ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№1

Тақырыбы: Арнайы қызмет өткеруге қастандық жасайтын қылмыстар.

Шымкент, 20 ж

**1.1 «Әскери заң шығару» пәннің мақсаты** – студенттердің ҚР Қорғаныс Министрлігінің ҚР ҚК қатысты әскери заңдардың негізін хабардар ету және бастапқы әскери дайындығы жүйесін жетілдіру, жастарды ҚР Қорғаныс күші қызметінедайындау. Оқу барысында әскери патриоттық сезімін және дене күші, құқықтық білім беру жағынан азамат етіп қалыптастыру.

**1.2 «Әскери заң шығару» пәннің негізгі міндеті** курсы бойынша Әскери заң шығару Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрудағы жаңа үрдістерді және қазіргі жағдайда әскери заңдардың орындалу тәртібі мен құқық пен тәртібтің нығайту қажеттілігін көрсетеді.

 Қазақстан Республикасының қорғанысы- республиканың егемендігі мен аумақтық тұтастығын жэне шекараларының қол сұғылмастығын қорғауға дайын болуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын саяси, әскери, экономикалық және әлеуметтік-құқықтық сипаттағы мемлекеттік шаралар жүйесі.ҚР қарулы агрессиядан қорғау мемлекеттің аса маңызды міндеті және Қазақстанның бүкіл халқының ісі болып табылатыны туралы жазылған.

**Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы**

**Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы № 527-IV Заңы**

 Осы Заң Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі саласындағы құқықтық қатынастарды реттейді және адамның және азаматтың, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мазмұны мен қағидаттарын, Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жүйесiн, мақсаттары мен бағыттарын айқындайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2-тарау. ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ

ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

3-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ, ҚАУІПСІЗДІК

КЕҢЕСІНІҢ, ПАРЛАМЕНТІНІҢ, ҮКІМЕТІНІҢ, СОТТАРЫНЫҢ,

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ

ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

4-тарау. ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 30-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

 Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

 1) ақпараттық инфрақұрылым – ақпаратты қалыптастыру, жасау, өзгерту, өңдеу, беру, пайдалану және сақтау техникалық құралдары мен жүйелерінің жиынтығы;

 2) ақпараттық кеңістік – жеке және қоғамдық санаға, ақпараттық инфрақұрылым мен ақпараттың өзіне де ықпал ететін, ақпаратты қалыптастыруға, жасауға, өзгертуге, өңдеуге, беруге, пайдалануға, сақтауға байланысты қызмет саласы;

 3) Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi (бұдан әрi – ұлттық қауiпсiздiк) – адамның және азаматтың, қоғам мен мемлекеттің серпінді дамуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы ұлттық мүдделерінiң нақты және ықтимал қауiп-қатерлерден қорғалуының жай-күйi;

 4) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету (бұдан әрі – ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету) – ұлттық мүдделерді нақты және ықтимал қауiп-қатерлерден қорғауға бағытталған ұлттық қауіпсіздік субъектілерінің қызметі;

 5) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі – ұлттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясат шеңберінде ұлттық қауіпсіздік субъектілері іске асыратын құқықтық, ұйымдастырушылық, экономикалық, техникалық және өзге де шаралар жиынтығы;

 6) Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерi – іске асырылуынан мемлекеттің адам мен азаматтың құқықтарын, қазақстандық қоғамның құндылықтарын және конституциялық құрылыс негіздерін қорғауды қамтамасыз ету қабілеті байланысты болатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық тұрғыдан танылған саяси, экономикалық, әлеуметтік және басқа да қажеттіліктерінің жиынтығы;

 7) ұлттық қауiпсiздiкке қауiп-қатерлер – Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерiн iске асыруға кедергi келтіретін немесе кедергі келтіруі мүмкін сыртқы және ішкі факторлардың (процестер мен құбылыстардың) жиынтығы;

 8) ұлттық қауiпсiздiк объектiлерi – адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары; қоғам, оның материалдық және рухани құндылықтары; мемлекет, оның конституциялық құрылысы;

 9) ұлттық қауіпсіздік стратегиясы – ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында негізгі проблемаларды және қауіп-қатерлерді, стратегиялық мақсаттарды және нысаналы индикаторларды, міндеттерді және нәтижелер көрсеткіштерін айқындайтын Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық құжаты;

 10) ұлттық қауiпсiздiк субъектiлерi – өз өкiлеттiктерін биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтары органдары арқылы жүзеге асыратын мемлекет, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысатын Қазақстан Республикасының азаматтары мен ұйымдары.

 2-бап. Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз етудің құқықтық негіздері

 1. Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету саласындағы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерiнен тұрады.

 2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше нормалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

 3. Мынадай:

 1) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін немесе тәуелсіздіктен айырылуға әкеп соғатын;

 2) Қазақстан Республикасының егемендік құқықтарының аясын тарылтатын халықаралық шарттарды жасасуға жол берілмейді.

 3-бап. Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету қағидаттары

 Ұлттық қауiпсiздiкті қамтамасыз ету қағидаттары:

 1) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру кезiнде заңдылықты сақтау;

 2) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы;

 3) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштерiнiң жедел өзара хабардар етiлуі және іс-қимылдарының үйлесiмділігі;

 4) ұлттық қауiпсiздiктiң барлық түрлерiнiң бiрлiгi, өзара байланысы және теңдестiрiлімдiгi, ахуалдың дамуына байланысты олардың басымдығының жедел өзгеруі;

 5) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезінде алдын алу-профилактикалық шараларының басымдығы;

 6) ұлттық қауіпсіздікке келтірілген және/немесе ықтимал нұқсанның ауқымы мен сипатына ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының уақтылы және лайықты болуы;

 7) адамның және азаматтың, қоғам мен мемлекет мүдделерінің теңгерімін сақтау, олардың өзара жауапкершілігі;

 8) ұлттық қауіпсіздікті қорғау жөніндегі іс-қимылдардың барлық жиынтығын іске асырудың бақылауда болуы;

 9) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің халықаралық қауіпсіздік жүйелерімен ықпалдастығы;

 10) мемлекеттік органдар өкілеттіктерінің аражігін нақты ажырату болып табылады.

 4-бап. Ұлттық қауіпсіздік түрлері

 Ұлттық қауіпсіздік түрлері:

 1) қоғамдық қауiпсiздiк – қоғамның тұтастығы мен оның тұрақтылығы қамтамасыз етілетін азаматтар өмiрiнiң, денсаулығының және амандығының, қазақстандық қоғамның рухани-имандылық құндылықтарының және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің нақты әрі ықтимал қауіп-қатерлерден қорғалуының жай-күйі;

 2) әскери қауіпсіздік – әскери күштерді қолданумен немесе оны қолдану ниетімен байланысты сыртқы және ішкі қауіп-қатерлерден адамның және азаматтың, қоғам мен мемлекеттің өмірлік маңызы бар мүдделері қорғалуының жай-күйі;

 3) саяси қауіпсіздік – азаматтардың, әлеуметтік топтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы және олардың мүдделерінің теңгерімі, мемлекеттің тұрақтылығы, тұтастығы және қолайлы халықаралық жағдайы қамтамасыз етілетін конституциялық құрылыс негіздерінің, мемлекеттік органдар жүйесі қызметінің және мемлекеттік басқару тәртібінің нақты және ықтимал қауiп-қатерлерден қорғалуының жай-күйі;

 4) экономикалық қауiпсiздiк – экономиканың орнықты дамуы және оның тәуелді болмауы қамтамасыз етілетін, Қазақстан Республикасы ұлттық экономикасының нақты және ықтимал қауіп-қатерлерден қорғалуының жай-күйі;

 5) ақпараттық қауiпсiздiк – елдің орнықты дамуы және ақпараттық тәуелсіздігі қамтамасыз етілетін, ақпарат саласындағы нақты және ықтимал қауіп-қатерлерден Қазақстан Республикасы ақпараттық кеңістігінің, сондай-ақ адамның және азаматтың құқықтары мен мүдделерiнің, қоғам мен мемлекеттің қорғалуының жай-күйі;

 6) экологиялық қауiпсiздiк – қоршаған ортаға антропогендiк және табиғи әсерлер салдарынан туындайтын қауіп-қатерлерден адамның және азаматтың өмірлік маңызы бар мүдделері мен құқықтарының, қоғам мен мемлекеттің қорғалуының жай-күйі болып табылады.

 5-бап. Қазақстан Республикасының негізгі ұлттық мүдделерi

 1. Қазақстан Республикасының негізгі ұлттық мүдделерi:

 1) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету;

 2) заңдардың дәлме-дәл әрi бiркелкi орындалуы және құқықтық тәртiпті сақтау;

 3) елде қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты сақтау;

 4) қазақстандық отаншылдық және Қазақстан халқының бiрлiгi;

 5) қазақстандық қоғамның материалдық және рухани-имандылық құндылықтарын сақтау мен еселей түсу;

 6) денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің азаматтар мен қоғамның әл-ауқатын жақсарту қажеттіліктеріне лайықты деңгейі мен сапасына қол жеткізу және оны сақтап тұру;

 7) елдің білім және ғылым әлеуетінің қоғам мен азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, инновациялық және зияткерлік даму қажеттіліктеріне лайықты деңгейі мен сапасына қол жеткізу және оны сақтап тұру;

 8) Қазақстан Республикасы конституциялық құрылысының, оның iшiнде елдің тәуелсіздігінің, бiртұтастығы мен президенттiк басқару нысанының, тұтастығының, мемлекеттiк шекарасына қол сұғылмаушылығының және аумағының бөлiнбестiгiнiң мызғымастығы;

 9) мемлекеттiк институттардың тұрақты жұмыс iстеуi, олардың қызметiнiң тиімдiлiгiн арттыру;

 10) Қазақстанның бүкiл халқының игiлiгi үшiн экономикалық даму;

 11) экономикалық қауіпсіздікті толық көлемде қамтамасыз ететін агроөнеркәсiптiк, отын-энергетика кешендері, көлік және өндірістік салалар, қаржы жүйесі субъектiлерiнiң тұрақты жұмыс iстеуi;

 12) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарының жауынгерлiк және жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету;

 13) Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін толық көлемде қамтамасыз ететін қару-жарақпен және әскери техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету және қорғаныс өнеркәсібі кешенінің отандық субъектілерін дамыту;

 14) бәсекеге қабілетті және қорғалған ұлттық ақпараттық кеңістікті қолдау және дамыту;

 15) қоршаған ортаның жай-күйін сақтау және жақсарту, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану;

 16) Қазақстан Республикасының даму басымдықтарына сай келетін халықаралық ынтымақтастықтың жай-күйі;

 17) халықаралық деңгейде Қазақстан Республикасының жағымды имиджі мен беделін нығайтуға бағытталған саяси бастамаларды ілгерілету;

 18) Қазақстан халқы мен аумағын төтенше жағдайлар мен әскери қақтығыстар кезінде немесе осы қақтығыстардың салдарынан туындайтын қауіп-қатерлерден бейбіт уақытта және соғыс уақытында қорғау болып табылады.

 2. Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен толықтырылуы және стратегиялық әрі бағдарламалық құжаттарымен нақтылануы мүмкін.

 6-бап. Ұлттық қауіпсіздікке негізгі қауіп-қатерлер

 1. Ұлттық қауіпсіздікке негізгі қауіп-қатерлер:

 1) ұлттық мүдделердің қорғалу дәрежесінің төмендеуiне ықпал ететiн заңдылық пен құқықтық тәртiп деңгейінің төмендеуі, оның iшiнде қылмыстың, оның ұйымдасқан нысандарын қоса алғанда өсуi, мемлекеттiк органдардың қылмыстық құрылымдармен, террористік немесе экстремистік ұйымдармен кірігуі, лауазымды адамдардың капиталдың заңсыз айналымына қолдау жасауы, сыбайлас жемқорлық, қарудың және есiрткi заттарының заңсыз айналымы;

 2) демографиялық ахуалдың және халық денсаулығының нашарлауы, оның iшiнде бала туудың күрт төмендеуi, өлiм-жiтiмнiң көбеюі;

 3) бақылаусыз көшi-қон процестері;

 4) елдiң денсаулық сақтау, бiлiм және зияткерлік әлеуетi деңгейі мен сапасының төмендеуі;

 5) Қазақстан Республикасы халқының мәдени және рухани мұрасынан айырылуы;

 6) ұлтаралық және конфессияаралық қақтығыстардан, жаппай тәртiпсiздiктерден көрінетін әлеуметтік және саяси жағдайдың ушығуы;

 7) конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге бағытталған iс-әрекет, оның iшiнде Қазақстан Республикасының бiртұтастығына, аумағының тұтастығына, қол сұғылмаушылығына, бөлiнбестiгiне, күзетілетін тұлғалардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін iс-әрекеттер;

 8) кез келген нысандардағы және көріністердегі терроризм, экстремизм мен сепаратизм;

 9) ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіруге бағытталған шет мемлекеттер арнаулы қызметтерінің, сондай-ақ ұйымдар мен жеке адамдардың барлау-бүлдіру іс-әрекеті;

 10) мемлекеттiк органдардың қызметiне iрiткi салу, олардың iркiлiссiз жұмыс iстеуiн бұзу, елде басқару деңгейінің төмендеуі;

 11) стратегиялық ресурстарды ел мүдделерiне кереғар пайдалануды қоса алғанда, мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiне нұқсан келтiру, инновациялық дамуға және инвестициялық белсендiлiктiң артуына кедергi жасау, капитал мен тауарларды елден тысқары жерлерге бақылаусыз әкету, көлеңкелі экономиканың өсуі;

 12) қаржы жүйесі орнықтылығының төмендеуі;

 13) өндiрістің қысқаруы, өнімдер мен тауарлар сапасының, бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң, экспорттық, транзиттік әлеуетінің және қолжетiмдiлiгiнiң төмендеуi, Қазақстан Республикасында өндiрiлмейтiн өнімдер мен тауарларды басқа мемлекеттерден әкелудің қысқаруы;

 14) елдiң қорғаныс қабiлетi деңгейінiң төмендеуi, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасының қол сұғылмаушылығына, оның өзіне күш қолдану қауiп-қатері төнуі, оған қарсы агрессия;

 15) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген әскерилендiрiлген құралымдар құру;

 16) елдің ақпараттық кеңістігінің, сондай-ақ ұлттық ақпараттық ресурстардың рұқсат етілмеген қолжетімділіктен қорғалу деңгейінің төмендеуі;

 17) ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіре отырып, ақпаратты әдейі бұрмалаумен және дәйексіз ақпаратты таратумен байланысты қоғамдық және жеке санаға ақпараттық ықпал ету;

 18) экологиялық жағдайдың, оның ішінде ауыз су сапасының күрт нашарлауы, дүлей зілзалалар мен табиғи және техногендiк сипаттағы өзге де төтенше жағдайлар, эпидемиялар мен эпизоотиялар;

 19) халықаралық деңгейде Қазақстанның ұлттық мүдделеріне, саяси беделіне және экономикалық рейтингіне нұқсан келтіру болып табылады.

 2. Ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатерлер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, стратегиялық және бағдарламалық құжаттарымен толықтырылуы және нақтылануы мүмкін.

2-тарау. ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

 7-бап. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесi

 1. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiн бiр-бiрiмен өзара iс-қимыл жасайтын оны қамтамасыз ету күштері, адамның және азаматтың, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған саяси, құқықтық, ұйымдастырушылық, экономикалық, әскери және өзге де сипаттағы шараларды жүзеге асыратын өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдар құрайды.

 2. Қазақстан Республикасының азаматтары өздерінің Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарында көзделген құқықтары мен міндеттерін іске асыру арқылы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады.

 8-бап. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң

 негiзгi функциялары

 Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жүйесiнiң негiзгi функциялары:

 1) Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін айқындау;

 2) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мақсаттарын, міндеттері мен негізгі бағыттарын айқындау;

 3) ұлттық қауiпсiздiкке төнетiн қауiп-қатерлердi анықтау, талдау, бағалау және болжамдау;

 4) ұлттық қауiпсiздiкке төнетін қауіп-қатерлердiң алдын алу және оны бейтараптандыру жөнiнде жедел және ұзақ мерзiмдi шаралар кешенiн әзiрлеу және жүзеге асыру;

 5) халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған саяси бастамаларды ілгерілету;

 6) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштерiн ұдайы дайындықта ұстау;

 7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес халықаралық және өңірлік қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге қатысу болып табылады.

 **9-бап. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштерi**

 1. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштерiне:

 1) барлау, қарсы барлау қызметін, сондай-ақ күзетілетін тұлғалар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық және ұйымдастырушылық шаралар кешенін жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік органдар;

 2) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдары;

 3) ішкі істер, қаржы полициясы, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары, кеден органдары және авариялық-құтқару қызметтері жатады.

 2. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету заңнамада белгіленген өкілеттіктерге сәйкес барлық мемлекеттік органдар мен мемлекеттің лауазымды адамдары үшін міндетті болып табылады.

 3. Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету күштері және өзге де мемлекеттік органдар өзара байланыста iс-қимыл жасайды, Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қорғау бойынша бірлескен іс-шараларды іске асырады және өздерінің құзыретiне жататын мәселелер бойынша бiр-бiрiн өзара хабардар етеді.

3-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ, ҚАУІПСІЗДІК

КЕҢЕСІНІҢ, ПАРЛАМЕНТІНІҢ, ҮКІМЕТІНІҢ, СОТТАРЫНЫҢ,

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ

ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ

4-тарау. ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 30-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция №2

Тақырыбы: **Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы**

Шымкент, 20 ж

**Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы**

**(2008. 26.05. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)**

1-тарау. Жалпы ережелер (1 - 4 баптар)

2-тарау. Қазақстан Республикасы Президентінің, (5 - 7 баптар)

 Парламентінің және Үкіметінің қорғаныс саласындағы өкілеттіктері

3-тарау. Қорғаныс саласындағы орталық және жергілікті (8 - 11 баптар)

атқарушы органдардың функциялары, азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен міндеттеріф Жұмылдыру. (28 - 31 баптар)

4-тарау. ҚОРҒАНЫСТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒЫНАН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5-тарау. ҚАРУЛЫ КҮШТЕР, БАСҚА ДА ӘСКЕРЛЕР МЕН ӘСКЕРИ ҚҰРАЛЫМДАР

6-тарау. СОҒЫС КЕЗI. СОҒЫС ЖАҒДАЙЫ. ЖҰМЫЛДЫРУ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС. АУМАҚТЫҚ ҚОРҒАНЫС

Азаматтық қорғаныс. Аумақтық қорғаныс

7-тарау. Қорытынды ережелер (32 - 34 баптар)

Осы Заң Қазақстан Республикасының қорғанысы мен Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды, елдiң қорғаныс қабiлетін қамтамасыз етудегі мемлекеттік органдардың функциялары мен өкiлеттіктерiн, азаматтар мен ұйымдардың қорғаныс саласындағы құқықтары мен мiндеттерін реттейдi.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2008.26.05. № 34-IV ҚР Заңымен 1-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) азаматтық персонал - Қарулы Күштерде мемлекеттік қызметте болатын немесе еңбек қатынастарында тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары;

2) арнаулы әскерлер - Қарулы Күштердің жауынгерлік қызметін (инженерлік, химиялық және техникалық қамтамасыз ету, барлау, байланыс, радиоэлектрондық күрес) қамтамасыз ету жөніндегі арнаулы міндеттерді орындау үшін құрылған әскери бөлімдер мен бөлімшелер;

3) арнаулы құралымдар - жұмылдыру жарияланған кезде темір жолдар мен автомобиль жолдарын, теңіз және өзен порттарын, әуежайларды, аэродромдарды, байланыс желілерін, газ және мұнай құбырларын, энергиямен және сумен жабдықтау жүйелерін қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды орындау үшін, өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығының, көлік пен байланыстың кідіріссіз жұмысын ұйымдастыру үшін және медициналық көмек көрсету, өртті оқшаулау және жою үшін құрылатын құралымдар;

4) аумақты жедел жабдықтау - қорғаныс мақсатындағы міндеттерді жедел шешу үшін пайдалануға көлік құрылыстарын, жол желілерін, қойма шаруашылығын, байланысты, сумен, жылумен және энергиямен жабдықтауды даярлауға және ұдайы әзірлікте ұстап тұруға бағытталған іс-шаралар кешені;

5) аумақтық қорғаныс - Қазақстан Республикасының халқын, объектілерін және коммуникацияларын қарсы жақтың іс-қимылынан, диверсиялық немесе террорлық актілерінен қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі жүзеге асыратын іс-шаралар жиынтығы, сондай-ақ төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы режимдерін енгізу және қамтамасыз ету;

6) әскери басқару органдары - әскери басқарудың стратегиялық, жедел-стратегиялық, жедел-аумақтық, жедел-тактикалық, тактикалық және жергілікті органдары;

7) әскери бөлім - Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың ұйымдық-дербес бірлігі болып табылатын мемлекеттік мекеме;

8) әскери мүлік - Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың мемлекеттік мекемелерінің жедел басқару құқығындағы қорғаныс объектілері, қару-жарақтың, әскери техниканың барлық түрлері, оқ-дәрі, арнайы құралдар мен басқа да мүлік;

9) әскери техника - Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар жарақтандырылатын қарулар, ұрыс машиналары, аспаптар мен басқа да техникалық құралдар;

10) әскер түрі - өзіне ғана тән негізгі қарулары мен әскери техникасы, сондай-ақ оларды ұрысқа қолдану тәсілдері бар, Қарулы Күштердің дербес не құрамдас бөлігінің құрамына кіретін түрі;

11) басқа да әскерлер мен әскери құралымдар - ұлттық қауіпсіздік органдары, Республикалық ұлан, Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлері мен әскери-тергеу органдары, Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі, төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті органның басқару органдары мен азаматтық қорғаныс бөлімдері, әскери прокуратура органдары;

12) жабдықтау нормалары - бейбіт кезде немесе соғыс уақытында әскери қызметшілерге, бөлімшелерге, әскери бөлімдерге (кемелерге) және құрамаларға беруге белгіленген материалдық құралдардың саны;

13) жауынгерлік әзірлік - Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың белгіленген мерзімдерде өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға дайындығының дәрежесін айқындайтын жағдай;

14) жауынгерлік міндет - ұрыста (операцияда) белгілі бір мақсатқа белгіленген мерзімде қол жеткізу үшін жоғары тұрған командир (бастық) қойған міндет;

15) жоғары қолбасшылық (жоғары қолбасшылық құрам) - Қорғаныс министрі, оның орынбасарлары, Қарулы Күштер түрлерінің бас қолбасшылары және Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын өзге де лауазымды адамдар;

16) кәдеге жарату - қару-жарақты, әскери техниканы, арнаулы құралдарды олардың ұрысқа тән қасиеттерін пайдалануды немесе тікелей мақсаты бойынша қолдануды болдырмайтын жағдайға келтіру, сондай-ақ олардың компоненттерін кейіннен пайдалану мақсатында бөлшектеу;

17) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері (бұдан әрі - Қарулы Күштер) - қорғанысты қамтамасыз ету, агрессияға тойтарыс беру немесе тікелей сыртқы қатерді болдырмау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерінен туындайтын міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасы құрған және ұстайтын мемлекеттің әскери ұйымының негізі;

18) қару-жарақ - әртүрлі қару, оқ-дәрі түрлерінің кешені, бұларды қолдануды қамтамасыз ететін олардың тасығыштары мен құралдары;

19) Қарулы Күштердің түрі - мемлекеттің белгілі бір салада (құрлықта, теңізде, әуе кеңістігінде) соғыс қимылдарын жүргізуге арналған Қарулы Күштерінің бір бөлігі;

20) қорғаныс - Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету, егемендігін, аумақтық тұтастығын және оның шекарасына қол сұғылмаушылықты қару-жарақпен қорғау жөніндегі саяси, әскери, экономикалық, экологиялық, әлеуметтік-құқықтық және өзге де сипаттағы мемлекеттік шаралар жүйесі;

21) қорғаныс объектілері - Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың мемлекеттік мекемелеріне жедел басқару құқығында бекітіліп берілген жылжымайтын мүлік;

22) материалдық запастар - Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың арсеналдарында, базалары мен қоймаларында сақталатын әскери мүліктің белгілі бір саны;

23) мемлекеттің әскери ұйымы - негізгі қызметі Қазақстан Республикасының қорғанысын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешуге тікелей бағытталған Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жиынтығы;24) пайдаланылмайтын әскери мүлік - қару-жарақтан алынған, тікелей мақсатына орай пайдалануға жарамсыз, есептен шығарылған, запаста сақтаудың кепілді мерзімі өткен, Қарулы Күштердегі, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардағы басы артық және олар қолданбайтын мүлік;

25) соғыс жағдайы - мемлекеттер арасындағы соғыс жарияланған (соғыс қимылдары іс жүзінде басталған) кезден бастап ол аяқталғанға (іс жүзінде тоқтатылғанға) дейінгі қарым-қатынастар;

26) соғыс қатері - туындаған қарама-қайшылықтарды әскери-күш қолдану әдістерімен шешуге, Қазақстан Республикасына қарсы бағытталған соғыс жанжалын (соғысты) тұтандыруға нақты қалыптасқан ниет;

27) соғыс қаупі - саяси және өзге де мақсаттарға қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасына қарсы әскери күш көрсету құралдарын қолдану мүмкіндігін көздеген тұрақсыздық факторы;

28) соғыс қимылдары - агрессияға тойтарыс беру кезінде алға қойылған жауынгерлік міндеттерді орындау үшін Қарулы Күштердің барлық түрін қолданатын стратегиялық ауқымдағы (ұрыс қимылдарын қоса алғанда) іс-қимылдар кешені;

29) соғыс уақыты - соғыс кезі жарияланған немесе соғыс қимылдары нақты басталған сәттен бастап, соғыс қимылдарының тоқтатылғаны туралы жарияланғанға дейінгі, бірақ олардың нақты тоқтатылуынан бұрынғы кезең;

30) техникалық қамтамасыз ету - Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды қару-жарақпен және әскери техникамен қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын іс-шаралар кешені;

31) тыл - Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды тыл және техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын әскери бөлімдер;

32) тыл жағынан қамтамасыз ету - Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың жауынгерлік әзірлігін қолдау мақсатында олардың материалдық, көлік, тұрмыстық және өзге де қажеттерін қанағаттандыруға бағытталған іс-шаралар кешені;

33) ұрыс қимылдары - әскери бөлімдердің, құрамалар мен бөлімшелердің тиісті әскери басқару органдарының басқаруымен жауынгерлік міндеттерді орындау кезіндегі ұйымдасқан іс-қимылдары.

