биосфералык аймактар жана/же резерваттар, мамлекеттик жаратылыш парктары, дендрологиялык жана зоологиялык парктар, ботаникалык бактар, мамлекеттик корукчалар (комплекстүү, зоологиялык, ботаникалык, токой, геологиялык жана сезондук), жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери, мөңгүлөр жана кар талаалары, экологиялык коридорлор, геологиялык парктар (геопарктар), жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары, микрокоруктар жана алардын жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын жеке менчиги болуп саналат жана мамлекеттин коргоосунда болот, аны менен бирге улуттун кенч байлыгы болуп эсептелинет.**  **Жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана микрокоруктар Кыргыз Республикасынын коргоосунда болот жана анын улуттук кенч байлыгы болуп саналат, бирок муниципалдык жана жеке менчикте болушу мүмкүн.**  **2. Күчүн жоготту**  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринде табигый ресурстардын жана объекттердин сапатын начарлатууга жана аларды түгөтүүгө багытталган, ошондой эле көрсөтүлгөн жерлерди мамлекеттик коргоо режимин бузган иштерди жасоого тыюу салынат.  **4.** **Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин категориясына кирген мамлекеттик жаратылыш коруктарынын, мамлекеттик биосфералык коруктарынын, мамлекеттик жаратылыш парктарынын, дендрологиялык жана зоологиялык парктардын, ботаникалык бактардын, мамлекеттик комплекстүү корукчалардын, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтеринин, микрокоруктардын, мөңгүлөрдүн жана кар талааларынын жерлери, биосфералык аймактардын жана/же резваттардын өзөк зонасынын, жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өзөк зонасынын, геопарктардын негизги зонасынын аймактары Кыргыз Республикасынын жер фондунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.**  **5. Мыйзамдарда белгиленген тартипте жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бардык категориялардагы жер участокторунда аларды жер ээлеринен жана жерди пайдалануучулардан алып койбостон (жалпы аянттын 30 пайызынан кем эмесин түзгөн өзөк зонасынын жер участокторунан тышкары) түзүлүшү мүмкүн.** |
|  | **7-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруу**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруунун, пайдалануунун, категориясын өзгөртүүнүн жана жоюунун тартиби, ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын чектеринин бекитилиши Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан белгиленет.  2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында белгиленген режимдин сакталышына мамлекеттик контроль жана мамлекеттик мониторинг Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.  3. **~~Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары экологиялык жана экономикалык негиздемени эске алуу менен, ошондой эле илимий жана тарыхый маалыматтардын негизинде алардын тарыхый-маданий баалуулуктарын эске алуу менен уюштурулат.~~**  Жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактардын жана микрокоруктардын аймагында контроль жана мониторинг жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен тыгыз өз ара аракетте жүзөгө ашырылат.  4. Экологиялык негиздеменин негизи болуп аймактын экологиялык абалына жана аларды коргоо, калыбына келтирүү жана пайдалануу боюнча сунуштарды баалоо менен өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын категориясын белгилөө менен жаратылыш объекттеринин жана комплекстеринин уникалдуулугун жана маанисин аныктоо эсептелет.  5. Төмөнкүлөрдү аныктоо экономикалык негиздеменин негизи болот:  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын курамына өткөрүп берилүүчү жерлердин чектери жана аянттары;  - жер участкаларын менчик ээлеринен же аларды пайдалануучулардан алып коюуга байланыштуу компенсациялоочу чыгымдарды;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын функциялык зоналарга бөлүнүшүн;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын коргоо режимин;  - экологиялык-туристтик жана тарыхый-маданий баалуулугун;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагын уюштуруу, кармоо жана өнүктүрүү боюнча иш-чараларды жана чыгымдарды.  6. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштурууда жерлерди алып койгондуктан юридикалык жана жеке жактардын иши чектелгенине жана токтотулганына байланыштуу чыгымдардын орду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толтурулат.  7. Жерлердин, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо максаты үчүн арналган жолдорду курууну кошпогондо, максаттык арналышын өзгөртүүгө мамлекеттик экологиялык экспертизанын уруксат корутундусу болгондо гана жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол берилет.  8. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ишин уюштуруу, коргоо жана иштеши боюнча иш-чараларды каржылоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык республикалык бюджеттин жана башка каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат. | **7-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруу**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштуруунун, пайдалануунун, категориясын өзгөртүүнүн жана жоюунун тартиби, ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын чектеринин бекитилиши Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан белгиленет.  2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында белгиленген режимдин сакталышына мамлекеттик контроль жана мамлекеттик мониторинг Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары экологиялык жана экономикалык негиздемени эске алуу менен уюштурулат. **Тиешелүү аймактарда тарыхый-маданий мурас объекттери болгон учурда илимий-тарыхый маалыматтардын негизинде алардын тарыхый-маданий баалуулуктарын эске алуу менен тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу чөйрөсүндөгү мамлекеттик орган менен макулдашуу талап кылынат.**  Жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактардын жана микрокоруктардын аймагында контроль жана мониторинг жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен тыгыз өз ара аракетте жүзөгө ашырылат.  4. Экологиялык негиздеменин негизи болуп аймактын экологиялык абалына жана аларды коргоо, калыбына келтирүү жана пайдалануу боюнча сунуштарды баалоо менен өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын категориясын белгилөө менен жаратылыш объекттеринин жана комплекстеринин уникалдуулугун жана маанисин аныктоо эсептелет.  5. Төмөнкүлөрдү аныктоо экономикалык негиздеменин негизи болот:  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын курамына өткөрүп берилүүчү жерлердин чектери жана аянттары;  - жер участкаларын менчик ээлеринен же аларды пайдалануучулардан алып коюуга байланыштуу компенсациялоочу чыгымдарды;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын функциялык зоналарга бөлүнүшүн;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагынын коргоо режимин;  - экологиялык-туристтик жана тарыхый-маданий баалуулугун;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагын уюштуруу, кармоо жана өнүктүрүү боюнча иш-чараларды жана чыгымдарды.  6. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын уюштурууда жерлерди алып койгондуктан юридикалык жана жеке жактардын иши чектелгенине жана токтотулганына байланыштуу чыгымдардын орду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толтурулат.  7. Жерлердин, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо максаты үчүн арналган жолдорду курууну кошпогондо, максаттык арналышын өзгөртүүгө мамлекеттик экологиялык экспертизанын уруксат корутундусу болгондо гана жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол берилет.  8. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ишин уюштуруу, коргоо жана иштеши боюнча иш-чараларды каржылоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык республикалык бюджеттин жана башка каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат. |
