**13-mavzu: Maʼmuriy shikoyat**

**GLOSSARIY**

Maʼmuriyshikoyatmaʼmuriyhujjatlarustidan,protsessual

hujjatlar ustidan, agar ularning ustidan shikoyat qilish ushbu Qonunda nazarda tutilgan boʻlsa va maʼmuriy harakatlar ustidan, shu jumladan maʼmuriy hujjatni qabul qilishni rad etish yoki uni tegishli muddatda qabul qilmaganlik ustidan shikoyat qilinishi mumkin.

Maʼmuriyhujjatlar

Maʼmuriyshikoyat

Protsessualhujjat

Maʼmuriy shikoyat **yozma, ogʻzaki yoki elektron shaklda** beriladi va unda quyidagilar koʻrsatilgan boʻlishi kerak:

Maʼmuriyharakatlar

1. maʼmuriy hujjatni qabul qilgan maʼmuriy organningnomi;
2. shikoyat bergan arizachining (uning vakilining) familiyasi, ismi, otasining ismi va yashash joyi, yuridik shaxs uchun esa — uning nomi va joylashgan yeri (pochtamanzili);
3. arizachiningtalablari;
4. ilova qilinayotgan hujjatlarning roʻyxati (mavjud boʻlgan taqdirda);
5. ariza berilgansana.

Maʼmuriy sudlar tomonidan qabul qilingan sud qarorlari **apellyatsiya, kassatsiya va nazorat tartibida** koʻrib chiqilishi mumkin. Bunda protsessual muddatlarga alohida eʼtibor qaratish lozim. Maʼmuriy ish birinchi instansiya sudi tomonidan ishni sud muhokamasiga tayyorlash toʻgʻrisidagi ajrim chiqarilgan kundan eʼtiboran bir oydan oshmagan muddatda tugallanishi kerak. Alohida hollarni inobatga olib sud muhokamasining muddati sud raisi tomonidan bir oydan oshmagan muddatga uzaytirilishi mumkin. Shuningdek, saylov komissiyasining xatti-harakatlari (qarorlari) ustidan berilgan shikoyat sud tomonidan shikoyat berilgan kundan eʼtiboran uch kundan kechiktirmay koʻrib chiqilishi, agar saylovga olti kundan kam vaqt qolgan boʻlsa, darhol koʻrib chiqilishi lozimligi alohida belgilab qoʻyilgan.

**13-MAVZU. MAʼMURIY SHIKOYAT**

**MAVZU DOIRASIDA KOʻRIB CHIQILADIGAN ASOSIY MASALALAR QUYIDAGILARDAN IBORAT**

1.Maʼmuriy shikoyat qilish bilan bogʻliq umumiy qodalar

2.Maʼmuriy shikoyatning shakli va turlari

3.Maʼmuriy shinoyatni koʻrib chiqish

4.Maʼmuriy shikoyatning rad etilganda nzaorat tartibida shikoyat berish tartibi

**MAʼMURIY SHIKOYAT-MAʼMURIY XUJJAT IJROSI**

**•** “Maʼmuriy tartib-taomillar toʻgʻrisida”gi Qonunning 62-moddasiga koʻra maʼmuriy shikoyat maʼmuriy hujjatlar ustidan,protsessual hujjatlar ustidan, agar ularning ustidan shikoyat qilish ushbu Qonunda nazarda tutilgan boʻlsa va maʼmuriy harakatlar ustidan, shu jumladan maʼmuriy hujjatni qabul qilishni rad etish yoki uni tegishli muddatda qabul qilmaganlik ustidan shikoyat qilinishi mumkin.

Manfaatdor shaxs maʼmuriy shikoyatni qonun hujjatlariga muvofiq maʼmuriy shikoyatlarni koʻrib chiqishga vakolatli boʻlgan yuqori turuvchi maʼmuriy organga yoki boshqa vakolatli maʼmuriy organga ustidan shikoyat qilinayotgan maʼmuriy hujjatni, protsessual hujjatni qabul qilgan yoxud maʼmuriy harakatni amalga oshirgan maʼmuriy organ orqali berishi mumkin.