2-бап. Қазақстан Республикасының қорғаныс және Қарулы Күштер туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының қорғаныс және Қарулы Күштер туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерiнен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленген болса, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

3-бап. Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері

Қазақстан Республикасының әскери қауiпсiздігін қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерi:

1) басқа мемлекеттердiң егемендiгiн, мемлекеттiк шекараларының мызғымайтындығын, аумақтық тұтастығын құрметтеу және олардың ішкі iстерiне араласпау;

2) әскери саладағы сенiмділік және ашықтық шараларын нығайту;

3) халықаралық дауларды бейбiт жолмен реттеу;

4) Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық мiндеттемелердi сақтау және шарттардың мақсатына қол жеткiзуге жәрдемдесу;

5) өзара тиiмдi ынтымақтастық және өзара түсінiстік негізінде барлық елдермен достық қарым-қатынасты ұстану;

6) әскери жанжалдарды болғызбауға, бейбiтшілікті қолдау мен қалпына келтiруге бағытталған жаһандық және өңірлік қауіпсiздiк жүйелерiн құруға қатысу болып табылады.

4-бап. Қорғаныс саласындағы мемлекеттік реттеу

1. Қорғаныс саласындағы мемлекеттік реттеу:

1) соғыс қаупі мен соғыс қатерiн болжауды және бағалауды;

2) Қазақстан Республикасының әскери саясаты мен әскери доктринасы ережесінің негізгi бағыттарын әзiрлеудi;

3) құқықтық реттеуді;

4) Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды қолдануды жоспарлауды, олардың қажетті санын, құрылысын, даярлығын анықтауды және олардың ұрысқа әзiрлігі мен жұмылдыру даярлығының талап етiлетін деңгейін ұстап тұруды;

5) Қарулы Күштердi, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды басқару жүйесін дамытуды, сондай-ақ радиожиілік спектрін пайдалануды жоспарлауды;

6) Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың бiрыңғай әскери-техникалық саясатын, қару-жарақ пен әскери техниканы дамыту бағдарламасын әзiрлеуді және iске асыруды;

7) елдiң мемлекеттік органдарының, меншiк нысанына қарамастан, ұйымдарының, көлiгінiң, коммуникацияларының және халқының күнi бұрын жұмылдыру даярлығын, сондай-ақ аумақты қорғаныс мақсатында жедел жабдықтауды қамтитын бейбiт кезде жүргізiлетін жалпы мемлекеттiк iс-шаралар кешенін;

8) мемлекеттік материалдық резерв запастарын құруды;

9) азаматтарды әскери қызметке даярлауды, соғыс уақытына арнап әскери оқытылған резервті жинақтауды;

10) азаматтық және аумақтық қорғаныс іс-шараларын жоспарлауды және жүзеге асыруды;

11) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәлiметтердi қорғауды қамтамасыз етуді;

12) қорғаныс мүддесіне орай ғылымды дамытуды;

13) мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіруді;

14) Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың қызметін бақылауды;

15) ұжымдық қауіпсiздік және бiрлескен қорғаныс мақсатындағы халықаралық ынтымақтастықты;

16) қорғаныс саласындағы өзге де iс-шараларды қамтиды.

2. Қорғаныс мақсатында Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери мiндеттілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген мiндеттердiң өзге де түрлерi белгіленедi.

3. Қорғаныс саласындағы мiндеттерін орындау үшін Қарулы Күштер құрылады және басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, сондай-ақ соғыс уақытында құрылатын арнаулы құралымдар тартылады.

4. Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар Әскери доктринаға және Қарулы Күштердi қолдану жоспарына сәйкес қорғаныс саласындағы мiндеттердi орындайды.

5. Жер, орман, су және басқа да табиғи ресурстар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қорғаныс мұқтажы үшiн берiледi.

6. Қарулы Күштердің мемлекеттік мекемелерiне бекiтiліп берiлген мүлiк республикалық меншік болып табылады.

 2-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТIНIҢ,ПАРЛАМЕНТIНIҢ ЖӘНЕ ҮКIМЕТIНIҢ ҚОРҒАНЫССАЛАСЫНДАҒЫ ӨКIЛЕТТIКТЕРI

5-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің қорғаныс саласындағы өкілеттігі

1. Қазақстан Pecпубликасының Президентi Қазақстан Республикасы Күштерiнің Жоғарғы Бас Қолбасшысы болып табылады.

2. Қазақстан Республикасының Президентi:

1) Қазақстан Республикасы әскери саясатының негiзгi бағыттарын айқындайды;

2) Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын, Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың құрылысы мен даму жоспарын, қорғаныс мәселелерi жөнiндегі мемлекеттік бағдарламаларды бекiтеді;

3) Қарулы Күштерді қолдану жоспарын, сондай-ақ мемлекеттің жұмылдыру жоспарын бекiтедi;

4) Қарулы Күштерге, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға жалпы басшылықты жүзеге асырады;

5) Қарулы Күштердiң құрылымын, штат санының лимитiн, сондай-ақ әскери қызметшілер мен мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесiн бекiтедi;

6) осы Заңның 18-бабының 2-тармағында көзделген мiндеттердi орындау үшін бұл туралы Республика Парламентін дереу хабардар ете отырып, Қарулы Күштердi тарту туралы шешімдер қабылдайды;

7) жоғары офицерлiк құрамның адамдары атқаруға тиiсті лауазымдар тiзбесiн бекітедi, жоғары әскери атақтар береді;

8) Қарулы Күштердiң жоғары қолбасшылығын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

9) әскери ант мәтінін, жалпы әскери жарғыларды, әскери қызметті өткеру ережесiн, әскери нышандарды, Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери киім нысаны мен айырым белгілерiн бекітедi;

10) Қазақстан Республикасының қорғаныс және әскери ынтымақтастық саласында келiссөздер жүргізедi және халықаралық шарттарға қол қояды;

11) Республиканың азаматтарын мерзiмдi әскери қызметке шақыру және мерзiмді қызметтегі әскери қызметшiлердi запасқа шығару, соғыс уақытында, жұмылдыру бойынша әскери қызметке, сондай-ақ әскери міндеттілерді арнаулы жиындарға шақыру туралы шешiм қабылдайды;

12) Парламент палаталарының бiрлескен отырысының қарауына Қарулы Күштерді бейбiтшіліктi қолдау және қауiпсiздiк жөнiндегi халықаралық мiндеттемелердi орындау үшін пайдалану туралы ұсыныс енгізедi;

13) Қазақстан Pecпубликасының Конституциясында көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында немесе оның жекелеген жерлерiнде төтенше немесе соғыс жағдайын енгізедi, iшiнара немесе жалпы жұмылдыру жариялайды және бұл туралы Республика Парламентін дереу хабардар етеді;

14) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктердi жүзеге асырады.

6-бап. Қазақстан Республикасы Парламентiнің қорғаныс саласындағы өкілеттіктері

Қазақстан Республикасының Парламентi:

1) Қазақстан Республикасының қорғанысын қамтамасыз ету мәселелері бойынша заңдар қабылдайды, оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгізедi;

2) соғыс және бiтім мәселелерiн шешедi;

3) Қазақстан Республикасы Президентiнiң ұсынысы бойынша Қарулы Күштердi бейбiтшiлiктi қолдау және қауiпсiздiк жөнiндегi халықаралық мiндеттемелердi орындау үшін пайдалану туралы шешім қабылдайды;

4) әскери атақтарды белгілейдi;

5) қорғаныс және әскери ынтымақтастық мәселелерi жөнiндегі халықаралық шарттарды бекітеді және күшiн жояды;

6) қорғаныс және Қарулы Күштер мәселелерi бойынша парламенттiк тыңдаулар өткiзедi.

7-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметінің қорғаныс саласындағы өкiлеттiктерi

Қазақстан Республикасының Үкiметі:

1) мемлекеттің әскери саясатының негізгі бағыттарын әзiрлейді, Республиканың қорғаныс қабiлетін қамтамасыз ету жөнiндегі шараларды iске асырады;

2) мемлекеттік бағдарламаларды әзiрлейдi және олардың орындалуын қамтамасыз етедi;

3) Қорғаныс министрлiгiнiң, өзге де орталық және жергілiкті атқарушы органдардың қызметіне басшылық жасайды;

4) мемлекеттік қорғаныс тапсырысын қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы мемлекеттік саясатты iске асыру жөніндегі уәкiлетті органды айқындайды;

5) мемлекеттiк қорғаныс тапсырысын қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы мемлекеттік саясатты iске асыру жөнiндегi уәкілетті органның ұсынысы бойынша жыл сайын мемлекеттік қорғаныс тапсырысын бекiтедi;

6) қорғаныс өнеркәсiбінің, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және тәжірибелiк-конструкторлық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешiмдер қабылдайды;

7) әскери оқу орындарын, жоғары оқу орындарының әскери кафедраларын құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешiмдер қабылдайды;

8) жоғары оқу орындарындағы Әскери даярлық туралы ереженi бекiтедi;

9) Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың мемлекеттiк мекемелерiнiң мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі мен шарттарын айқындайды;

10) Қарулы Күштерді, басқа әскерлер мен әскери құралымдарды қару-жарақпен, әскери техникамен және материалдық-техникалық ресурстармен жарақтандыруды және қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

11) жабдықтау нормаларын және материалдық запастардың санаттарын бекiтедi;

12) мемлекеттiң жұмылдыру жоспарын әзiрлеудi және орындауды ұйымдастырады, сондай-ақ мемлекеттік материалдық резервтердi қалыптастыру, жинақтау және пайдалану тәртiбiн белгілейдi;

13) мемлекеттік органдардың, меншік нысанына қарамастан, ұйымдардың жұмылдыру даярлығына басшылық жасауды жүзеге асырады;

14) қорғаныс мақсатында Республика аумақтарын жедел жабдықтау жөнiндегі iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді;

15) Әскери міндеттілер мен шақырылатындардың әскери есебiн жүргізу тәртiбi туралы ереженi бекiтедi;

16) Әскери-көлiктік мiндеттілік туралы ереженi бекiтедi;

17) Әскери басқарудың жергілікті орындары туралы ереженi бекітеді;

18) әскери қызметке шақырылуға тиісті азаматтардың санаттары мен санын, сондай-ақ әскери жиындарға шақырылуға тиісті әскери оқытылған мамандардың жыл сайынғы санын айқындайды;

19) әскери оқытылған резервті құруға және даярлауға жалпы басшылықты жүзеге асырады, Қарулы Күштердi, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды жасақтауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекiтедi;

20) азаматтық және аумақтық қорғанысты жоспарлауды және оған басшылық жасауды жүзеге асырады;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жердi, орманды, суды және басқа да табиғи ресурстарды қорғаныс мұқтаждары үшін беру және пайдалану тәртiбiн белгілейдi;

22) пайдаланылмайтын әскери мүлікті тапсыру, сату және кәдеге жарату, сондай-ақ қорғаныс объектілерiн мүліктік жалға беру (жалгерлікке беру) тәртібiн белгілейді;

23) әскери ынтымақтастық және үкiметаралық келiсiмдерге қол қою мәселелерi бойынша халықаралық келiссөздер жүргізу туралы шешiмдер қабылдайды;

24) қорғаныс мұқтаждары үшiн жеке және заңды тұлғалардан реквизицияланған, сондай-ақ берiлген мүліктің құнын мемлекеттің өтеу тәртібiн белгілейдi;

25) әскери мүлікті есепке алу және есептен шығару тәртiбін белгілейдi;

26) қару мен әскери техниканың, стратегиялық материалдардың, озық технологиялар мен қос мақсатта пайдаланылатын өнімдердiң экспортын бақылауды ұйымдастырады;

27) Конституциямен, Қазақстан Республикасының заңдарымен және Президенттің актілерiмен өзiне жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

***3-тарау. ҚОРҒАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛIКТІ***

***АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ, АЗАМАТТАРДЫҢ ЖӘНЕ***

***ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРІ***

8-бап. Орталық атқарушы органдардың қорғаныс саласындағы функциялары

Орталық атқарушы органдар өз құзыреті шегiнде:

1) саланың жұмылдыру даярлығына, жұмылдыру мақсатындағы объектілердi, қорғаныс мұқтажы үшін қажетті өнiмдердi әзiрлеу, өндiру, шығару және жөндеу жөнiндегi қуаттарды жасауға, дамытуға және сақтауға қатысады және жұмылдырылатын резервтердiң жинақталуын қамтамасыз етеді;

2) мемлекеттік қорғаныс тапсырысы тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз етедi;

3) соғыс уақытында саланың тұрақты жұмыс iстеуi жөнiндегі iс-шараларды жүзеге асырады, оны соғыс уақыты жағдайындағы жұмыс режимiне көшiру жоспарларын әзiрлейді;

4) ел аумағын жедел жабдықтау жөнiндегі іс-шаралардың орындалуын ұйымдастырады;

5) азаматтық қорғаныс iс-шараларын ұйымдастырып, жүргiзедi және ведомстволық бағынысты ұйымдардың оларды орындауын қамтамасыз етеді;

6) республика халқын қорғанысқа даярлауға қатысады, Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштерi туралы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

7) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

9-бап. Жергіліктi атқарушы органдардың қорғаныс саласындағы функциялары

Жергілiкті атқарушы органдар өз құзыреті шегінде:

1) аумақты жедел жабдықтау iс-шараларын орындауға қатысады және коммуникацияларды қорғаныс мақсатында дайындауды қамтамасыз етеді;

2) қорғаныс мақсатында көлiк және басқа да техникалық құралдардың есебiн жүргізудi және жұмылдыру даярлығын қамтамасыз етедi;

3) халықты және аумақты қорғанысқа даярлауға қатысады, Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың материалдық, энергетикалық және өзге де ресурстарға және олардың тапсырысы бойынша қызмет көрсетулерге қажеттіліктерiн Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштерi туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен қамтамасыз етеді;

4) әскери есепке алуды және азаматтарды әскери қызметке даярлауды, олардың әскери қызметке, әскери жиындарға шақырылуын және жұмылдыру бойынша шақырылуын ұйымдастырып, қамтамасыз етеді;

5) жергілікті әскери басқару органдарында жұмылдыру кезеңінде және соғыс уақытында әскери мiндеттілерге брон белгiлеудi жүзеге асырады;

6) азаматтық және аумақтық қорғаныс жөнiндегі іс-шараларды жоспарлауға қатысады және олардың орындалуын қамтамасыз етедi;

7) өзiнiң қорғаныс саласындағы қызметін әскери басқару органдарымен үйлестіреді және келiседi;

8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

10-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының қорғаныс саласындағы құқықтары мен міндеттері

1. Қазақстан Республикасының азаматтары:

1) келiсiм-шарт негізiнде epікті түрде әскери қызметке баруға;

2) қорғанысты нығайтуға жәрдемдесетін ұйымдардың қызметіне қатысуға құқылы.

2. Қазақстан Республикасының азаматтары:

1) әскери мiндеттілiкті орындауға;

2) азаматтық және аумақтық қорғаныс жөнiндегі iс-шараларға қатысуға;

3) жұмылдыру кезеңінде және соғыс жағдайында өздерінiң меншігіндегі мүлікті қорғаныс мұқтажы үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен оның құнын кейiннен мемлекеттің тең бағада өтеуімен беруге міндетті.

11-бап. Меншiк нысанына қарамастан ұйымдардың қорғаныс саласындағы функциялары

Меншiк нысанына қарамастан ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:

1) азаматтық және аумақтық қорғаныс жөнiндегi iс-шараларды орындауға қатысады;

2) мемлекеттiң жұмылдыру жоспарында көзделген iс-шараларды жүзеге асырады;

3) мемлекеттiк қорғаныс тапсырысы мiндеттерiн басымдық тәртiбiмен орындайды;

4) жұмылдыру кезеңiнде және соғыс жағдайында өздерінің меншігіндегі мүлiкті қорғаныс мұқтажы үшiн Қазақстан Республикасының Үкіметi белгілеген тәртiппен оның құнын кейiннен мемлекеттің өтеуiмен бередi;

5) өз қызметкерлерінің әскери мiндетін орындауы үшін қажетті жағдайлар жасайды.

***4-тарау. ҚОРҒАНЫСТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒЫНАН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ***

12-бап. Қорғанысты экономикалық жағынан қамтамасыз етудің мақсаттары мен мiндеттері

1. Қорғанысты экономикалық жағынан қамтамасыз ету Қарулы Күштерге, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де ресурстарды бөліп отыру, Қазақстан Республикасының қорғанысын кепiлдi қамтамасыз ету үшін қажетті мөлшерде оларды қару-жарақпен, әскери және арнаулы техникамен жарақтандыру болып табылады.

2. Қорғанысты экономикалық жағынан қамтамасыз етудiң негізгі мiндеттерi:

1) Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де ресурстарға қажеттіліктерiн қанағаттандыру;

2) қару-жарақ пен әскери техниканы өндiрудi, жөндеудi және жаңғыртуды жүзеге асыру үшін ғылыми-техникалық және өндiрiстік базаны жетілдiру;

3) экономиканың жұмылдыру даярлығы мен елдің халқын жұмылдыруға даярлаудың тиiмдi жүйелерiн құру;

4) әскери қызметшілердi, олардың отбасы мүшелерiн және әскери қызметтен босатылған адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру деңгейiн арттыру, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген кепілдiктерiн iске асыру;

5) өзара тиiмдi халықаралық әскери және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүзеге асыру.

13-бап. Қорғанысты қаржыландыру

1. Қорғанысты қаржыландыру Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де ресурстарға қажеттiлiктерiн кепілдi қанағаттандыруға бағытталады.

2. Қарулы Күштердi, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды, сондай-ақ қорғанысқа арналған шығыстарды қаржыландыру бюджет қаражаты және осы Заңның 24-бабында көзделген өзге де қаражаттар есебiнен жүзеге асырылады.

3. Шет мемлекеттермен бiрлесіп пайдаланылатын Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан әскери объектілердi және қару-жарақ қысқартуды бақылау мен инспекциялық қызметтi қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес жүргізiледi.

4. Бюджет қаражатының қорғанысқа арналған шығыстары бөлiгiнiң атқарылуын бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

14-бап. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету

1. Қарулы Күштердi, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету қару-жарақ пен әскери техниканы қоса алғанда, өндiрiстік-техникалық мақсаттағы өнiмдердi әзiрлеуге, өндiруге, жеткiзуге және қамтамасыз етуге арналған қорғаныс тапсырысына және халықаралық келiсiмдерге сәйкес басымдық тәртібiмен жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттiк қорғаныс тапсырысын қалыптастыру тәртiбi, оны материалдық-техникалық және қаржылық жағынан қамтамасыз ету және сатып алу шарттары Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiмен айқындалады.

15-бап. Объектілер мен мүліктi қорғаныс мүдделерiне орай пайдалану

1. Пайдаланылмайтын әскери мүлiкті қоспағанда, мемлекеттік меншік болып табылатын, экономика салаларының ұйымдарына жедел басқару, шаруашылық жүргізу құқығында бекітіліп берiлген және қорғаныс мұқтажын қамтамасыз ету мен жұмылдыру тапсырмаларын орындауға арналған объектілер мен мүлiк жекешелендiрiлуге жатпайды.

2. Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар бейбiт уақытта пайдаланбайтын қорғаныс объектiлерi бюджет қаражаты есебiнен консервациялануға тиiс немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктік жалға (жалгерлiкке берiлуi), сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттар негізiнде басқа мемлекеттердің ұйымдарына берiлуi мүмкін.

3. Пайдаланылмайтын әскери мүлiк Қазақстан Республикасының Yкiметі белгілеген тәртіппен iске асырылуы мүмкін.

4-тармақ 2003 ж. 1 тамыздан бастап қолданысқа енді

4. Штабтар бастықтарының комитеті Қазақстан Республикасының Үкiметі белгілеген тәртіппен:

1) соғыс қимылдарын жүргізу кезеңінде жарамсыз күйге түскен немесе Қарулы Күштердiң жеке құрамының өмiрiне қатер төнген кезде жоғалған әскери мүлікті есептен шығарады;

2) өздерiнiң жедел басқаруындағы әскери мүлiктің есебін жүргізедi.

16-бап. Жердi, ғимараттарды, құрылыстарды, объектiлердi және басқа да мүлікті қорғаныс мұқтажы үшiн беру

1. Қарулы Күштердi, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарды орналастыру және олардың тұрақты қызметі үшін берiлген жер учаскелерi олардың иелiгінде және пайдалануында болады.

2. Меншік иелері мен жерді пайдаланушыларға қорғаныс мұқтажына жерді алып қоюға байланысты келтірілген залал Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтеледі.

3. Қарулы Күштерге, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға қорғаныс мұқтажы үшін ғимараттар, құрылыстар, объектілер мен басқа да мүлік беріледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оларды кері қайтарып алу жүргізілуі мүмкін.

4. Мүлiктi иеленуге және пайдалануға беру тәртiбi, сондай-ақ басқа мемлекеттер әскери құралымдарының жердi уақытша ақылы пайдалану (жалға алу) тәртiбi Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттармен айқындалады.

17-бап. Ғылыми-зерттеу қызметi және кадрлар даярлау

1. Қазақстан Республикасының ғылыми-зерттеу ұйымдары қорғаныс қажеттiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында қару-жарақ пен әскери техниканың, әскери мақсаттағы өнiмдердiң жаңа түрлерiн жасау үшін iргелi және қолданбалы зерттеулердi, перспективалық ғылыми-техникалық және технологиялық әзiрлемелерді жүзеге асырады.

2. Меншiк нысанына қарамастан, ұйымдардың қорғаныс сипатындағы ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды орындауға экономикалық мүдделi болуын арттыру үшiн қаржы-экономикалық реттеуіштер мен тетiктер жүйелерiн енгiзу арқылы оларды мемлекеттiк қолдау жүзеге асырылады.

3. Әскери кадрларды даярлау және қайта даярлау Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша білiм беру ұйымдарында, сондай-ақ халықаралық шарттар негізiнде шетелдерде жүзеге асырылады.

5-тарау. ҚАРУЛЫ КҮШТЕР, БАСҚА ДА ӘСКЕРЛЕР МЕН ӘСКЕРИ ҚҰРАЛЫМДАР

18-бап. Қарулы Күштер және олардың мақсаты

1. Қарулы Күштер агрессияға тойтарыс беруге, Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығы мен егемендiгiн қару-жарақпен қорғауға, мемлекеттік және әскери объектілердi күзетуге және қорғауға, әуе кеңiстігін қорғауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес мiндеттерді орындауға арналады.

2. Қарулы Күштер Қазақстан Республикасы Президентi шешімінің негізінде табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жоюға, сондай-ақ террорға қарсы операциялар жүргізу және төтенше жағдай режимiн қамтамасыз ету үшiн тартылуы мүмкiн. 3. Қазақстан Республикасының халықаралық мiндеттемелерiнен туындайтын міндеттердi орындау үшін Қарулы Күштердi қолдану Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда келiсiлген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.

4. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi құрамының бiр бөлiгі Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес бiрiккен қарулы күштерге кiруi немесе бiрiккен қолбасшылықта болуы мүмкiн.

2008.26.05. № 34-IV ҚР Заңымен 19-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)

19-бап. Қарулы Күштерінiң жалпы құрамы

Қарулы Күштер: әскери басқару органдарын, Қарулы Күштердiң түрлерiн, әскерлер тектерін, арнаулы әскерлердi, тылды, әскери-оқу орындарын, әскери-ғылыми мекемелер мен басқа да ұйымдарды қамтиды.

Жұмылдыру жарияланған жағдайда Қарулы Күштердiң құрамына Iшкi iстер министрлiгiнiң ішкі әскерлерi, Ұлттық қауіпсiздiк комитетінің Шекара қызметі, Республикалық ұлан, төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті органның басқару органдары мен азаматтық қорғаныс бөлімдерi және арнаулы құралымдар кiредi.

20-бап. Қарулы Күштердi жасақтау

1. Қарулы Күштердің жеке құрамына әскери қызметшілер мен азаматтық персонал адамдары кiредi.

2. Қарулы Күштер:

1) азаматтарды аумақтан тысқарылық және аумақтық принцип бойынша әскери қызметке шақыру арқылы және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес олардың әскери қызметке ерікті түрде келуi арқылы әскери қызметшiлермен;

2007.15.05. № 253-III ҚР Заңымен 2) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара)

2) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес азаматтық персоналмен жасақталады.

3. Қарулы Күштердi жұмылдыруды өрістету үшін мемлекетте әскери оқып үйретілген резерв запасы құрылады.

21-бап. Қарулы Күштерге басшылық және оларды басқару

1. Қарулы Күштерге әскери-саяси басшылықты Қазақстан Республикасының Президентi - Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қолбасшысы жүзеге асырады.

2. Жоғарғы Бас қолбасшылық (Жоғарғы Бас қолбасшылықтың Ставкасы) соғыс уақытында Қарулы Күштерге басшылық жасайтын жоғары әскери-саяси орган болып табылады.

3. Жоғарғы Бас қолбасшылықтың Ставкасы Қарулы Күштердi басқаруды Штабтар бастықтары комитеті арқылы жүзеге асырады.

