**БАТЛАВ.**

**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ**

**ХУРЛЫН ГИШҮҮН Л.БОЛД**

**‘’МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ’’ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ**

**Нэг. Нэмэлт оруулах үндэслэл, шаардлага**

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс (ИБУИНХУ) Европын холбооноос гарах үйл явц 2020 оны нэгдүгээр сарын 31-нд албан ёсны болсон билээ. Ингэснээр гадаад харилцааны субьектын хувьд Европын холбоо хэмээх нэг бүтцэд багтаж байсан тус улс одоо тусдаа субьект боллоо.

Монгол Улсын 1994 оны болон 2011 оны “Гадаад бодлогын үзэл баримтлал”-д ИБУИНХУ тусдаа нэр заагдаагүй явж ирсэн нь тус улс 1973 оноос Европын холбооны гишүүн байж ирсэнтэй холбоотой.

ИБУИНХУ нь Монгол Улстай дипломат харилцаа тогтоосон (1963 он), ЭСЯ-аа нээсэн (1964 он) барууны өндөр хөгжилтэй анхны орны хувьд манай улсыг дэлхий ертөнцид таниулах чухал суваг, хаалттай байсан барууны орнуудад гарах гарц болж ирсэн ач холбогдолтой орон юм.

ИБУИНХУ Европын холбоонд байсан үед Монгол Улс тус улстай хоёр талын түншлэлийн томоохон баримт бичгүүд байгуулах боломжгүй байсан нь манай орны “Гуравдагч хөршийн бодлого” ИБУИНХУ-ын хувьд идэвхтэй байх эрх зүйн орчин бий болоход саад болж байсан. Өдгөө Монгол Улс Япон, БНЭУ, АНУ, Турк, ХБНГУ, БНСУ, Канад, Австрали гэсэн гуравдагч хөрш орнуудтай тодорхой түвшний (стратегийн, иж бүрэн, өргөн хүрээтэй) түншлэлийн харилцаа тогтоон ажиллаж байгаа билээ.

Иймд Монгол Улсын “Гадаад бодлогын үзэл баримтлал”-д ИБУИНХУ-ын нэр заан оруулах нь тус оронтой хоёр талын түншлэлийн баримт бичгүүд байгуулах, тус улстай “гуравдагч хөрш”-ийн хувьд бүрэн дүүрэн харилцаа хөгжүүлэх эрх зүйн үндэс бүрдүүлэх юм.

**Хоёр. Тогтоолын төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн үр дагавар, тэдгээрийг шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар**

ИБУИНХУ-тай гуравдагч хөршийн харилцаагаа өргөн хүрээтэй, иж бүрэн түншлэлийн түвшинд хүргэснээр тус орноос орж ирэх хөрөнгө оруулалт, тусламжийн хэмжээ нэмэгдэх ач холбогдолтой. Ингэснээр улс орны хөгжилд түлхэц болно.

Хоёр орны харилцааны баримт бичгүүдийг шинэ нөхцөл байдалд зохицуулан шинэчлэх томоохон зорилт тавьж ажиллах хэрэгтэй болно.

**Гурав. Тогтоолын төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон бусад хуультай хэрхэн уялдах, тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор цаашид шинээр боловсруулах буюу нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох хуулийн талаар**

Тогтоолын төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон бусад хууль тогтоомжтой нийцэх бөгөөд төсөлтэй холбогдуулан бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох шаардлагагүй болно.

Хууль санаачлагч