|  | **8-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын туристтик максаттарда пайдалануу**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары экологиялык туризмди өнүктүрүү, жергиликтүү калкты туристтик инфраструктураны түзүүгө жана алардын туруктуу иштешин камсыз кылууга тартуу, жаратылыш жана тарыхый-маданий кооз жерлер менен тааныштыруу максатында пайдаланылышы мүмкүн.  **~~2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында белгиленген зонанын режимине жараша атайын бөлүнгөн участоктордо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте экскурсиялык экологиялык маршруттарды, туристтик жолдорду жана аялдамаларды уюштурууга жана ачууга, туризм объекттерин, музейлерди жана ачык асман алдындагы экспозицияларды жайгаштырууга жол берилет.~~** | **8-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын туристтик максаттарда пайдалануу**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары экологиялык туризмди өнүктүрүү, жергиликтүү калкты туристтик инфраструктураны түзүүгө жана алардын туруктуу иштешин камсыз кылууга тартуу, жаратылыш жана тарыхый-маданий кооз жерлер менен тааныштыруу максатында пайдаланылышы мүмкүн.  **2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында туристтик жана рекреациялык иштерди өнүктүрүү үчүн зарыл болгон жеңил конструкциядагы курулуштарды куруунун тартибин жана алардын функционалдык зоналарынын режимдерине жараша баруунун тартибин (келүүчүлөрдүн (туристтердин) аймакта болуу мөөнөтү ж.б.) белгилөө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.**  **3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында туристтик-рекреациялык иштерди өнүктүрүү үчүн капиталдык курулуш объекттерин (музейлерди, туристтик-рекреациялык маанидеги объекттерди) куруу, аларга чектеш аймактарда (алардын чектеринен 500 метрден жакын эмес) Кыргыз Республикасынын жер, шаар куруу мыйзамдарында белгиленген тартипте гана курууга жол берилет.**  **4. Ишке ашырылышында айлана-чөйрөгө таасирин тийгизиши мүмкүн болгон сметалык наркына карабастан объекттерди куруунун техникалык-экономикалык негиздемелери жана долбоорлору, экологиялык экспертизанын объектери болуп саналат.** |
|  | **11-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры жаратылыш-корук фонддун абалын баалоо, ал аймактардын тармагын өнүктүрүүнүн келечегин аныктоо, белгиленген режимдин сакталышына мамлекеттик контролдун натыйжалуулугун арттыруу, ошондой эле социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү пландоодо ал аймактарды эсепке алуу максатында жүргүзүлөт.  2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры өзүнө алардын категориясы, максаттык арналышы, географиялык абалы, чек аралары, коргоо режими, биологиялык, экологиялык-агартуучу, илимий, экономикалык, тарыхый, маданий жана улуттук баалуулугу жөнүндө маалыматтарды камтыйт.  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастрын жүргүзүү Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. | **11-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры**  1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры жаратылыш-корук фонддун абалын баалоо, ал аймактардын тармагын өнүктүрүүнүн келечегин аныктоо, белгиленген режимдин сакталышына мамлекеттик контролдун натыйжалуулугун арттыруу, ошондой эле социалдык-экономикалык өнүктүрүүнү пландоодо ал аймактарды эсепке алуу максатында жүргүзүлөт.  2. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастры өзүнө алардын категориясы, максаттык арналышы, географиялык абалы, чек аралары, коргоо режими, биологиялык, экологиялык-агартуучу, илимий, экономикалык, тарыхый, маданий жана улуттук баалуулугу жөнүндө маалыматтарды камтыйт.  3. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын мамлекеттик кадастрын жүргүзүү Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. |
|  | **19-берене. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын милдеттери**  Мамлекеттик жаратылыш парктарына төмөнкүдөй милдеттер жүктөлөт:  - жаратылыш комплекстерин, уникалдуу жана эталондук жаратылыш участокторун жана объекттерин сактоо;  - ландшафттарды**~~, тарыхый-маданий объекттерди~~** сактоо;  - калктын экологиялык билиминин жана түшүнүгүнүн деңгээлин жогорулатуу;  - жөнгө салынуучу туризм жана эс алуу үчүн шарттарды түзүү;  - биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоонун илимий методдорун иштеп чыгуу;  - экологиялык мониторинг жана илимий изилдөөлөрдү жүзөгө ашыруу;  - бузулган жаратылыштык **~~жана тарыхый-маданий~~** комплекстерди жана объекттерди калыбына келтирүү. | **19-берене. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын милдеттери**  Мамлекеттик жаратылыш парктарына төмөнкүдөй милдеттер жүктөлөт:  - жаратылыш комплекстерин, уникалдуу жана эталондук жаратылыш участокторун жана объекттерин сактоо;  - ландшафттарды сактоо;  - калктын экологиялык билиминин жана түшүнүгүнүн деңгээлин жогорулатуу;  - жөнгө салынуучу туризм жана эс алуу үчүн шарттарды түзүү;  - биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоонун илимий методдорун иштеп чыгуу;  - экологиялык мониторинг жана илимий изилдөөлөрдү жүзөгө ашыруу;  - бузулган жаратылыштык комплекстерди жана объекттерди калыбына келтирүү. |
|  | **21-берене Мамлекеттик жаратылыш парктарын пайдалануунун режими**  1. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймактарында алардын жаратылыштык, тарыхый-маданий жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен коргоонун дифференцияланган өзгөчө режими белгиленет.  2. Мамлекеттик жаратылыш парктары төмөнкүдөй зоналарга бөлүнөт:  - корук режиминдеги;  - экологиялык турукташтыруу;  - туристтик жана рекреациялык иш;  - чектелген чарбалык иштин.  3. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын корук режиминдеги зоналарында мамлекеттик коруктар үчүн каралган режим белгиленет.  4. Экологиялык турукташтыруу зонасында жөнгө салынуучу экологиялык туризмден жана бузулган жаратылыш комплекстерин жана объекттерин калыбына келтирүү боюнча иштерди кошпогондо, чарбалык жана рекреациялык иштерге тыюу салуу менен коруу режими белгиленет.  5. Туристтик жана рекреациялык иш зонасында Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан жаратылыш комплекстеринин жана объекттеринин сакталышын камсыз кылуучу коргоо режими белгиленет, алардын аймактарында рекреациялык күч келүү ченемдерин эске алып жөнгө салынуучу туристтик жана рекреациялык ишке, анын ичинде туристтик маршруттарды, жолдорду, конуштарды жана кароочу аянттарды уюштурууга жол берилет.  6. Чектелген чарбалык иш зонасында администрациялык-чарбалык арналыштагы объекттер жайгаштырылат, мамлекеттик жаратылыш паркын коргоону жана иштетилишин, ага келгендерди тейлөөнү камсыз кылуу үчүн керектүү чарбалык иш жүргүзүлөт, мейманканаларды, кемпингдерди, музейлерди жана туристтерди тейлөөчү башка объекттерди куруу жана эксплуатациялоо жүзөгө ашырылат.  7. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймагында корукка алынган жаратылыш комплекстерине жана башка объекттерге зыяндуу таасир этүүчү ишкердиктин бардык түрлөрүнө тыюу салынат, атап айтканда:  - гидрологиялык режимдин өзгөрүшүнө алып келүүчү аракеттерге;  - мамлекеттик жаратылыш парктарынын ишине байланышы жок өндүрүштүк жана башка объекттерди курууга жана эксплуатациялоого;  - геологиялык чалгындоо жумуштарына жана пайдалуу кендерди иштетүүгө;  - негизги пайдалануу катары токойду кыюуга;  - жапайы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн киргизүүгө (климатташтырууга);  - мамлекеттик жаратылыш парктарынын жаратылыштык, илимий, маданий жана эстетикалык маанилерин төмөндөтүүчү иштин башка түрлөрүнө. | **21-берене Мамлекеттик жаратылыш парктарын пайдалануунун режими**  1. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймактарында алардын жаратылыштык, тарыхый-маданий жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен коргоонун дифференцияланган өзгөчө режими белгиленет.  2. Мамлекеттик жаратылыш парктары төмөнкүдөй зоналарга бөлүнөт:  - корук режиминдеги;  - экологиялык турукташтыруу;  - туристтик жана рекреациялык иш;  - чектелген чарбалык иштин.  3. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын корук режиминдеги зоналарында мамлекеттик коруктар үчүн каралган режим белгиленет.  4. Экологиялык турукташтыруу зонасында жөнгө салынуучу экологиялык туризмден жана бузулган жаратылыш комплекстерин жана объекттерин калыбына келтирүү боюнча иштерди кошпогондо, чарбалык жана рекреациялык иштерге тыюу салуу менен коруу режими белгиленет.  5. Туристтик жана рекреациялык иш зонасында Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан жаратылыш комплекстеринин жана объекттеринин сакталышын камсыз кылуучу коргоо режими белгиленет, алардын аймактарында рекреациялык күч келүү ченемдерин эске алып жөнгө салынуучу туристтик жана рекреациялык ишке, анын ичинде туристтик маршруттарды, жолдорду, конуштарды жана кароочу аянттарды уюштурууга жол берилет.  6. Чектелген чарбалык иш зонасында администрациялык-чарбалык арналыштагы объекттер жайгаштырылат, мамлекеттик жаратылыш паркын коргоону жана иштетилишин, ага келгендерди тейлөөнү камсыз кылуу үчүн керектүү чарбалык иш жүргүзүлөт, мейманканаларды, кемпингдерди, музейлерди жана туристтерди тейлөөчү башка объекттерди куруу жана эксплуатациялоо жүзөгө ашырылат.  7. Мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймагында корукка алынган жаратылыш комплекстерине жана башка объекттерге зыяндуу таасир этүүчү ишкердиктин бардык түрлөрүнө тыюу салынат, атап айтканда:  - гидрологиялык режимдин өзгөрүшүнө алып келүүчү аракеттерге;  - мамлекеттик жаратылыш парктарынын ишине байланышы жок өндүрүштүк жана башка объекттерди курууга жана эксплуатациялоого;  - геологиялык чалгындоо жумуштарына жана пайдалуу кендерди иштетүүгө;  - негизги пайдалануу катары токойду кыюуга;  - жапайы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн киргизүүгө (климатташтырууга);  - мамлекеттик жаратылыш парктарынын жаратылыштык, илимий, маданий жана эстетикалык маанилерин төмөндөтүүчү иштин башка түрлөрүнө. |