4. Қарулы Күштердi бейбiт уақытта басқаруды Штабтар бастықтары комитетi арқылы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрi жүзеге асырады.

22-бап. Қорғаныс министрлігінiң функциялары

1. Қорғаныс министрлігі Қарулы Күштердi әскери-саяси және әскери-экономикалық басқаруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган болып табылады.

2. Қорғаныс министрлiгі:

1) қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асырады;

2) Әскери доктринаны, Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың құрылысы мен дамуының тұжырымдамасын әзiрлейдi;

3) Қарулы Күштердiң түрлерiн, әскер тектерінің құрылымын, штат санын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкiметi бекіткен Қарулы Күштер, Қорғаныс министрлігі және Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің, штат санының лимитi шегінде Қорғаныс Министрлiгiне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердiң штат санын белгілейдi;

4) мемлекетте бiрыңғай әскери-техникалық саясатты жүргізедi;

5) елдiң қорғанысын қамтамасыз ету мақсатында барлау қызметiн ұйымдастырады;

6) Қарулы Күштер түрлерінің, әскер тектерi мен арнаулы әскерлердiң жедел мақсаттары мен мiндеттерiн, олардың басқа да әскерлермен және әскери құралымдармен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттердiң қарулы күштерiмен өзара iс-қимыл жасай отырып қолданылуын айқындайды;

7) қорғаныс саласында ғылыми-зерттеу, тәжiрибелік-конструкторлық және басқа жұмыстарға басшылықты жүзеге асырады, олардың сапасын бақылауды ұйымдастырады;

8) Қарулы Күштердегі әскерлердi инспекциялауды және қаржы қаражатының жұмсалуын бақылауды жүзеге асырады;

9) әскери даярлықты жүзеге асыратын ведомстволық әскери оқу орындары мен басқа да бiлiм беру ұйымдарының қызметін және оқу-тәрбие жұмысының сапасын бақылауды жүзеге асырады;

10) әскери қызметке шақырылуға дейiнгi және шақырылатын жастардың әскери қызметке даярлығын үйлестіредi;

11) қорғаныс өнеркәсiбiн дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын әзiрлеуге және орындауға қатысады;

12) халықаралық әскери ынтымақтастықты жүзеге асырады;

13) Қарулы Күштерде заңдылық пен құқық тәртiбінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады және әскери қызметшілердi, олардың отбасы мүшелерi мен азаматтық персоналды әлеуметтiк және құқықтық кепілдiктермен қамтамасыз етедi;

14) өз құзыретi шегінде қорғаныс және Қарулы Күштер мәселелерi жөнiнде нормативтік құқықтық актілер шығарады және олардың орындалуын бақылайды.

23-бап. Штабтар бастықтары комитетiнiң функциялары

1. Штабтар бастықтары комитетi:

1) Қарулы Күштердің жауынгерлік және күнделікті қызметін жедел-стратегиялық жоспарлауды, оларды қолдануды және басшылық жасауды жүзеге асырады;

2) Қарулы Күштер құрылысы мен дамуының және әскерлердi жұмылдыруды өрiстетудің жоспарларын әзiрлейдi, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар құрылысының жоспарларын әзiрлеудi үйлестiредi, олардың орындалуын бақылайды;

3) мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен Қарулы Күштердi қолдану жоспарын әзірлейдi, Қарулы Күштердi жұмылдыру жоспарын әзiрлеуге қатысады;

4) Қарулы Күштердi жауынгерлік және жұмылдыру даярлығында ұстап тұру жөніндегі iс-шараларды ұйымдастырып, жүргізеді;

5) Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн күзету мен қорғауды ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;

6) Қарулы Күштердің басқа да әскерлер мен әскери құралымдармен өзара iс-қимылын ұйымдастырып, жүзеге асырады, сондай-ақ қорғаныс мүдделерiне орай ел аумағын жедел жабдықтау жоспарын әзірлейді;

7) экономиканың, мемлекеттік органдардың және меншік нысанына қарамастан, ұйымдардың жұмылдырушылық даярлығын ұйымдастыруға қатысады;

8) аумақтық қорғаныс жоспарларын әзiрлеудi үйлестіредi, аумақтық қорғаныс мiндеттерiн орындауға қатысатын күштер мен құралдардың қолданылуын ұйымдастырады;

9) Қарулы Күштердi мерзiмдi қызметтің әскери қызметшілерiмен, келiсім-шарт бойынша жасақтауды және азаматтық персоналды қабылдауды ұйымдастырып, жүргізедi;

10) Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың шет мемлекеттердiң қарулы күштерiмен бiрге жедел қолданылуын және өзара iс-қимылының жоспарын әзірлеуге қатысады;

11) кадрларды орналастыруды және әскери атақтар берудi жүзеге асырады, Қорғаныс министрінің қарауына номенклатураға сәйкес лауазымдарға тағайындау және әскери атақтар беру жөнiнде ұсыныстар енгізедi;

12) Қарулы Күштердi қару-жарақ, әскери техника, оқ-дәрi мен басқа да қажетті материалдық құралдар түрлерiмен қамтамасыз етудi, оларды пайдалануды, сақтауды, есепке алуды, есептен шығаруды және кәдеге жаратуды ағымдағы және перспективалық жоспарлауды ұйымдастырады, сондай-ақ бейбiт уақытта әскерлердi жұмылдыруды өрiстету үшiн осы құралдардың запастарын жинақтауды және орналастыруды жоспарлайды;

13) Қарулы Күштерде әскери ғылымды дамыту бағыттары бойынша ұсыныстар әзiрлейдi;

14) жеке құрамның жоғары жауынгерлiк және моральдық-адамгершілік қасиетін қалыптастыру мақсатында әскерлерді моральдық-психологиялық жағынан қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады;

15) әскерлер қызметіне байланысты экологиялық қауіпсiздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегі iс-шараларды жүргізедi;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қарулы Күштердi қолдану және оны басқару, басқа да әскерлермен және әскери құралымдармен өзара iс-қимылды жоспарлау саласындағы өзге де функцияларды жүзеге асырады.

2. Штабтар бастықтары комитеті соғыс уақытында Жоғарғы Бас қолбасшылық Ставкасының жұмыс органы болып табылады.

24-бап. Қарулы Күштердің мемлекеттік мекемелерi

1. Қарулы Күштердің мемлекеттік мекемелері:

1) өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады;

2) ұсынылған демеушілік, қайырымдылық көмектi, сондай-ақ әскери-техникалық ынтымақтастық шеңберiнде көрсетiлетiн көмектi алуға және пайдалануға құқылы.

2. Қарулы Күштердiң спорт саласында мамандандырылған мемлекеттік мекемелерi өздерінің жарғылық мақсатына сәйкес келетін және негізгі қызметіне жатпайтын қызметтер көрсетуге және мұндай қызметтер көрсетудi iске асырудан түскен ақшаны Қазақстан Республикасының Үкiметі айқындайтын тәртіппен пайдалануға құқылы.

25-бап. Қарулы Күштердiң орналастырылуы

1. Қарулы Күштердiң орналастырылуы Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Қарулы Күштердi қолдану жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қарулы Күштерге пайдалануға берiлген аумақтар шегіндегі құрамалардың, әскери бөлiмдердiң қайта орналастырылуы Қазақстан Республикасының Президенті бекiткен жоспарға сәйкес Қорғаныс министрінің шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

3. Қарулы Күштердiң құрамалары мен әскери бөлiмдерiнiң Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орналастырылуына Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттар негізiнде жол берiледi.

26-бап. Басқа да әскерлер мен әскери құралымдар

1. Басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды құру, басқару және олардың қызметi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Басқа да әскерлер мен әскери құралымдар қорғаныс мақсатында:

1) Қарулы Күштерді қолдану жоспарын, қорғаныс мәселелері жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуге қатысады;

2) Қарулы Күштермен бiрлескен iс-қимылдарға даярлықты ұйымдастырады;

3) азаматтарды әскери қызметке даярлауға қатысады;

4) аумақты қорғанысқа жедел жабдықтау жөнiндегі iс-шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етедi;

5) Штабтар бастықтары комитетінiң қорғанысты ұйымдастыру мәселелерi жөніндегі нұсқауларын орындайды;

6) Қарулы Күштермен бiрге жедел және жұмылдыру даярлығына тартылады.

3. Басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды жасақтау Қазақстан Pecпубликасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

27-бап. Қарулы Күштерде, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарда заңдылықтың сақталуын қадағалау, құқық тәртiбiн қамтамасыз ету және әскери қызметшілерді құқықтық қорғау

1. Қарулы Күштерде, басқа да әскерлep мен әскери құралымдарда заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге де нормативтік құқықтық актілердiң дәл және бiрыңғай қолданылуын қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас прокуроры және оған бағынышты әскери прокурорлар жүзеге асырады.

2. Қарулы Күштерде, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарда әскери қызметшілердi құқықтық қорғауды, азаматтық және қылмыстық iстердi қарауды соттар жүзеге асырады.

3. Қарулы Күштерде, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарда құқық тәртiбiн қамтамасыз етудi, алдын ала анықтау бойынша iс жүргізудi Қазақстан Республикасының заңына сәйкес өз құзыреті шегінде әскери полиция жүзеге асырады.

6-тарау. СОҒЫС КЕЗI. СОҒЫС ЖАҒДАЙЫ. ЖҰМЫЛДЫРУ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС. АУМАҚТЫҚ ҚОРҒАНЫС

28-бап. Соғыс кезi

1. Соғыс кезін Қазақстан Республикасына басқа мемлекет (мемлекеттер тобы не коалициясы) қарулы шабуыл жасаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарда көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының Парламентi жариялайды. 2. Соғыс кезi жарияланған немесе соғыс қимылдары нақты басталған сәттен бастап соғыс уақыты басталады, ол соғыс қимылдарын тоқтату туралы хабарланған кезден бастап аяқталады, бiрақ соғыс қимылдары нақты тоқтатылғаннан бұрын аяқталмайды.

2008.26.05. № 34-IV ҚР Заңымен 29-бап өзгертілді (бұр.ред.қара)

29-бап. Соғыс жағдайы және жұмылдыру

1. Соғыс жағдайы режимi, жұмылдыру дайындығын ұйымдастыру және оның тәртiбi Қазақстан Республикасының тиiстi заңнамалық актілерiмен айқындалады.

2. Соғыс жағдайы кезеңінде Қарулы Күштер, сондай-ақ оның құрамына кiретін Ішкi iстер министрлiгінің ішкi әскерлерi, Ұлттық қауіпсіздiк комитетiнiң Шекара қызметі, Республикалық ұлан, төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті органның басқару органдары мен азаматтық қорғаныс бөлiмдерi және арнаулы құралымдар соғыс кезiнiң жариялануына қарамастан, агрессияға тойтарыс беру жөнiнде ұрыс қимылдары мен өзге де ic-қимылдарды жүргізе бередi.

30-бап. Азаматтық қорғаныс

1. Азаматтық қорғаныс халықты, шаруашылық жүргізу объектілерін және ел аумағын қазіргі заманғы зақымдаушы құралдардың зақымдау (қирату) факторларының әсерiнен, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау мақсатында ұйымдастырылады.

2. Азаматтық қорғаныстың міндеттерi және оны ұйымдастыру Қазақстан Pecпубликасының заңымен айқындалады.

31-бап. Аумақтық қорғаныс

1. Қазақстан Республикасының аумағындағы халықты, объектiлер мен коммуникацияларды қарсы жақтың iс-қимылынан, диверсиялық немесе террорлық актілерден қорғау, сондай-ақ төтенше немесе соғыс жағдайы режимін енгізу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметі аумақтық қорғанысты ұйымдастырады.

2. Аумақтық қорғаныстың жалпы міндеттерін және оны ұйымдастыруды Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

***7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР***

32-бап. Қазақстан Республикасының қорғаныс саласындағы халықаралық ынтымақтастығы

1. Қазақстан Республикасының агрессиядан бiрлесіп қорғануды қамтамасыз ету, бейбiтшілiкті қолдау және қауіпсiздiк жөнiндегi басқа мемлекеттермен ынтымақтастығы Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Pecпубликасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес құрылады.

2-тармақ 2003 ж. 1 тамыздан бастап қолданысқа енді

2. Қарулы Күштер Қазақстан Республикасы Парламентінің Конституцияға сәйкес қабылдаған шешiмi негізінде бейбiтшiлiкті қолдау және қауіпсiздік жөніндегі халықаралық мiндеттемелердi орындайды.

3-тармақ 2003 ж. 1 тамыздан бастап қолданысқа енді

3. Қазақстан Pecпубликасынан тысқары жерлерде бейбітшiлiкті қолдау және қауiпсiздiк жөнiндегі халықаралық міндеттемелердi орындауға тiкелей қатысқан және ұрыс қимылдарына араласқан Қарулы Күштер әскери қызметшілерiнiң осындай қатысу кезеңi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

33-бап. Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштерi туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

Қазақстан Pecпубликасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы заңнамасын бұзуға кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауаптылықта болады.

34-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

1. Осы Заң, 2003 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізiлетін 15-баптың 4-тармағын, 32-баптың 2 және 3-тармақтарын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізiледi.

2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

1) "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштерi туралы" 1993 жылғы 9 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., N 8, 202-құжат; 1995 ж., N 8, 56-құжат; N 20, 120-құжат; N 22, 136-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінiң Жаршысы, 1999 ж., N 8, 233-құжат; 2002 ж., N 3, 22-құжат);

2) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнің "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы" Қазақстан Республикасының Заңын күшіне енгізу туралы 1993 жылғы 9 сәуірдегі Қаулысы (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., N 8, 203-құжат).

Қазақстан Республикасының Президенті

Астана, 2005 жылғы қаңтардың 7-сі. N 29-III ҚРЗ Н.Ә. НАЗАРБАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция №3

Тақырыбы: **Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы**

Шымкент, 20 ж

Лекция №3 **Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы**

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Заңы

 Осы Заң Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери қызметті өткеруі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және әскери қызметшілерді әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі мемлекеттік саясат негіздерін айқындайды.

 1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

 Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

 1) әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер – осы Заңда айқындалатын мерзімге Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарына (бұдан әрі – Қарулы Күштер) әскери қызметке шақырылған Қазақстан Республикасының азаматтары;

 2) әскерге шақыру жасына дейінгілер – әскери есепке алынғанға дейін әскери қызметке даярлықтан өтетін Қазақстан Республикасының ер азаматтары;

 3) әскерге шақыруды кейінге қалдыру – осы Заңда көзделген негіздер бойынша азаматтарды әскери қызметке шақыру мерзімін ауыстыру;

 4) әскерге шақырылушылар – аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті әскери басқару органдарының әскерге шақыру учаскелеріне тіркелген және Қарулы Күштерге әскерге шақыруға жататын Қазақстан Республикасының ер азаматтары;

 5) әскери атақ – әскери қызметшіге және әскери міндеттіге берілетін әскери айырым белгісі;

 6) әскери билет – азаматтың әскери қызметке тиесілігін және әскери міндеттілікке қатыстылығын айқындайтын бірыңғай мерзімсіз жеке есептік-әскери құжаты;

 2-бап. Қарулы Күштердегі әскери қызметтің құқықтық негізі

 1. Қарулы Күштердегі әскери қызметтің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заңда көзделген ерекшеліктерімен Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, құқық қорғау органдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңдары және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері құрайды.

 2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

 3-бап. Әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесінің

 қағидаттары

 Әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесінің қағидаттары:

 1) заңдылық;

 2) әскери қызметшілердің алдына қойылған міндеттерді орындау үшін әскери қызмет өткеру шарттарын ескере отырып, оларды толық, жеткілікті және уақтылы қамтамасыз ету;

 3) әскери қызметшінің құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық және өзге де заңға қарсы қол сұғушылықтан қорғау, әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде оған қол сұғылмаушылық;

 4) дара басшылық және дәреже сатысы;

 5) саяси партиялар және өзге де қоғамдық бірлестіктер қызметіне тәуелді болмау болып табылады.

 4-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

 Осы Заң Қазақстан Республикасының барлық әскери қызметшілеріне, оның ішінде Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес біріккен (коалициялық) қарулы күштер, сондай-ақ бітімгершілік күштер құрамында әскери қызмет өткеретін Қазақстан Республикасының әскери қызметшілеріне және әскери жиындарға шақырылған әскери міндеттілерге қолданылады.

 Осы Заңның күші мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде саяси мемлекеттік қызметшілерге қолданылады.

 Осы Заңның әскери қызметшілерді әлеуметтік қамсыздандыру туралы жекелеген ережелері мен нормалары олардың отбасы мүшелеріне, әскери қызметтен шығарылған адамдарға, сондай-ақ әскери қызмет өткеру кезеңінде қаза тапқан, қайтыс болған, хабар-ошарсыз кеткен немесе әскери қызмет міндеттерін орындау нәтижесінде мүгедек болып қалған әскери қызметшілердің отбасы мүшелеріне қолданылады.

 Қарулы Күштердегі әскери қызметтен шығарылған және басқа мемлекеттерге тұрақты тұруға қоныс аударған Қазақстан Республикасы азаматтарының мәртебесі тұрақты тұру үшін таңдалған мемлекеттермен жасалған Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

 5-бап. Әскери қызметшінің мәртебесі

 1. Әскери қызметшінің мәртебесі заңдарда белгіленген алып тастауларымен және шектеулерімен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде әскери қызметшінің жалпы құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін, сондай-ақ әскери қызмет ерекшеліктерімен негізделген оның құқықтарын, міндеттері мен жауаптылығын қамтиды.

 Әскери қызметшілердің құқықтары мен бостандықтарын алып тастаулар мен шектеулер, ерекше міндеттері мен жауаптылығы осы Заңда белгіленген қосымша құқықтармен және жеңілдіктермен өтеледі.

 Әскери қызметші мәртебесіне мына азаматтар:

 әскери қызметке (жиындарға) шақырылғандар – жергілікті әскери басқару органынан әскери қызмет (жиындарды) өткеру орнына кету туралы тиісті бастықтың бұйрығы шыққан күннен бастап;

 келісімшарт бойынша әскери қызметке түскендер – әскери бөлім (мекеме) командирінің (бастығының) бөлім жеке құрамының тізіміне қабылдау туралы бұйрығы шыққан күннен бастап;

 әскери оқу орындарына (әскери факультеттерге) түскендер, егер бұған дейін олар әскери қызметшілер болып табылмаса – оқу орны бастығының оқу орны (әскери факультет) жеке құрамының тізіміне қабылдау туралы бұйрығы шыққан күннен бастап, ал шетел әскери оқу орнына түскен кезде – уәкілетті орган басшысының оқуға жіберу туралы бұйрығы шыққан күннен бастап ие болады.

 Азамат әскери қызметтен шығарылуға (әскери жиындардың аяқталуына) байланысты әскери бөлімнің тізімдерінен шығарылған күнінен бастап әскери қызметші мәртебесінен айырылады.

 2. Әскери қызметшілер әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде мемлекеттің қорғауында болады. Олар жалпы әскери жарғыларға сәйкес олар үшін бастықтар болып табылатын адамдарға ғана бағынады және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа ешкім де олардың қызметтік істеріне араласуға құқылы емес.

 3. Әскери қызметші:

 1) лауазымдық міндеттерін орындаған;

 2) жауынгерлік іс-қимылдарға қатысқан, төтенше немесе соғыс жағдайында, сондай-ақ қарулы жанжалдар жағдайларында міндеттер орындаған;

 3) бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі бітімгершілік операцияларына қатысқан;

 4) террорға қарсы операцияларға қатысқан;

 5) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар салдарларын жоюға қатысқан;

 6) оқу-жаттығуларға немесе корабльдердің жорықтарына қатысқан;

 7) күн тәртібімен белгіленген қызмет уақыты ішінде немесе қызметтік қажеттіліктен туындаған басқа да уақытта әскери бөлімнің аумағында болған;

 8) қызметтік іссапарда болған;

 9) қызмет орнына барған және кері қайтқан;

 10) емделуде болған, емделу орнына барған және кері қайтқан;

 11) әскери жиындардан өткен;

 12) тұтқында, кепілде немесе еркінен айырылу жағдайында болған;

 13) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, құқықтық тәртіпті күзету және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша құқық қорғау органдарына көмек көрсеткен;

 14) қолданыстағы резервте болған жағдайларда әскери қызмет міндеттерін орындауда болады.

 Офицерлер құрамын әскерге шақыру бойынша әскери қызметшілердің мәртебесі келісімшарт бойынша әскери қызметшілердің мәртебесімен айқындалады.

 Мерзімді қызмет әскери қызметшісі мерзімді қызмет өткерудің барлық уақыты ішінде, ал әскери міндетті – әскери жиындарды өткерудің барлық уақыты ішінде әскери қызмет міндеттерін орындайды.

 4. Командирлерге (бастықтарға) әскери қызмет міндеттерін орындауға қатысы жоқ немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар (бұйырулар) мен өкімдер беруге тыйым салынады.

 5. Әскери қызметшілерге олардың мәртебесін растау үшін уәкілетті орган белгілеген тәртіппен әскери қызметшінің жеке куәліктері (әскери билеттер) және жеке нөмірлері бар жетондар беріледі.

 6-бап. Әскери қызметшілердің құқықтары

 1. Әскери қызметшілер Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңнамасында көзделген барлық құқықтар мен бостандықтарды Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалған шектеулерді ескере отырып пайдаланады.

 Әскери қызметшілердің:

 1) Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде, уәкілетті органдардың бірінші басшылары көздеген тәртіппен ақшалай үлеспен мемлекет есебінен қамтамасыз етілуге;

 2) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен нормалар бойынша заттай және басқа да мүлік түрлерімен мемлекет есебінен қамтамасыз етілуге;

 3) біліктілігін, қабілетін, өз лауазымдық міндеттерін адал орындауын ескере отырып, қызметі бойынша жоғарылатылуға;

 4) уәкілетті лауазымды адаммен келісу бойынша әскери оқу орындарына және басқа да білім беру ұйымдарына оқуға түсуге және курстық даярлықтан өтуге;

 5) денсаулығын сақтауға және қауіпсіздік техникасы мен гигиена талаптарына сай келетін қызмет жағдайларына;

 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен әскери қызмет міндеттерін орындаған кезде өмірі мен денсаулығына немесе жеке мүлкіне келтірілген зиянның өтелуіне;

 7) осы Заңға сәйкес әскери қызмет өткеру кезеңінде тұрғын үймен қамтамасыз етілуге;

 8) әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде қаруды сақтауға, алып жүруге және қолдануға құқығы бар.

 2. Әскери қызметшілердің қару алып жүру қағидалары жалпы әскери жарғыларда айқындалады. Әскери қызметшілердің соңғы шара ретінде мынадай:

 1) күзетілетін әскери және азаматтық объектілерге, қарауылдарға, әскери бөлімдердің үй-жайлары мен құрылыстарына қарулы шабуыл жасауға тойтарыс беру;

 2) қаруды және әскери техниканы күшпен тартып алу әрекетінің жолын кесу;

 3) әскери қызметшілер мен азаматтық адамдарды, егер өзге тәсілдермен және құралдармен оларды қорғау мүмкін болмаса, олардың өміріне немесе денсаулығына қатер төндіретін шабуыл жасаудан, оның ішінде жануарлардың шабуыл жасауынан қорғау;

 4) егер өзге де тәсілдермен және құралдармен қылмыскердің қарсылығын еңсеру, ұстау немесе қаруын алу мүмкін болмаса, қылмыс жасаған, қарулы қарсылық көрсеткен не ауыр қылмыс жасау кезінде қолға түскен адамды, сондай-ақ қаруды тапсыру туралы заңды талаптарды орындаудан бас тартқан қаруланған адамды ұстау;

 5) кепілге алынғандарды, басып алынған күзетілетін объектілерді, құрылыстар мен арнайы (әскери) жүктерді босату;

 6) бұлтартпау шарасы ретінде тұтқынға алу таңдалған; бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардың күзетуден қашып шығуының жолын кесу, сондай-ақ оларды күшпен босату әрекеттерінің жолын кесу;

 7) дабыл белгілерін беру немесе көмекке шақыру;

 8) қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайларында жеке немесе бөлімше құрамында қару қолдануға құқығы бар.

 Кенеттен қарулы шабуыл жасауды, жауынгерлік техниканы, көлік құралдарын, теңіз және өзен кемелерін пайдалана отырып шабуыл жасауды, сондай-ақ қамаудан қарумен қашып шығуды қоспағанда, қару қолданбай тұрып, оны қолдану ниеті туралы ескерту жасау көзделуге тиіс.

 Әскери қызметші қаруды қолданған және пайдаланған кезде айналасындағы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық мүмкін болатын шараларды қолдануға, ал қажет болған жағдайда зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсетуге міндетті.

 Әйелдер мен кәмелетке толмағандар әскери қызметшінің немесе басқа да адамдардың өміріне қатер төндіретін терроризм актісін, қарулы шабуыл жасаған, қарулы қарсылық көрсеткен не топтасып шабуыл жасаған, егер ондай шабуыл жасауға өзге де тәсілдермен және құралдармен тойтарыс беру мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, оларға қатысты қару қолдануға тыйым салынады.

 Әскери қызметші қару қолданудың немесе пайдаланудың әрбір жағдайы туралы командирге (бастыққа) баяндайды.

 3. Соғыс жағдайы және төтенше жағдайлар туралы Қазақстан Республикасының заңдарымен әскери қызметшілерге өзге де құқықтар берілуі мүмкін.

