Тасдиқланган:
АО «BMKB-AGROMASH»АЖ

акциядорларининг умумий

йиғилиши томонидан
Баённома №\_\_\_
 2017 йил”13”январда
Йиғилиш раиси
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )
имзо                          Ф.И.Ш.

**АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ ҲАҚИДА НИЗ**ОМ
**(ўзгаришлар билан)**
**I. Умумий қоидалар**

1.1 Ушбу Низом мақомни аниқлайди ва «BMKB-AGROMASH» Акциядорлик Жамияти акциядорларининг Умумий йиғилиши фаолияти регламентини, йиғилишни ўтказиш тартибини ва қарорлар қабул қилишини белгилайди.

1.2. Низом Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамияти ва акциядорларнинг хуқуқларини ҳимоя қилиш” Қонунига ва «BMKB-AGROMASH» АЖ Уставига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.3. Жамият ҳар йили акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказиши шарт (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши).

 Акциядорларнинг Умумий йиғилиши сирттан (келиб қатнашган ҳолда) шаклда олиб борилади.

1.4. Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилиши молиявий йил тугаганидан кейин 6 ойдан, ҳар йили 30 июндан кечикмасдан олиб борилади.

1.5. Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишида жамиятнинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясини сайлаш масалалари ҳал қилинади, шунингдек жамиятнинг фойда ва зарарларини тақсимлаш саволлари, жамиятнинг йиллик ҳисоботи кўриб чиқилади, жамиятнинг узоқ ва яқин муддатли стратегияси тасдиқланади, кузатув кенгашининг ҳисоботи ва тафтиш комиссиясининг ваколатлари доирасига кирадиган масалалар бўйича хулосаси, жумладан жамиятни бошқариш бўйича қонунчилик томонидан ўрнатилган талабларга риоя қилиш бўйича ва жамиятнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чоралар ҳақида ва бошқа хужжатлар кўриб чиқилади.

1.6. Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган йиғилишлар навбатдан ташқари ҳисобланади.
1.7. Акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказиш санаси, акциядорларга уни ўтказиш ҳақидаги хабарни етказиш шакллари, акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказишга тайёрланишда акциядорларга тақдим қилинадиган материаллар (маълумотлар)нинг рўйхати жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан аниқланади.

**II. Акциядорларнинг Умумий йиғилишининг ваколатлари**

2.1. Акциядорларнинг Умумий йиғилиши ваколатларига қуйидагилар киради:
жамият уставига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш ёки жамият уставининг янги тахририни тасдиқлаш;
жамиятни қайта тузиш;
жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ва оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
кузатув кенгаши ва жамиятнинг миноритар акциядорларининг сон жиҳатдан таркибини аниқлаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва уларнинг вақтидан аввал ваколатларини тўхтатиш;
эълон қилинган акцияларнинг чегара миқдорини аниқлаш;
жамият устав фондининг (устав капитали) камайтириш;
ўз акцияларини сотиб олиш;
жамиятнинг ташкилий таркибини тасдиқлаш;
жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини вақтидан аввал тўхтатиш, шунингдек тафтиш комиссиясининг низомини тасдиқлаш;
йиллик ҳисоботни тасдиқлаш, жамият фаолиятининг асосий йўналишларин ва мақсадидан келиб чиқиб, жамиятнинг узоқ ва яқин муддатга ривожланиш стратегиясининг аниқ муддатларини аниқлаб, тасдиқлаш;
жамият кўрган фойда ва зарарларини тақсимлаш;

кузатув кенгашининг ҳисоботи ва тафтиш комиссиясининг ваколатлари доирасига кирадиган масалалар бўйича хулосалари, жумладан жамиятни бошқариш бўйича қонунчилик томонидан ўрнатилган талабларга риоя қилиш бўйича хулосаларини эшитиш;
акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;
акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
жамият битимлар тузиш ҳақидаги қарорни қуйидаги ҳолларда қабул қилади:
- битим предмети бўлган мол-мулкнинг баланс қиймати ёки унинг сотиб олиш қиймати ушбу битим тузилаётган санада жамият соф активлари миқдорининг 50% дан кўп миқдорни ташкил қилса;
- битим тузиш бўйича жамият кузатув кенгашининг аффилланган икки ёки ундан кўпроқ аъзоси мавжудлигида.
жамиятнинг жорий хўжалик фаолиятига тегишли бўлган битимларни аниқлаш;
бизнес жараёнлар мутахасссилиги бўйича мустақил маслаҳатчи-ташкилотларни жалб қилган ҳолда бизнес-жараёнлар ва лойиҳаларнинг жамиятнинг ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги таҳлилини ҳар йили олиб бориш ҳақида қарор қабул қилиш;

кузатув кенгашининг ички назорат тизимининг самаралилиги ва ишончлилиги бўйича олиб борган баҳолаши ва таҳлили натижалари ҳақида маълумоти;

ижроия органга тўланадиган мукофот ва товон хажми ҳақидаги маълумони очиш;

мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини аниқлаш, унинг хизматига тўланадиган хақнинг чегаравий миқдорини ва у билан шартнома тузиш (бекор қилиш) қарорини қабул қилиш.

2.2. Акциядорлик жамиятининг умумий йиғилишида овозга қўйилган савол бўйича қарор, агар Қонунчилик томонидан бошқа ҳолат ўрнатилмаган бўлса, йиғилишда қатнашаётган жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг эгалари-акциядорлар томонидан кўпчилик овоз билан (оддий кўпчилик овоз билан) қабул қилинади.

2.3. Ижроия орган аъзолигига сайлаш саволи бўйича овоз беришда акциядорларнинг вакиллари сифатида қатнашаётган ижроия орган аъзоларининг хуқуқлари чекланган бўлиши мумкин.