|  | **21-1-берене Суу-саз жерлер**  **~~Суу-саз жерлерди түзүү, пайдалануу жана аныктоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте жөнгө салынат.~~** | **211-берене Суулуу-саздак жерлер**  **1. Сууда жашаган канаттуулардын жана башка жаныбарлардын жашаган жери катары артыкчылыктуу экологиялык (анын ичинде эл аралык) мааниге ээ болгон суулуу-саздак жерлерди түзүү, пайдалануу жана аныктоо тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипте жөнгө салынат.**  **2. Сууда жашаган куштардын жана башка жаныбарлардын жашаган жери катары экологиялык артыкчылыктуу (анын ичинде эл аралык) мааниге ээ болгон суулуу-саздак жерлердин аймактарында өзгөчө экологиялык режимди жарыялоо чарбалык иштерди жүргүзүүдө тийиштүү саздак жерлер үчүн белгиленген режимди сактоого милдеттүү жер участогунун менчик ээсинен же жерди пайдалануучудан тиешелүү суу объектисин же анын бир бөлүгүн жана ага чектеш аймакты (коргоочу зонаны) алып коюуга алып келбейт.**  **3. Суулуу-саздак жерлерге: жаныбарлардын сууда жана сууга жакын жашаган түрлөрүнүн, анын ичинде сейрек кездешүүчү жана жок болуп кетүү коркунучу алдында турган түрлөрүнүн массалык жашаган, уя салган, көбөйгөн жерлери болуп саналган табигый жана жасалма акваториялар кирет.**  **4. Суулуу-саздак жерлер мамлекеттик, жергиликтүү жана эл аралык мааниге ээ боло алат.**  **5. Эл аралык суулуу-саздак жерлерге эл аралык келишимдерге ылайык, эл аралык маанидеги суулуу-саздак жерлердин тизмесине киргизилген жерлер кирет.**  **6. Жергиликтүү жана мамлекеттик маанидеги суулуу-саздак жерлерге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген тартипте суулуу-саздак жерлердин тийешелүү тизмесине киргизилген жерлер кирет.**  **7. Суулуу-саздак жерлерде жаныбарлар дүйнөсүн, анын ичинде сейрек кездешүүчү жана жоголуп кетүү коркунучунда турган түрлөрүн коргоо жана көбөйтүү боюнча чараларды өзичине камтыйт.** |
|  | **22-берене Мамлекеттик ~~өзгөчө коруктардын~~ максаттары жана милдеттери**  1. Мамлекеттик **~~өзгөчө коруктар~~** айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагында болот жана өзү бекиткен жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт.  2. **~~Өзгөчө коруктар~~** илимий негиздеменин негизинде жаратылыш комплекстерин **~~жана~~** алардын айрым компоненттерин сактоо, кайта өндүрүү, калыбына келтирүү максатында белгилүү бир убакытка түзүлөт.  3. **~~Өзгөчө коруктарга~~** төмөнкүдөй негизги милдеттер жүктөлөт:  - **~~өзгөчө коруктун~~** жаратылыш комплексин же айрым компонентин сактоо;  - флоранын жана фаунанын пайдалуу жана баалуу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине **киргизилген** сейрек же жок болуу коркунучунда турган түрлөрүн сактап калуу;  - токойдун типтүү участокторун жана айрым өзгөчө баалуу же сейрек бак-бадал түрлөрдү сактоо;  - уникалдуу жана типтүү биологиялык жамааттарды сактоо;  - эстетикалык баалуу ландшафттарды сактоо;  - геологиялык сейрек түзүлүштөрдү (үңкүрлөрдү, аскаларды, көлмөлөрдү, шаркыратмаларды, булактарды ж.б.) сактоо.  4. Комплекстүүдөн башка **~~өзгөчө~~** корукту түзүүдө тиешелүү жер участогу (суу объектиси) негизги жер пайдалануучудан алып коюлбайт. Жер пайдалануучулар чарбалык иш жүргүзүүдө ~~өзгөчө~~ коруктун режимин сактоого милдеттүү.  5. **~~Өзгөчө коруктар~~** максаттык арналыштары боюнча төмөнкүлөргө бөлүнөт:  - комплекстүү **~~өзгөчө~~** коруктарга, аларда бүткүл жаратылыш комплекси коргоодо болот;  **~~- зоологиялык жана ботаникалык өзгөчө коруктарга, алар өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын баалуу, сейрек жана жок болуу коркунучунда турган түрлөрүн сактоого арналат;~~**  - токойлук **~~өзгөчө~~** коруктарга, алар токойдун типтүү участокторун жана/же айрым өзгөчө баалуу жана/же сейрек бак-бадал түрлөрдү сактоо максатында түзүлөт;  - геологиялык **~~өзгөчө~~** коруктарга, алар сейрек геологиялык түзүлүштөрдү (үңкүрлөрдү, аскаларды, көлмөлөрдү, шаркыратмаларды, булактарды, палеонтологиялык объекттерди ж.б.) сактоо максатында түзүлөт;  - сезондук **~~өзгөчө~~** коруктар, алар миграция же кыштоо мезгилинде айрым бир аймакта (суунун бетинде) канаттуулардын жана жаныбарлардын түрлөрүнүн чогулуучу жерлерин коргоо максатында түзүлөт. | **22-берене** **Мамлекеттик корукчалардын максаттары жана милдеттери**  1. Мамлекеттик **корукчалар** айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын карамагында болот жана өзү бекиткен жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт.  2. **Корукчалар** илимий негиздеменин негизинде жаратылыш комплекстерин **же** алардын айрым компоненттерин сактоо, кайта өндүрүү, калыбына келтирүү максатында белгилүү бир убакытка түзүлөт.  3. **Корукчаларга** төмөнкүдөй негизги милдеттер жүктөлөт:  - **корукчанын** жаратылыш комплексин же **анын** айрым компонентин сактоо;  - флоранын жана фаунанын пайдалуу жана баалуу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине **киргизилген** сейрек же жок болуу коркунучунда турган түрлөрүн сактап калуу;  - токойдун типтүү участокторун жана айрым өзгөчө баалуу же сейрек бак-бадал түрлөрдү сактоо;  - уникалдуу жана типтүү биологиялык жамааттарды сактоо;  - эстетикалык баалуу ландшафттарды сактоо;  - геологиялык сейрек түзүлүштөрдү (үңкүрлөрдү, аскаларды, көлмөлөрдү, шаркыратмаларды, булактарды ж.б.) сактоо.  4. Комплекстүүдөн башка корукчаны түзүүдө тиешелүү жер участогу (суу объектиси) негизги жер пайдалануучудан алып коюлбайт. Жер пайдалануучулар чарбалык иш жүргүзүүдө өзгөчө коруктун режимин сактоого милдеттүү.  5. **Мамлекеттик корукчалар** максаттык арналыштары боюнча төмөнкүлөргө бөлүнөт:  - комплекстүү **корукчаларга**, аларда бүткүл жаратылыш комплекси коргоодо болот;  **- зоологиялык жана ботаникалык корукчаларга, алар жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн аныкталган, анын ичинде баалуу, сейрек жана жок болуу коркунучунда турган түрлөрүн сактоого, көбөйтүүгө жана калыбына келтирүүгө арналат;**  - токой корукчаларына, алар токойдун типтүү участокторун жана/же айрым өзгөчө баалуу жана/же сейрек бак-бадал түрлөрдү сактоо максатында түзүлөт;  - геологиялык **корукчаларга**, алар сейрек геологиялык түзүлүштөрдү (үңкүрлөрдү, аскаларды, көлмөлөрдү, шаркыратмаларды, булактарды, палеонтологиялык объекттерди ж.б.) сактоо максатында түзүлөт;  - сезондук **корукчалар**, алар **көбөйүү**, миграция же кыштоо мезгилинде айрым бир аймакта (суунун бетинде) канаттуулардын жана жаныбарлардын түрлөрүнүн чогулуучу жерлерин коргоо максатында түзүлөт.  **6.** **Мамлекеттик комплекстүү корукча жер участокторунун менчик ээлерине жана жерди пайдалануучуларга таандык бардык категориядагы жер участокторунда түзүлсө, ал Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарында аныкталган тартипте аны алып коюуга жана жер участокторун “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери”** **категориясына которууга (трансформациялоого) алып келет.** |