**Maʼmuriy shikoyat yozma, ogʻzaki yoki elektron shaklda beriladi va unda quyidagilar koʻrsatilgan boʻlishi kerak:**

1) maʼmuriy hujjatni qabul qilgan maʼmuriy organning nomi;

2) shikoyat bergan arizachining (uning vakilining) familiyasi, ismi, otasining ismi va yashash joyi, yuridik shaxs uchun esa — uning nomi va joylashgan yeri (pochta manzili);

3) arizachining talablari;

4) ilova qilinayotgan hujjatlarning roʻyxati (mavjud boʻlgan taqdirda);

5) ariza berilgan sana.

Yuqori turuvchi maʼmuriy organ yoki boshqa vakolatli organ maʼmuriy shikoyat boʻyicha quyidagi qarorlardan birini qabul qilishga haqli:

- shikoyat qilingan maʼmuriy yoki protsessual hujjatni oʻzgarishsiz qoldirish; shikoyat qilingan maʼmuriy yoki protsessual hujjatga oʻzgartirishlar kiritish;

- maʼmuriy yoki protsessual hujjatni bekor qilish va zarurat boʻlganda yangi hujjat qabul qilish.

Agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan boʻlsa, yuqori turuvchi maʼmuriy organ yoki boshqa vakolatli organ maʼmuriy shikoyat boʻyicha oʻttiz ish kuni ichida qaror qabul qilishi shart. Maʼmuriy shikoyat boʻyicha belgilangan muddatda qaror qabul qilinmagan taqdirda, manfaatdor shaxs maʼmuriy hujjat, protsessual hujjat yoki maʼmuriy harakat ustidan sud tartibida shikoyat qilishga haqli.

Maʼmuriy sudlar tomonidan qabul qilingan sud qarorlari **apellyatsiya, kassatsiya va nazorat tartibida koʻrib chiqilishi mumkin.** Bunda protsessual muddatlarga alohida eʼtibor qaratish lozim. Maʼmuriy ish birinchi instansiya sudi tomonidan ishni sud muhokamasiga tayyorlash toʻgʻrisidagi ajrim chiqarilgan kundan eʼtiboran bir oydan oshmagan muddatda tugallanishi kerak. Alohida hollarni inobatga olib sud muhokamasining muddati sud raisi tomonidan bir oydan oshmagan muddatga uzaytirilishi mumkin. Shuningdek, saylov komissiyasining xatti-harakatlari (qarorlari) ustidan berilgan shikoyat sud tomonidan shikoyat berilgan kundan eʼtiboran uch kundan kechiktirmay koʻrib chiqilishi, agar saylovga olti kundan kam vaqt qolgan boʻlsa, darhol koʻrib chiqilishi lozimligi alohida belgilab qoʻyilgan.

**13-MAVZU. “MAʼMURIY SHIKOYAT” MAVZUSI BOʻYICHA KAZUS**

**1-kazus**

Toshkent shahar, N.koʻchasidagi 54-uy fuqaro S.Rahmonovga tegishli boʻlib, u 2011-yil 15-aprelda vafot etgan.Uning vafotidan keyin qolgan yuqorida koʻrsatilgan mol- mulkka nisbatan merosxoʻrlar topilmaganligi sababli, mazkur xonadon qarovsiz qolib ketgan. 2017-yilning avgust oyida shahar hokimligi vakili ishtirokida oʻtkazilgan mahalla fuqarolar yigʻini majlisida S.Rahmonovga tegishli boʻlgan uyning ancha vaqtdan buyon qarovsiz holda ekani aytildi. Bundan boxabar boʻlgan shahar hokimi S.Rahmonovga tegishli boʻlgan uyni egasiz mulk deb topish hamda uni davlat hisobiga oʻtkazish haqida qaror qabul qildi. Toshkent shahar hokimining qaroridan norozi boʻlgan fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organi raisi Toshkent shahar maʼmuriy sudiga arizasi bilan murojaat qildi. Toshkent shahar maʼmuriy sudi arizasini oʻrganib chiqdi va unda keltirilgan vajlar bevosita fuqarolik huquqiga tegishli boʻlgani sababli ishni maʼmuriy sudning sudloviga taalluqli emas deb hisoblab arizani qabul qilib olishni rad etdi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering.**