2.4. Ушбу саволлар бўйича қарорлар акциядорлик жамиятининг умумий йиғилишида қатнашаётган овоз берувчи акциялар эгалари бўлмиш акциядорлар овозларининг тўртдан уч қисмининг овозлари билан (малакали кўпчилик овоз билан) қабул қилинади:
жамият уставига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш ёки янги тахрирдаги жамият уставини тасдиқлаш;
жамиятни қайта ташкил қилиш;
жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ва оралиқ ва якуний тугатиш балансини тасдиқлаш;
эълон қилинган акцияларнинг чегаравий миқдорини белгилаш;
кузатув кенгашининг ҳисоботи ва тафтиш комиссиясининг ваколатлари доирасига кирадиган масалалар бўйича хулосалари, жумладан жамиятни бошқариш бўйича қонунчилик томонидан ўрнатилган талабларга риоя қилиш бўйича хулосаларини эшитиш; -йирик битимлар тузиш саволи бўйича жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари ўртасида ҳамжиҳатликка эришилмаса, ва кузатув кенгашининг қарори бўйича мазкур савол акциядорларнинг умумий йиғилишига қарор қабул қилиниши учун қўйилган бўлса;

- битим предмети бўлган мол-мулкнинг баланс қиймати ёки унинг сотиб олиш қиймати ушбу битим тузилаётган санада жамият соф активлари миқдорининг 50% дан кўп миқдорни ташкил қилса, йирик битимлар тузиш қарори:

- аффилланган шахс билан тузиладиган битимни маъқуллаш қарори, агар кузатув кенгаши аъзоларининг икки ва ундан кўпроқ аъзолари аффилланган шахслар бўлса, акциядорлик жамиятининг умумий йиғилишида қатнашаётган овоз берувчи акциялар эгалари бўлмиш акциядорлар овозларининг тўртдан уч қисми билан (малакали кўпчилик овоз билан) қабул қилинади.
2.5.Жамиятнинг устав фондидаги (устав капиталида) давлат улушини мавжуд бўлган солиқлар ва давлат олдидаги бошқа қарздорлик ҳисобига шакллантириш ёки ошириш бўйича қарор жамиятнинг овоз берувчи камида учдан икки қисми жойлаштирилган акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг розилигига кўра (давлатдан ташқари) кўпчилик овоз билан (оддий кўпчилик овоз билан) қабул қилинади.

2.6. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига тегишли бўлган саволлар ижроия органига ҳал қилиш учун йўналтирилиши мумкин эмас.
2.7. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига тегишли бўлган саволлар жамият кузатув кенгаши ҳал қилиши учун йўналтирилиши мумкин эмас, лекин жамият устав жамғармасини (устав капиталини) ошириш, жамият устав жамғармасини ошириш ва жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ жамият уставига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш, акцияларни жойлаштириш нархини белгилаш (қимматли қоғозларни биржа бозорига ва биржадан ташқари ташкиллашган бозорга чиқариш), жамиятнинг корпоратив облигацияларни, жумладан акцияларга айирбошланадиган облигацияларни чиқариш ҳақидаги қарорни қабул қилиш, ҳосила қимматли қоғозларни чиқариш ҳақида қарор қабул қилиш, жамиятнинг корпоратив облигацияларини сотиб олиш қарорини қабул қилиш, жамият ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини тайинлаш (сайлаш), унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, ижроия органга тўланадиган мукофот ва товон хажмини белгилаш, жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш каби саволларни ҳал қилиш бундан мустасно.

2.8. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овозга қўйилган саволлар бўйича овоз бериш хуқуқига қуйидаги акциядорлар эгадир:
жамиятнинг оддий акцияларига эга бўлган акциядорлар;
қонунчиликда кўзда тутилган ҳолларда жамиятнинг имтиёзли акцияларига эга бўлган акциядорлар.
2.9. Овоз бериш бевосита кун тартибига қўйилган ҳар бир саволни муҳокама қилиб бўлгандан сўнг ёки бир қатор саволлар бўйича сайлаш қутисидан фойдаланиб олиб борилиши мумкин ва бу ҳол йиғилиш томонидан белгилаб берилади (регламент билан тасдиқланади).
2.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида шахсан қатнаша олмайдиган акциядорлар учун электрон почта орқали овоз беришлари учун шароит ва имкониятлар яратилади(электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ҳолда), шунингдек ўз ваколатларини вакилга делегат қилиб юборади ёки акциядорларнинг умумий йиғилишини видео-конференц-алоқа тартибида олиб борилади.

2.11. Акциядорлар учун, жумладан миноритар акциядорлар учун овоз беришда акциядорлик битимларини тузиш бўйича уларнинг биргаликдаги позицияларини шакллантириш учун имкониятларни кўзда тутадилар.

**III. Умумий йиғилишда қатнашиш хуқуқи. Акциядорлар ва уларнинг ваколатли вакилларини рўйхатдан ўтказиш**

3.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши санасидан уч иш кунидан аввал тузилган акциядорлар реестрида рўйхатдан ўтган акциядорлар қатнашишга хуқуқли.

3.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақидаги хабар жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида чоп этилади, шунингдек акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида ўттиз кун илгари, лекин йигирма бир кундан кечикмасдан электрон почта орқали акциядорларга жўнатилади.

3.3. Жамият давлат вакилини ёзма шаклда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан аввал етти кундан кечикмасдан хабардор қилиши керак (3-илова). Жамият акциядорларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида қўшимча равишда оммавий ахборот воситалар (телевидение, радио) орқали хабар беришга хақлидир.

3.4. Акциядорларнинг реестрида ҳар бир акциядорнинг исми (номланиши), унинг манзили (жойлашган ери), унинг электрон пачтаси, унга тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури ҳақида маълумот жойлашган бўлиб, низоларни ҳал қилиш учун асос ҳисобланади.