|  | **23- 1-берене Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактар**  1. Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактар төмөнкү максатта түзүлөт:  - био ар түрдүүлүктү жана экосистемаларды сактоонун жана көбөйтүүнүн көп сандаган очокторун түзүү;  - ресурстарды жана генофондду сактоону жана көбөйтүүнү камсыз кылуу, экосистемалардагы бузулууларды компенсациялоо, биологиялык ар түрдүүлүктү жана адам үчүн жагымдуу экологиялык чөйрөнү сактоону колдоо;  - жергиликтүү коомчулукту экологиялык жактан агартуу жана тарбиялоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо ишине жарандарды жана жергиликтүү коомчулукту тартуу.  2. Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен түзүлөт.  3. Микрокоруктарды жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу аймактарды түзүү жана алардын иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан аныкталат. | **231-берене Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар**  1. Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу **жаратылыш** аймактар төмөнкү максатта түзүлөт:  - био ар түрдүүлүктү жана экосистемаларды сактоонун жана көбөйтүүнүн көп сандаган очокторун түзүү;  - ресурстарды жана генофондду сактоону жана көбөйтүүнү камсыз кылуу, экосистемалардагы бузулууларды компенсациялоо, биологиялык ар түрдүүлүктү жана адам үчүн жагымдуу экологиялык чөйрөнү сактоону колдоо;  - жергиликтүү коомчулукту экологиялык жактан агартуу жана тарбиялоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо ишине жарандарды жана жергиликтүү коомчулукту тартуу.  2. Микрокоруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу **жаратылыш** аймактар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечими менен түзүлөт.  3. Микрокоруктарды жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу **жаратылыш** аймактарын түзүү жана алардын иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан аныкталат. |
|  |  | **232-берене Геологиялык парк (геопарк)**  **1. Геологиялык парк (геопарк) төмөнкү максаттарда түзүлөт:**  **- жаратылыш комплекстерин, уникалдуу жана эталондук жаратылыш объекттерин жана жаратылыш мурасы болуп саналган объекттерди, экологиялык маанилүүлүкүтү сактоо;**  **- ландшафттарды сактоо;**  **- калктын экологиялык билиминин жана маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатуу;**  **- жөнгө салынуучу туризм жана эс алуу үчүн шарттарды түзүү;**  **- жаратылыш ресурстарын сактоону жана калыбына келтирүүнү эске алуу менен рекреациялык пайдалануу;**  **- биологиялык жана ландшафттык ар түрдүүлүктү сактоонун илимий ыкмаларын иштеп чыгуу;**  **- экологиялык мониторингди жана тиешелүү аймактардын сакталышынын абалына жана илимий изилдөөлөрдү контролдоону жүзөгө ашыруу;**  **- бузулган табигый комплекстерди жана объекттерди калыбына келтирүү.**  **2. Геологиялык парк өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өзүнчө өз алдынча категориясы болот, ошондой эле алар үчүн белгиленген режимге ылайык иштеген өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын башка категорияларынын объекттерин камтыган чоңураак аймактарды камтышы мүмкүн.**  **3. Геологиялык парктарды (геопарктарды) түзүүнүн жана алардын иштешинин тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.**  **4. Геологиялык парк (геопарк) Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо мыйзамдарына ылайык, ага жооптуу орган тарабынан бекитилген Жобонун негизинде иш жүргүзөт.**  **5. Геологиялык парк (геопарк) мамлекеттик, жергиликтүү жана эл аралык мааниге ээ болушу мүмкүн.**  **6. Геологиялык паркка (геопаркка) мамлекеттик жана жергиликтүү маанидеги статусун берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, ал эми эл аралык маанидеги - эл аралык ченемдерге жана эрежелерге ылайык жүзөгө ашырылат.** |
|  |  | **233-берене Геологиялык паркты (геопаркты) коргоо режими**  **1. Геологиялык парктын (геопарктын) аймагында анын табигый, тарыхый-маданий жана башка өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өзгөчө коргоонун дифференцияланган режими белгиленет.**  **2. Геологиялык паркты (геопаркты) түзүү (негизги зонаны кошпогондо) тиешелүү жер участокторун (суу объекттерин) алардын чарбалык иштерди жүргүзүүдө геопарктын аймагында белгиленген өзгөчө коргоо режимин сактоого милдеттүү менчик ээлеринен жана жерди пайдалануучулардан алып коюуга алып келбейт.**  **3. Геологиялык парктын (геопарктын) аймагы төмөнкүдөй зоналарга бөлүнөт:**  **- негизги зона;**  **- туристтик-рекреациялык иш-чаралар зонасы.**  **4. Негизги зонада бүткүл жаратылыш комплекси катуу корголот, экологиялык системалардын өзгөрүшүнө байкоо жүргүзүлөт, табигый процесстердин табигый өнүгүүсүн бузбаган илимий изилдөөлөр жана айрым иш-чаралар жүргүзүлөт. Жөнгө салынуучу туристтик-рекреациялык иш-аракеттерге, анын ичинде рекреациялык жүктөрдүн ченемдерин эске алуу менен туристтик маршруттарды, чыйыр жолдорду, бивак туруучу жайды жана көрүү аянтчаларын уюштурууга жол берилет.**  **5. Геопарктын негизги зонасынын аймагында жаратылыш комплекстерине жана коргоого алынган объекттерге зыяндуу таасир тийгизүү коркунучун жараткан ар кандай иш-аракеттерге тыюу салынат, атап айтканда:**  **- геологиялык, гидрологиялык режимди өзгөртүүгө алып келүүчү аракеттер;**  **- өндүрүштүк жана башка капиталдык объекттерди куруу жана эксплуатациялоо;**  **- пайдалуу кендерди чалгындоо иштерин жүргүзүү жана иштетүү;**  **- негизги пайдалануу тартибинде токойлорду кыюу;**  **- жапайы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн көчүрүп киргизүү (акклимитизациялоо);**  **- геопарктын табигый, илимий, маданий жана эстетикалык маанисин төмөндөтүүгө алып келүүчү башка иш-чаралар.**  **6. Туристтик-рекреациялык иш-чаралар зонасы экологиялык туризмдин салттуу иш-чараларына колдонуу үчүн, ошондой эле ар кандай илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн пайдаланылуучу негизги зонаны курчап турган же аны менен чектешкен аймак.**  **Туристтик-рекреациялык иш-чаралар зонасында геопарк үчүн зарыл болгон курулуштарды курууда объекттердин менчик ээлери тиешелүү участоктордун жерди пайдалануучулары менен макулдашуу боюнча жүргүзүлөт.**  **7. Башка категориядагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары геопарктын чегинде жайгашкан учурда алар үчүн белгиленген коргоонун жана пайдалануунун режими колдонулат.** |
|  |  | **234-берене Мөңгүлөр жана кар талаалары**  **1. Белгиленген чектерде мөңгүлөргө жана кар талааларына өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусун берүү (аларды өзгөчө корголуучу жаратылыш объекттери деп жарыялоо) аларда чарбалык ишти алып салууга жана аларды пайдалануунун башка түрлөрүнө чектөөлөрдү киргизүүгө алып келет.**  **2. Мөңгүлөрдүн жана кар талааларынын абалын эсепке алуунун, мониторинг жүргүзүүнүн жана контролдоону жүзөгө ашыруунун, ошондой эле аларга өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусун берүүнүн (аларды өзгөчө корголуучу жаратылыш объекттери деп жарыялоонун) тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилет.**  **3.Белгиленген чектерде мөңгүлөр жана кар талаалары жайгашкан тиешелүү аймактардын жерлери белгиленген чектерде жер мыйзамдарында каралагн тартипте** «Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери» **категориясына которулууга (трансформацияланууга) жатат.** |
|  | **24-берене Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтерин уюштуруунун жана алардын иштешинин тартиби**  1. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** тарабынан аныкталуучу тартипте уюштурулат.  2. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери алар караштуулугунда турган орган тарабынан бекитилүүчү жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт.  3. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери мамлекеттик жана эл аралык мааниде болушу мүмкүн.  4. Жаратылыштын мамлекеттик эстелигине мамлекеттик маанидеги статус берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, ал эми эл аралык маанидеги - эл аралык ченемдерге жана эрежелерге ылайык жүзөгө ашырылат. | **24-берене Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтерин уюштуруунун жана алардын иштешинин тартиби**  1. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** тарабынан аныкталуучу тартипте уюштурулат.  2. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери алар караштуулугунда турган орган тарабынан бекитилүүчү жобонун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштейт.  3. Жаратылыштын мамлекеттик эстеликтери мамлекеттик жана эл аралык мааниде болушу мүмкүн.  4. Жаратылыштын мамлекеттик эстелигине мамлекеттик маанидеги статус берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, ал эми эл аралык маанидеги - эл аралык ченемдерге жана эрежелерге ылайык жүзөгө ашырылат. |