**Ushbu muammoli vaziyatdan kelib chiqib maʼmuriy xujjatga qoʻyilgan talablarni tahlil qiling.**

**2-kazus**

Fuqaro A.Salimov maʼmuriy sudga ariza bilan murojaat qilgan. Arizada keltirilishicha, Navoiy shahar hokimining 1992-yil 3-dekabrdagi 1054-r-sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish komissiyasining 1992-yil 27-noyabrdagi 15-sonli yigʻilishi bayonnomasining 122-bandida Sergeli tumani, Sergeli-7 daxasi, 30-uy, 50-xonadon Salimov Alimardon Toʻraqulovich nomiga xususiylashtirilgan, lekin xususiylashtirish vaqtida uning ismi va sharifi “Salimov Almardon Toʻrakulovich” deb notoʻgʻri yozilgan.

Salimov Alimardon Toʻraqulovich xonadon unga vasiyat qilib qoldirganligini, xususiylashtirishga doir xujjatlarda A. Salimovning ism-sharifi notoʻgʻri yozilganligi sababli merosni rasmiylashtira olmayotganligini, shu sababli Navoiy shahar xokimiyatiga shahar hokimining 1992-yil 3-dekabrdagi “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish komissiyasining 1992-yil 27-noyabrdagi 15-sonli yigʻilish bayonnomasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 1054-r-sonli farmoyishiga oʻzgartirish haqida ariza bilan murojaat qilganligini, lekin Navoiy shahar xokimining 2015-yil 10-dekabrdagi №K-478-sonli javob xati bilan qaror va farmoyishlarga oʻzgartirish talabi qarorda koʻrsatilgan shaxs tomonidan asoslantirib yozilgan arizaga asosan kiritilishi lozimligi, uning qarorlarga oʻzgartirish kiritish haqida murojaat qilish huquqi mavjud emasligini koʻrsatib unga rad javobi berilgan.

Fuqaro A.Salimov suddan Navoiy shahar xokimiyati zimmasiga Sergeli tumani xokimining 1992-yil 3-dekabrdagi “Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish komissiyasining 1992-yil 27-noyabrdagi 15-sonli yigʻilishi bayonnomasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 1054-r-sonli farmoyishiga “Almardon Toʻraqulov” soʻzlariga “Alimardon Toʻraqulovich” deb tuzatish kiritish majburiyatini yuklashni soʻradi.

**Vaziyatga huquqiy baho bering.**

**Ushbu muammoli vaziyatdan kelib chiqib maʼmuriy xujjatni bekor qilish, oʻzgartish kiritish va haqiqiy emas deb topish tartiblarini tahlil qiling.**