 7-бап. Әскери қызметшілердің жалпы міндеттері

 1. Әскери қызметші:

 1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және басқа да нормативтік құқықтық актілерін сақтауға, сондай-ақ жалпыәскери жарғылардың талаптарын сақтауға;

 2) белгіленген тәртіппен әскери ант қабылдауға;

 3) командирлердің (бастықтардың) бұйрықтарын дәлме-дәл және мерзімінде орындауға;

 4) Қарулы Күштердің әскери бөлімдері мен бөлімшелері, халықаралық шарттарға сәйкес біріккен (коалициялық) қарулы күштер құрамында қарулы жанжалдарға қатысуға;

 5) тәртіпті, қырағы болуға және мемлекеттік құпиялардың жария етілуіне жол бермеуге;

 6) әскери қызмет өткеру туралы келісімшарт талаптарын сақтауға;

 7) әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде әскери киім нысанын киіп жүру қағидасын сақтай отырып, оны киіп жүруге;

 8) уәкілетті органдардың басшылары бекітетін дене дайындығы жөніндегі нормативтердің талаптарын сақтауға және орындауға;

 9) өзіне сеніп берілген қаруды, қару-жарақ пен әскери техниканы қолдана білуге, оның сақталуын және дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз етуге міндетті.

 2. Қарулы Күштер лауазымды адамдарының міндеттері жалпы әскери жарғыларда айқындалады.

 3. Келісімшарт бойынша әскери қызметші әскери қызметке кіргеннен кейін бір ай ішінде әскери қызмет өткеру кезеңіне әскери қызметшінің меншігінде болатын оған заңды түрде тиесілі ақшаны, облигацияларды, пайлық инвестициялық қорлардың ашық және аралық пайларын, сондай-ақ оған мүліктік жалға берілген өзге де мүлікті қоспағанда, оларды пайдаланудан кіріс алынатын коммерциялық ұйымдардың акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) және өзге де мүлікті сенімгерлік басқаруға беруге міндетті. Мүлікті сенімгерлік басқару шартын нотариат куәландыруға тиіс.

 4. Соғыс жағдайы және төтенше жағдайлар туралы Қазақстан Республикасының заңдарымен әскери қызметшілерге өзге де міндеттер жүктелуі мүмкін.

 8-бап. Әскери қызмет өткерумен байланысты әскери

 қызметшілердің құқықтарын шектеу

 Әскери қызметші:

 1) өкілді органдардың депутаты және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшесі болуға, саяси партияларда, кәсіптік одақтарда, діни бірлестіктерде тұруға, қандай да бір саяси партияға қолдау білдіруге;

 2) әскери қызмет міндеттерін орындауға кедергі келтірмейтін педагогтік, ғылыми және өзге де шығармашылық қызмет болмаса, басқа ақылы қызметпен айналысуға;

 3) кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, оның ішінде коммерциялық ұйымның ұйымдастыру-құқықтық нысанына қарамастан, оны басқаруға қатысуға;

 4) заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші адамдардың істері бойынша өкіл болуға;

 5) әскери мүлік пен оның қызметтік істерін қамтамасыз ететін басқа да құралдарды, басқа да мемлекеттік мүлікті және қызметтік ақпаратты қызметтік емес мақсаттарда пайдалануға;

 6) ереуілдерді, пикеттерді және өзге де наразылық акцияларын ұйымдастыруға және оған қатысуға;

 7) өзінің қызметтік жағдайын пайдакүнемдік мақсаттарда, оның ішінде лауазымды және өзге де адамдармен сөз байласу жолымен пайдалануға;

 8) өзінің жақын туысқандары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылар, асырап алынған балалар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) атқаратын лауазымға тікелей бағынысты лауазым атқаруға құқылы емес.

2-тарау. АЗАМАТТАРДЫ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ ДАЯРЛАУ

3-тарау. ӘСКЕРИ ЕСЕПКЕ АЛУ. АЗАМАТТАРДЫ ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУ УЧАСКЕЛЕРІНЕ ТІРКЕУ

4-тарау. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ ӨТКЕРУ

5-тарау. ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУ БОЙЫНША ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ

6-тарау. КЕЛІСІМШАРТ БОЙЫНША ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ

7-тарау. ЗАПАСТА ТҰРУ

8-тарау. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

9-тарау. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ

10-тарау. ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

 54-бап.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция №4

Тақырыбы: **ҚР 2001ж. 20 наурыздағы «Келісім-шарт бойынша әскери қызмет туралы» Заңы.**

Шымкент, 2014ж

**4. Тақырып:** **ҚР 2001ж. 20 наурыздағы «Келісім-шарт бойынша әскери қызмет туралы» Заңы.**

1.Жалпы ережелер. 2. ҚР Үкіметінің өкілеттілігі. 3. Келісім-шарт бойынша әскери қызметке қабылдау.

4. Келісім шарт бойынша әскери қызметтен өту туралы заңдарды бұзғаны үшін әскери қызметшінің жауапкершілігі.

Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі N 74 Заңы. Күші жойылды – Күшін жойған Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Заңымен

 6-тарау. КЕЛІСІМШАРТ БОЙЫНША ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ

 37-бап. Әскери қызмет өткеру туралы келiсімшарт

 1. Қазақстан Республикасының азаматы Қарулы Күштердiң уәкілеттi лауазымды адамымен Әскери қызмет өткеру туралы келісiмшарт жасасады.

 2. Келiсiмшарт ерiктi түрде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес екi тарап арасында жазбаша жасалады және өз қолданысын:

 1) мерзiмнің өтуi бойынша;

 2) әскери қызметшiнiң мерзiмiнен бұрын босатылуына байланысты;

 3) әскери қызметшiнiң әскери қызмет өткеру туралы басқа келiсiмшарт жасасқан күнінен бастап;

 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де жағдайларда тоқтатады.

 3. Әскери қызмет өткеру туралы келісiмшартта азаматтың әскери қызметке кiруiнiң ерiктілiгi, азаматтың әскери қызметті өткеруге мiндеттенген мерзiмi және келiсiмшарттың басқа да талаптары бекiтіледi.

 4. Әскери қызмет өткеру туралы келiсiмшарттың талаптары азаматтың келiсiмшартта белгiленген мерзiм ішінде Қарулы Күштерде әскери қызмет өткеру мiндеттiлiгiн қамтиды. Келiсiмшарт талаптарында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жеңілдіктер, кепiлдiктер мен өтемақылар алуды қоса алғанда, азаматтың өз құқықтары мен өзiнің отбасы мүшелерi құқықтарының сақталу құқығы көзделеді.

 5. Қазақстан Республикасының Президентi лауазымға тағайындаған әскери қызметшілер тиiстi лауазымдағы әскери қызметтi әскери қызмет өткеру туралы келісiмшарт жасаспастан өткередi. Осы әскери қызметшілерге келісімшарт бойынша әскери қызметшілерге қатысты осы Заңның талаптары қолданылады.

 Аталған әскери қызметшiлер лауазымнан босатылғаннан кейiн Әскери қызмет өткеру қағидаларында айқындалған тәртiппен әскери қызмет өткеру туралы жаңа келісiмшарт жасасады немесе әскери қызметтен шығарылады.

 6. Жоғары білімі бар және алты ай қызмет өткерген мерзiмдi қызмет әскери қызметшілерi Әскери қызмет өткеру қағидаларында айқындалған тәртіппен тиісті әскери-есептік мамандығына ұқсас лауазымға келiсiмшарт бойынша әскери қызметке кiруге құқылы.

 38-бап. Келiсімшарт бойынша әскери қызметке кіретін адамдарға қойылатын талаптар

 1. Келiсiмшарт бойынша әскери қызметке кіретін адамдар мынадай талаптарға сай келуге:

 1) Қазақстан Республикасының азаматтығына ие болуға;

 2) курсанттарды қоспағанда, он тоғыз жастан кіші емес және әскери атағына байланысты әскери қызметте болудың осы Заңда белгіленген шектi жасынан бес жас кіші болмауға;

 3) әскери лауазымға сәйкес келетін әскери-есептік мамандығы болуға;

 4) мерзімді әскери қызметті өткерген не жоғары оқу орындарының әскери кафедрасынан оқудан өткен немесе әйелдерді қоспағанда, Қорғаныс министрлігінің әскери оқытылған резервті даярлау жөніндегі мамандандырылған ұйымдарында әскери даярлықтан өткен болуға тиiс.

 2. Келiсiмшарт бойынша әскери қызметке:

 1) сот әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет қабілеті шектеулi деп таныған;

 2) әскери-дәрiгерлiк комиссияның қорытындысына сәйкес әскери қызмет міндеттерін орындауға кедергі келтiретін ауруы бар;

 3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулердi өзiне қабылдаудан бас тартқан;

 4) бұрын сотталған немесе ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған не оған қатысты қылмыстық iс қозғалған;

 5) әскери қызметке кiрер алдындағы екi жыл iшiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тәртіптiк жауаптылыққа тартылған;

 6) әскери қызметке кiргенге дейінгі үш жыл iшiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртiбiмен әкiмшілік жаза қолданылған;

 7) әскери қызметке кіргенге дейінгі бір жыл ішінде қасақана құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тәртібімен әкімшілік жаза қолданылған;

 8) егер босатылған күнінен бастап үш жыл өтпеген болса, мемлекеттік қызметтен немесе әскери қызметтен терiс себептер бойынша босатылған адамдар қабылданбайды.

 Келiсiмшарт бойынша әскери қызметке кіретін адамға қатысты арнайы тексеру жүргізiледi.

 Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдарына келісімшарт бойынша әскери қызметке, сондай-ақ арсеналдарда, базаларда, қару мен оқ-дәрілер қоймаларында қару-жарақ пен оқ-дәрілердің сақталуымен байланысты лауазымдарға кіретін адамдарға қатысты психика-физиологиялық және полиграфологиялық зерттеулерді қолдана отырып, арнайы тексеру жүргізіледі.

 3. Адамның белгiленген талаптарға сәйкестігін айқындау үшiн Әскери-дәрiгерлiк сараптаманы жүргізу қағидасына сәйкес медициналық куәландыру жүргiзiледi.

 4. Сондай-ақ мыналар:

 1) осы баптың 2-тармағында көрсетілген мәліметтердi бұрмалау;

 2) кандидаттың әскери-есептiк мамандығы бойынша бос лауазымдардың болмауы;

 3) психикалық-физиологиялық және полиграфологиялық зерттеулердің теріс нәтижелері келiсiмшарт бойынша әскери қызметке кiретiн адамнан бас тарту үшін негiздер болып табылады.

 39-бап. Азаматтардың әскери оқу орындарына (әскери факультеттерге) түсуi. Әскери оқу орындарында (әскери факультеттерде) оқитын азаматтармен әскери қызмет өткеру туралы келiсiмшарттар жасасу

 1. Әскери оқу орындарына (әскери факультеттерге) түсуге:

 1) әскери қызмет өткермеген, оқуға түсетін жылы он жетi жасқа толған, бiрақ жиырма бiр жастан аспаған азаматтардың;

 2) оқуға түсетін жылы жиырма төрт жасқа толмаған әскери қызмет өткерген азаматтардың және мерзiмдi әскери қызмет өткерiп жүрген әскери қызметшілердің;

 3) жиырма бес жасқа толғанға дейін келісiмшарт бойынша әскери қызмет өткерiп жүрген әскери қызметшiлердің құқығы бар.

 Азаматтардың әскери оқу орындарына түсуі уәкілетті орган бекітетін Әскери оқу орындарына қабылдау қағидаларына сәйкес конкурстық негізде жүзеге асырылады.

 Әскери оқу орындарының оқитындар құрамына қабылдауға конкурс өткізу кезінде көрсеткіштері бірдей болған жағдайда:

 «Жас ұлан» республикалық мектебінің түлектері;

 әскери даярлық бойынша қосымша бағдарламалары бар білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері;

 қызмет өткеру уақытында қаза тапқан, хабар-ошарсыз кеткен немесе әскери қызмет өткеру кезеңінде мүгедек болып қалған әскери қызметшілердің балалары артықшылықты құқыққа ие болады.

 Жоғары оқу орындарының әскери факультеттеріне қабылдау қағидаларын және оларда оқытуды ұйымдастыру тәртібін Қорғаныс министрлігі білім беру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп бекітеді.

 Шет мемлекеттердің әскери оқу орындарына оқуға жіберілген әскери қызметшілер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен келісімшарттарға сәйкес оқытылады.

 2. Курсанттың (тыңдаушының) әскери қызмет міндеттерін орындауды бастауы оның әскери оқу орнына қабылданған күнi болып, әскери факультеттерде – әскери қызмет өткеру туралы келісімшарт жасаған сәттен бастап есептеледi.

 3. Әскери оқу орындарына (әскери факультеттерге) қабылданған азаматтар Әскери қызмет өткеру қағидаларына сәйкес әскери лауазымдарға тағайындалады.

 4. Әскери қызмет өткермеген азаматтар әскери оқу орындарына қабылданған кезде әскери қызметшi мәртебесiне ие болады және әскери қызмет өткеру туралы келiсімшарт жасасады.

 Келісімшарт бойынша әскери қызметшілер әскери оқу орындарына қабылданған кезде әскери қызмет өткеру туралы жаңа келiсімшарт жасасады.

 Келісімшарт бойынша әскери қызмет өткерген, сондай-ақ әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткерiп жүрген немесе өткерген азаматтар әскери оқу орындарына қабылданған кезде қабылданғаны туралы бұйрық шыққан күннен бастап әскери қызмет өткеру туралы келiсімшарт жасасады.

 Әскери факультеттерге қабылданған кезде азаматтар әскери қызметші мәртебесіне ие болады, ал әскери қызметшілер әскери факультетте оқудың соңғы жылының алдындағы курсына ауысқан кезде әскери қызмет өткеру туралы жаңа келісімшарттар жасасады.

 Осы Заңда белгiленген тәртiпте әскери қызмет өткеру туралы келiсiмшарт жасасудан бас тартқан әскери қызметші әскери оқу орнынан (әскери факультеттен) шығарылуға жатады.

 5. Әскери оқу орнына (әскери факультетке) қабылданбаған әскери қызметші Әскери қызмет өткеру қағидаларында белгіленген тәртiппен әскери қызметті одан әрi өткеру үшін жiберіледi.

 6. Әскери оқу орнынан (әскери факультеттен) шығарылған, сондай-ақ әскери қызмет өткеру туралы келісiмшарт жасасудан бас тартқан әскери қызметші, егер оқудан шығарылу сәтінде ол он сегіз жасқа толған және әскерге шақыру бойынша белгіленген әскери қызмет мерзiмін өткермеген болса, уәкілетті органның өкімі бойынша әскерге шақыру бойынша әскери қызметтің белгіленген мерзімі аяқталғанға дейін әскери қызмет өткеру орнына жіберіледі. Бұл ретте үлгерімінің төмен болуы, тәртiп сақтамағаны үшін, басқа да теріс себептер бойынша немесе өз бастамасы бойынша әскери оқу орнынан шығарылған әскери қызметші өзін оқытуға жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке өтеуге міндеттi.

 7. ***Әскери қызметшi әскери оқу орнын (әскери факультетті) аяқтағаннан кейiн әскери қызмет өткеруден бас тартса немесе теріс себептер бойынша немесе өз бастамасы бойынша келiсiмшартты бұзған жағдайда ол өзін оқытуға жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке өтеуге міндеттi. Ұсталуға жататын сома келiсiмшарт мерзiмi аяқталғанға дейiн әрбiр толық өткерiлмеген айға барабар есептеледі.***

 Әскери қызметшілерді әскери оқу орындарында оқытуға жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке қайтару тәртібін уәкілетті органдар, әскери факультеттерде – Қорғаныс министрлігі белгілейді.

 8. Жоғары әскери оқу орындарын (әскери факультеттерді) аяқтағаннан кейiн әскери қызметшiлерге «лейтенант» әскери атағы беріледi.

 40-бап. Келiсiмшарт мерзімі және оны жасасу тәртiбi

 1. Әскери қызметті өткеру туралы келісімшарт:

 1) үш жылға – әскери қызметке алғаш кіретін адамдар үшін;

 2) бес жылға;

 3) он жылға;

 4) әскери қызметте болудың шекті жасына толғанға дейін;

 5) курсанттар үшін – әскери оқу орнындағы (жоғары оқу орнының әскери факультетіндегі) оқу мерзіміне және оны аяқтағаннан кейiн әскери қызметтің он жылына;

 6) тыңдаушылар үшін – оқу мерзіміне және әскери оқу орнын аяқтағаннан кейін әскери қызметтің бес жылына не әскери қызметте болудың шекті жасына толғанға дейінгі мерзімге жасалады.

 2. Кандидаттарды iрiктеу және олардың келiсімшарт бойынша әскери қызметке кiру тәртiбi Әскери қызмет өткеру қағидаларында айқындалады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция №5

Тақырыбы: **Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы**

Шымкент, 2014ж

**5. Тақырып: ҚР 1993ж. 20 қаңтардағы «Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы» Заңы.**

1.Жалпы ережелер. 2.Әскери қызметшілердің құқықтары және оларды әскери асыру кепілдіктері. 3. Әскери қызметшілердің жауапкершілігі.

8-тарау. ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

**Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы**

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Заңы

 44-бап. Әскери қызметшілерді әлеуметтік қамсыздандыру

 1. Әскери қызметшілердің барлық санаттары әскери қызмет міндеттерін орындағаны үшін Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде белгіленетін ақшалай үлеспен қамтамасыз етіледі.

 Ақшалай үлес ақшалай қаражатты (лауазымдық айлықақыны және әскери атағы бойынша айлықақыны), қызмет өткерудің ерекше жағдайлары үшін үстемеақыларды және қолданыстағы заңнамада көзделген басқа да үстемеақыларды қамтиды.

 Келісімшарт бойынша әскери қызметшілердің лауазымдық айлықақылары мемлекеттік қызмет өтілі ескеріле отырып айқындалады.

 Келісімшарт бойынша әскери қызметшілер лауазымдық айлықақыларының және әскери атақтар бойынша айлықақыларының мөлшері тиісті лауазымдардағы мемлекеттік қызметшілер лауазымдық жалақыларының мөлшерінен және тиісті арнайы атақтар мен сыныптық шендерге қосымша ақылар мөлшерінен төмендетілмей белгіленеді.

 Әскери қызметші әскери қызметте дәлелсіз себептермен болмаған жағдайда оған болмаған күндері үшін ақшалай үлес төленбейді.

 Ақшалай үлесті, жәрдемақылар мен басқа да төлемдерді төлеу тәртібін уәкілетті органдар белгілейді.

 2. Әскери қызметшілерге жарылу қаупі бар заттарды және өзге де жарылғыш құрылғыларды іздеу, тасымалдау, залалсыздандыру және жою жөніндегі жауынгерлік міндеттерді орындаған кезде уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тәулігіне бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жәрдемақы төленеді.

 3. Радиоактивті материалдарды, иондаушы сәулелену көздерін, аса жоғары жиілікті және (немесе) зымыран отынының құрамдастарын пайдаланумен, сақтаумен байланысты лауазымдарда қызмет өткеретін, сондай-ақ көрсетілген жұмыстарға және объектілерде радиоактивті материалдарды, иондаушы сәулелену көздерін, аса жоғары жиілікті және (немесе) зымыран отынының құрамдастарын пайдаланумен, сақтаумен байланысты авария салдарларын жою жөніндегі жұмыстарға уақытша тартылатын әскери қызметшілерге нақты жұмыс істеген уақытына тепе-тең ұзақтығы жылына он екі тәулікке дейін қосымша демалыс беріледі.

 4. Келісімшарт бойынша әскери қызметшілерге жабық және оқшауланған әскери қалашықтарда, шекара заставаларында және комендатураларда тұратындарды қоспағанда, коммуналдық қызметтерге арналған шығыстарды төлеу үшін уәкілетті органдардың бірінші басшылары айқындайтын тәртіппен, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген мөлшерде ақшалай өтемақы төленеді.

 5. Әскери қызметшілерді әскери-медициналық мекемелерде (ұйымдарда) медициналық қамтамасыз ету мемлекет есебінен жүзеге асырылады.

 Әскери қызметшілердің қызмет орны немесе тұрғылықты жері бойынша әскери-медициналық мекемелер болмаған немесе оларда тиісті бөлімшелер не медициналық көрсеткіштер бойынша арнайы жабдық болмаған кезде медициналық көмек ведомстволық тиесілігіне қарамастан, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында, жеке меншік құқығына негізделген денсаулық сақтау ұйымдарында және жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғаларда тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шегінде көрсетіледі.

 Жеке меншік құқығына негізделген денсаулық сақтау ұйымдарына және жеке меншік медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғаларға тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шегінде әскери қызметшілерге медициналық көмек көрсету бойынша шығындарды өтеу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

 Емделуге жұмсалған қаражатты әскери қызметшілерге, олар құрылымында әскери қызмет өткеретін уәкілетті орган тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шегінде өтейді.

 Әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде жараланған, контузия, жарақат алған, мертіккен немесе ауырған әскери қызметшілер, олар құрылымында әскери қызмет өткеретін Қарулы Күштердің қаражаты есебінен санаторийге жіберіледі.

 Мерзімді қызметтің әскери қызметшілері және әскери оқу орындарының курсанттары медициналық көрсеткіштері болған кезде мемлекет есебінен санаторлық-курорттық емделумен қамтамасыз етіледі.

 6. Әскери қызметшілер мемлекет есебінен Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін нормалар бойынша уәкілетті органның бірінші басшысы айқындайтын тәртіппен заттай мүлікпен қамтамасыз етіледі.

 7. Әскери қызметшілер Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін нормалар бойынша мынадай жағдайларда:

 1) жауынгерлік кезекшілікті атқарған кезде;

 2) қарауылдағы қызметті атқарған кезде;

 3) тәуліктік нарядты атқарған кезде;

 4) далалық шығуларға (теңізге шығуларға) қатысқан кезде;

 5) орналасқан орындарда дауылға қарсы әзірлік кезіндегі іс-шараларды жүзеге асырған кезде;

 6) маяктарда вахтада тұрған кезде;

 7) суасты міндеттерін (жұмыстарын) орындаған кезде;

 8) парашютпен секірген кезде;

 9) әскери эшелондарға ілесіп жүрген кезде;

 10) әскери-медициналық мекемелерде (ұйымдарда) стационарлық емделуде болған кезде;

 11) гауптвахтада ұсталған кезде тамақтанумен қамтамасыз етіледі.

 Ұшқыштар құрамының әскери қызметшілері әскери қызмет өткеру уақытында тамақтанумен қамтамасыз етіледі.

 Авиациялық техникаға қызмет көрсетуге және ұшуларды қамтамасыз етуге рұқсат етілген инженерлік-техникалық құрам ұшуларды дайындау және орындау кезеңінде тамақтанумен қамтамасыз етіледі.

 8. Әскери қызметшілер мемлекет есебінен қызметі бойынша ауысқан, әскери қызметтен шығарылған кезде, стационарлық емделуге барған және кері қайтқан кезде теміржол, әуе, су және автомобиль көлігімен жол жүруге, сондай-ақ қызметі бойынша ауысқан және әскери қызметтен шығарылған кезде он тоннаға дейін жеке мүлікті тасымалдауға құқылы.

 Осы Заңда көзделген жағдайларда әскери қызметшілерге Қазақстан Республикасының аумағы бойынша көлікте жол жүруге және пошта жөнелтілімдеріне арналған басқа да шығындар өтеледі.

 Келісімшарт бойынша әскери қызметшілер қашықтығы 100 шақырымнан астам бір елді мекеннен басқасына қоныс аударуға байланысты қызмет бабымен ауысқан кезде (оның ішінде әскери бөлім немесе бөлімше құрамында) оларға әскери қызметшінің өзіне екі айлық ақшалай қаражат және онымен бірге қоныс аударған әрбір отбасы мүшесіне айлық ақшалай қаражаттың жартысы мөлшерінде көтерме жәрдемақысы төленеді.

 45-бап. Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

 1. Тұрғын үйге мұқтаж әскери қызметшілер мен олармен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелері – жұбайы (зайыбы); ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің кәмелетке толмаған (асырап алынған, асырауында немесе қамқорлығында болатын) балалары, күндізгі оқу нысаны бойынша білім беру ұйымдарында оқитын (асырап алған, асырауында немесе қамқорлығында болатын) жиырма үш жасқа толмаған балалары және жұбайының (зайыбының) балалары; он сегіз жасқа толмаған мүгедек балалары (асырап алған, асырауында немесе қамқорлығында болатын) және жұбайының (зайыбының) мүгедек балалары; әскери қызметшінің асырауындағы ата-аналары – мемлекет есебінен әскери қызмет өткеру кезеңіне тұрғын жаймен қамтамасыз етіледі.

 2. Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен жүргізіледі.

 46-бап. Әскери қызметшілердің демалыстары

 1. Келісімшарт бойынша әскери қызметшілерге екі лауазымдық жалақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлене отырып жыл сайынғы негізгі демалыс беріледі, ұзақтығы күнтізбелік есептеуде еңбек сіңірген жылдарына байланысты белгіленеді:

 1) кемінде он жыл – 30 тәулік;

 2) оннан жиырма жылға дейін – 35 тәулік;

 3) жиырма және одан астам жыл – 40 тәулік.

 Ұшу жұмыстарында, корабльдік қызметте болатын, жауынгерлік кезекшілік, жауынгерлік қызмет атқаратын, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тізбе бойынша жерлерде қызмет өткеретін әскери қызметшілерге еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, демалыс ұзақтығы 40 тәулік болып белгіленеді.

 Жыл сайынғы негізгі демалыстың ұзақтығы демалыс күндеріне келетін мереке күндерді есептемей, күн тәртібіне және қызметтік уақыт регламентіне қарамастан, күнтізбелік күндермен есептеледі.

 2. Әскери қызметшілерге жыл сайынғы негізгі демалыстан басқа Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген қосымша демалыстар беріледі.

 Жыл сайынғы негізгі және қосымша демалыстардың жалпы ұзақтығы тиісті жыл үшін алпыс тәуліктен аспауға тиіс, бұл ретте демалыс өткізу орнына дейін бару және кері қайту үшін қажетті уақыт қосымша беріледі.