|  | **28-берене Биочөйрөлүк аймактарды же резерваттарды түзүүнүн максаты**  1. Биочөйрөлүк аймактар же резерваттар төмөндөгүдөй максатта түзүлөт:  - маданий жана жаратылыш мурастарына бай табигый аймактарды сактоо, калыбына келтирүү жана пайдалануу;  - регионду узак мөөнөттүү, туруктуу экономикалык жана социалдык өнүктүрүүгө, анын ичинде жаратылыш ресурстарынын сакталышын жана калыбына келишин эске алуу менен аларды рекреациялык максаттарда пайдаланууга колдоо көрсөтүү;  - узак мөөнөттүү экологиялык мониторинг жана илимий изилдөөлөрдү, ошондой эле экологиялык агартуу жана тарбиялоо жүргүзүү.  2. Биочөйрөлүк аймак же резерват тиешелүү илимий негиздеменин жана техникалык долбоордун негизинде Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтүнүн~~** чечими менен уюштурулат.  3. Биочөйрөлүк аймактарды же резерваттарды уюштуруу жөнүндө сунуш биочөйрөлүк резерваттардын эл аралык тармагына киргизүү, ырастоо жана тиешелүү сертификатын берүү үчүн Бириккен улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча бөлүмүнө жиберилет.  4. Биочөйрөлүк аймакты же резерватты уюштуруунун жана анын иштешинин тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат. | **28-берене Биочөйрөлүк аймактарды же резерваттарды түзүүнүн максаты**  1. Биочөйрөлүк аймактар же резерваттар төмөндөгүдөй максатта түзүлөт:  - маданий жана жаратылыш мурастарына бай табигый аймактарды сактоо, калыбына келтирүү жана пайдалануу;  - регионду узак мөөнөттүү, туруктуу экономикалык жана социалдык өнүктүрүүгө, анын ичинде жаратылыш ресурстарынын сакталышын жана калыбына келишин эске алуу менен аларды рекреациялык максаттарда пайдаланууга колдоо көрсөтүү;  - узак мөөнөттүү экологиялык мониторинг жана илимий изилдөөлөрдү, ошондой эле экологиялык агартуу жана тарбиялоо жүргүзүү.  2. Биочөйрөлүк аймак же резерват тиешелүү илимий негиздеменин жана техникалык долбоордун негизинде Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинетинин** чечими менен уюштурулат.  3. Биочөйрөлүк аймактарды же резерваттарды уюштуруу жөнүндө сунуш биочөйрөлүк резерваттардын эл аралык тармагына киргизүү, ырастоо жана тиешелүү сертификатын берүү үчүн Бириккен улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча бөлүмүнө жиберилет.  4. Биочөйрөлүк аймакты же резерватты уюштуруунун жана анын иштешинин тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат. |
|  | **31-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоону жүзөгө ашыруучу кызматкерлердин укуктары**  Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоону жүзөгө ашыруучу кызматкерлер төмөндөгүдөй укуктарга ээ:  - ушул Мыйзамдын талаптарынын сакталышын текшерүү максатында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жана алардын коргоо зоналарында болгон бардык обьекттерге тоскоолдуксуз кирүүгө;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында болгон адамдардын бул аймактарга келүүгө жана аларды коргоо режимине ылайык келүүчү иштерди жүзөгө ашырууга укуктуу документтерин текшерүүгө;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жана алардын коргоо зоналарынын чектеринде транспорт каражаттарын жана жеке буюмдарын текшерүүнү жүргүзүүгө;  - юридикалык жана жеке жактар тарабынан милдеттүү аткаруу үчүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук бузууларын четтетүү жөнүндө көрсөтүү, ошондой эле мындай укук бузууларды жасоого көмөк болгон себептерди жана шарттарды четтетүү жөнүндө көрсөтүү чыгарууга;  - укук бузуучулардан мыйзамсыз тапкан продукцияларын, аны табуу предметин жана куралын алып коюуга;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын жана алардын корголуучу зоналарын коргоо жана пайдалануу режимине ылайык келбеген чарбалык жана башка иштерди токтотуп турууга же тыюу салууга;  - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары менен белгиленген учурларда жана тартипте администрациялык укук бузуулар тууралуу протоколдорду түзүүгө;  - Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык башка укуктарды жүзөгө ашырууга.  **~~9-глава~~**  **~~Корутунду жоболор~~** | **9-глава**  **Корутунду жоболор**  **31-берене. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоону жүзөгө ашыруучу кызматкерлердин укуктары**  Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоону жүзөгө ашыруучу кызматкерлер төмөндөгүдөй укуктарга ээ:  - ушул Мыйзамдын талаптарынын сакталышын текшерүү максатында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жана алардын коргоо зоналарында болгон бардык обьекттерге тоскоолдуксуз кирүүгө;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында болгон адамдардын бул аймактарга келүүгө жана аларды коргоо режимине ылайык келүүчү иштерди жүзөгө ашырууга укуктуу документтерин текшерүүгө;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жана алардын коргоо зоналарынын чектеринде транспорт каражаттарын жана жеке буюмдарын текшерүүнү жүргүзүүгө;  - юридикалык жана жеке жактар тарабынан милдеттүү аткаруу үчүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын укуктук бузууларын четтетүү жөнүндө көрсөтүү, ошондой эле мындай укук бузууларды жасоого көмөк болгон себептерди жана шарттарды четтетүү жөнүндө көрсөтүү чыгарууга;  - укук бузуучулардан мыйзамсыз тапкан продукцияларын, аны табуу предметин жана куралын алып коюуга;  - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын жана алардын корголуучу зоналарын коргоо жана пайдалануу режимине ылайык келбеген чарбалык жана башка иштерди токтотуп турууга же тыюу салууга;  - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары менен белгиленген учурларда жана тартипте администрациялык укук бузуулар тууралуу протоколдорду түзүүгө;  - Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык башка укуктарды жүзөгө ашырууга. |
|  | **33-берене Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши**  1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.  2. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын:  - 1994-жылдын 28-майындагы № 1561-XII "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын [Мыйзамы](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/761?cl=ky-kg) (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 7, 234-ст.);  - 1994-жылдын 28-майындагы № 1562-ХII "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүүнүн тартиби тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин [токтому](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/50767?cl=ky-kg) (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 7, 235-ст.).  3. Кыргыз Республикасынын **~~Өкмөтү~~** өзүнүн ченемдик укуктук актыларын үч айлык мөөнөттүн ичинде ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. | **33-берене Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши**  1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.  2. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын:  - 1994-жылдын 28-майындагы № 1561-XII "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын [Мыйзамы](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/761?cl=ky-kg) (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 7, 234-ст.);  - 1994-жылдын 28-майындагы № 1562-ХII "Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүүнүн тартиби тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин [токтому](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/50767?cl=ky-kg) (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., № 7, 235-ст.).  3. Кыргыз Республикасынын **Министрлер Кабинети** өзүнүн ченемдик укуктук актыларын үч айлык мөөнөттүн ичинде ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. |
|  | **Кыргыз Республикасынын Жер кодекси** | |
|  | **10-берене Жер фондусу**  Кыргыз Республикасынын жер фондусу айыл чарбалык жана айыл чарбалык эмес жерлерди камтыйт жана максаттуу багытына ылайык төмөндөгүдөй категорияларга бөлүнөт:  1) айыл чарба багытындагы жерлер;  2) калктуу конуштардын жерлери;  3) өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер;  4) өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери;  5) токой фондусунун жерлери;  6) суу фондусунун жерлери;  7) сактоодогу жерлер;  *8) (КР 2019-жылдын 19-апрелиндеги № 49* [*Мыйзамына*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/111896?cl=ky-kg) *ылайык күчүн жоготту.)* | **10-берене Жер фондусу**  Кыргыз Республикасынын жер фондусу айыл чарбалык жана айыл чарбалык эмес жерлерди камтыйт жана максаттуу багытына ылайык төмөндөгүдөй категорияларга бөлүнөт:  1) айыл чарба багытындагы жерлер;  2) калктуу конуштардын жерлери;  3) өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер **(анын ичинде тарыхый-маданий, туристтик-рекреациялык жана дарылоочу-ден соолукту чыңдоочу багытындагы жерлер);**  4) өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери;  5) токой фондусунун жерлери;  6) суу фондусунун жерлери;  7) сактоодогу жерлер;  *8) (КР 2019-жылдын 19-апрелиндеги № 49* [*Мыйзамына*](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/111896?cl=ky-kg) *ылайык күчүн жоготту.)* |