**3-kazus**

“1959-yil 22-iyulda tugʻilgan fuqaro A.Sharopov nafaqa yoshiga yetganligi uchun yoshga doir pensiya tayinlashni soʻrab, byudjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasiga murojaat qilgan. Ammo byudjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasi shahar boʻlimi boshligʻining imzosi bilan A.Sharopovga 2017-yil 2-iyundagi BT130-1001-1529-sonli xat bilan javob berilib, unda uning «Viloyat maishiy boshqarma” tashkilotida 1979-yildan 1988-yilgacha hamda “Viloyat kinofilʼmlarni ijaraga berish” tashkilotida 1988-yildan 1997-yilgacha ishlagan davri mehnat daftarchasiga yozilgan boʻlsa-da, biroq ushbu davrlardagi ish stajlarini tasdiqlovchi hujjatlar arxivda va tashkilotlarning oʻzida saqlanmaganligi hamda ushbu davrlar uchun ish haqi maʼlumotlari taqdim etilmaganligi sababli A.Sharopovning koʻrsatib oʻtilgan mehnat faoliyati ish stajiga qoʻshilmasligi maʼlum qilingan». “Birinchi instansiya sudining hal qiluv qarori bilan arz qilingan talablar qanoatlantirilib, byudjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasi shahar boʻlimi boshligʻining 2017-yil 2-iyundagi BT130-1001-1529-sonli javob xati gʻayriqonuniy deb topilgan”. “Maʼmuriy ishlar boʻyicha sud amaliyoti” nomli qoʻllanmada esa ushbu holatda “sud byudjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasi shahar boʻlimi boshligʻining 2017-yil 2-iyundagi BT130-1001-1529-sonli javob xatini gʻayriqonuniy deb topib xatolikka yoʻl qoʻygan. Chunki ushbu xat huquqiy oqibat keltirib chiqaruvchi hujjat hisoblanmaydi. Shuning uchun bunday xatlar sud tomonidan haqiqiy emas yoki gʻayriqonuniy deb topilmaydi” deb aytilgan.

**Vaziyatga huquqiy baho bering.**

**4-kazus**

Margʻilon shahar Furqat koʻchasi "Yoshlar bogʻi"ga chegaradosh hududida shahar hokimining 10.03.2016-yildagi 119-sonli qaroriga asosan fuqaro Normurotov Jasur Baxtiyorichga stol tennisi, paintbol va karting maydonlari qurish uchun ajratib berilgan yer maydonini belgilangan maqsadda foydalanmaganligi sababli jami 11000,0 m3 shahar zahirasiga qaytarib olinib, "Yoshlar bogʻi"ga biriktirildi.

Shahar hokimligi asos sifatida Oʻzbekiston Respublikasi "Yer kodeksi"ning 36-moddasi 6,10-bandlari va Oʻzbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida"gi Qonunning 6,25-bandlari koʻrsatib oʻtiladi.

**Mazkur misolni maʼmuriy xujjat belgilari asosida tahlil qiling.**

**5-kazus**

Oʻzining xususiy mulki boʻlgan xonadonni davlat ixtiyoriga topshiruvchi fuqarolarga, yer maydoniga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi bilan yakka tartibda uy-joyqurish uchun yer uchastkalari taqdim etish uchun, Navoiy shahar hokimi Sergeli tumani, 7 daha, 56-uy 88-xonadonni topshiruvchi fuqaro Abdiyev Sharof Komiljonovichga Navoiy viloyati, Zangiota tumani, Yangi koʻprik hududidagi maydoni 195 kv.m. 44-son yer uchastkasi ajratib berildi.

**Mazkur misolni maʼmuriy xujjat belgilari asosida tahlil qiling.**

**13-MAVZU. “MAʼMURIY SHIKOYAT” MAVZUSI BOʻYICHA NAZARIY SAVOLLAR**

1) Maʼmuriy shikoyat, shakllarini yoritib bering.

2) Maʼmuriy shikoyatberish tartibini yoritib bering.

3) Maʼmuriy shikoyatni koʻrib chiqishni yoritib bering.

4) Maʼmuriy shikoyatni rad etsish asoalarini tushuntirib bering.

**13-MAVZU. MAʼMURIY ShIKOYaT BOʻYIChA TEST SAVOLLARI**

1. Maʼmuriy shikoyatning shakllari berilgan toʻgʻri javobni belgilang.

a) yozma;

b) ogʻzaki;

c) barcha javoblar toʻgʻri;

d) elektron.