 Келісімшарт бойынша әскери қызметшінің демалысы қызмет мүдделерін ескере отырып, екі бөлікке бөлінуі мүмкін.

 3. Мерзімді қызмет әскери қызметшілеріне жалпыәскери жарғыларда айқындалған тәртіпте көтермелеу түрінде қысқа мерзімді демалыс беріледі.

 4. Қажет болған кезде әскери қызметшілерге ауыруы бойынша, отбасы жағдайлары бойынша қысқа мерзімді, ал әскери оқу орындарында (әскери факультеттерде) оқитындарға каникулдық демалыстар беріледі.

 Әскери қызметшілерге (мерзімді қызмет әскери қызметшілерінен басқа) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын іске асыратын ұйымдарда оқуға түсу емтихандарына дайындалу және тапсыру үшін, сондай-ақ жоғары оқу орындарына оқуға түсу емтихандарын тапсыру үшін оқу демалыстары, ал философия докторы (PhD) және бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесінің ізденушілері болып табылатындарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шығармашылық демалыстар беріледі.

 5. Жыл сайынғы негізгі демалыс жұмылдыру, соғыс немесе төтенше жағдай жарияланған жағдайда, соғыс уақытында және қызметтік қажеттілік жағдайында уәкілетті органның бірінші басшысы айқындайтын тәртіппен тоқтатылады. Бұл ретте демалыстың пайдаланылмаған бөлігі ағымдағы жылы немесе келесі жылы беріледі.

 Егер демалыстың пайдаланылмаған бөлігі он және одан астам күнтізбелік күнді құраса, әскери қызметшілерге демалыс өткізу орнына бару және кері қайту үшін қажетті уақыт қосымша беріледі.

 Әскери қызметшінің баянаты бойынша демалыстың пайдаланылмаған бөлігі келесі жылдың жыл сайынғы ақылы негізгі демалысына қосылады.

 6. Өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін немесе оқуға Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге жіберілген әскери қызметшілер Қазақстан Республикасының аумағында қызмет өткеретіндердің демалысқа құқықтарын пайдаланады.

 47-бап. Қатардағы жауынгерлер мен сержанттар құрамының келісімшарт бойынша әскери қызметшілерін әлеуметтік қамсыздандыру ерекшеліктері

 Сарбаздар (матростар), сержанттар (старшиналар) лауазымдарында күнтізбелік есептеуде кемінде сегіз жыл қызмет өткерген келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеретін әскери қызметшілер Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында ақылы негізде оқуға жұмсалатын шығындарын бюджет қаражаты есебінен оқыту құнының елу пайызы мөлшерінде өтетуге құқылы. Осы құқықты әскери қызметшілер бір рет пайдалана алады.

 Әскери қызметшіге көрсетілген шығындарды өтеуді құрылымында әскери қызметші әскери қызмет өткеретін уәкілетті орган жүргізеді.

 Әскери қызметшіні басқа білім беру ұйымына ауыстыру кезінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқуға жұмсалатын шығындарды өтеу мөлшері түзетілуге жатады.

 Әскери қызметшіге академиялық демалыс берілген кезде оның Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқуға жұмсалған шығындарды өтету құқығы сақталады.

 Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында оқуға жұмсалатын шығындарды өтетуге құқылы әскери қызметшіге, ол оқыған (оқитын) білім беру ұйымы таратылған және қайта ұйымдастырылған, әрекетін тоқтатқан, білім беру ұйымы лицензиясынан айырылған жағдайларда басқа жоғары оқу орындарында оқуға жұмсалатын шығындарды өтетуге кепілдік беріледі.

 48-бап. Мерзімді қызмет әскери қызметшілерін және әскери оқу орындарының (әскери факультеттердің) курсанттарын әлеуметтік қамсыздандыру ерекшеліктері

 Мерзімді қызмет әскери қызметшілері және әскери оқу орындарының (әскери факультеттердің) курсанттары Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нормалар бойынша заттай мүлікпен, тамақтанумен қамтамасыз етіледі.

 Демалысқа, каникулға кеткен кезде азық-түлік үлесінің орнына оларға ақшалай өтемақы төленеді.

 Мерзімді қызмет әскери қызметшілері қысқа мерзiмдi демалысқа барған және керi қайтқан кезде, әскери оқу орындарының (әскери факультеттердің) курсанттары каникулдық демалысқа және тағылымдамадан өтуге барған кезде, сондай-ақ керi қайтқан кезде оларға мемлекет есебiнен темiржол, су және автомобиль көлiгiмен жол жүру құқығы берiледi. Шетелдік әскери оқу орындарында білім алатын курсанттарға каникулдық демалысқа барған және керi қайтқан кезде мемлекет есебiнен әуе көлігімен жол жүру құқығы да берiледi.

 Мерзімді қызмет әскери қызметшілеріне, әскери оқу орындарының бірінші және екінші курс курсанттарына Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мөлшерде почта жөнелтілімдеріне арналған өтемақы да төленеді.

 Мерзімді қызмет өткеру және әскери оқу орнында оқу уақытында тұру үшін әскери қызметшілер казармаларға орналастырылады. Курсанттарға, сондай-ақ әскери оқу орнында (әскери факультетте) оқу уақытында жатақхана берілуі мүмкін.

 Ескерту. 48-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

 49-бап. Әскери қызметшілердің жекелеген санаттарын қосымша әлеуметтік қамсыздандыру

 Жауынгерлік іс-қимылдарға, террорға қарсы және бітімгершілік операцияларына қатысатын (қатысқан) әскери қызметшілерге және барлау қызметі шеңберінде жүктелген жедел міндеттерді орындауға қатысатын Қорғаныс министрлігі әскери барлау органдарының әскери қызметшілеріне жыл сайынғы демалысына қосылатын ұзақтығы екі апта қосымша демалыс беріледі.

 Жауынгерлік іс-қимылдарға және террорға қарсы операцияларға қатысатын (қатысқан) әскери қызметшілерге жауынгерлік іс-қимылдар және террорға қарсы операциялар кезеңінде жеңілдіктер шарттарымен еңбек сіңірген жылдарына қызметінің бір айы үш ай болып есептеледі.

 Бітімгершілік операцияларына қатысатын (қатысқан) әскери қызметшілерге бітімгершілік операцияларына қатысқан кезең жеңілдіктер шарттарымен қызметінің бір айы бір жарым ай болып есептеледі.

 50-бап. Әскери қызметтен шығарылған азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру

 1. Жасы бойынша, денсаулық жағдайы бойынша әскери қызметтен шығарылған, әскери қызмет міндеттерін орындауға байланысты ауырған, сондай-ақ жиырма және одан да көп еңбек сіңірген жылдары бар адамдарға мемлекет есебінен Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған аурулар тізбесі бойынша көрсеткіштер бар болған кезде әскери-медициналық мекемелерде (ұйымдарда) медициналық қамтамасыз ету, ал жиырма бес және одан да көп еңбек сіңірген жылдары барларға – санаторлық-курорттық емделу беріледі.

 Әскери-медициналық мекемелерде (ұйымдарда) медициналық көрсеткіштер бойынша тиісті бөлімшелер не арнайы жабдықтар болмаған кезде көрсетілген адамдарға медициналық көмек тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шегінде:

 1) ведомстволық тиесілігіне қарамастан, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында;

 2) жеке меншік құқығына негізделген денсаулық сақтау ұйымдарында;

 3) жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғаларда көрсетіледі.

 Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шегінде емделуге жұмсалған қаражатты көрсетілген адамдарға құрылымында олар әскери қызмет өткерген уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен өтейді.

 2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдар Қарулы Күштерден шығарылған кезде, оның ішінде әскери қызмет өткерген кезеңде азаматтық мамандықтарды меңгеру мақсатында әлеуметтік бейімделумен қамтамасыз етіледі.

 51-бап. Қаза тапқан (қайтыс болған) немесе мертіккен жағдайда әскери қызметшілерге өтемақы төлеу

 1. Әскери қызметін өткеру кезеңінде әскери қызметші немесе әскери жиындарға шақырылған әскери міндетті қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оған мүгедектік белгіленген кезде немесе ол әскери қызмет мiндеттерiн орындауға байланысты мертiккен жағдайда біржолғы өтемақы төлеу Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүргiзiледi.

 2. Әскери қызмет өткеру кезеңінде не қызметтен шығарылғаннан кейін әскери қызмет міндеттерін орындау нәтижесінде мертігуден (жараланудан, жарақаттанудан, контузия алудан), ауырудан қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда әскери қызметшінің мұрагерлеріне қаза тапқан (қайтыс болған) күні соңғы атқарған лауазымы бойынша бес жылдық ақшалай қаражат мөлшерінде, ал мерзімді қызмет әскери қызметшісінің, әскери оқу орны (әскери факультет) курсантының, әскери жиындарға шақырылған әскери міндеттінің мұрагерлеріне – 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде біржолғы өтемақы төлеу жүргізіледі.

 3. Келісімшарт бойынша әскери қызметшіге, ол әскери қызмет өткерген кезеңде немесе әскери қызмет міндеттерін орындау нәтижесінде мертігуден (жараланудан, жарақаттанудан, контузия алудан), ауырудан туындаған мүгедектік белгіленген кезде біржолғы өтемақы әскери қызметтен шығарылған күннен бастап бір жыл өткенге дейін:

 1) I топтағы мүгедекке – отыз айлық ақшалай қаражат;

 2) II топтағы мүгедекке – он сегiз айлық ақшалай қаражат;

 3) III топтағы мүгедекке – алты айлық ақшалай қаражат мөлшерінде төленеді.

 Келісімшарт бойынша әскери қызметшiлер әскери қызмет мiндеттерiн орындау кезiнде мүгедектiкке әкеп соқтырмаған ауыр мертiгу (жаралану, жарақаттану, контузия алу) жағдайында оларға бiр жарым айлық ақшалай қаражат; жеңiл мертіккенде – жарты айлық ақшалай қаражат мөлшерiнде бiржолғы өтемақы төленедi.

 Мерзiмдi қызмет әскери қызметшiлеріне, әскери оқу орындарының (әскери факультеттердің) стипендия алатын курсанттарына, әскери жиындарға шақырылған әскери мiндеттiлерге осы тармақта көзделген жағдайларда:

 1) I топтағы мүгедекке – 250 айлық есептiк көрсеткiш;

 2) II топтағы мүгедекке – 150 айлық есептiк көрсеткiш;

 3) III топтағы мүгедекке – 50 айлық есептiк көрсеткiш;

 4) ауыр мертіккені үшiн – 12 айлық есептiк көрсеткiш;

 5) жеңiл мертіккені үшiн – 4 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерінде бiржолғы өтемақылар төленедi.

 4. Егер әскери қызметшінің қаза табуы (қайтыс болуы) немесе ол алған мертігу:

 1) соттың заң күшіне енген үкімі болған кезде өзіне-өзі қол жұмсауға дейін жеткізген жағдайларды қоспағанда, өзіне-өзі қол жұмсау нәтижесінде;

 2) қылмыс немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде;

 3) олар алкогольдік, есірткілік немесе масаңдану жай-күйінің өзге де түрін туғызатын заттарды тұтыну немесе қолдану себебінен;

 4) өзiне-өзі қасақана қандай да бiр дене жарақатын түсiру (денесiне зиян келтiру) немесе біржолғы өтемақы алу немесе әскери қызметтен жалтару мақсатында өз денсаулығына өзге де зиян келтiру нәтижесінде;

 5) әскери қызметшінің әскери қызмет өткеру туралы келісімшарт талаптарын бұзған әрекеттері нәтижесінде туындағаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте дәлелденсе, біржолғы өтемақы төленбейді.

 5. Әскери қызмет өткеру кезінде қаза тапқан немесе әскери қызмет міндеттерін орындау нәтижесінде алған мертігуден (жараланудан, жарақаттанудан, контузия алудан), ауырудан қайтыс болған әскери қызметшілерді, әскери жиындарға шақырылған әскери міндеттілерді жерлеу әскери қызмет (жиындар) орны бойынша немесе олардың туыстарының тілегі бойынша басқа жерде жүргізіледі. Мәйітті тасымалдауға дайындаумен, мәйітті тасымалдаумен, жерлеумен, құлпытасын жасаумен және орнатумен байланысты барлық шығыстар әскери қызметшілер, әскери жиындарға шақырылған әскери міндеттілер әскери қызмет (жиындар) өткерген уәкілетті орган есебінен Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген мөлшерлерде жүзеге асырылады.

 Осы тармақта көрсетілген ережелер әскери қызметте болудың шекті жасына толғаннан кейін, денсаулық жағдайы бойынша немесе штаттарды қысқартуға байланысты әскери қызметтен шығарылған, әскери қызметтің жалпы ұзақтығы 25 және одан да көп жылдары бар азаматтарға, сондай-ақ әскери қызметтің жалпы ұзақтығына қарамастан, жауынгерлік іс-қимылдарға және террорға қарсы операцияларға қатысушыларға қолданылады, бұл ретте әскери қызметшілер қатарынан зейнетақы төлемдерін алатын қайтыс болғандардың отбасы мүшелеріне жерлеуге арналған біржолғы жәрдемақы үш айлық зейнетақы төлемі мөлшерінде төленеді.

 Ескерту. 51-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.02.2013 № 75-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

 52-бап. Әскери қызметшілердің отбасы мүшелерін әлеуметтік қамсыздандыру

 1. Келісімшарт бойынша әскери қызметшілердің отбасы мүшелерін әскери-медициналық мекемелерде медициналық қамтамасыз ету мемлекет есебінен жүзеге асырылады.

 Қызмет орны немесе тұрғылықты жері бойынша әскери-медициналық мекемелер болмаған немесе оларда медициналық көрсеткіштер бойынша тиісті бөлімшелер не арнайы жабдықтар болмаған кезде медициналық көмек ведомстволық тиесілігіне қарамастан, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында, жеке меншік құқығына негізделген денсаулық сақтау ұйымдарында және жеке медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғаларда тегін медициналық көмектің кепілді көлемі шегінде көрсетіледі.

 2. Келісімшарт бойынша әскери қызметшілердің олармен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелеріне әскери қызметші қызметі бойынша ауысқан, оны әскери қызметтен шығарған кезде мемлекет есебінен әуе, теміржол, су және автомобиль көлігінде жол жүру құқығы беріледі.

 3. Әскери қызметшілердің, оның ішінде қызмет өткеру уақытында қаза тапқандардың, қайтыс болғандардың немесе хабар-ошарсыз кеткендердің балаларына жергілікті атқарушы органдар тұрғылықты жері бойынша мектепке дейінгі балалар мекемелерінде кезектен тыс орындар береді.

 Әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде қаза тапқан немесе мүгедек болып қалған, қызмет өткеру уақытында хабар-ошарсыз кеткен әскери қызметшілердің балалары әскери мектеп-интернаттарына, «Жас ұлан» республикалық мектебіне конкурстан тыс қабылдану құқығын пайдаланады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№7

Тақырыбы: Әскери қылмыстар.

Шымкент, 2014ж

**№7-лекция ӘСКЕРИ ҚЫЛМЫСТАР**

1. **сұрақ Қылмыс ұ ғымы**

 **2-сұрақ ҚР ҚК 366-бабының мазмұны, Қылмыстық кодекстің 16-тарауында мазмұны.**

Еліміздің Қарулы Кұштері — оқшауланған әлеуметгік тетік емес, ол қоғамымыздың негізгі және ажырамас бөлігі болып табылады. Әлеуметтік қайшылықтар қатты шиеленісетін, ыдырау процестері ұдайы асқынып жатқан жағдайда әскерилер еңбегінің беделі мен қадірі шұғыл төмендеп, әскери қызметшілердің құқық бұзушылық жасауы арта тұседі.

Әскердегі қылмыстылық Қазақстан Республикасының Қарулы Кұштеріне ғана емес, жалпы мемлекетке де кері әсер ететін аса қауіші тұрақсыздандыру факторы болып табы-лады, себебі әскердегі ахуал қоғамның елдегі әскери қауіпсіз-дік ахуалын бағалауына негіз болатын көрсеткіштердің бірі.

Мәні бойынша, қылмыстық құқық — қоғам мен мемле-кеттің әр тұрлі субъектілердің қауіпсізідігіне аса қауіпті қол сұғушылық болып табылатын қылмысқа деген жауабы, оның қызмет ету, қорғау құвдылығы — әскери қауіпсіздік. Әскери-қызметтік қатынастарды бұзудың өзі емес, жол берілген бұзушылықтар салдарынан ықтамал зиянды зардаптар қоғам ұшін қауіпті. Әскери қауіпсіздікке келтірілген қылмыстық зиян әскерлердің жауынгерлік әзірлігіне қандай да бір нысанда жанама залал келтіреді. Осы орайда, іс жұзінде зиянды зардаптар келтірудің ғана емес, олардың болу қатерін туғызудың да қауіпті екенін ескеру керек. Осы қорытындыны Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 16-тарауы-ның баптарын талдау қуаттайды, аталмыш баптардың барлы-ғында дерлік материалдық құрамдар тұжырымдалған.

Әскери қызметшінің қоғамға қауіпті әрекетін әскери қылмыс ретінде дұрыс саралау ұшін, әскери қылмыстарды сипаттайтын және өзіндік болып келетін, адамға қарсы, экономика саласындағы, мемлекеттік қызметке, қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына қарсы қылмыстардың белгілеріне онша ұқсамайтын белгілерді қамтитын жалпы әскери қылмыс тұсінігіне сұйенгеніміз жөн.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 16-тарауы-ның атауынан көрініп тұрғандай, онда көзделген қылмыс құрамдары өзіндік объект болып табылатын әскери қызметке қатысты айтылады. Осыған орай, осы ұғымның мазмұнын нақтырақ талдап көрелік.

ҚР Қылмыстық кодексі 366-бабының 1-бөлігінде әскери қызмет өткерудің белгіленген тәртібіне қарсы қылмыстардың әскери қылмыстар деп танылатыны көрсетілен.

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 19 қаңтардағы "Жалпыға бірдей әскери міндет және әскери қызмет туралы" заңының 2-бабында және Қазақстан Республикасы Прези-дентінің 1998 жылғы 27 қарашадағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қарулы Кұштерінің Ішкі қызмет жарғысының 6-бабында "Әскери қызмет — Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасының Қарулы Кұштерінде, өзге әскерлерінде және әскери құры-лымдарында мемлекет пен халық алдындағы қасиетті борышы мен міндетін атқаруына байланысты мемлекеттік қызметінің ерекше тұрі" деп жазылған. Әскери қылмыстың әскери қызмет болып табылатын объектісінің ерекшелігі де осында. Ал, әскери қызметші әскери қызмет өткерудің белгіленген тәртібіне қол сұғу болып табылмайтын, мысалы, ұрлық, оз-бырлық, адам өлтіру және т.б. сияқты қылмыстық іс-әрекет жасаса, бұл әскери қылмыстарға жашайды және Қылмыстық кодекстің өзге тиісті баптары бойынша жауапкершілікке тар-тылады.

Қылмыстық қол сұғушылық объектісінен басқа, қылмыс-тың арнаулы субъектісі — әскери қызметке залал келтіретін, ерекше мәртебесі бар тұлғаның болуы әскери қылмыстарға тән.

 **2-сұрақ ҚР ҚК 366-бабының мазмұны, Қылмыстық кодекстің 16-тарауында мазмұны.**

ҚР ҚК 366-бабының мазмұньшан шығатыны, Қылмыстық кодекстің 16-тарауында көзделген және:

* ҚР Қарулы Кұштерінде, өзге әскерлерінде және әскери құрамаларында шақыру бойынша немесе келісім-шарт негізінде әскери қызмет өткеріп жатқан әскери қызметшілер;
* әскери жиындарға қатысу кезінде запастағы азаматтар жасаған қылмыстар ғана әскери қылмыстар деп танылады.Демек, әскери қызметшілер және запастағы азаматтар әске-ри жиындарға қатысу кезінде әскери қылмыс объекгісі болып табылады. Алайда, әрекеттері ҚР Қылмыстық кодексінің 16-тарауывда көзделген қылмыс құрамы болып табылуы мұмкін тұлғалар мәселесі алғаш көрінгендей, тіпті де оңай емес.

Сонымен, ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабына сәйкес, әскерге шақыру бойынша не келісім-шарт бойынша Қазақстан Респуликасының Қарулы Кұштеріңде, Қазақстан Республика-сының басқа да әскерлері мен әскери құрамаларыңца әскери қызмет атқарушы әскери қызметшілердің, совдай-ақ запастағы азаматтардың жиындардан өтуі кезінде әскери қызмет атқарудың белгіленген тәртібіне қарсы, ҚР ҚК 16-тарауында көзделген қылмыстарды жасау әскери қылмыстар деп таны-лады. Осы нормада қылмыс объектісі мен субъектісінің өзін-дік ерекшеліктерін көрсету арқылы әскери қылмыстардың тұр-сипаттық белгілерін қарастыруға деген бұрынғы көзқарас сақталған.

Әскери қылмыс ұғымы сонымен қатар, әскери-қылмыстық заңнаманың жалпы қьпмыстық заңнамаға кіргізілуіне де қара-мастан, салыстырмалы тұрде дербес екенін көрсетеді. Сонымен бірге, әскери-қылмыстық заңнама әскери қылмыстардың нақты құрамымен қатар өзінің ерекше жалпы бөлімі — әскери қылмыс тұсінігін де қамтитын Қылмыстық кодекстің бірегей тарауы болып табылады. Әскери қылмыс тұсінігін беретін бап енгізудің қажеттігі барлық әскери қылмыстардың өзіндік әскери және салыстырмалы әскери қылмыстарга бөлінетінінен туындайды. **Өзіңдік әскери қылмыстар** — әскери қызмет жағ-дайына ғана тән қылмыстар, мысалы, қарауыл (вахга) қызметін атқарудың жарғылық ережелерін бұзу, өз бетімен бөлімді немесе қызмет орнын тастап кету, апатқа ұшыраған әскери кемені тастап кету және т.б. **Салыстырмалы әскери** қымыстар — жалпы қылмыстық заңнамада көзделген қылмыстарға ұқсас қылмыстар, бірақ бұлар әскери құқық тәртібіне қол сұғушылық болатынымен сипатталады және сол себегггі еліміз-дің Қарулы Кұштеріне ерекше қауіп төндіреді. Егер арнаулы-әскери қылмыстарды жіктеу аса қиын болмаса, қылмыстар мен салыстырмалы әскери қылмыстардың ара-жігін ажырату (мысалы, адманың денсаулығына қарсы жалпы қылмыстарды бағыныштының бастыққа қарсы зорлық әрекеттерінен ажы-рату) қажет болғаңда, бұл мәселе айтарлықтай кұрделене тұсе-ді. Қылмыстық кодексте әскери қылмыс тұсінігінің берілуі жіктеу мәселесін шешуге мұмкіндік береді, мұның құқық шығару процесінде де, құқық қоддануда да маңызы зор.

Әдебиетте1 көрсетілгендей, әскери қылмыс тұсінігі ҚК 9-бабында тұжырымдалған жалпы қылмыс тұсінігінің бір тұрі болып табылады. Әскери қылмыс негізінен іс-әрекет болып табылады жөне барлық қылмыстарға тән белгілерімен: қоғамға қауіп төндіруімен, қылмыстық заңсыздығымен, кінәлы болуымен және оған жаза берілетіндігімен сипатта-лады. Сонымен қатар, әскери қызметтің өзіндік ерекшелігі оларға ерекше "әскери" мазмұн береді.

Әскери қылмыстарға бөлекше заңсыздық қасиеті тән, өйткені, жоғарьща айтылғандай, ҚР Қылмыстық кодексінің 16-тарауывда аталған қылмыстар ғана әскери қылмыстар деп танылуы мүмкін. Әскери қылмыстардың арнаулы қылмыс-тық-құқықтық заңсыздығы олардың қоғамдық (әскери) қауіптілік сипаты бойынша өзіндік ерекшелігіні" зандық көрінісі болып табылады.

Әскери қылмыстар заңсыздығының тағы бір ерекшелігі — барлық әскери қылмыстар бланкетгік диспозициядағы қылмыстық-құқықтық нормаларды бұзады. Осы нормалар қылмыстық және әскери құқықтың өзара байланысты екенін көрсетеді: әскери-құқықтық нормалар сәйкес келетін қылмыс-тық-құқықтық нормалардың мазмұнымен үйлеседі. Мұндай реттерде қоғамдық қаупі бар әскери іс-әрекеттер жасағаны ұшін қылмыстық жауапкершілікке тарту жағдайлары қылмыс-тық құқықтың ғана емес, әскери құқық нормаларында да қамтылған. Сөйтіп, әскери-құқықтық және қылмыстық-құқықтық нормалардың өзіндік бірлігі пайда болып, кешенді "синтезделген" құқықтық норма жұмыс істейді, онда әскери заңнамада баяңцалған мінез-құлық тұріңцегі позитивті мазмұн мен санкциялар айқындалған.2

Әскери қылмыстар ұшін кейбір жағдайларда өзіндік "әс-кери" жаза тұрлері көзделеді. Қолданыстағы заңнамаға қарап, ҚК 16-тарауының кейбір баптарында көзделген қамауға алу-

дың өзіндік ерекшеліктері бар екенін байқауға болады (ҚК 46-бабы 3-бөлігі). Арнаулы әскери жазаға, сондай-ақ, әскери атақтан айыру, әскери қызмет бойынша шектеу, тәртіптік әскери бөлімде ұстауды жатқызуға болады.