Давлат вакили жамиятнинг акциядорлари рўйхатига Марказий депозитарий томонидан ЎзР махаллийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатчиликни ривожлантириш Давлат қўмитасининг ёзма хабарномаси асосида ва унга илова қилинган унинг тайинланиши ҳақидаги қарор асосида киритилади.

 3.5.Акциядорнинг акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиши, дивидендларни олиши ва қонунчиликда кўзда тутилган бошқа хуқуқларини амалга ошириши жамият томонидан корпоратив ҳаракатларни амалга ошириш вақтида жамият акциядорларининг реестри асосида олиб борилади.

3.6. Жамият акциядорларининг реестрига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш йўл қўйилмади, реестр тузилиши санасига келиб ушбу реестрга киритилмаган шахсларнинг бузилган хуқуқларини тиклаш ёки реестрни тузиш вақтида йўл қўйилган хатоларни тузатиш бундан истисно.

3.7. Акциядорнинг акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш хуқуқи шахсан ёки ўзининг вакили орқали амалга оширилади. Давлат вакилининг акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиши хуқуқи шахсан ўзи томонидан амалга оширилади.

Акциядор акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашаётган ўзининг вакилини ўзи ҳоҳлаган вақтда бошқа вакилга алмаштиришга ёки йиғилишда шахсан ўзи қатнашишига хақли.

3.8. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида ҳаракат қилади. Овоз бериш учун тузилган ишончнома ўз ваколатларини ишончнома орқали берган шахс ва вакил ҳақидаги маълумотларга эга бўлиши керак (исми ёки номланиши, яшаш жойи ёки жойлашган ери, паспорт маълумотлари). Овоз бериш учун тузилган ишончнома нотариус орқали тасдиқланган бўлиши керак. Юридик шахс томонидан берилган овоз бериш учун тузилган ишончнома унинг раҳбарининг имзоси қўйилган, мазкур юридик шахснинг мухри туширилган ҳолда берилади.

3.9. Агар жамият акцияси бир нечта шахсларнинг мулкий улуши ҳисобланса, у ҳолда акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш хуқуқи мазкур шахсларнинг ҳоҳишига кўра ушбу мулкий улуш қатнашчиси ёки уларнинг умумий бир вакили томонидан амалга оширилади. Ҳар бир кўрсатиб ўтилган шахснинг ваколатлари керакли тарзда расмийлаштирилган бўлиши керак.

3.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашишга акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрига киритилган акциядорлар, уларнинг мухтор вакиллари, Кузатув кенгаши аъзолари, тафтиш комиссияси аъзолари, Бош директор, аудиторлик ташкилоти хақлидирлар.

3.11. Акциядорлар ва уларнинг мухтор вакиллари умумий йиғилишда қатнашишлари учун билдиришномада кўрсатилган йиғилиш бўлиб ўтиш жойи ва вақти бўйича рўйхатдан ўтишлари керак.

3.12. Умумий йиғилишда қатнашиш учун етиб келган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш, уларнинг ҳар бирининг шахсини тасдиқловчи паспорт ёки бошқа ҳужжат тақдим қилинганида амалга оширилади.

3.13. Юридик шахс раҳбари – Жамият акциядори умумий йиғилишда лавозими бўйича ўз ваколатларини лавозимга тайинлаш ҳақидаги хуқуқий хужжат ва шахсини тасдиқловчи хужжатга кўра амалга оширади.

3.14. Умумий иғилишга етиб келган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш 1-иловага мувофиқ шаклда тузилган Умумий йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорларни қайд қилиш рўйхатига мувофиқ олиб борилади.

3.15. Қайд қилиш рўйхати брошюраланган, тартиб рақамлари қўйилган, тикилган ва жамият мухри билан қотирилган бўлиши керак.

3.16. Умумий йиғилиш олиб борилаётганда акциядорлар (уларнинг вакиллари) қайд қилиш рўйхатига имзо қўйишади ва овоз бериш учун акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашишга акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестри томонидан белгиланган ҳар бир акциядорнинг овоз берувчи акциялари сони кўрсатилган бюллетенлар бутлигини олишади (2-илова).

Агар йиғилиш қатнашчиси бир ёки бир нечта акциядорнининг манфаатларини ифодаловчи ишончномани тақдим қилса, у ҳолда унга овоз бериши учун у мухтор бўлган акциядорнинг (акциядорларнинг) бюллетенлари берилади, қайд қилиш рўйхатида эса у мухтор бўлган акциядорнинг фамилияси қаршисида “ Овоз берувчи \_\_\_\_\_\_\_\_\_дона акциялар бўйича \_\_\_\_\_\_ сонли “\_\_\_\_\_\_” да берилган Ишончномага кўра” ёзуви, вакилнинг фамилияси, исми, шарифи кўрсатилади.

**IV. Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишини ўтказишга тайёрланиш**

4.1. Акциядорларнинг йиллик Умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўришда жамиятнинг кузатув кенгаши, умумий йиғилишга чақирувчи шахслар томонидан:
умумий йиғилишни оилб бориш санаси, вақти ва жойи;

умумий йиғилишнинг кун тартиби;
жамият акциядорларини акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилиш учун тузиладиган реестр санаси;

умумий йиғилиш олиб бориш учун жамият акциядорларнинг реестрини тузиш санаси;
акциядорлар ва давлат вакилига умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида хабар бериш тартиби;
умумий йиғилишни олиб боришга тайёгарлик кўришда акциядорлар ва давлат вакилига тақдим қилинадиган маълумотлар (материаллар) рўйхати;
овоз бериш учун бюллетеннинг шакли ва мазмуни,
ишчи органларни сайлаш учун номзодларни таклиф қилиш, акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган ҳисоб комиссиясини тузишни амалга оширади.
Аниқ фикрларни ифода қилмайдиган саволларни акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига қўйиш йўл қўйилмайди (жумладан, “ҳар хил”, “бошқа”, “бошқалари” ва хок.). 4.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ўтказиш ҳақида қарорни қабул қилиш кунидан эътиборан камида ўн кун аввал, кўпи билан ўттиз кун илгари қилиб белгилаш мумкин эмас.
4.3. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) 5 мартгача акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга (4-иловадаги шакл бўйича). Кўрсатилган акциядорлар акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ва мазкур органнинг сон жиҳатдан таркибидан ошмаган сонли жамиятни таклиф қилишга хақли.