2. Maʼmuriy shikoyatni koʻrib chiqish muddati qancha.

a) 10 kun;

b) 15 kun;

c) 20 kun;

d) 30 kun.

3. Quyidagi holatlardan qaysi biri maʼmuriy shikoyat mazmuniga kirmaydi.

a) maʼmuriy hujjatni qabul qilgan maʼmuriy organning nomi;

b) shikoyat bergan arizachining (uning vakilining) familiyasi, ismi, otasining ismi va yashash joyi, yuridik shaxs uchun esa — uning nomi va joylashgan yeri (pochta manzili);

c) barchasi kiradi

d) arizachining talablari;

4. Maʼmuriy ish yuritish qachondan boshlangan hisoblanadi?

a) ariza berilgan vaqtdan boshlab;

b) roʻyxatdan oʻtkazilgan vaqtdan boshlab;

c) murojaat qilingan vaqtdan boshlab;

d) barcha javoblar toʻgʻri.

5. Quyidagilardan qaysi biri maʼmuriy sudlar tomonidan qabul qilingan sud qarorlari ustidan shikoyat tartibiga kirmaydi ?

a) apellyatsiya tartibida shikoyat berish;

b) kassatsiya tartibida shikoyat berish;

c) barchasi kiradi;

d) nazorat tartibida shikoyat berish.

6. Maʼmuriy organning mansabdor shaxsi yoki kollegial organ maʼmuriy ishni majlisda koʻrib chiqish natijalari boʻyicha qanday hujjat qabul qiladi.

a) maʼmuriy hujjat;

b) maʼmuriy bayonnoma;

c) maʼmuriy qaror;

d) barcha javoblar toʻgʻri.

7. Maʼmuriy hujjat qachondan boshlab kuchga kira boshlaydi.

a) tegishli tartibda roʻyxatdan oʻtgandan soʻng;

b) adresat tegishli tarzda xabardor qilingan paytdan;

c) qabul qilgan mansabdor shaxs tomonidan imzolanganidan soʻng;

d) ommaviy tartibda eʼlon qilinganidan soʻng.

8. Maʼmuriy shikoyatda quyidagilar koʻrsatilgan boʻlishi kerak emas:

a) maʼmuriy hujjatni qabul qilgan maʼmuriy organning nomi;

b) shikoyat bergan arizachining (uning vakilining) familiyasi, ismi, otasining ismi va yashash joyi, yuridik shaxs uchun esa — uning nomi va joylashgan yeri (pochta manzili);

s) arizachining talablari;

d)davlat boji toʻlanganligi toʻgʻrisidagi kvitansiya.

9. Quyidagilardan notoʻgʻri javobni koʻrsating. Yuqori turuvchi maʼmuriy organ yoki boshqa vakolatli organ maʼmuriy shikoyat boʻyicha quyidagi qarorlardan birini qabul qilishga haqli:

a) shikoyat qilingan maʼmuriy yoki protsessual hujjatni oʻzgarishsiz qoldirish;

b) shikoyat qilingan maʼmuriy yoki protsessual hujjatga oʻzgartirishlar kiritish;

s) maʼmuriy yoki protsessual hujjatni bekor qilish va zarurat boʻlganda yangi hujjat qabul qilish.

d) barcha javoblar toʻgʻri.

10. Quyidagilardan notoʻgʻri javobni toping

a) maʼmuriy shikoyat bergan shaxs shikoyat boʻyicha qaror qabul qilinguniga qadar uni chaqirib olishga haqli emas.

b) maʼmuriy shikoyatni chaqirib olish yozma yoki elektron shaklda rasmiylashtiriladi.

s) yuqori turuvchi maʼmuriy organ yoki boshqa vakolatli organ maʼmuriy shikoyat boʻyicha oʻttiz ish kuni ichida qaror qabul qilishi shart

d) barcha javoblar toʻgʻri