Әскери қылмыстардың осы және өзге де ерекшеліктеріне қарап, әскери қызметшілер немесе әскери жиындарға қатысушы запастағы азаматтар жасаған, мемлекеттің әскери қауіпсіздігіне қол сұғатьш, жазалау қатерімен Қазакстан Республикасы Қыл-мыстық кодексінін 16-тарауыңда тыйым салынған әрекеттер әскери қылмыстар деп танылады деген қорытынды жасауға болады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№8

Тақырыбы: **Әскери қылмыстарға тағайындалатын жаза**

Шымкент, 2014ж

**Лекция№ 8 Әскери қылмыстарға тағайындалатын жаза**

**1-сұрақ Әскери қылмыс қүрамы жүйесі**

**2- сұрақ. Әскери қылмыс қүрамы**

**3-сұрақ. Әскери қылмыстарға тағайындалатын жаза**

**1-сұрақ Әскери қылмыс қүрамы жүйесі**

Әскери қылмыстар туралы нормалар жүйесін жасағанда, заң шығарушылар ең алдымен, әскери қылмыстың тиісті белгілеріне сәйкес келетін белгілі бір іс-әрекеттерді іріктеп алады, сөйтіп әскери қылмыстардың жалпы көлемі айқында-лады. Жоғарыда айтылғавдай, қылмыстың өзіндік объектісі мен өзіңдік субъектісінің болуы — іс-әрекетгі әскери қылмыс-тар қатарына жатқызудың өлшемі. Содан соң, әскери қылмыс-тың барлық қүрамдары олардың қоғамдық қаупінің сипаты мен дәрежесіне және мазмүны жағынан бір-біріне жақын болуына қарай белгілі қисын бойынша түзіледі. Сөйтіп, заң нормаларының өзара тығыз байланысы анықталады.4

Әскери қылмыс қүрамдары жүйесі әскери әділет органда-рының жүмыс тәжірибесін, қылмыстық қүқық ғылымының деректерін және әскери қылмыстарға қарсы күрес жүргізу міңцеттерін ескеретін әскери қылмыстар туралы заңнаманың алдыңғы жылдардағы дамуының нәтижесінде қалыптасты. Қылмыстық заңнама теориясында қылмыстық қол сүғушы-лық нысаны негізге алына отырып, әскери қылмыс қүрамдары тиісті топтарға жіктеліп, сараланады. Егер барлық әскери қылмыстардың объектісі әскери қызмет өткеру тәртібі болса, әскери қылмыс қүрамдарының әр тобында дәл осы объект нақтыланып, олардың тікелей объектісін қүрайды.

Нақты әскери қылмыстардың тікелей объектісі — әскери қызмет атқарудың қандай да бір қырларын белгілейтін қатынастар.

**Тікелей объектісі бойьшша әскери қылмыстарды сегіз топқа бөлуге болады:**

1. Бағыныштылық тәртібіне және әскери қызметшілер арасывдағы жарғыпық қарым-қатынастарға қарсы қылмысгар: бүйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау (ҚК 367-бабы); бастыққа қарсылық көрсету немесе оны қызметтік міндеттерін бүзуға мәжбүр ету (ҚК 368-бабы); бастыққа қатысты күш қолдану іс-әрекеттері (ҚК 369-бабы); бір-бірі-нің арасында бағыныштылық қатынастары болмаған кезде әскери қызметшілердің арасындағы өзара қарым-қатынас тардың жарғылық ережелерін бүзу (ҚК 370-бабы); әскери қызметшіге тіл тигізу (ҚК 371-бабы).

2. Әскери қызметтен жалтару: бөлімді немесе қызмет орньш өз бетімен тастап кету (ҚК 372-бабы); қашқывдық (ҚК
373-бабы); дене мүшесіне зақым келтіру жолымен немесебасқа тәсілмен әскери қызметтен жалтару (ҚК 374-бабы).

3. Арнаулы қызмет атқару тәртібіне қол сүғатын қылмыстар:

жауынгерлік кезекшілікті атқару ережелерін бүзу (ҚК 375-бабы); шекаралық қызмет атқарудың ережелерін бүзу (ҚК376-бабы); қарауыл (вахта) қызметін атқарудың жарғылық ережелерін бүзу (ҚК 377-бабы); ішкі қызмет атқарудың және гарнизоңца патруль болудың жарғылық ережелерін бүзу (ҚК378-бабы); қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет атқарудың ережелерінбүзу (ҚК 379-бабы).

4. Әскери мүлікті пайдалану және сақтау тәртібіне қарсы қылмыстар: қүрып бара жатқан әскери кемені тастап кету (ҚК 382-бабы); әскери мүлікті қасақана қүрту немесе бүлдіру
(ҚК 387-бабы); әскери мүлікті абайсызда қүрту немесе бүлдіру (ҚК 388-бабы); әскери мүлікті жоғалту (ҚК 389-бабы).

1. Қару-жарақты, оқ-дәріні және айналадағыларға зор қауіп төндіретін заттарды үстап-қодданудың тәртібіне қарсы қылмыстар: айналадағыларға қауіп туғызатын қару-жарақты, сондай-ақ заттар мен нәрселерді үстау ережелерін бүзу (ҚК 390 бабы).
2. Әскери техниканы пайдалану тәртібіне қарсы қылмыстар: машиналарды жүргізу немесе пайдалану ережелерін бүзу (ҚК 391-бабы); үшу немесе оған даярлану ережелерін бүзу (ҚК 392-бабы); кеме жүргізу ережелерін бүзу (ҚК 393-бабы).

7. Әскери басқарманың қалыпты жүмыс істеуіне және Қарулы Күштердің беделіне қол сүғатын қылмыстар: билікті теріс пайдалану, биліктің асыра қолданылуы немесе әрекет-
сіздігі (ҚК 380-бабы); қызметке селқос қарау (ҚК 381-бабы);
жауға соғыс жүргізу қүралдарын беру немесе тастап кету (ҚК 383-бабы); әскери сипаттағы қүпия мәліметтерді жария ету немесе әскери сипаттағы қүпия мәліметтері бар қүжаттарды жоғалту (ҚК 386-бабы).

8. Қарулы Күштердің беделіне және әскери тәртіпке қарсы қылмыстар: түтқынға өз еркімен берілу (ҚК 384-бабы); тонау-шылық (ҚК 385-бабы).

дың өзіндік ерекшеліктері бар екенін байқауға болады (ҚК 46-бабы 3-бөлігі). Арнаулы әскери жазаға, совдай-ақ, әскери атақтан айыру, әскери қызмет бойынша шектеу, тәртіптік әскери бөлімде үстауды жатқызуға болады.

Әскери қылмыстардың осы және өзге де ерекшеліктеріне қарап, **ә**скери қызметшілер немесе әскери жиыңдарға қатысушы запастағы азаматгар жасаған, мемлекетгің әскери қауіпсіздігіне қол сұғатьш, жазалау қатерімен Қазақстан Республикасы Қыл-мыстық кодексінің 16-тарауында тыйым салынған әрекеттер әскери қылмыстар деп танылады деген қорытыңцы жасауға болады.

**2- сұрақ. Әскери қылмыс құрамы**

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша, ҚР Қылмыстық кодексінің 3-бабывда "Қылмыс жасау, яғни осы Кодексте көзделген қылмыс қүрамының барлық белгілері бар әрекет қылмыстық жауаптылықтың бірден-бір негізі болып табылады" деп көрсетілген негіздер болған ретте ғана қылмыстық жауаптылық болуы мүмкін. Әскери қылмыс қүрамының басты мәні осыңда. Әскери қызметшінің немесе запастағы азаматтың жиынға қатысу кезінде жасаған әреке-тівде қандай да бір әскери қылмыс қүрамының барлық белгі-лері түгел анықталған жағдайда ғана оны ҚК 16-таруының тиісті бабы бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы айтуға болады. Олай болмаған күнде оны осы бап бойынша жауапкершілікке тартуға жол берілмейді.

Заң әдебиеттерінде қылмыс қүрамының барлық белгілері бар әрекет жасау қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін бірегей ғана емес, сонымен бірге жеткілікті негіз болып табы-лады деп әділ айтылып жүр, яғни қылмыстық қудалауды жүзеге асырушы орган белгілі бір адамды қылмыстық жауап-кершілікке тарту үшін оның іс-әрекетіңде қылмыс қүрамын анықтаса жеткілікті. Қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесін шешу үшін қалған мән-жайларды анықтаудың қажеті жоқ. Әрине, бүл қылмыстық қудалауды жүзеге асыру-шы орган істің басқа да мән-жайларын, мысалы, кінәлыны сипаттайтын деректерді, кінәлының қылмыс жасағанға дейінгі мінез-қүлқын және т.б., анықтамаса да болады деген сөз емес. Мүның бәрінің іс жүргізу үшін маңызы бар және сот жаза тағайындағавда ескерілуі мүмкін, дегенмен бүл қылмыс-тық жауатылыққа тарту үшін негіз бола алмайды.3

Қылмыстық заңнамада қылмыс қүрамы түсінігі берілмеңді. Ол қылмыстық қүқық ғылымында ашылады. Осы мөселе бойынша әр түрлі пікір-көзқарастарды қорытындылау былайша түжырымдауға мүмкіндік береді. **Қылмыс қүрамы** (софиз сіеіікіі) — қылмыстық қүқық ғылымында қоғамдық қаупі бар әрекетті қылмыс ретіңде сипатгайтын және қылмыс-тық заңнамада қоғамдық қаупі бар әрекеттің завдық қүрылы-сын анықтауға және осы әрекеттің Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің қандай да бір нормасында сипатталған қылмыс болып табылатыны туралы қорытынды жасауға мүмкіндік беретін қүрал ретінде тіркелген объективті және субъективті белгілердің өзара байланысты жиынтығы. Себебі, ҚР Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлімі нормаларында қылмыстардың нақты белгілерін сипаттау жолымен қандай қоғамдық қауіпті әрекеттердің қылмыс болып табылатыны анықталған. Овда нақты қылмыстың жеке белгілері емес, қылмыстың осы түрлерінің барлығына ортақ ең маңызды зандық белгілері қамтылған.

Әскери қылмыс қүрамы түсінігі барлық қылмыстарға тән қылмыс объектісі, объективті жағы, субъектісі және субъек-тивті жағы сияқты элементтермен қатар, оның әскери емес басқа қылмыстардан бөлек ерекше қылмыс түрі екенін көрсе-тетін ерекшеліктерін қамтңцы. Кей кезде әскери қылмыс қүрамына қосымша (ауырлататын) белгілер енгізіледі. Кейде әскери қьшмыстар қүрамына қылмысты ауырлататын мән-жайлардың бар екенін көрсететін қосымша (саралаушы) белгі-лер енгізіледі (соғыс уақытында, үрыс жағдайында жасалған, бір топ адамдар жасаған қылмыстар, ауыр зардаптардың болуы және т.б.).

Әскери қылмыс қүрамының белгілерін айқындау үшін ҚР Қылмыстық кодексінің 16-тарауының әскери қылмыстар-дың нақты түрлері көзделген баптарының диспозицияларын, әскери қылмыстың жалпы түсінігін беретін норманы (ҚР ҚК 366-бабы), совдай-ақ Қылмыстық кодекстің Жалпы бөлі-мінің тиісті нормаларын басшылыққа алу керек. Мысалы, ҚР ҚК-нің 19-23-баптарында қылмыстың субъективті жағы-нының белгілері туралы, ҚР Қылмыстық кодексінің 24-31-баптарында алдын ала және бірлескен қылмыстық әрекет туралы айтылады.

Әскери қылмыс құрамының белгілері екі топқа бөлінеді: міндетті және факультативті.

**Міндетгі белгілер** барлық әскери қылмыстардың қүрамына кіреді. Олар: қылмыс объектісі, қоғамдық қаупі бар іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік), қасақаналық немесе абайсыздық түріндегі кінә, түлғаның есі дүрыстығы және оның әскери қылмыс үшін жауапкершілікке тартуға болатын жасқа жетуі, адамның әскери қызмет өткеруі немесе әскери жиындардан өтуі. Аталған белгілер кез келген әскери қылмыстың қүра-мына кіреді, олардың біреуі ғана жоқ болса, онда қылмыс қүрамы да, қылмыстық жауапкершілік те жоқ деген сөз.

**Факультативті белгілер** — әскери қылмыс қүрамдарының барлығын емес, жекелегенін ғана қүрастыру кезінде пайдала-нылатын заңдық белгілер. Осы белгілердің көмегімен әскери қылмыстар осы қылмыс түрінің өзіндік ерекшеліктерін ай-қындайтын қосымша мәліметтермен сипатгалады. Бүл топқа қол сүғу нысаны, қоғамдық қауіпті саддар, іс-әрекет пен зардап арасыңдағы себептік байланыс, қылмыс жасау уақыты, жері, жағдайы, қүралдары, себебі мен мақсаты жатады.

Сонымен қатар, факультативті белгі өскери қылмыстың негізгі қүрамына кіргізілуі және соған айналуы, сөйтіп осы қүрамның міндетті белгісі болуы мүмкін. Мысалы, ҚР ҚК 373-бабындағы қылмыстың мақсаты — әскери қызметтен жалтару, немесе ҚР ҚК 375-379-баптарындағы әрекет пен салдар арасындағы себептік байланыс — қызмет өткерудің арнаулы ережелерін бүзу, совдай-ақ қоғамдық қауіпті зардап-тар, қол сүғу нысаны, қылмыс жасау уақыты, себебі сияқты өзге де факультативті белгілер әскери қылмыс қүрамының міңдетті белгісі болуы мүмкін.

Басқа жағдайларда факультативті белгі қылмыстың қоғам-дық қаупін арттыратын және оны саралауды өзгертетін ауыр-лататын қылмыс қүрамы мәніне ие болуы мүмкін. Әдетте, бүларға қару қолданып, ауыр запдаптарға әкеп соққан, соғыс кезіңде, үрыс жағдайывда жасалған және т.б. ауыр және аса ауыр әскери қылмыстар жатады. Егер белгі негізгі қүрамға кіргізілмеген болса және қылмысты саралаушы белгі ретінде көрсетілмесе, онда ол жазаны ауырлататын немесе жеңіл-дететін мән-жай ретінде қарастырылуы және соттың жаза түрі мен мөлшерін тандауына ықпал етуі мүмкін (ҚК 53 және 54-баптары).

**Әскери қылмыс қүрамын әр түрлі негіздер бойынша жіктеуге болады. Объективті жағын заңнамалық сипаттау тәсілі бойынша (объективті жақтың қүрылымы бойынша) әскери қылмыстар формалды** (ҚР ҚК 372-374-баптары), **материалдық (ҚР ҚК** 390-393-баптары) **немесе формалды-материаддық (ҚР ҚК** 375 және 376-баптары) **болуы мүмкін.**

Қоғамдық қауіптілігінің сипаты мен дәрежесі бойынша әскери қылмыс қүрамдары: негізгі қүрам (ҚР ҚК 367-бабының 1-бөлігі); кінәны жеңілдететін мән-жайлары бар қүрам (ҚР ҚК 367-бабының 4-бөлігі); жазаны ауырлататын мән-жайлары бар қүрам (ҚР ҚК 367-бабының 3-бөлігі) болып бөлінеді. Дегенмен, осы белгі бойынша әскери қылмыстардың барлық қүрамдары үш түрге жіктеледі деп ашуға болмайды. Кейбір баптарда тек негізгі қылмыс қүрамы көзделген (ҚК 383-385, 388 және 389-баптары); негізгіжөне ауырлататын қүрамдар қамтылған нормалар (ҚК 376-379-баптары), сондай-ақ негізгі, ауырлататын және ерекше ауырлататын қүрамдар қамтьыған нормалар (ҚК 370 және 391-баптары) бар.

Қүрылымы жағынан әскери қылмыс қүрамдары неіізінен күрделі болып табылады, ал қылмыс қүрамының "күрде-ленуі" мынадай себептерден болады:

* элемештердің қосарлануы, мысалы, бастыққа қатысты зорлық әрекеттер (ҚК 369-бабы) екі объектіге қол сүғады:
* әскери бағыныштылық қатынастары және зорлыққа душарболған адамның денсаулығы;
* қылмыс жасау үрдісінің үзаруы — созылып кеткенқашқывдық (ҚК 373-бабы);
* әрқайсысы (біреу болса да) әрекетті әскери қылмыс деп тану үшін жеткілікті бірнеше әрекеттің, салдардың жәнет.б. қосылуы.

Сонымен, әскери қылмыс қүрамының басты мәні — оның қоғамдық қауіпті әрекетте болуы қылмыстық жауапкер-шілікке тартуға негіз болып табылатыны, ал екінші мәні — оның қылмысты саралау үшін қажеттігінде.

**3-сұрақ. Әскери қылмыстарға тағайындалатын жаза**

Жаза түсінігі ҚР Қылмыстық кодексінің 38-бабының 1-бөлігівде берілген, ол бойынша "Жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайывдалатьш мемлекетгік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасап кінөлы деп танылған адамға қолданылады және ол адамды қүқықтары мен боставдықтарынан осы Кодексте көзделген айыру немесе шектеу болып табылады".

Қьілмыстық жазаның мөні мемлекетіің жасалған қылмыс-қа деген жауабы болып табылады. Қылмыс жасаған адам үшін жаза — оның іс-әрекетінің жағымсыз қылмыстық-қү-қықтық саддары. Осы жазаны қолданғавда мемлекеттің қыл-мыстық жаза тағайывдау жолымен жетуге үмтылатын мақсаты кезделеді. ҚР Қылмыстық кодексінің 38-бабының 2-бәлігі бойынша, жаза әлеумепік әділеттілікті қалпына келтіру, сон-дай-ақ сотталған адамды түзеу және сотталған адамның да, басқа адамдардың да жаңы қылмыстар жасауынан сақтавдыру мақсатында қолданылады. Жазаның кімге және қандай қылмыс үшін қолданылатынына қарамастан, осы мақсат ҚР ҚК 39-бабында жүйелі түрде көрсетілген барлық жаза түр-леріне ортақ.

Әскери қылмыс жасалуы кінәлы адамдардың әскери қыз-мет өткерудің белгіленген тәртібі мен ережелеріне немқүрай-лы қарайтындарын көрсетеді. Сондықтан, бүларды жасағаны үшін тағайындалатын жаза мақсаттарының бірі — адамның түзелуіне ықпал ету ғана емес, қажетті жағдайда әскери тәрбие-леу және оқыту.25 Әскери қылмыстар үшін жаза тағайын-даудың мақсаты сонымен қатар қылмыстық-қүқықтық қорғау объектісінің ерекше болуына байланысты болады және ең аддымен, әскери қызметшілерді қылмыстық қол сүғушы-лыққа барудан сақтап қалуға бағытталған.

Әскери ідылмыстарға тағайыңцалатын жаза түрлері олардың қоғамдық қаупінің сипаты мен дәрежесіне, совдай-ақ жазаның тәрбиелеу мақсатына қарай белгіленген. Ал, әскери қылмыс-тардың қоғамдық қаупі қол сүғу объектісіне келтірілген за-лалға, жасалған әрекетгердің сипаты мен басқа да жағдайларға байланысты. Осы орайда іс-әрекетті бір топ адамның, алдын ала келісім бойынша бір топ адамның немесе үйымдасқан топтың жасауы, қылмыстың қару қолданылып жасалуы, адам денсаулығына ауыр немесе орташа ауырлықта зиян келуі немесе өзге де ауыр зардаптарға әкелуі, бірнеше рет жасалуы, бір немесе одан да көп адамға қатысты жасалуы, соғыс уақы-тыңда және үрыс жағдайыңда жасалуы, соңдай-ақ ауыр саддар-ға әкелуі әскери қылмыстардың қоғамдық қаупін арттыратын мән-жайлар болып табылады. Әскери қылмыстардың жаса-луын көздейтін баптарда көрсетілген мән-жайлардың біреуі болған ретте жазалау шарасы, сәйкесінше, жоғарылайды.

Осы орайда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодек-сінің әскери қылмыстарға арналған 16-тарауывда әрекеттің қоғамдық қауіптілігі дәрежесін ғана емес, кінәлының түлға-сын, сондай-ақ кінәны жеңіддететін және ауырлататын барлық мән-жайларды ескеруге мүмкіндік беретін қылмыстық жаза-лау шаралары көзделгенін атап өту керек.

**Әскери қылмыстар үшін тағайындалатын жаза түрлері:**

а) әскери қызметі бойынша шектеу;
ә) қамау;

б) тәртіптік әскери бөлімде үстау;

в) бас бостандығынан айыру;

г) белгілі қызметте болу немесе белгілі қызметпен айналысу
қүқығынан айырып, бас бостаныдығынан айыру;

д) өмір бойына бас бостандығынан айыру;

е) өлім жазасы.

Әскери қылмыс жасаған әскери қызметшілерге тағайын-далатын жазаның негізгі түрлерінен басқа, әскери немесе қүрметті атақтан, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік марапаттардан айыру жазасы қосымша жаза ретінде қолда-нылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 40, 42-43,45 және 51-баптарына сәйкес, әскери қызметшілерге айъш-пүл салу, қоғамдық жүмыстарға тарту, түзеу жүмыстары, бостандығын шектеу және мүлкін тәркілеу жазасы қолда-нылмайды. ҚР ҚК 46-бабының 4-бөлігіне және ҚР ҚАК 19-тарауына (145-149-баптар) сәйкес, барлық категориядағы әскери қызметшілер болып табылатын сотталушылар үшін қамау шарасы гаупвахтада өтеді. Жазалау жүйесінің қалғаны оларға толық көлемде қолданылады және қылмыстық-қүқықтық шаралар Қылмыстық-атқару кодексінің ережелері бойынша орындалады.

Қызмет жағдайында атқарылатын жазаға, атап айтқанда әскери қызметі бойынша шектеу, қамау және тәртігпж әскери қызметте үстау жазасына кесілген әскери қызметшілер өздері-нің мәртебесін жоғалтпайды, бірақ олардың қүқықтық жағдайы объективті шектеледі, бүл шектеулер жалпы, әскери заңнамадан және осы санаттағы түлғаларға арналған қыл-мыстық-атқару заңнамасынан туывдайды.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 5-тарауы әскери қызметшілерге қатысты арнаулы жаза түрлерін орындауды, сондай-ақ сотталған әскери қызмет-шілердің режимі мен қүқықтық мәртебесін регламенттейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№9

Тақырыбы:  **Бағыныштылық тәртібіне қарсы қылмыстар**

Шымкент, 2014ж

**Лекция№9 Бағыныштылық тәртібіне қарсы қылмыстар**

№1 сұрақ-Дара басшылық тәртібіне қарсы қылмыстар

№2 сұрақ- Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау

№3 сұрақ- Бастыққа қарсылық көрсету немесеоны қызметтік міндеттерін бұзұға мәжбүр ету.

№1 сұрақ-Дара басшылық тәртібіне қарсы қылмыстар

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашада қабылданған Ішкі қызмет жарғысының 34-бабына сәйкес, "Елімізді" Қарулы Күштері қүрылысының, оларды басқарудың және әскери қызметшілер арасындағы қарым-қатьшастардың бір қағидасы дара басшылық болъш табылады. Мүның мәнісі командирге (бастыққа) бағынышты қызмет-керлерге қатысты барлық қүқықтар берілуінде және оларға әскери бөлімнің, бөлімшенің және әрбір әскери қызметшінің өмірі мен қызметінің барлық қырлары үшін мемлекет алдын-да жеке жауапкершілік жүктелуінде.

Дара басшылық командирдің (бастықтың) ахуадды жан-жақты бағалап, жеке-дара шешім қабылдау, заң мен әскери жарғы талаптарына қатаң сәйкестікте тиісті бүйрық беру және оның орындалуын қамтамасыз ету қүқығы түрінде көрініс табады.

Бүйрықты талқылауға жол берілмейді, ал бүйрыққа бағын-бау немесе оны өзгедей орындамау әскери қылмыс болып табылады".

Сонымен, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Жарғысына сәйкес, дара басшылық қағидасы командирге немесе бастыққа бағынышты қызметкерлерге бүйрық беру қүқығын береді және соңғыларын осы бүйрықтарды мүлтіксіз орындауға міндеттейді. Мүның үстіне әскери ант қабыддап жатқан әскери қызметші "...өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бүйрықтарын мүлтіксіз орындаймын" деп ант береді.

Командир (бастық) — әскери қызметші (бағынышты) жарғыға немесе жоғары түрған бастықтың бүйрығына сәйкес қызметі бойынша уақытша немесе түрақты бағынатын түлға. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Ішкі қызмет жарғысында командирлер (бастықтар) қызметі және әскери атағы бойынша ажыратылады. Барлық командирлер (бастық-тар) өздеріне бағынышты әскери қызметшілерге бүйрық беруге және оның мүлтіксіз орындалуын талап етуге қүқылы.

Бүйрық — бүл командирдің (бастықтың) қызметі бойынша қаңцай да бір әрекетгерді жасау немесе тоқтату туралы талабы.

Бүйрық бір немесе бір топ әскери қызметшіге жазбаша, ауыз-ша немесе техникалық байланыс қүраддары арқылы берілуі мүмкін. Жазбаша бүйрық әскери бөлімдердің командирлері дара басшылық қүқығымен шығаратын әскери басқарманың негізгі өкімдік қызметтік қүжаты (қүқықтық акт) болып табылады. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде жазбаша бүйрық беру қүқығын әскери бөлім командирінен бастап жоғары қарай, командирлер (бастықтар) қолданады. Ауызша бүйрықтарды барлық командирлер (бастықтар) береді.5

Бағынышты әскери қызметшінің командирдің (бастықтың) бүйрығын орындамауы қауіпті әскери қылмыстардың бірі болып табылады, заңда бүл үшін қылмыстық жауаптылық белгіленген.

**№2 сұрақ- Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау**

 **(ҚР ҚК-нің 367-бабы).**

Бүл қылмыстың қоғамдық қаупі — ол әскердің өмірі мен қызметінің негіздерін бүзып, әскери дайындықтың күнделікті міндеттерін орындауда бейбастақтық пен тәртіпсіздік туғы-зуы, бөлімшеде, бөлімде жарғылық тәртіп сақтауға кедергі келтіруі және еліміздің жалпы қорғаныс қабілеіін төмендетуге соқтыруы мүмкін. Кей ретгерде бағынбау нәтижесівде әскери қызметшілердің немесе басқа азаматтардың занды мүдделе-рінің өрескел бүзылуы, мемлекетке материалдық зиян келтірі-луі мүмкін. Соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында бүйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау жауынгер-лік міндеттің орындалмауына және адам шығынына әкелуі мүмкін.