Агар кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига аъзоликка таклиф қилинган номзодлар аъзоликни амалга ошира олмаса, акциядорлар (акциядор) таклиф қилинган номзодлар рўйхатига ўзгариш киришга, ва Кузатув кенгашининг акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига бўйича мажлисида, аммо акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч кундан кечикмасдан кўриб чиқишига хақлидир.

4.4. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига қўйиладиган савол ёзма равишда бундай савол қўйилишини асослаган ҳолда, акциядорнинг исми, шарифи (номи) кўрсатилиб, унга (уларга) тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури кўрсатилиб қўйилади.

4.5. Таклиф қилинаётган саволларни аниқ фикрларда ифодалаб, кузатув кенгаши номига ёзма ариза ёзилади.

Талабномани киритиш санаси почта жўнатмаси санаси ёки талабномани жамиятга топшириш санаси бўйича аниқланади.

4.6. Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига аъзоликка номзодларни таклиф қилиш, жумладан ўз-ўзини таклиф қилиш ҳолларида номзоднинг исми, шарифи ва унга тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури (агар номзод жамият акциядори бўлса), шунингдек номзодни таклиф қилган акциядорларнинг исм, шарифлари, уларга тегишли бўлган акцияларнинг сони ва тури кўрсатилади.

4.7. Сайланадиган бошқарув органларига сайлашда Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолари фаолияти, уларнинг ёлланиш бўйича жамиятдаги фаолияти бир вақтнинг ўзида олиб бориши йўл қўйилмайди.

4.8 Жамиятнинг Кузатув кенгаши келиб тушган таклифларни кўриб чиқиши шарт ва уларни акциядорларнинг Умумий йиғилиши кун тартибига қўйиш ёки кўрсатилган йиғилиш кун тартибига қўймаслик қарорини мазкур Низомнинг 4.3 бандида кўрсатилган муддатдан кейин ўн кундан кечикмасдан қабул қилиши керак.

4.9. Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига аъзоликка таклиф қилинган номзодларни сайлаш бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилишлари керак, акциядор (акциядорлар) томонидан кун тартибига қўйиш учун таклиф қилиш саволи ҳам акциядорларнинг Умумий йиғилиши кун тартибига қўйилиши керак, булардан мустасно қуйидаги ҳолатлар:

ν акциядор (акциядорлар) томонидан мазкур низомнинг 4.3 бандида ўрнатилган муддатга риоя қилинмаганлик;
ν акциядор (акциядорлар) жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг камида 1% эга эмасдир;
ν жамиятнинг сайланувчи органига номзод ҳақида маълумотлар тўла бўлмаса;
ν таклифлар қонунчилик актлари ва мазкур нозом талабларига мувофиқ бўлмаса.
4.10. Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига аъзоликка таклиф қилинган номзодларни сайлаш бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритмаслик ёки акциядор (акциядорлар) томонидан таклиф қлинган саволни кун тартибига қўймаслик ҳақидаги Кузатув кенгашининг асосланган қарори савол қўйган ёки таклиф киритган акциядор (акциядорлар)га мазкур қарор қабул қилинган кун эътиборан уч иш кунидан кечикмасдан хабар қилиниши керак.

4.11 Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига аъзоликка таклиф қилинган номзодларни сайлаш бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритмаслик ёки акциядор (акциядорлар) томонидан таклиф қлинган саволни кун тартибига қўймаслик ҳақидаги Кузатув кенгашининг асосланган қарори судда даъво сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

4.12. Акциядор ўзи ҳақидаги маълумотлар ўзгарганлиги ҳақида унинг акцияларига нисбатан хуқуқлари ҳисоб-китоби бўйича хизмат кўрсатувчи депозитарийни ўз вақтида хабардор қилиши керак. Акциядор ўзи ҳақидаги маълумотлар ўзгарганлиги ҳақида Марказий депозитарий ва унинг акцияларига нисбатан хуқуқлари ҳисоб-китоби бўйича хизмат кўрсатувчи депозитарийни ўз вақтида хабардор қилмаган ҳолларда акциядорга шу билан боғлиқ бўлган зарарлар келтирилганда, улар жавобгар бўлмайдилар.

4.13. Бунда агар жамиятга мазкур ўзгаришлар ҳақида хабар берилмаган бўлса ва акциядор электрон почта орқали хабарнома олмаган бўлса, жамият жавобгарликни ўз зиммасига олмайди. Ҳар бирига алоҳида хабарнома акциядорларнинг реестридаги маълумотлар тайёрланади.

4.14. Акциядорнинг талабига кўра жамият уни акциядорларнинг Умумий йиғилишида қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар реестрига киритилганлиги ҳақида маълумот (бепул) бериши шарт.

Акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорлар ва давлат вакилига тақдим қилиниши зарур бўлган маълумотга (материалга) жамиятнинг йиллик ҳисоботи, жамиятнинг йиллик молиявий-хўжалик фаолиятини аудитор текшируви натижалари ва тафтиш комиссиясининг хулосаси, шунингдек жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига аъзоликка номзодлар ҳақидаги маълумот, жамият уставига киритиладиган ўзгаришлар ва қўшимчалар лойиҳалари, ёки янги тахрирдаги жамият уставининг лойиҳаси, умумий йиғилишнинг кун тартибига нисбатан кузатув кенгашининг позицияси киради.
4.15. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақидаги маълумот қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:
жамиятнинг номланиши, жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почт манзили;
умумий йиғилишни ўтказиш санаси, вақти ва жойи;
жамият акциядорилари реестрини тузиш санаси;
умумий йиғилиш кун тартибига киритиладиган саволлар;
акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорлар ва давлат вакилига тақдим қилиниши зарур бўлган маълумотлар билан акциядорларни ва давлат вакилини таништириш тартиби.
4.16. Жамият акциядорларни жамият томонидан уларга тегишли бўлган акцияларни сотиб олишини талаб қилиш хуқуқи борлиги, акцияларининг нархи ва сотиб олиш тартиби ҳақида хабардор қилиши керак.

4.17. Кун тартибига киритилган саволлар бўйича овоз беришда (жамиятни қайта тузиш, жайлаштирилган акцияларни йириклаштириш, йирик битим тузиш, жамият Уставига киритиладиган ўзгаришлар ва қўшимчалар, ёки жамият акциядорларининг манфаатларини чеклайдиган янги тахрирдаги жамият уставини тасдиқлаш) жамият уставига мувофиқ жамият томонидан сотиб олиш хуқуқини талаб қилиши зарурияти келиб чиқиши оқибати мумкин бўлган саволларни кўриб чиқувчи акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақидаги хабар акцияларнинг нархи ва сотиб олишни амалга ошириш тартиби ҳақидаги маълумотни ўз ичига олиши керак. 4.18. Акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорлар ва давлат вакилига тақдим қилиниши зарур бўлган қўшимча маълумот (материаллар) рўйхати қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштирувчи ваколатли давлат органи томонидан ўрнатилиши мумкин.

4.19. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига қўйилган саволлар бўйича овоз бериш фақат овоз бериш бюллетенлари билан амалга оширилади.

4.20. Овоз бериш бюллетенининг шакли ва матни, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши жамият кузатув кенгаши томонидан чақирилмаган ҳоллардан ташқари, кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади. Овоз бериш бюллетени акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш учун рўйхатдан ўтган акциядорга (унинг вакилига) берилади.

4.21. Овоз бериш бюллетенида қуйидагилар бўлиш керак: жамиятнинг тўла фирма номи, акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказиш санаси, вақти ва жойи, овозга қўйилган ҳар бир саволнинг аниқ ифода этилиши, ва уни кўриб чиқиш навбати, ҳар бир савол бўйича “ҳа”, “йўқ” ёки “бетараф” сўзлари билан ифодаланган овоз бериш вариантлари (овозга қўйилган савол “ҳа” сўзи билан ифодаланадиган кумулятив овоз беришдан ташқари), овоз бериш бюллетени акциядор томонидан имзоланган бўлиши керак мазмунидаги кўрсатма.

4.22. Кумулятив овоз беришда бюллетень алоҳида расмийлаштирилади ва қуйидагиларни ўз ичига олади: жамиятнинг тўла фирма номи, акциядорларнинг Умумий йиғилишини ўтказиш санаси, вақти ва жойи, фамилияси, исми, шарифи кўрсатилган номзодлар ҳақида маълумот, кун тартибидаги қайси савол бўйича овоз бериш ўтказилмоқда, бюллетень акциядор томонидан имзоланган бўлиши кераклиги ҳақида кўрсатма, номзод учун бериладиган овозларни кўрсатиш учун қатор.
Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли бўлган овозлар сони жамият кузатув кенгашига сайланиши керак бўлган шахслар сонига кўпайтирилади, ва акциядор шу йўл билан олинган овозларини ҳаммасини битта номзодга беришга ёки ҳамма номзодларга бўлиб бериши хақлидир.

4.23. Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига аъзоликка номзодларни сайлаш бўйича овоз беришда учун номзодлар овоз бериш бюллетени номзоднинг фамилияси, исми, шарифи кўрсатилган маълумотга эга бўлиши керак.

4.24. Акциядорларнинг Умумий йиғилишида қатнашган шахсга шундай шахс ҳисобига у томонидан тўлдирилган бюллетеннинг нусхасини кўчириш имконияти берилади.

**V. Акциядорларнинг навбатдан ташқари йиғилишини олиб боришга тайёрланиш**

5.1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари йиғилиши жамият кузатув кенгаши қарорига кўра унинг ўз ташаббуси асосида, тафтиш комиссиясининг ёзма талабига кўра, шунингдек акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаб тақдим этган кунига келиб жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг 5 % га эга бўлган акциядор (акциядорларнинг) ёзма талабига кўра олиб борилади.

5.1. Тафтиш комиссияси ёки овоз берувчи акцияларнинг камида 5 % эга бўлган акциядор (акциядорлар)нинг ёзма талаби бўйича акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисининг чақирилиши жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисининг чақирилиши ҳақидаги ёзма талаб тақдим қилинган кунда эътиборан ўттиз кундан кечикмасдан амалга оширилади.

5.3. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисининг чақирилиши ҳақидаги талабномага йиғилиш кун тартибига қўйиладиган аниқ ифодаланган саволларнинг кун тартибига киритилиш сабабларини кўрсатилади.

5.4. Кузатув кенгаши Тафтиш комиссияси ёки овоз берувчи акцияларнинг камида 5 % эга бўлган акциядор (акциядорлар)нинг ёзма талаби бўйича акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисининг кун тартибига қўйиладиган аниқ ифодаланган саволларга ўзгаришлар киритишга хақли эмас.

Бунда тақдим қилинган ваколатли талабга мувофиқ чақирилган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисининг кун тартиби, Кузатув кенгаши қарорига кўра қўшимча саволлар билан кенгайтирилиши мумкин.

5.5. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисининг кун тартибига назорат ва бошқарув органлари аъзоларини сайлаш саволи қўйилган тақдирда, жамиятнинг ҳаммаси бўлиб овоз берувчи акцияларининг камида 1 % эга бўлган акциядорлар номзодларни таклиф қилиш хуқуқига эга бўладилар.