|  | **12-берене Жерлердин максаттуу багытталышын белгилөө жана өзгөртүү**  1. Жерлерди максаттуу пайдаланууну белгилөө атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жер участогун менчикке же пайдаланууга берүүдө жүргүзүлөт.  2. Жерлердин максаттуу пайдаланылышын өзгөртүү ошол эле орган тарабынан жер участогуна болгон укукту күбөлөндүргөн документке тиешелүү өзгөртүүлөр киргизүү менен жүргүзүлөт.  3. **~~Жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана инфратүзүм объекттерин куруу үчүн, ошондой эле байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн электр байланыш операторуна жер участокторун берүү учурларын кошпогондо, жер участогун анын максаттуу багытынан башкача пайдаланууга жол берилбейт.~~** | **12-берене Жерлердин максаттуу багытталышын белгилөө жана өзгөртүү**  1. Жерлерди максаттуу пайдаланууну белгилөө атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жер участогун менчикке же пайдаланууга берүүдө жүргүзүлөт.  2. Жерлердин максаттуу пайдаланылышын өзгөртүү ошол эле орган тарабынан жер участогуна болгон укукту күбөлөндүргөн документке тиешелүү өзгөртүүлөр киргизүү менен жүргүзүлөт.  3. **Жер казынасын пайдалануучуга пайдалуу кендерди иштетүү жана инфратүзүм объекттерин куруу үчүн, ошондой эле байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн электр байланыш операторуна жер участокторун берүү, ошондой эле жерлери ушул Кодексте жана жерлерди трансформациялоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарда каралган учурларда трансформациялоого жатпаган мамлекеттик корукчаларды (комплекстүүнү кошпогондо), экологиялык коридорлорду, геологиялык парктарды (алардын негизги зонасын кошпогондо) жана башка өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын (алардын айрым участокторун) түзүү учурларын кошпогондо, жер участогун анын максаттуу багытынан башкача пайдаланууга жол берилбейт.** |
|  | **84-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин курамы**  **~~1. Мамлекеттик коруктардын, улуттук жаратылыш парктарынын, заказниктердин (аңчылык кылуучу жерлерди кошпогондо), жаратылыш эстеликтеринин, ботаникалык бактардын, дендрологиялык жана зоологиялык парктардын, ден соолукту чыңдоочу багыттагы жаратылыш аймактарынын жерлери өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине кирет.~~**  **2.** **Бул жерлердин курамына ошондой эле экологиялык, жаратылышты коргоочу, илимий, тарыхый-маданий, рекреациялык жана дарылоо-ден соолукту чыңдоо жагынан өзгөчө мааниси бар жаратылыш комплекстери жана объектилери бар жер участоктору кириши мүмкүн**. | **84-берене Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин курамы**  **1. Мамлекеттик коруктардын, мамлекеттик биосфералык коруктардын, мамлекеттик жаратылыш парктарынын, дендерологиялык жана зоологиялык парктардын, ботаникалык бактардын, мамлекеттик комплекстүү корукчалардын, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтеринин, мөңгүлөр жана кар талааларынын, микрокоруктардын, жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өзөк зонасынын, биосфералык аймактар жана/же резерваттардын өзөк зонасынын, жана геопарктын негизги зонасынын жерлери өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине кирет.**    **2. Күчүн жоготту** |
|  | **Кыргыз Республикасынын “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө” мыйзамы** | |
|  | **3-берене Жерлерди категорияларга киргизүү жана жерлерди которуу (трансформациялоо)**  1. Жерлерди категорияларга киргизүү алардын негизги максаттык багытына ылайык жүргүзүлөт.  Жерлерди бир категориядан башкасына которуу (трансформациялоо) мамлекеттик иш-милдет болуп саналат, алардын негизги максаттык багыты өзгөртүлгөн учурда жүзөгө ашырылат.  Жерлердин категориясы жана чарба жерлеринин түрү төмөнкүлөрдө көрсөтүлөт:  1) жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жер участокторун берүү жөнүндө актыларында;  2) жер участоктору предмети болуп саналган келишимдерде;  3) жерди эсепке алуу документтеринде;  4) жер участогуна укукту ырастоочу документтерде.  **~~2. Жерлерди которуунун белгиленген тартибин бузуу жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын актыларын жараксыз деп таанууга негиз болот.~~**  **~~Жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш~~** **~~курулмаларын куруу же~~** **~~орнотуу үчүн~~** **~~өлчөмү 20 м~~~~2~~ ~~ашпаган чектерде жер участокторун электр байланыш операторлоруна берүү учурларын кошпогондо,~~** **~~жерлерди максаттуу эмес багыттар боюнча пайдаланууга жол берилбейт.~~** | **3-берене Жерлерди категорияларга киргизүү жана жерлерди которуу (трансформациялоо)**  1. Жерлерди категорияларга киргизүү алардын негизги максаттык багытына ылайык жүргүзүлөт.  Жерлерди бир категориядан башкасына которуу (трансформациялоо) мамлекеттик иш-милдет болуп саналат, алардын негизги максаттык багыты өзгөртүлгөн учурда жүзөгө ашырылат.  Жерлердин категориясы жана чарба жерлеринин түрү төмөнкүлөрдө көрсөтүлөт:  1) жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жер участокторун берүү жөнүндө актыларында;  2) жер участоктору предмети болуп саналган келишимдерде;  3) жерди эсепке алуу документтеринде;  4) жер участогуна укукту ырастоочу документтерде.  **2. Жерлерди которуунун (трансформациялоонун) белгиленген тартибин бузуу жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын актыларын жараксыз деп таанууга негиз болот.**  **Жеңил конструкциядагы (капиталдык эмес) байланыш курулмаларын куруу же орнотуу үчүн өлчөмү 20 м2 ашпаган чектерде жер участокторун электр байланыш операторлоруна берүү жана** **ошондой эле жерлери Жер кодексинде жана жерлерди трансформациялоо чөйрөсүндөгү мыйзам актыларында каралган учурларда трансформациялоого жатпаган мамлекеттик корукчаларды (комплекстүүнү кошпогондо), экологиялык коридорлорду, геологиялык парктарды (алардын негизги зонасын кошпогондо) жана башка өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын (алардын айрым участокторун) түзүү учурларын кошпогондо, жерлерди максаттуу эмес багыттар боюнча пайдаланууга жол берилбейт.**  **3. Жер участокторун “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери” категориясына которуу (трансформациялоо)** **мамлекеттик жаратылыш коруктарын, мамлекеттик биосфералык коруктарын, мамлекеттик жаратылыш парктарын, дендрологиялык жана зоологиялык парктарды, ботаникалык бактарды, мамлекеттик комплекстүү корукчаларды, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтерин, микрокоруктарды, мөңгүлөр жана кар талааларын, биосфералык аймактардын жана/же резерваттардын өзөк зонасын, геопарктардын негизги зонасын жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өзөк зонасын түзүүдө анын аймагында чарбалык ишмердүүлүктү жүргүзүүнү толук токтотуу же чектөө түрүндө пайдалануунун өзгөчө укуктук режими киргизилген учурда жүзөгө ашырылат.** |