Аталмыш қылмыстың объектісі — Қазақстан Республи-касының Қарулы Күштерінде, өзге әскерлері мен әскери қүрамаларында белгіленген әскери бағыныштылық тәртібі, яғни командирлер (бастықтар) мен бағынышты әскери қыз-метшілер арасындағы, әскери жарғылармен ретгелетін қызмет-тік қатынастар, осыған сәйкес біріншілеріне бағыныштыларға қызмет бойынша бүйрық және өкім беру қүқығы берілген де, соңғылары оларға мүлтіксіз бағынуға міндетті.

Бағыныштылық тәртібі бұйрыққа бағынбаушылық, дәл солай бүйрықты өзгедей қасақана орындамау объектісі ретінде қызметгік қатынастардың кең көлемін қамтиды. Бұл әскердің өмірі мен қызметінің маңызды қырлары ғана емес, сондай-ақ әскери жарғылармен, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің бүйрықтарымен регламенттелген және Қазақ-стан Республикасының әскери-қылмыстық заңымен қорға-латын әскери қызметшілердің арасындағы қатынастар.

Бағыныштылық тәртібі — әскери қызмет атқару тәртібінің бір бөлігі, ол бастықтың да, оның қарамағындағы қызметшінің де қызметгік міндеттерін тиісті орывдауын қамтамасыз етеді.

Бағыныштылық тәртібінің және әскери атағы бойынша бағыныштылықтың мазмұнын айқындайтын негізгі әскери лауазымдар тізімі 1998 жылғы 27 қарашада қабылданған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Ішкі қызмет жарғысында келтірілген. Қызметі мен әскери атағы жағынан бір әскери қызметшілер басқаларға қатысты бастық немесе бағынышыты болуы мүмкін. Әскери қызметшілер уақытша болса да, қызмет бабымен бағынатын бастықтар тура бастықтар болып табылады, ал бағыныштыға ең жақын түр-ған тура бастық тікелей бастық болады. Әскери қызметшілер-дің белгілі санаттарына қатысты әскери қызметі бойынша бастықтар ше"бері 1998 жылғы 27 қарашада қабылданған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Ішкі қызмет жарғысында көрсетілген.

Субъективті жағынан қылмыс командирдің (бастықтың) бағыныштыға бағытталған, оның қызмет бойынша белгілі бір әрекет жасауы не жасамуы туралы нақты талабы көрсетіл-ген бүйрығын орындаудан ашықтан-ашық бас тарту, немесе командир не бастық нақты әскери қызметшіге берген бүйрық-ты өзгедей орындамау түрінде көрініс табады. Сонымен бірге, командирдің (бастықтың) әрбір бүйрығы емес, әскери қызмет мүддесіне сай әрі әскери қызмет атқару тәртібін сақтау мақса-тында заңға сәйкес берілген бүйрықтары орындалуға жатады.

Бағынбауға қатысты әрекеттерге зандық баға бергенде, ҚР Қылмыстық кодексінің 37-бабының ережелерін ескеру қажет.

ҚР ҚК 37-бабының 1-бөлігі бойынша, бүйрық орындау-шының қылмыстық заңнамамен қорғалатын мүдделерге нүқ-сан келтіруіне алып келген, бірақ бағыныштының өзі үшін

міндетті бүйрықты немесе өкімді орындауынан туындаған іс-қимылы (әрекеіі немесе әрекетсіздігі) қылмыс деп танылмай-ды. Осындай зиянның келтірілгені үшін қылмыстық жауап-кершілікті заңсыз бүйрық немесе өкім берген түлға көтереді.6

Бүл жағдайды былайша түсіндіруге болады: командирдің (бастықтың) еркі ретіндегі бүйрығы немесе өкімі орындауға негіз болып табылады, ол орындаушының еркіне байланысты болмайды, сондықтан орындау әрекетіне қарағанда оның зандық күші басым. Сол себептен заңсыз бүйрықты не өкімді адал орындау нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапкер-шілік орындаушыға емес, оны берген бастыққа жүктеледі.

Алайда, көрінеу заңсыз бүйрықты не өкімді орындау жо-лында қасақана қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауап-кершілікжалпы негізде болады. Осывдай қылмыс Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің қандай нормаларындағы белгілер-ге келетініне байланысты сараланады. Осы орайда, егер бастық қылмыстық мақсат көздеп көрінеу заңсыз немесе тіпті қыл-мыстық бүйрық беріп, ал бағынышты түлға осы шешімнің заңсыз екенін түсіне түра орындаса, олардың әрекеттері ҚР ҚК 28-бабы 2 және 3-бөліктерінің ережелері бойынша екеуінің қатысуымен қасақана қылмыс жасау ретіңце қарастырылады, мүнда бастық қылмысты үйымдастырушы да, бағынышты түлға — орындаушы. Бүйрықтың заңсыз екенін білетін жалғыз бағыныштының бүны орындауы оның өзгелердің қатысу белгілері жоқ жеке қылмысы ретінде қарастырылады.

Командир (бастық) берілген бүйрық пен оның саддары үшін, бүйрықтың заңнамаға сәйкес келуі, сондай-ақ осы бүйрықты беруде билікті теріс пайдаланғаны және билікті немесе қызмет өкілеттіктерін асырғаны үшін жауапкершілік

6 Бұйрық пен өкімнің арасыңцағы айырмашылық — бүйрық бағыныш-тылық тортібінде шығарылатын акт, оны басқарушы субъект — бастық шығарады және ол қызметі бойынша бағынышты адамдарға қатысты болады. Ол дара басшылықты іске асыру, бағыныштыларды басқару, олардың қызметін үйымдастыру, қызмет міндетгерін шешудің тәсілі болып табылады. Өкім — өкім етуші акт, оның бүйрықтан айырмашылығы — оны бастық қана емес, кез келген басқарушы субъект шығара алады, ол бағьшыштыларға ғана емес, осы өкімнің күші таралатын қатынастар саласына кіретін өзге де түлғаларға қатысты болады. Осы екі қүжатгың арасындағы айырмашылық қойылатын талаптың сипатына негізделеді: бүйрықта қызмет бойынша талаптар көрсетілсе, өкімде неғүрлым жалпы өзге моселелер бойынша талап баяндалады.

көтереді. Бүл талаптар Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Ішкі қызмет жарғысының 43-бабында белгі-ленген.

Осы орайда, егер бүйрық белгіленген тәртіпте берілген болса және бүйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау салдарынан қызмет мүдделеріне айтарлықтай зиян келсе, осы қылмыс орын алған болады. Айтарлықтай зиян дегеніміз — бөлімдегі, бөлімшедегі күн тәртібінің елеулі бүзылуы, жауын-герлік дайындықтың нақты міндеттерін орындаудың қиын-дауы, жеке әскери қызметшілердің қүқықтары мен занды мүдделерінің аяқ асты етілуі, әскери қызметшілердің әскери қызмет міндеттерін орывдаудан алаң етілуі, командирдің (бастықтың) беделінің түсуі, материалдық залал келуі және т.б. Зиян үйымдық, моральдік-психологиялық және мате-риалдық қана емес, денеге зиян келу түрінде болуы мүмкін (адам өлімі, адам денсаулығына зиян келтіру).

Бағынбау — командирдің (бастықтың) берген бүйрығын орындаудан ашықтан-ашық бас тарту. Егер әскери қызмет-ші бүйрықты орындамайтьшьш кесіп айтса, немесе бүйрықты орындаудан үндемей жалтарса, бірақ сол кезде қызметі бойынша өзіне берілген бүйрықты орындамауға тырысып жатқанын айғақтайтын әрекеттер жасаса, онда бастықтың бүйрығын орындаудан ашықтан-ашық бас тартқан болып танылады.

Бағынбаудан керіс жағдайларын ажырата білу керек, керіс болған ретте бағынышты адам берілген бүйрыққа наразылық білдіріп, оны талқылайды, бірақ бүйрықта көрсетілген іс-қимылдарды орывдайды. Керісу қылмыс болмайды, жекеле-ген реттерде ол тәртіптік теріс қылық деп танылуы мүмкін.

Бүйрықты өзгедей қасақана орындамау бағынбау түсінігіне кірмейді, оның мәні өзгеше болады, бірақ жазалау жағынан ол бағынбауға теңестірілген.

Бүйрықты өзгедей қасақана орындамау оның мағынасына қайшы келетін әрекеттер жасау, немесе бүйрықты тиісті түрде орындамау (дәл орындамау немесе уақтылы орындамау) түрінде болады, яғни командирдің (бастықтың) бүйрығы сырт қарағанда орындауға қабылданады, бірақ іс жүзінде орындалмай қалады. Осы ретте бүйрықты орындамау туралы қасақаналық бүйрық берілген кезде немесе белгілі бір уақыт өткеннен кейін пайда болуы мүмкін.

Қылмыстың аяқталуы қызмет мүдделеріне айтарлықтай зиян келтіру уақытымен, сондай-ақ іс-әрекет пен орын алған зиян арасындағы себептік байланыспен сәйкес келеді. Қылмыс қүрамы материалдық болады.

Қьілмыстың субъективтік жағы тура немесе жанама қасақа-налық түріндегі кінә ретінде сипатталады. Кінәлы адам бүй-рықты орындамағанын түйсініп, қызмет мүддесіне айтарлық-тай зиян келтірілуі мүмкін екенін біледі, осы зиянның келті-рілуін қалайды немесе орын алуына саналы түрде жол береді немесе немқүрайлы қарайды. Осы баптың 1,2 және 3-бөлікге-рінде көзделген іс-әрекеттер тура, сондай-ақ жанама қасақана-лық болуымен сипатталуы мүмкін, ал осы баптың 4 және 5-бөліктеріңде көзделген жауапкершілік-ке тартылатын бүйрық-ты орындамау абайсыз кінә түрінде көрініс табуы мүмкін. Абайсызда бүйрықты орывдамау бағынышты адам командир-дің (бастықтың) бүйрығын алып, қызметке салақ немесе ынтасыз қарауы салдарынан бүйрықтың талаптарын орында-майды немесе тиісті дәрежеде орындамайды. Бүл үмытшақ-тық, бүйрықтың мазмүнын дүрыс түсінбеу, бүйрықты орын-дау уақытына, орнына және орындау тәсіліне қатысты алаң-ғасарлық салдарынан болуы мүкін.

Бүйрыққа бағынбаудың немесе оны өзгедей орындамаудың себебі мен мақсаты әр түрлі болуы мүмкін. Мәселен, бүйрық-қа бағынбаудың немесе оны өзгедей орындамаудың себебі командирдің (бастықтың) қызметіне наразылық, жеке, өзім-шіл сүраныстарын қанағаттандыру, жалқаулық және т.б. болуы мүмкін.

Осы қылмысты жасаған кезде, кінөлы адам нақты мақсат, мысалы, командирдің (бастықтың) қызметін өзгерту, оны қызметі бойынша белгілі бір әрекеттер жасауға итермелеу, бас бостандығынан айырылу жолымен әскери қызметтен жал-таруға қол жеткізуге және т.б. үмтылуы мүмкін.

Қылмысты саралау үшін себеп пен мақсаттың маңызы болмайды, бірақ бүлар жаза тағайындағанда ескерілуге тиіс.

Қылмыс субъектісі арнаулы, яғни Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, ІІМ ішкі әскерінің, Үлттық қауіп-сіздік комитетінің, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдай-лар жөніндегі комитетінің азаматтық қорғаныс бөлімдерінің, Республикалық үланның және Қазақстан Республикасы Президентінің күзет қызметінің қызмет бойынша немесе әскери атағы бойынша бастыққа бағынатын әскери қызметшілері және т.б. болады. Сонымен қатар, әскери тәртіп немесе қоғамдық тәртіп бүзылған жағдайда әскери атағы бойынша жоғары түлғалардың осы бүзушылықтарды жою жөніндегі бүйрықтарын орындауға міндетті әскери қызметшілер, сон-дай-ақ әскери қызмет міндеттерін бірлесіп орындау кезінде әскери қызметі немесе атқаратын лауазымы бойынша жоғары түлғалар оларға командир (бастық) болатын әскери қызмет-шілер де қылмыс субъектісі болуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 367-бабының 2-бөлігінде адамдар тобы алдын ала сөз байласқан адамдар тобы немесе үйымдасқан топ жасаған, сондай-ақ ауыр зардаптарға соққан дәл сол әрекет үшін жауапкершілік көзделген.

Адамдар тобы деп аддын ала сөз байласпай осы қылмысты бірлесіп жасайтын екі немесе одан да көп әскери қызметшілер түсіндіріледі. Адамдар тобының алдын ала сөз байласып қылмыс жасауы дегеніміз — оған осы қылмысты бірлесіп жасау туралы алдын ала келіскен адамдардың қатысуы. Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмысты жасау үшін алдын ала бірлескен адамдардың түрақты тобы жасаса, қылмысты үйымдасқан топ жасады деп таньшады. Осы орайда қылмысты саралау кезінде қылмыстың аддын ала келісім бойынша немесе қалыптасқан жағдайға байланысты жасалғанының маңызы болмайды.

Ауыр зардаптарға бөлімшенің, бөлімнің, кеменің жауынгер-лік әзірлігін қамтамасыз ету түрғысындағы шаралардың орындалмауы; абайсызда адам өліміне алып келу, адамдардың денсаулығына ауыр немесе орташа ауырлықтағы зиян келтіру; әскери техниканы істен шығару; айтарлықтай материалдық залал келтіру және т.б. жатқызылуы мүмкін.

ҚР ҚК 367-бабының 3-бөлігінде соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында жасалған, осы баптың бірінші және екінші бөлікгеріңде көзделген әрекетгер үшін жауапкершілік көзделген.

Соғыс уақыты — Қазақстан Республикасының соғыс жағ-дайында болу кезеңі. Қазақстан Республикасы Конституциясының 53-бабына және 1993 жылғы 9 сәуірдегі Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасын қорғау және Қарулы Күштері туралы" заңының 20-бабына сәйкес, республикамызға әскери шабуыл (басқыншылық) жасалған жағдайда немесе басқыншылықтан бірлесіп қорғану жөніндегі халықаралық шарттар бойынша міндеттемелерді

орындау қажет болған ретте Қазақстан Республикасының Парламенті соғыс жағдайын жариялайды.

Үрыс жағдайы — әскери бөлім жаумен қарулы қақтығыста болған уақыт. Үрыс жағдайы жаудың жақын келіп қалуына, оның шабуыл жасауы не онымен тікелей қақтығыс болу қатеріне байланысты болады. Үрыс жағдайы бейбіт уақытта да, қарулы топтың (банда, терористер және т.б.) шабуылын тойтару кезінде немесе шекараға шапқыншылық жасалған ретте орын алуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 367-бабының 4-бөлігінде қызметке үқыпсыз не ықылассыз қарау-дың салдарынан ауыр зардаптарға әкеп соққан бүйрықты орындамаушылық үшін жауапкершілік белгіленген, ал осы баптың 5-бөлігінде соғыс уақытывда немесе үрыс жағдайында жасалған дәл сол әрекет үшін жауапкершілікке тарту көзделген.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 367-бабының 1-бөлігі бойынша сараналатын бүйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, не алты айға дейінгі мер-зімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға жазаланады. ҚР ҚК 367-бабының 2-бөлігінде бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында жасалған осы қылмыс үшін бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру, ал жазаны ауырлататын мән-жайлар болған ретте өлім жазасына кесу немесе өмір бойына бас боставдығынан айыру жазасы тағайындалады.

Абайсызда бүйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орыңда-мау (ҚР ҚК 367-бабының 4-бөлігі) бір жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, немесе үш айдан алты айға дейінгі мерзімге қамауға, немесе бір жылға дейінгі мер-зімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға жазаланады. Соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында жасалған дәл сол әрекет (ҚР ҚК 367-бабының 5-бөлігі) үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

 **№3 сұрақ- Бастыққа қарсылық көрсету немесеоны қызметтік міндеттерін бұзұға мәжбүр ету.**  (ҚР ҚК-нің 368-бабы).

Бұл іс-әрекеттің қоғамдық қауіптілігі еліміздің қорғаныс қабілетін төмендететіндігінде, әскери шаралар мен қойылған мақсаттардың орындалмауына әкелетіндігінде. Әскери қатынастардың белгіленген тәртібіне қол сүғушылық ашық, дөрекі сипатта болады, бастық түлғасына немесе әскери қызмет міңдеттерін орындап жатқан басқа адамның түлғасына күш қолданылады, немесе осындай күш қолданылады деп қорқыту орын алады, мүның өзі әрекеттің қоғамдық қаупін айтарлықтай жоғарылатады.

**ҚК 368-бабында екі қылмыс** күрамы **көрсетілген:**

а) әскери қызмет міндеттерін орындап жатқан бастыққа немесе өзге түлғаға қарсылық көрсету;

ә) күш қолдану немесе күш қолдану арқылы қорқытып осы түлғаларды өздеріне жүктелген әскери қызмет міндеттерін бүзуға мәжбүрлеу.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 368-бабында көзделген қылмыстардың объектісі — әскери қызметшілер арасындағы жарғылық қарым-қатынастарды белгілейтін қатьшастар, совдай-ақ тиісгі заңнамада, бүйрықтар мен нүсқаулықтарда регламегателген қызметті орывдау тәрті-бі. Бүл ретте әскери қатынастар тәртібіне қол сүғу бастыққа немесе өзге адамға күш қолдаігу немесе күш қоддану арқылы қорқыту жолымен жасалады, сондықтан қылмыс сонымен бірге әскери қызмет міндеттерін орындап жатқан олардың өміріне, денсаулығына және жеке түлғасына қол сүқпаушы-лыққа қастандық жасайды.

Объективті жағынан кінәлының іс-әрекеті командирге (бастыққа), сондай-ақ әскери қызметі бойынша өзіне жүктел-ген міндеттерді орындап жатқан өзге түлғаға қарсылық көрсету, немесе күш қолданып немесе күш қолдану арқылы қорқытып осы міндетгерді бүзуға мәжбүрлеу түріңде болады.

Қарсылық көрсету бастықтың немесе өзге де түлғаның қызмет міндеттерін орындауын боддырмауға, осы нақты жағдайда заңға, әскери жарғы талаптарына немесе бастықтың бүйрықтарына сәйкес әрекет жасауға мүмкіндік бермеуге бағытталған белсенді әрекетгер болып табылады.

Қарсылық болмастан бүрын, командирге (бастыққа) ба-ғынбаушылық болуы мүмкін. Бағынбаудан басталған қыл-мыс әскери бағыныштылық тәртібіне ауыр қол сүғушылық-қа үласып кетеді, сондықтан кінәлының әрекеттері қылмыс-тар жиынтығын қүрмайды және ҚР ҚК 368-бабы бойынша саралауға жатады.

Мәжбүрлеу бастықты немесе өзге түлғаны өзіне жүктелген әскери қызмет міндеттерін бүзуға, демек мәжбүрлеушінің мүддесінде заңсыз әрекеттер жасауға немесе қызмет мүддесіне қайшы іс-қимыл жасауға мәжбүрлеуге бағытгалған дене немесе психикалық қысым жасау болып табылады.

Жаңа Қылмыстық кодекстің 368-бабының Қазақ КСР ҚК 227-бабынан айырмашылығы, ол бойынша бастыққа қар-сылық көрсету немесе оны қызмет міңцеттерін бүзуға мәжбүр ету күш қолданғанда немесе күш қоддану арқылы қорқытқан ретгерде ғана қылмыс деп танылады.

Бастыққа немесе әскери қызмет міндетгерін орындап жат-қан өзге түлғаға қарсылық көрсету немесе оны қызмет мівдет-терін бүзуға мәжбүр ету кезівде күш қолдану деп осы адам-дардың денесіне күш қолдану, соққыға жығу, денсаулығына жеңіл зиян келтіру және т.б. түсіндіріледі. Осындай күш қолдану арқылы қорқыту деп бастықтың немесе өзге түлғаның денсаулығына, егер олар заңды әрекеттер жасаудан бас тартпа-са немесе заңсыз әрекеттер жасауға келіспесе, зиян келтіру ниетінің бар екенін айту түсіндіріледі. Бұл жерде қорқыту шын болуға тиіс.

Осы орайда қарсылық көрсету күш қолданусыз немесе осындай күш қолдану арқылы қорқытусыз болуы мүмкін. Мысалы, айдауыддағы әскери қызметші қол-аяғымен тіресіп, сытылып шығады және күш қолданбай немесе күш қоддану арқылы қорқытпай қашып қүтылады. Ал мәжбүрлеу әр кезде бастыққа немесе әскери қызмет міндеттерін орындап жатқан өзге адамға күш қоддану немесе күш қолданып қорқыту арқылы жасалады.

Әрекет жасалған сәттен бастап және осы баптың диспози-циясында көрсетілген зардаптар басталғанда іс-әрекет аяқтал-ган деп саналады. Қылмыс қүрамы формалды-материалдық.

Субъективтік жағынан қылмыс тура қасақаналық болуы-мен сипатталады. Кінәлы адам өз әрекеттерімен бастыққа немесе әскери қызмет мшдетгерін атқарьш жатқан өзге түлғаға

Қарсылық көрсетіп жатқанын немесе оны осы міндеттерді бүзуға мәжбүрлеп жатқанын түйсінеді және соны қалайды.ҚК 368-бабы 2-бөлігінде осы қылмыстарды саралайтын жағдайлар ретівде бастықтың немесе өзге түлғаның денсаулы-ғьіна ауыр немесе орта ауырлықта зиян келтіру және өзге де аУыр салдар болуы көзделген. Осындай жағдайларда ҚР ҚК 22-бабына сәйкес, қарсылық көрсетуге немесе мәжбүрлеуге кінәлының психикалық қатысы қасақаналық түрінде ғана емес, абайсыздық ретінде де болуы мүмкін.

Қылмыстың себебі мен мақсатының саралау үшін маңызы жоқ, бірақ бүлар жаза тағайындау кезінде ескерілуге тиіс.

Қылмыс субъектісі арнаулы, яғни әскерге шақыру бойын-ша немесе келісім-шарт негізінде әскери қызмет өткеріп жат-қан әскери қызметші немесе қызметі бойынша не әскери атағы бойынша уақытша немесе түрақты түрде бағынатын түлғаға қарсылық көрсететін немесе күш қолданып не күш қолдану арқылы мәжбүрлейтін бағынышты әскери қызметші. Әскери қызмет міндеттерін атқарып жатқан өзге түлғаға қарсылық көрсету немесе оны қызметтік міндеттерін бүзуға мәжбүр ету онымен бағыныштылық қатынасы жоқ кез келген әскери қызметші тарапынан жасалуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 368-бабының 2-бөлігінде:

* бір топ адам, алдын ала сөз байласқан бір топ адам немесе үйымдасқан топ;
* қару қодданылып жасалған;
* денсаулыққа ауыр немесе орташа ауырлықта зиян келтірген немесе басқа да ауыр саддарға әкелген қылмыстар үшін жауапкершілік көзделген.

Бір топ адам немесе алдын ала сөз байласқан бір топ адам немесе үйымдасқан топ қылмыс жасаған ретте екі немесе одан да көп адам санының бастыққа (өзге әскери қызметшіге) қарсы қасақана әрекет жасауы көзделеді. Егер бастыққа қарсы әрекет жасалса, топ мүшелері оның қарамағьшдағы бағыныш-ты түлғалар болуға тиіс. Өзге адамдар үйымдастырушы, аран-датушы немесе көмектесушілер ретінде ғана жауапкершілікке тартылуы мүмкін (ҚР ҚК 29-бабының 5-бөлігі). Әскери қызметтің жүктелген міндеттерін атқарып жатқан өзге әскери қызметшіге қарсы әрекет жасалған ретте топта кез келген әскери қызметшілердің болуы мүмкін.

Бастыққа қарсылық көрсетудің немесе қызмет міңдетгерін бүзуға мәжбүр етуді ауырлататын тағы бір мән-жай деп қару-дың қодданылуы танылады. Қару қолдану деп бастыққа немесе қызмет міндетгерін атқарып жатқан өзге түлғаға дене немесе психикалық ықпал ету үшін оны іс жүзінде қолдан-ғанды түсінген жөн. Қару шығарып көрсету, оны қолдану аркылы қорқыту, сілтеу және т.б. қару қоддану ретінде таны-луға тиіс. Осы әрекеггер арқылы кінәлы адам бастыққа психи-калык қысым жасайды, оның зәресін үшырып, сол арқылы өзінің қылмыстық мақсатына қол жеткізуді оңайлатады. Дегенмен, қарсылық көрсету және мәжбүр ету кезінде кінә-лыда қарудың болу фактісінің өзін, егер кінәлы бүл ретте оны қолданамын деп қорқытпаса және қолданбаса, мүны қару қолдану деп санауға болмайды. Қылмыс жасау қүралы ретінде пайдаланылуы мүмкін кез келген заттарды қару деп санауға болмайды. Себебі, заң шығарушылар "қару қолда-нып" қарсылық көрсету немесе мәжбүрлеу туралы айтып отыр. Сондықтан, қарастырылып отырған осы қылмыстарға қатысты қару деп адамды зақымдауға бағьпталған заттарды, мысалы оқ ататын қаруды (жауынгерлік, аңшылық, спорт қаруын), сол сияқты суық қаруды (қанжар, найза-пышак, финка, кастет және т.б.) түсінген жөн, осы орайда оның Қарулы Күштер үшін штатгық немесе штатгық емес екенінің, зауытта немесе қолдан жасалғанының маңызы жоқ. Қарсылық көрсеткен және мәжбүр еткен ретте өзінің қасиеті бойынша шабуыл жасау үшін пайдаланылуы мүмкін, бірақ бүған арнал-маған өзге заттарды, мысалы, балта, күрек, таяқты және т.б. қолдану ҚР ҚК 368-бабы 2-бөлігінің "б" тармағын қоддануға негіз бола алмайды.