5.6. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси ўтказилаётганида жамиятнинг сайлов органларига номзодларни таклиф қилишнинг муддати ва тартиби қуйидагича ўрнатилади:
- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисида жамиятнинг сайлов органларига номзодларни таклиф қилишнинг (талабномаларни қабул қилиш муддати) Кузатув кенгаши тайинлаган муддатдан камида 5 кундан аввал бўлиши керак;
- номзодларни таклиф қилиш муддати ҳақидаги маълумот акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисини чақириш ҳақидаги хабарнома матнига киритилади.
5.7. Жамият Кузатув кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси кун тартибига таклиф қилинган саволни ёки Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига аъзоликка номзодлар рўйхатига таклиф қилинган номзодни киритиш таклифини рад қилиши бўйича асосланган қарори савол киритган ёки таклиф киритган акциядорга (акциядорларга) қарор қабул қилинган кундан эътиборан 3 иш кунидан кечикмасдан юборилиши керак.
Жамият Кузатув кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси кун тартибига таклиф қилинган саволни ёки Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига аъзоликка номзодлар рўйхатига таклиф қилинган номзодни киритиш таклифини рад қилиши бўйича қарори судда даъво аризасига кўра кўриб чиқилиб, бекор қилиниши мумкин.

5.8. Агар акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси чақирилиш талаби акциядордан (акциядорлардан) келиб чиққан бўлса, у ҳолда талабда чақиришни талаб қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) исми (номи), унга тегишли акцияларнинг тури ва сони кўрсатилган бўлиши керак.
5.9. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси чақирилиши талаби акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси чақирилишини талаб қилувчи шахс (шахслар) томонидан имзоланиши керак.

5.10. Тафтиш комиссияси ёки жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг камида 5 % эга бўлган акциядорларнинг кузатув кенгаш томонидан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси чақирилиш талаби қўйилган муддатдан бошлаб ўн кун ичида кузатув кенгаши томонидан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси чақирилиш қарори ёки уни чақиришга рад жавоби қарори қабул қилиниши керак.

5.11. Тафтиш комиссияси ёки жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг камида 5 % эга бўлган акциядор (акциядорларнинг) кузатув кенгаш томонидан акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлиси чақирилиш талабига рад жавоби қарори қуйидаги ҳолатларда қабул қилиниши мумкин, агар:

ν акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисини чақириш талабини қўйган акциядор (акциядорлар) талаблар қўйилган кунга келиб жамиятнинг овоз берувчи акцияларининг камида 5 % эга бўлган акциядори (акциядорлари) бўлмасалар;
кун тартибига қўйишга таклиф қилинган саволлардан бири акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатига кирмайдиган савол бўлса;
ν кун тартибига қўйишга таклиф қилинган савол қонунчилик актлари талабларига мувофиқ бўлмаса.
5.12. Кузатув кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисини чақириш ҳақидаги қарори ёки уни чақиришга асосланган рад жавоби қарори йиғилиш чақирилишини талаб қилувчи шахсларга қарор қабул қилинган кунидан эътиборан уч иш кунидан кечикмасдан юборилиши керак.

5.13. Кузатув кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисини чақиришга асосланган рад жавоби қарори судда даъво аризасига кўра бекор қилиниши мумкин.

5.14. Агар 10 кун мобайнида Кузатув кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий мажлисини чақириш ҳақидаги қарори қабул қилинмаган бўлса ёки уни чақиришга асосланган рад жавоби қарори қбул қилинган бўлса, у ҳолда акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши йиғилиш чақирилишини талаб қилаётган шахслар томонидан чақирилиши мумкин.
Бундай ҳолларда акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик ишлари билан боғлиқ бўлган харажатлар акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори бўйича жамият маблағлари ҳисобига қопланиши мумкин.

**VI. Умумий йиғилиш кворуми**

6.1. Рўйхатдан ўтказиш учун ажратилган вақт ўтганидан сўнг, баённома билан расмийлаштириладиган якуний натижалар қайд қилинади.

6.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш учун акциядорларнинг (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтишлари тугаш вақтига келиб, Жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб кўпи билан 50 % эга бўлган акциядорлари рўйхатдан ўтишган бўлса акциядорларнинг умумий йиғилиши қонуний хуқуққа (кворумга эга) эга бўлади.

6.3. Агар йиғилишни бошлаш учун ўрнатилган вақтдан кўпи билан 60 дақиқа ўтганидан кейин ҳам кворум йиғилмаган бўлса, у ҳолда акциядорлар йиғилишини қайтадан олиб бориш санаси эълон қилинади. Акциядорлар умумий йиғилишини қайтадан олиб боришда йиғилиш кун тартибини ўзгартириш йўл қўйилмайди.

6.4. Ўтказилмаган йиғилиш ўрнига қайтадан ўтказиладиган умумий йиғилиш акциядорларнинг (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтишлари тугаш вақтига келиб, жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб кўпи билан 40 % эга бўлган акциядорлари рўйхатдан ўтишган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши қонуний хуқуққа (кворумга эга) эга бўлади.

6.5. Акциядорларнинг қайтадан ўтказиладиган умумий йиғилиши ҳақидаги хабар жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида чоп этилади, ҳамда акциядорларга электрон почта орқали акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилишидан аввал етти кундан кечикмай, аммо ўтказилиш санасидан ўттиз кундан вақтли бўлмаган муддатда хабар жўнатилади. Давлат вакили ёзма равишда акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши санасида камда етти кун аввал хабардор қилинади.

6.6. Камида йигирма кунда кворум мавжуд бўлмагани сабабли акциядорларнинг умумий йиғилишини бошқа санага ўтказилишида акциядорларнинг умумий йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар ўтказилмаган умумий йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга бўлган акциядорлар деб топилади.