|  | **20-берене Жеке менчикте турган жерлерди которуунун өзгөчөлүктөрү**  1. “Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 2-бөлүгүнүн 12 жана 13- пункттарында белгиленген жер участокторун кошпогондо, жеке менчикте турган жер участоктору шаар куруу документтеринин, куруу жана шаардык жана айылдык калктуу конуштардын аймактарынын жерин пайдалануу эрежелеринин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан белгиленген тартипте жерлер алынгандан кийин жеке турак жай курулушуна которулат.  **~~2. Жеке менчикте турган жерлерди “Өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарынын жерлери” категориясына которуу (мамлекеттик коруктардын, улуттук жаратылыш парктарынын, заказниктердин (аңчылыкты кошпогондо), жаратылыш эстеликтеринин, ботаникалык бактардын, дендрологиялык жана зоологиялык парктардын жерлери, ден соолукту чыңдоо багытындагы жаратылыш аймактары) жер алынгандан кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.~~** | **20-берене Жеке менчикте турган жерлерди которуунун өзгөчөлүктөрү**  1. “Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 2-бөлүгүнүн 12 жана 13- пункттарында белгиленген жер участокторун кошпогондо, жеке менчикте турган жер участоктору шаар куруу документтеринин, куруу жана шаардык жана айылдык калктуу конуштардын аймактарынын жерин пайдалануу эрежелеринин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан белгиленген тартипте жерлер алынгандан кийин жеке турак жай курулушуна которулат.  **2. Жеке менчикте турган жерлерди “Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери” категориясына которуу (****мамлекеттик жаратылыш коруктарынын, мамлекеттик биосфералык коруктарынын, мамлекеттик жаратылыш парктарынын, дендрологиялык жана зоологиялык парктардын, ботаникалык бактардын, мамлекеттик комплекстүү корукчалардын, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтеринин, микрокоруктардын, мөңгүлөрдүн жана кар талааларынын жерлерин, биосфералык аймактардын жана/же резерваттардын өзөк зонасынын, геопарктардын негизги зонасынын, жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өзөк зонасынын жерлерин) Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарына ылайык жер участокторунун жеке менчик ээлеринен же жер пайдалануучулардан алгандан кийин гана жүзөгө ашырылат.** |
|  | **Кыргыз Республикасынын “Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө” мыйзамы** | |
|  | **13-берене Чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруу**  1. Мергенчилик чарбаларын уюштуруу жана аларды өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары, жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоочу зоналарды белгилөө үчүн жерлерди аныктоо чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруунун максаты болуп саналат.  2. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүү аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан өзүлөрүнүн, ошондой эле тартылган адистердин жана адистештирилген уюмдардын күчү менен координацияланат жана жүзөгө ашырылат.  3. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруунун милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:  1) мергенчилик чарба иштерин жүзөгө ашыруу (мергенчилик чарбасын уюштуруу) үчүн арналган мергенчилик жерлеринин чек араларын аныктоо;  2) чарба иштеринин айрым түрлөрүн (айыл чарбалык жана башка) белгилүү бир мезгилдерде жүргүзүүгө тыюу салынган жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарын белгилөө;  3) аңчылык жаныбарларын жана мергенчилик кылуучу жерлерди кайтаруунун жана пайдалануунун белгилүү бир режимин белгилөө;  4) мергенчилик чарбасын жүргүзүүнүн артыкчылыктуу багыттарын белгилөө.  4. Аңчылык ресурстарын жана алардын жашоо чөйрөсүнүн абалын чагылдырган мониторингдердин маалыматтары, картографиянын, илимий изилдөөлөрдүн жана адабий булактардын материалдары чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүү үчүн негизги баштапкы материалдар болуп кызмат кылат.  5. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруу зарылчылыкка жараша жүргүзүлөт.  6. Чарбалар аралык мергенчиликти уюштуруунун алдын ала натыйжалары техникалык кеңешмелерде бардык кызыкдар жактардын катышуусунда этап боюнча талкууланат, аларды өткөрүү жөнүндө маалыматтар аларды өткөргөнгө чейин 10 күн мурда аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында жайгаштырылат.  7. Негиздемени, чек аралардын сүрөттөлүшүн жана карта-схемаларды камтыган долбоорлор:  1) мергенчилик кылуучу жерлерди жайгаштыруу;  2) аларда айыл чарбалык жана башка иштерге тыюу салуу убактысын көрсөтүү менен жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарын жайгаштыруу чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруунун натыйжасы болуп саналат.  8. Мергенчилик кылуучу жерлердин курамына төмөнкүлөр кирбейт:  **~~1) мамлекеттик коруктардын, корук зоналарынын, мамлекеттик улуттук жаратылыш парктарынын экологиялык турукташтыруу зоналарынын жана биосфералык аймактардын ядролук зоналарынын, зоологиялык коруктардын аймактары;~~**  2) калктуу конуштардын аймактары жана шаарчадан 500 м жана райондук борборлордон, шаар тибиндеги шаарчалардан жана шаарлардан 2 км аралыктарда аларга жанаша жайгашкан аймактар;  3) өнөр жайлык, чарбалык, дарылоочу-ден соолукту чыңдоочу, аскердик жана башка объекттердин аймактары жана аларга 500 м аралыкта жанаша жайгашкан аймактар;  4) калктын жалпы эс алуучу жайларынын, дачалык участоктордун аймактары жана аларга 500 м аралыкта жанаша жайгашкан аймактар.  9. Мергенчилик кылуучу жерлердин участокторунун чек аралары төмөнкүдөй белгиленет:  1) кургак жерде - рельефтин мүнөздүү чекиттери, сызыктары (суу бөлгүчтөр) жана даана көрүнгөн, таанууга мүмкүн болгон башка багыттамалары боюнча белгиленген чек ара узундуктарын бүтүндөй бойлой кеткен жерлерде;  2) дарыяларда (өзөндөрдө) - алардын тең ортосу боюнча же дарыянын башкы айрыгынын ортосу боюнча;  3) көлмөлөрдө - аларга чыгуучу чек араларды бириктирген түз сызык боюнча, же көлмөлөрдүн жээктери боюнча.  10. Мергенчилик кылуучу жерлердин участокторунун чек аралары жана аянттары жапайы жаныбарлардын түрдүк курамын, белгилүү бир популяциялардын өлчөмдөрүн, алардын таралуу ареалын жана миграциялык жолдорун, рельефтин шарттарын, аймакты браконьердиктен кайтарууга алуунун жүзөгө ашырылуучулугун, мергенчилик кылуучу жерлердин бирдиктүү участокторунун аянттарынын белгиленген минималдык өлчөмдөрүн эске алуу менен белгиленет. Мүмкүнчүлүгүнө жараша аймактык администрациялык бирдиктердин чек аралары эске алынат.  11. Мергенчилик кылуучу жерлердин бүтүндөй участокторунун аянттарынын минималдык өлчөмү төмөнкүдөй белгиленет:  1) туяктуу жаныбарлардын жашоосу үчүн жарактуу жерлерде:  а) аркар-кулжа (Ovis ammo№) - 70000 га дан кем эмес;  б) жапайы эчки-теке (Capra sibirica), марал (ак бугу) (Cervus elaphus), жейрен (Gazella subgutturosa) - 20000 га дан кем эмес;  в) доңуз (Sus scrofa) - 20000 га дан кем эмес;  г) элик (Capreolus pygargus) - 10000 га дан кем эмес;  2) териси баалуу жаныбарлардын жана канаттуулардын жашашы үчүн жарактуу жерлерде - 500 га дан кем эмес;  3) жапайы жаныбарлардын аралаш курамы жашашы үчүн жарактуу жерлерде мергенчилик кылуучу жерлердин аянтынын өлчөмү аянты боюнча кыйла көбүрөөк керектөөлөрү менен түрүнө жараша аныкталат.  12. Мергенчилик кылуучу жерлерди жайгаштыруунун схемасы аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет жана орчундуу географиялык жана администрациялык өзгөртүүлөрдүн учурларында гана кайра каралат.  13. Жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо үчүн зоналардын чек аралары жана аянттары, аларда айыл чарба иштеринин айрым түрлөрүнө (айыл чарбалык жана башка) тыюу салуу убактысы жапайы жаныбарлардын санына, табигый жерлеринин жайгашуусуна жана төлдөө убактысына, миграциялануу жолдоруна жана токтомо жерлерине, баштапкы (адаттагы) жашаган жана мезгилдүү топтолуу жерлерине жараша аныкталат.  14. Кыргыз Республикасында жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарынын оптималдуу суммалык аянттары жана аларда чарбалык иштердин айрым түрлөрүн чектөө мезгилдери төмөнкүдөй белгиленет:  1) төлдөө жерлеринде - майда жана июнда, кышкы оттоо жерлеринде майдан тартып сентябрды кошуп алганда жаныбарлардын кышкы топтолуу жерлеринде - күзгү-кышкы-жазгы мезгилде (октябрдан тартып мартты кошуп алганда), орун которуу жолдорунда - октябрда, ноябрда, мартта, апрелде чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө менен 900000 га аркар-кулжа (Ovis ammo№) үчүн жарактуу аймактарда;  2) күз-кыш-жаз мезгилдеринде (сентябрдан тартып майды кошуп алганда) чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө менен 300000 га жапайы эчки-теке (Capra sibirica) үчүн жарактуу аймактарда;  3) куштар жапырт түрдө учуп өтүү мезгилинде чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө менен 300000 га келгин куштар үчүн жарактуу аймактарда;  4) жапайы жаныбарлардын башка түрлөрү үчүн жарактуу аймактарда аянттар жана аларда чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө мезгили - актуалдуу илимий маалыматтарга жараша болот.  15. Жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарынын схемасы жана аларда чарбалык иштин айрым түрлөрүн (айыл чарбалык жана башка) чектөө режими Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет жана мамлекеттик мониторингдин жана илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында башка маалыматтар алынган учурда гана өзгөртүлүшү мүмкүн.  16. Жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарынын жана мергенчилик кылуучу жерлерди жайгаштыруунун схемалары жөнүндө маалыматтарды аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тийиштүү аймактардын жер ресурстарын пайдаланууну жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу органдарына чейин жеткирет жана өзүнүн сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгаштырат.  17. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат, чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүү боюнча колдонмо (усулдук көрсөтмөлөр) аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет. | **13-берене Чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруу**  1. Мергенчилик чарбаларын уюштуруу жана аларды өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары, жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоочу зоналарды белгилөө үчүн жерлерди аныктоо чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруунун максаты болуп саналат.  2. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүү аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан өзүлөрүнүн, ошондой эле тартылган адистердин жана адистештирилген уюмдардын күчү менен координацияланат жана жүзөгө ашырылат.  3. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруунун милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:  1) мергенчилик чарба иштерин жүзөгө ашыруу (мергенчилик чарбасын уюштуруу) үчүн арналган мергенчилик жерлеринин чек араларын аныктоо;  2) чарба иштеринин айрым түрлөрүн (айыл чарбалык жана башка) белгилүү бир мезгилдерде жүргүзүүгө тыюу салынган жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарын белгилөө;  3) аңчылык жаныбарларын жана мергенчилик кылуучу жерлерди кайтаруунун жана пайдалануунун белгилүү бир режимин белгилөө;  4) мергенчилик чарбасын жүргүзүүнүн артыкчылыктуу багыттарын белгилөө.  4. Аңчылык ресурстарын жана алардын жашоо чөйрөсүнүн абалын чагылдырган мониторингдердин маалыматтары, картографиянын, илимий изилдөөлөрдүн жана адабий булактардын материалдары чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүү үчүн негизги баштапкы материалдар болуп кызмат кылат.  5. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруу зарылчылыкка жараша жүргүзүлөт.  6. Чарбалар аралык мергенчиликти уюштуруунун алдын ала натыйжалары техникалык кеңешмелерде бардык кызыкдар жактардын катышуусунда этап боюнча талкууланат, аларды өткөрүү жөнүндө маалыматтар аларды өткөргөнгө чейин 10 күн мурда аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын сайтында жайгаштырылат.  7. Негиздемени, чек аралардын сүрөттөлүшүн жана карта-схемаларды камтыган долбоорлор:  1) мергенчилик кылуучу жерлерди жайгаштыруу;  2) аларда айыл чарбалык жана башка иштерге тыюу салуу убактысын көрсөтүү менен жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарын жайгаштыруу чарбалар аралык аңчылыкты уюштуруунун натыйжасы болуп саналат.  8. Мергенчилик кылуучу жерлердин курамына төмөнкүлөр кирбейт:  **1) мамлекеттик коруктардын, мамлекеттик биосфералык коруктардын, мамлекеттик жаратылыш парктарынын, дендерологиялык жана зоологиялык парктардын, ботаникалык бактардын, мамлекеттик комплекстүү корукчалардын, жаратылыштын мамлекеттик эстеликтеринин, микрокоруктардын, зоологиялык корукчалардын (жапайы жаныбарлардын мергенчилик түрлөрү боюнча), биосфералык аймактар жана/же резерваттардын өзөк зонасынын, жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын өзөк зонасынын аймактары.**  2) калктуу конуштардын аймактары жана шаарчадан 500 м жана райондук борборлордон, шаар тибиндеги шаарчалардан жана шаарлардан 2 км аралыктарда аларга жанаша жайгашкан аймактар;  3) өнөр жайлык, чарбалык, дарылоочу-ден соолукту чыңдоочу, аскердик жана башка объекттердин аймактары жана аларга 500 м аралыкта жанаша жайгашкан аймактар;  4) калктын жалпы эс алуучу жайларынын**, парктардын**, дачалык участоктордун аймактары жана аларга 500 м аралыкта жанаша жайгашкан аймактар.  9. Мергенчилик кылуучу жерлердин участокторунун чек аралары төмөнкүдөй белгиленет:  1) кургак жерде - рельефтин мүнөздүү чекиттери, сызыктары (суу бөлгүчтөр) жана даана көрүнгөн, таанууга мүмкүн болгон башка багыттамалары боюнча белгиленген чек ара узундуктарын бүтүндөй бойлой кеткен жерлерде;  2) дарыяларда (өзөндөрдө) - алардын тең ортосу боюнча же дарыянын башкы айрыгынын ортосу боюнча;  3) көлмөлөрдө - аларга чыгуучу чек араларды бириктирген түз сызык боюнча, же көлмөлөрдүн жээктери боюнча.  10. Мергенчилик кылуучу жерлердин участокторунун чек аралары жана аянттары жапайы жаныбарлардын түрдүк курамын, белгилүү бир популяциялардын өлчөмдөрүн, алардын таралуу ареалын жана миграциялык жолдорун, рельефтин шарттарын, аймакты браконьердиктен кайтарууга алуунун жүзөгө ашырылуучулугун, мергенчилик кылуучу жерлердин бирдиктүү участокторунун аянттарынын белгиленген минималдык өлчөмдөрүн эске алуу менен белгиленет. Мүмкүнчүлүгүнө жараша аймактык администрациялык бирдиктердин чек аралары эске алынат.  11. Мергенчилик кылуучу жерлердин бүтүндөй участокторунун аянттарынын минималдык өлчөмү төмөнкүдөй белгиленет:  1) туяктуу жаныбарлардын жашоосу үчүн жарактуу жерлерде:  а) аркар-кулжа (Ovis ammo№) - 70000 га дан кем эмес;  б) жапайы эчки-теке (Capra sibirica), марал (ак бугу) (Cervus elaphus), жейрен (Gazella subgutturosa) - 20000 га дан кем эмес;  в) доңуз (Sus scrofa) - 20000 га дан кем эмес;  г) элик (Capreolus pygargus) - 10000 га дан кем эмес;  2) териси баалуу жаныбарлардын жана канаттуулардын жашашы үчүн жарактуу жерлерде - 500 га дан кем эмес;  3) жапайы жаныбарлардын аралаш курамы жашашы үчүн жарактуу жерлерде мергенчилик кылуучу жерлердин аянтынын өлчөмү аянты боюнча кыйла көбүрөөк керектөөлөрү менен түрүнө жараша аныкталат.  12. Мергенчилик кылуучу жерлерди жайгаштыруунун схемасы аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет жана орчундуу географиялык жана администрациялык өзгөртүүлөрдүн учурларында гана кайра каралат.  13. Жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо үчүн зоналардын чек аралары жана аянттары, аларда айыл чарба иштеринин айрым түрлөрүнө (айыл чарбалык жана башка) тыюу салуу убактысы жапайы жаныбарлардын санына, табигый жерлеринин жайгашуусуна жана төлдөө убактысына, миграциялануу жолдоруна жана токтомо жерлерине, баштапкы (адаттагы) жашаган жана мезгилдүү топтолуу жерлерине жараша аныкталат.  14. Кыргыз Республикасында жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарынын оптималдуу суммалык аянттары жана аларда чарбалык иштердин айрым түрлөрүн чектөө мезгилдери төмөнкүдөй белгиленет:  1) төлдөө жерлеринде - майда жана июнда, кышкы оттоо жерлеринде майдан тартып сентябрды кошуп алганда жаныбарлардын кышкы топтолуу жерлеринде - күзгү-кышкы-жазгы мезгилде (октябрдан тартып мартты кошуп алганда), орун которуу жолдорунда - октябрда, ноябрда, мартта, апрелде чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө менен 900000 га аркар-кулжа (Ovis ammo№) үчүн жарактуу аймактарда;  2) күз-кыш-жаз мезгилдеринде (сентябрдан тартып майды кошуп алганда) чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө менен 300000 га жапайы эчки-теке (Capra sibirica) үчүн жарактуу аймактарда;  3) куштар жапырт түрдө учуп өтүү мезгилинде чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө менен 300000 га келгин куштар үчүн жарактуу аймактарда;  4) жапайы жаныбарлардын башка түрлөрү үчүн жарактуу аймактарда аянттар жана аларда чарбалык иштин айрым түрлөрүн чектөө мезгили - актуалдуу илимий маалыматтарга жараша болот.  15. Жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарынын схемасы жана аларда чарбалык иштин айрым түрлөрүн (айыл чарбалык жана башка) чектөө режими Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет жана мамлекеттик мониторингдин жана илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында башка маалыматтар алынган учурда гана өзгөртүлүшү мүмкүн.  16. Жапайы жаныбарлардын түрлөрүн сактоо зоналарынын жана мергенчилик кылуучу жерлерди жайгаштыруунун схемалары жөнүндө маалыматтарды аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тийиштүү аймактардын жер ресурстарын пайдаланууну жөнгө салуучу ыйгарым укуктуу органдарына чейин жеткирет жана өзүнүн сайтында жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгаштырат.  17. Чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат, чарбалар аралык аңчылыкты уюштурууну жүргүзүү боюнча колдонмо (усулдук көрсөтмөлөр) аңчылык жана мергенчилик чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет. |