**VII. Умумий йиғилишнинг ўтказилиш процедураси ва ишчи органлари**

7.1. Умумий йиғилишни олиб бориш процедураси қуйидагиларни ўз ичига олади:
- йиғилиш қатнашчиларини рўйхатдан ўтказиш;
- кворум мавжудлигини аниқлаш;
- регламентни тасдиқлаш;
- кун тартибига киритилган саволларни муҳокама қилиш;
- кун тартибига киритилган саволлар бўйича қарорлар қабул қилиш (овоз бериш);
- йиғилишни ёпиш.
7.2. Йиғилиш ишчи органининг сон ва персонал таркиби Кузатув кенгаши ва алоҳида ҳар бир акциядор томонидан таклиф қилинади ва қуйидагиларни ўз ичига олади:
- ҳисоб комиссияси ва унинг раиси;
- райосат.
7.3. Йиғилиш қатнашчиси рўйхатдан ўтишда қуйидагиларни бажариши керак:
- паспорти ёки шахсини тасдиқловчи бошқа гувоҳномани тақдим қилиши;
- овоз бериши учун бюллетень олиши;
- қайд қилиш рўйхатида бюллетенларни олганлигини тасдиқловчи имзосини қўйиши.
7.4. Кузатув кенгашининг қарорига кўра ҳар бир йиғилиш қатнашчисига ахборот материаллари берилади.
7.5. Йиғилиш акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорларига мувофиқ регламент ва эълон қилинган кун тартибига риоя қилган ҳолда олиб борилади. Йиғилиш қатнашчиларининг чиқишлари эълон қилинган кун тартиби билан қарама қарши бўлмаслиги керак.

7.6. Регламентни тасдиқлашда йиғилиш ҳар бир аниқ фикрни ҳисобга олган ҳолда унинг ҳар бир моддасини кўриб чиқиши мумкин.
7.7. Акциядорларнинг умумий йиғилишини Кузатув кенгашининг раиси олиб бориши мумкин, узрли сабабга кўра қатнашмаган ҳолларда эса – кузатув кенгашининг аъзоси олиб бориши мумикн.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши раиси ваколатларига аудио – ва видео тасвирларни санкциялаш саволлари ва акциядорларнинг умумий йиғилишини интернет тармоқларида намойиш қилиш киради.
7.8. Раислик қилувчига йиғилишни эълон қилинган кун тартибига қаттий риоя қилиб олиб бориш ваколатлари берилади. Раис йилилишни бошловчи сифатида Кузатув кенгаши аъзосини тайинлаши мумкин.

7.9. Акциядорларнинг умумий йиғилиши раиси йиғилиш райосатига раҳбарлик қилади, йиғилишининг олиб борилишини таъминлайди ва бунинг учун ўз мажбуриятларини рисоладагидек бажариши учун зарур бўлган барча ваколатларга эгадир.

7.10. Акциядорларнинг умумий йиғилиши раиси йиғилиш ўтишига раҳбарлик қилади, умумий йиғилишининг ишчи органларининг ҳаракатларини мувофиқлаштиради, саволларни муҳокама қилиш тартибини аниқлайди, маърузачиларнинг маъруза вақтларини чеклайди, йиғилиш ўтиши ва овоз бериш давомида тушунтиришлар беради, йиғилиш ўтиши вақтида залда тинчлик ўрнатилишини назорат қилади.

7.11. Акциядорларнинг умумий йиғилиши раиси ва котиби умумий йиғилиш баённомасини имзолайдилар.

7.12. Овозларни санаш, акциядорлар акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиши учун уларни рўйхатдан ўтказиш, ҳамда овоз бериш бюллетенларини бериш учун жамият кузатув кенгаши томонидан ҳисоб комиссияси тузилади, унинг сон ва персонал таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

7.13. Ҳисоб комиссиясининг таркиби уч кишидан кам бўлмаслиги керак. Ҳисоб комиссиясининг таркибига жамият Кузатув кенгаши аъзоси, жамият тафтиш комиссияси аъзоси, жамият директори, шунингдек мазкур лавозимларга таклиф қилинаётган шахслар кириши мумкин эмас.

7.14. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш “битта овоз берувчи акция-битта овоз” принципи бўйича амалга оширилади, бундан мустасно – жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив овоз бериш олиб борилганида.

7.15. Овоз беришда овозлар овоз берувчиларга овоз беришнинг мумкин бўлган варианти бўйича қўйилган саволларга берилган овозлар ҳисобга олинади. Кўрсатилган талабларга зид равишда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари хақиқий эмас деб топилади ва уларда кўрсатилган саволлар бўйича берилган овозлар ҳисобга олинмайди.

Овозга қўйилган бир нечта саволларга эга бўлган бюллетень бир ва бир нечта саовлга нисбатан нотўғри тўлдирилган бўлса, у ҳолда бундай овоз бериш бюллетени умуман олганда хақиқий эмас деб топилиш оқибатига эга бўлмайди.

7.16. Овозларни санаш ҳисоб комиссияси томонидан барча кузатувчилар ва акциядорлар вакиллари қатнашувида олиб борилади.
7.17. Қуйидагилар ҳисобланади:

- рўйхатдан ўтган йиғилиш қатнашчилари овозларининг (акцияларнинг) жами сони;
- тақдим қилинган бюллетенлардаги овозлар сони;
- хақиқий эмас деб топилган бюллетенлардаги овозлар сони;
- хақиқий деб эътироф этилган бюллетенлардаги овозлар сони;
- ҳар бир ҳал қилинаётган савол бўйича “ҳа”, “йўқ”, “бетараф” деб тақдим қилинган ҳақиқий овозлар сони.
7.18. Ҳисоблаш комиссияси унга юклатилган мажбуриятларни бажариши жиҳатидан йиғилишнинг мустақил ишчи органи ҳисобланади.

7.19. Ҳисоблаш комиссиясига амалда ёрдам кўрсатиш учун ёки унинг вазифаларини бажариш учун сармоявий маслаҳатчи каби мухтор экспертлар ва бошқа қимматли қоғозлар бозорининг мутахассис қатнашчилар жалб қилиниши мумкин.

7.20. Ҳисоб комиссияси:
• акциядорларнинг умумий йиғилиши қонуний хуқуққа (кворумга эга) эга бўлишини аниқлайди;
• умумий йиғилишда акциядорлар (уларнинг вакиллари билан) томонидан овоз бериш хуқуқини сотиш билан боғлиқ бўлган пайдо бўлган саволларни тушунтириб беради;
• овоз беришга қўйилган саволлар бўйича овоз бериш тартибини тушунтииб беради;
• ўрнатилган овоз бериш тартибини ва акциядорларнинг овоз беришда қатнашиш хуқуқини таъминлайди;
• овозларни санайди ва овоз беришга якун ясайди;
• овоз бериш бўйича баённома тузади;
• овоз бериш бюллетенларини архивга топширади.
7.21. Ҳисоблаш комиссиясига амалий ёрдам бериши учун ёки унинг вазифаларини бажариш учун сармоявий маслаҳатчи каби мухтор экспертлар ва бошқа қимматли қоғозлар бозорининг мутахассис қатнашчиларини жалб қилиш мумкин.

7.22. Жамият акциядорларининг умумий йиғилишида қатнашган шахсга хужжат нусхаларини тайёрлаш учун кетган харажатларини ҳисобга олиб, ўзи тўлдирган бюллетендан нусха кўчириш имконияти берилади.

**VIII. Умумий йиғилишни олиб бориш тартиби**

8.1. Умумий йиғилишни олиб бориш тартиби (регламенти) акциядорларнинг ҳар бир умумий йиғилишида мазкур Низомга мувофиқ тасдиқланади.

8.2. Кузатув кенгаши раиси ҳисоблаш комиссияси таркиби ва унинг раисини тасдиқлашни, раёсат таркибини, Умумий йиғилиш раиси ва котибини тасдиқлашни таклиф қилади.

8.3. Умумий йиғилишни олиб бориш тартиби йиғилиш ишининг бошланиши ва тахминий тугашини вақтини, сўзга чиқишлар ва танаффуслар давомийлигини, кун тартибидаги саволларнинг кетма-кетлигини, кун тартибидаги саволлар бўйича маърузачиларнинг фамилияси ва лавозимини, овоз бериш тартибини таъминлашни ва натижалрни эълон қилишни кўзда тутади.

8.4. Йиғилиш давомида пайдо бўладиган жорий саволлар раис ўзи ҳал қилади, муҳокама қилинаётган савол бўйича асосий принцип - акциядорларнинг Умумий йиғилишида сўзга чиқиш хуқуқидан ҳар бир акциядор унга берилган вақт чегарасида фойдаланиши мумкин. 8.5. Кун тартибига қўйилган саволлар муҳокамасида қатнашиш ҳоҳлаганлар Умумий йиғилиш котибига саволни кўрсатиб, ёзма талабнома бериши мумкин.

8.6. Кун тартибига қўйилган барча саволларни муҳокама қилиб бўлинганидан кейин раис акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпиқ деб эълон қилади. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

**IX. Акциядорларнинг Умумий йиғилиши баённомаси**

9.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:
акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб бориш санаси, вақти ва жойи;
жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари – акциядорлар овозларининг жами сони;
акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашаётган акциядорларнинг овозлари сони;
умумий йиғилиш раёсати раиси ва котиби, йиғилишнинг кун тартиби.
Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомасида маърузаларнинг асосий мазмунлари, овозга қўйилган саволлар, ва улар бўйича овоз беришларнинг якунлари, йиғилиш қабул қилган қарорлар бўлиши керак.

9.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомаси акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпиқ деб эълон қилинган кундан кейин ўн кундан кечикмасдан икки нусхада тузилади. Иккала нусха раис ва котиб томонидан имзоланади.

9.3. Овоз бериш якунларига кўра ҳисоб комиссияси овоз бериш якунлари бўйича, жумладан акциядорларнинг умумий йиғилиши кворуми мавжудлиги ҳақидаги ахборот бўйича ҳосблаш комиссияси аъзолари имзолаган баённома тузади.

9.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишининг овоз бериш якунлари баённомаси тузилиши ва имзоланганидан кейин овоз бериш бюллетенлари ҳисоблаш комиссияси томонидан мухрланиб, ёпиштирилади ва жамият архивига сақлаш учун топширилади.

Овоз бериш якунлари бўйича баённома акциядорларнинг умумий йиғилиши баённомасига қўшиб қўйилади.

9.5. Овоз бериш якунлари акциядорларнинг овоз бериш олиб борилган умумий йиғилишида ўқиб эшиттирилади, ҳамда акциядорларнинг умумий йиғилиши ёпилганидан кейин овоз бериш якунлари бўйича ҳисобот чоп этилиб, акциядорларга етказилади.

**X. Акциядорларнинг Умумий йиғилиши қарорларини бажарилиши**

10.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорларини бажарилиш назорати, агар қарорда бошқа орган айтиб ўтилмаган бўлса ва баённомада акс эттирилмаган бўлса, жамият Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади.
10.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорлари барча акциядорлар учун, Умумий йиғилишда қатнашаётган ёки қатнашмаётганлар учун ҳам уларга тегишли қисмида бажарилиши мажбурийдир.

10.3. Акциядорларнинг умумий йиғилиши АЖ нинг лавозимли шахсларига нисбатан улар Кодекс тавсияларига риоя қилмаганликлари ёки Кодексда кўзда тутилган маълумотни ошкор қилмаганлари учун жавобгарлик чораларини ўрнатишга хақлидир.