Адам денсаулығына ауыр зиян келтіру деп өміріне қауіші, қавдай да бір органнан (қол, аяқ, көзден және т.б.) айырылуға әкеп соққан, соңцай-ақ жан дүниелік дергке үшыратқан немесе жүмыс істеу қабілетін айтарлықтай жоғалтуына алып келген жарақаттарды түсінген жөн. Адам денсаулығына орташа ауыр-лықта зиян келтіру дегенде өміріне қауіпті емес, еңбекке қабі-летплігін айтарлықтай жоғалтуға алып келмеген (3-12 аптадан аспайтын мерзім) немесе жалпы еңбек қабілетінің кемінде үштен бірін айтарлықтай түрақты жоғалтуға әкеп соққан дене жарақатгары туралы айтылады, сонымен қатар бүған ауыр дене жарақатының белгілері жоқ жарақаттар жатады.

Бұл жерде ауыр зардаптар үғымын жауынгерлік тапсырма-ньің орындалмауы, бөлімнің, бөлімшенің жауынгерлік Қабілетіне елеулі залал келіірілуі, абайсызда адам өлтірілуі немесе өзге де айтарлықтай залал келтірілуі ретінде түсіну керек.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 368-ба-ьіның 3-бөлігінде соғыс уақытында немесе ұрыс жағдайында жасалған, осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген іс-әрекеттер үшін жауапкершілік белгіленген.

ҚР ҚК 368-бабының 1-бөлігі бойынша сараланатын, бас-тыққа қарсылық жасау немесе оны қызмет міңцетгерін бүзуға мәжбүр ету алты айға дейінгі мерзімге қамауға, немесе екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, немесе екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға, немесе бес жылға дейінгі мерзімге бас боставдығьшан айыруға жазаланады.

Егер осы қылмыстар ҚР ҚК 268-бабының 2-бөлігі бойын-ша сараланса, кінәлылар үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Осы қылмыс соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында жасалса, ол үшін жауапкершілік айтарлықтай жоғарылайды, кінәлылар бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады, немесе өлім жазасына кесіледі, немесе өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№10

Тақырыбы:  **. Әскери қызметтен жалтару**

Шымкент, 2014ж

**Лекция №10. Әскери қызметтен жалтару**

**Сұрақ№1 Бөлімді немесе қызмет ориын өз бетімен тастап кету (ҚР ҚК-нің 372-бабы).**

**Сұрақ№2 Қашқындық(ҚР ҚК-нің 373-бабы).**

**Сұрақ№3 Дене мүшесіне зақым келтіру жолымен немесе өзге тәсілмен әскери қызметтен жалтару.(ҚР ҚК-нің 374-бабы).**

Қазақстан Республикасын қарулы шапқыншылықтан қорғау мемлекетгің және бүкіл халықтың басты міндетгерінің бірі болып табылады. Сондықтан Қазақстан Республикасы Конституциясының 36-бабында: "Қазақстан Республикасын қорғау оны" әрбір азаматының қасиетті борышы мен міндеті болып табылады. Республика азаматтары занда белгіленген тәртіпте және нысандарда әскери қызмет өткередің деп көрсетілген.

Мәні бойынша, мемлекетті қорғау функциясы міндетті больш табылады және бейбіт уақытга елдің қорғаныс қабілетін нығайту, Қазақстан Республикасына қарсы әскери шабуыл жасалуьш болдырмау және ықтимал шапқыншылыққа қарулы тойтарыс беру үшін қажетті жағдайлар жасау түрінде көрініс табады.

Қазақстан Республикасының "Қорғаныс және Қарулы Күштер туралы" заңының 1-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасын қорғау — Республиканың өз егемендігін

аумақтық түтастығын және шекарасына қол сұғылмаушы-лықты қорғауға әзірлігін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылатын саяси, әскери, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік-құқықтық сипаттағы мемлекеттік шаралар жүйесі.10

Қазақстан Республикасының Қарулы Куштерінде, өзге де әскері мен әскери құрамаларывда әскери қызмет өткерудің тәртібі Қазақстан заңнамасымен және заңға тәуедді актілермен қатаң регламенттеледі. Әскери қызметші занда белгіленген мерзім ішінде әскери қызмет өткеруге міндетті.

**1. Бөлімді немесе қызмет ориын өз бетімен тастап кету (ҚР ҚК-нің 372-бабы).**

Осы қылмыстың қоғамдық қаупі әскери қызметшінің өз беіінше кетуіне байланысты белгілі бір уақыт мерзіміне әскери қызмет бойынша мшдеттерін атқарудан жалтаратывдығында, мүның өзі бөлімшенің, бөлімнің жауынгерлік әзірлігіне кері әсерін тигізуі мүмкін.

Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кетудің қоғамдық қаупі соғыс уақытында және үрыс жағдайында айтарлықтай жоғарылай түседі.

Демек, осы іс-әрекеттің қоғамдық қаупі елдің қорғаныс қабілетін төмендетіп, әскери шаралар мен алға қойылған міндетгердің орындалмауына әкелетіндігінде.

Қылмыс объеюісі завдарға сәйкес Қазақстан Қарулы Күш-теріңце, өзге де әскерлері мен әскери қүрамаларында шақы-ру немесе келісім-шарт бойынша әскери қызмет өткеріп жат-қан әскери қызметшілердің әскери қызмет өткерудің белгі-ленген тәртібін, сондай-ақ қойылған міндеттерді уақтылы және дәл орындауы болып табылады.

Әскери қызмет өткеру тәртібі Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 19 қаңтардағы "Жалпыға бірдей әскери міндет және әскери қызмет туралы", 1993 жылғы 20 қаңтардағы "Әскери қызметшілерді" және олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі мен әлеуметтік қорғалуы туралы", 2001 жылғы 20 наурыздағы "Келісім-шарт бойынша әскери қызмет туралы" зандарында және Қазақстан Республикасының әскери жар-ғылары мен Қызмет өткерудің тиісті ережелерінде толығырақ регламенттелген.

Қылмыстың объективтік жағы әскери қызмет өткеруден жалтару мақсатында бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету түрінде көрініс табады немесе заңда белгіленген уақытқа созылатын іссапар, демалыс, басқа қызмет орнына ауысу, бөлімнен босату және т.б. реттерде дәл сол мақсатта қызметке келмеу ретінде сипатталады.

Сот тәжірибесінен мысал келтірсек, С. деген әскери қыз-метші 2000 жылғы 25 тамызда шамамен сағат 21.30-да 10 тәуліктен үзақ, бірақ бір айдан артық емес уақытқа әскери қызметтен уақытша жалтару мақсатында бөлімді себепсіз өз бетімен тастап, Павлодар қаласында түратын ата-анасының үйіне кетіп қалған. 2000 жылғы 5 қыркүйекте С. Павлодар гарнизонының әскери полиция бөлімшесіне барған кезде, оған 2000 жылғы 7 қыркүйекте Семей қаласындағы әскери госпитальға келу туралы тапсырма берілді. Бірақ ол тапсыр-мада көрсетілген мерзімде дәлелді себептерсіз әскери госпи-тальға бармай, тек 2000 жылғы 12 қыркүйекте ғана өз еркімен келген. 2000 жылғьі 22 қыркүйекте дәл сол адам шамамен сағат 6.30-да дәлелді себептерсіз 2 тәуліктен үзақ, бірақ 10 тәуліктен артық емес уақытқа әскери қызметтен жалтару мақсатыңца 63310-әскери бөлімді өз бетімен тастап кетіп, Семейдегі туысқавдарының үйінде болған, 2000 жылғы 25 қыркүйекте С. өз еркімен бөлімге келген.1'

Әскери бөлімді тастап кету деп оның аумағын тастап кету танылады. Әскери бөлімнің аумағы деп әскери бөлімнің тиісті басшылығы белгілеген шектегі казармалық, лагерьлік немесе сапарлық орналасу ауданын түсіну керек.

Қызмет орньш тастап кету дегеніміз — әскери қызметшінің тиісті командирдің (бастықтың) рүқсатынсыз қызмет орнынан кетіп қалуы. Әскери қызметші қызмет өткеру үшін алынған әскери бөлім оның қызмет орны болып табылады, сондықтан көп жағдайда әскери қызмет және қызмет орны түсініктері бір-біріне сәйкес келеді. Қызмет орны әскери қызметші әске-ри қызмет міндеттерін іс жүзіңде орывдайтын орын деп анық-талған, ондай орын ретінде: шаруашылық жүмыстар немесе бөлімнің орналасуынан тыс өзге де қызмеггік тапсырма орын-далатын орын, оқу сабақтары немесе мәдени-көпшілік шаралары жүргізілетін орын, қозғалыс кезінде әскери қызметшілер командасы орналасатын орын (эшелон, пойыз, марш сапы, қозғалыс бағыты мен іссапар кезінде тапсырмада көрсетілген тоқтау орны, емдеу мекемесі және т.б.) болуы мүмкін.

Қарастырылып отырған осы қылмыстың міндетті белгісі әскери бөлімді немесе қызмет орнын тастап кетудің өз бетінше жасалатывдығында. Өз бетімен дегеніміз — әскери қызметші-нің әскери бөлімді немесе қызмет орнын бастықтың рүқсатын-сыз тастап кетуі.

Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кеткені үшін жауапкершілікпен қатар, шақыру бойынша әскери қызмет өткеруші әскери қызметшілерді бөлімнен босату, тағайыңцау, ауыстыру кезівде, іссапардан, демалыстан немесе емдеу мекемесінен белгіленген мерзімде дәлелді себептерсіз қызметке келмегені үшін жауапкершілікке тарту белгіленген.

Объективті жағынан қызметке тиісті мерзімде келмеудің мәнісі мынада: әскери қызметші әскери бөлімді немесе қызмет орнын занды негізде қаддырып, қызметке уақтылы келуден жалтарады, белгіленген мерзімнен аса бөлімнен немесе қызмет орнынан тысқары жүреді. Қызметке тиісті мерзімде келмеуге қылмыстық әрекетсіздік жолымен әскери қызметтік міңцеттерін орындаудан жалтару тән.

Қызметке тиісті уақытында келмегені үшін жауапкерші-лікке тарту үшін дәлелді себептердің болмауы керек. Қыз-метке келмеудің дәледці себептері ретінде әдетте әскери қызметшінің бөлімге немесе қызмет орнына уақтылы келуіне кедергі болатын әскери қызметшінің немесе оның жақын туыстарының науқас болуы, табиғат апаты немесе ерекше қажеттілікпен сипатталатын оқиға мойындалады.

Бүл іс-әрекет біраз уақытқа созылуы мүмкін және кінәлы-ның өзі (кінәсын мойындап келу) немесе оны үстау арқылы тоқтатқанға дейінгі бүкіл уақытқа созылады. Қылмыс әскери қызметтен толық жалтару мақсатында бөлімді немесе қызмет орнын тастап кеткен сәттен бастап аяқталған деп саналады.

Кінәлының бөлімшеде немесе қызмет орнында заңсыз жоқ болуының үзақтығы қылмысты саралауға әсерін тигізбейді, бірақ жаза тағайындау кезінде есепке алынуы мүмкін.

Субъективті жағынан алғанда, бөлімді немесе қызмет ор-нын өз бетімен тастап кету қасақана жасалған қылмыс болып табылады. Кінәлы бөлім аумағын өз бетінше тастап кетеді.

Кінәлының санасында бөлімнен немесе қызмет орнынан тыс жерде екі, он тәуліктен немесе бір айдан артық уақыт бойы заңсыз болуының үзақтығы да қамтылады. Дегенмен, субъек-тінің кетіп қалу үзақтығына қатысты кінәсы қасақана да, абайсыз да болуы мүмкін. Осы мән-жайдың қылмысты саралау үшін маңызы жоқ, бірақ жаза мөлшерін айқындау кезінде есепке алынуы мүмкін.

Дәлелді себептерсіз қызметке уақытында келмегені туралы айтсақ, онда ол субъективті жағынан қасақаналықпен де (тура немесе жанама қасақаналық), сондай-ақ абайсызда (қыл-мыстық менмендік немесе қылмыстық немқүрайлық) жасалуы мүмкін.

Қылмыстың мақсаты оның қүрамының міндетті бір бөл-шегі болып табылады және әскери қызмет еткеруден толы-ғымен жалтару ойының болуы түрінде көрінеді.

Қылмыс субъектісі арнайы, яғни шақыру немесе келісім-шарт бойынша әскери қызмет өткеруші әскери қызметшілер болып табылады.

ҚР Қылмыстық кодексі 372-бабының 1-бөлігі бойынша саралануға шақыру бойынша әскери қызметшілер жасаған бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету, сол сияқты бөлімнен босатылған кезде, тағайындау, ауыстыру кезінде, іссапардан, демалыстан немесе емдеу мекемелерінен қызметке екі тәуліктен үзақ, бірақ он тәуліктен артық емес уақытқа дәлелді себептерсіз келмеу жатады. Осы қылмыс алты айға дейінгі мерзімге қамауға немесе бір жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға жазаланады.

ҚК 372-бабының 2-бөлігіңде тәртіптік әскери бөлімде жа-засын өткеріп жатқан әскери қызметшінің жасаған дәл сол іс-әрекеттері көзделген. ҚР ҚК 47-бабына сәйкес, шақыру бойынша мерзімді әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қыз-метшілерге, сондай-ақ қатардағы және сержанттық қүрам қызметтерінде келісім-шарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілерге, егер олар сот үкім шығарған кезде заңца белгіленген шақыру бойынша қызмет өткеру мер-зімін бітірмесе, тәртіптік әскери бөлімде үстау тағайындалады.

Тәртіптік әскери бөлімде жазасын өткеріп жүрген әскери қызметшілер жасаған, ҚР ҚК 372-бабының 2-бөлігі бойынша сараланатын бөлімді өз бетімен тастап кету және екі тәуліктен артық, бірақ он тәуліктен артық емес уақытқа дәлелді себептерсіз мерзімінде келмеу екі жылға дейінгі мерзімге қамауға жазаланады.

Тәртіптік әскери бөлімде жазасын өткеріп жүрген әскери қызметші деп соттың осы жазаны тағайындау туралы үкімі күшіне енген және сотталушының өзі жазасын өткеру үшін тәртіптік әскери бөлімге жеткізілген әскери қызметші саналады.

ҚР ҚК 372-бабының 3-бөлігівде шақыру бойынша немесе келісім-шарт бойынша әскери қызмет өткеруші әскери қыз-метшілердің бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кеткені, сол сияқты қызметке он тәуліктен артық, бірақ бір айдан көп емес уақытқа дәлелді себептерсіз мерзімінде келмегені үшін жауапкершілігі көзделген. Осы қылмыс екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға жазаланады.

Қылмыстық кодекстің 372-бабының 3-бөлігі бойынша шақыру бойынша ғана емес, келісім-шарт бойынша да қызметін өткеріп жатқан әскери қызметші қылмыстық іс-әрекет субъектісі бола алады.

Осы қылмыс қүрамының осы норманың бірінші бөлігівде көзделген іс-әрекеттен айырмашылығы әскери қызметшінің бөлімде болмау мерзімдерінің әр түрлі екеңцігінде. Бүдан басқа, ҚК 372-бабының 3-бөлігі бойынша әскери қызметін шақыру бойынща ғана емес, келісім-шарт бойынша да өткеріп жүрген әскери қызметші қылмыстық іс-әрекет субъектісі болуы мүмкін.

ҚК 372-бабының 4-бөлігі осы баптың 3-бөлігіңце көзделген әрекеттер үшін, егер өз бетімен тастап кету бір айдан астамға созылса, сол сияқты тәртіптік әскери бөлімде жазасьш өткеріп жатқан әскери қызметші жасаған дәл осы іс-әрекет үшін, егер өз бетімен тастап кету он тәуліктен артыққа созьшса, жауапкершілікке тартуды белгілейді. Осы әрекет үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚК 372-бабының 5-бөлігінде осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген, соғыс уақытында жасалған әрекеттер үшін, егер өз бетімен тастап кету бір тәуліктен артыққа созылса, жауапкершілікті көздейді. Осы әрекеттер бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚК 372-бабының 6-бөлігівде бөлімді немесе қызмет орнын үрыс жағдайында үзақтығына қарамастан өз бетімен тастап кеткені үшін жауапкершілік белгіленген. Осы іс-әрекет үш жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету, сол сияқты дәлелді себептерсіз қызметке мерзімінде келмеу барлық жағдайда әскери қызмет өткеруден жалтару мақсатын көз-демейді, оның қашқындықтан айырмашылығы дәл осында.

ҚК 372-бабының ескертуі бойынша "Осы баптың бірінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген әрекеттерді жасаған әскери қызметші, егер бөлімді өз бетімен тастап кетуі ауыр жағдайлардың себептерінен болса және егер ол әскери қыз-метті одан әрі өткеру үшін өз еркімен келген болса, сот оны қылмыстық жауапкершіліктен босатуы мүмкін".

Ескерту мәтінінен шығатыны, әңгіме бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кеткен әскери қызметшінің ғана қылмыстық жауапкершіліктен босатылуы мүмкін екендігінде. Ауыр жағдайлардың тап болуынан қызметке мерзіміңде келмеген ретге, әскери қызметшінің әрекеттерінде қылмыс қүрамы болмаса, әскери қызметшіні қылмыстық жауапкершілікке тартуға жол бермейтін қызметке мерзімінде келмеудің дәлелді себебі ретінде қарастырылады. Ескертуде сөз етілген ауыр жағдайлар әр түрлі сипатта болуы мүмкін. Олар әскери қызметшіге қызметтестер немесе жеке бастықтар тарапынан күш қолданылуымен, оның қүқықтары мен қадір-қасиетінің өрескел бүзылуымен байланысты болуы мүмкін. Ауыр жағдайлар ретінде жақын туыстарының науқас болуы немесе отбасындағы ауыр ахуалдар, қызметтегі немесе жеке өміріндегі сәтсіздіктерге орай жан күйзелісі және т.б. танылуы мүмкін.

**Сұрақ№2 Қашқындық(ҚР ҚК-нің 373-бабы).**

Қашқындықтың қоғамдық қаупі оның еліміздің қорғаныс қабілетін төмендетіп, әскери шаралар мен қойылған міндеттердің орындалмауына алып келетіндігінде. Қашқын-дықтың қоғамдық қаупі сонымен бірге моралдық жағынан түрақсыз, тәртібі нашар өзге әскери қызметшілерге кері әсерін тигізетіндігіңде. Мүның үстіне, кінәлының дәлелді себептер-сіз әскери бөлімнен тыс болу уақыты үзақ болған сайын, қоғамдық қауіптің дәрежесі соғүрлым жоғары болады. Осындай түлғаның бөлімнен тыс болуының ұзақтығы көп жағдайда өзге де әскери және жалпы қылмыстардың жасалуына негіз болады немесе ондайлар ілесе жасалады.

ҚР Қылмыстық кодексінің 373-бабында қашқындық әскери қызметген жалтару мақсатында бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету, сол сияқты осындай мақсатпен қызметке келмеудеп айқындалған.

Қашқыңдық объектісі Қазақстан Республикасының Қару-лы Күштерінде және өзге де әскери қүрамаларында әскери қызмет өткерудің белгіленген тәртібі, сондай-ақ қойылған міндеттердің уақтылы және дәл орындалуы. Осы ретте кінәлы өзін әскери-қызметтік қатынастар күшінде болатын саладан шығарып, осы қатынастардан тыс қоюға тырысады.

Объективтік жағынан қашқындық екі тәсілмен жасалуы мүмкін: 1) әскери бөлімді немесе қызмет орнын тастап кету жолымен; 2) бөлімге тағайывдау, ауыстыру кезінде, іссапар-дан, демалыстан, емдеу мекемесінен келмеу жолымен. Қыл-мыстық қасақаналық әскери қызметші әскери қызметгің мін-детгерін орыңдауды іс жүзіңде тоқтатқан сәттен бастап жүзеге асырылған деп саналады, осы орайда қашқындықтың үзақтығы бірнеше сағатқа созылуы мүмкін.

Қашқындық қүрамы формальды созылмалы қылмыс болып табылады және әскери қызметші бөлімнен кетіп қалған немесе қызмет орнын тастап кеткен сәттен бастап немесе демалыстан, іссапардан, емдеу мекемесінен және т.б. белгі-ленген мерзімде қайтып келмеген сәттен бастап аяқталған деп саналады. Кінәлының бөлімде немесе қызмет орнында болмауының үзақтығы қылмысты саралауға әсер етпейді, бірақ жаза тағайындалған кезде есепке алынуы мүмкін.

Қашқыңдық кінәлы үсталғаңда немесе ол өз еркімен әске-ри бөлімге немесе билік органдарына келген ретте, немесе келісім-шартта көрсетілген мерзім аяқталған кезде аяқталады. Аяқталған қүрам орындалғаннан кейін кінәсын мойындап келу болуы мүмкін, ал қашқындықты аяғына дейін жеткі-зуден өз еркімен бас тарту болмайды.

Субъективтік жағынан қашқындық тура қасақаналықпен ғана жасалуы мүмкін. Қашқындық жасай отырып, әскери қызметші әскери бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап бара жатқанын түсінеді және осылай әскери қызмет өткеруден жалтарғысы келеді.Бөлімге немесе қызмет орнына келмеу түріндегі қашқындық та тура қасақаналықпен жасалады.

Қашқындықтың субъективтік жағы әрдайым нақты — кінәльща әскери қызметпен өз бетінше мәңгілік қоштасу қасақаналығының болуы, осы қүрамның Қылмыстық ко-декстің 372-бабында көзделген қылмыстан айырмашылығы осывда, яғни әскери бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету кезіңце кінәлының әскери қызмет өткеруді уақыт-ша ғана, белгілі бір мерзімге тоқтата түру ойының болуы, бірақ оны өткеруді мәңгілік тоқтату ниеті жоқ. Осыған орай қашқындық жасау фактісін (туысқандарға барып келу мақса-тымен қызметтен өз бетімен кету емес) дәлелдеу үшін бөлімді өз бетімен тастап кетудің себебін анықтау аса маңызды міңдет болып табылады.

Түлғаның іс жүзінде тым үзақ уақыт бойы бөлімнен не қызмет орнынан өз бетімен тыс жүруі, кінәлының өзінің әскери қызметші жағдайын немесе өзінің әскерден тыс заңсыз жүргенін, заңсыз жағдайда, біреудің атын жамылып түрып жатқанын, мекен-жайын ауыстырғанын және т.б. жасыру үшін жалған қүжаттар (мысалы, әскери билет, төлқүжат — жеке түлға куәлігін) немесе азаматтық киім сатып алуы (азаматгық киім сатьш алу әскери қызметтен жалтаруды жасау тәсілі болмаған ретте) кінәлы әскери қызметтен жалтаруға әдейі тырысқан деп санау үшін негіз болып табылады.

Мысалы, В. деген біреу 1955 жылғы 21 қыркүйек пен 15 қазанда әскери қызметі бойынша міндеттерін орындаудан жалтару мақсатымен химиялық қалам грифелін үнтақтап, екі рет өз көзіне сепкен ретіңде кінәлы деп танылған. Осыған орай ол 25 күн бойы госпитальда емделіп жатты. 1955 жылғы 18 қазанда В. взвод командирінен елді мекенге барып қайту үшін үзақтығы 2 сағат демалыс алып, қызмет орнына орал-май, бөлімнен қашып кеткен. 28 қазанда Воронеж қаласында азаматтық киім киген және еш қүжатсыз жүрген ол милиция органдарының қолына түсті. Қашқын болып жүрген кезде В. өзіне берілген әскери киім-кешекті жоқ қылған.12

Қашқыңдықтың себептерін әскери қызметген жалтару мақ-сатынан айыра білген дүрыс. Қашқындық кезіндегі кінәлы-ның мақсаты — бөлімді өз бетімен тастап кету немесе бөлімге

келмеу жолымен әскери қызмет міңцеттерінен жалтару, сөйтіп әскерден тыс жүру. Мақсат белгілі бір себептерден туын-дайды. Бүл себептер әр түрлі болуы мүмкін: мысалы, әскери қызмет ауыртпалығын көтергісі келмеу, жасалған теріс қылық немесе қылмыс үшін жауапкешіліктен қорқу, соғыс жағдайында өлімнен қорқу және тағы басқалар.

Сонымен, қашқындықтың себептері қылмыстың және қылмыскердің қоғамдық қауіптілік дәрежесін анықтау, д үрыс жаза қолдану үшін маңызы зор.

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, өзге де әскерлері мен әскери қүрамаларында шақыру немесе келісім-шарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүрген әскери қызметшілер қашқыңдық субъектілері болуы мүмкін. Тәртіп-тік әскери бөлімде үстауға кесілген немесе осы жазаны гауп-вахтада өткеріп жатқан, сол сияқты тәртіптік жауапкершілік тәртібінде гаупвахтада үсталып жатқан әскери қызметшілер әскери қызмет міндеттерін көтеруді жалғастырып, олардың әскери қызметші мәртебесі сақталады. Осы түлғалар санаты-ның қарастырылып отырған қьшмыс субъектілері болып табылатыны да осыдан.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 373-бабының 1-бөлігі бойынша сараланатын қашқывдық бес жыл мерзімге дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Осы қылмыстың сараланған түрі ҚР ҚК 373-бабының 2-бөлігіңде көзделген. Қызмет бойынша сеніп берілген қарумен қашу, сол сияқты алдын ала сөз байласқан адамдар тобы немесе үйымдасқан топ қашқындық үшін заңда неғүрлым қатаң жаза белгіленген. Мүвдай қашқындық үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Егер әскери қызметші қызмет бойынша өзіне сеніп беріл-ген қарумен қашып кетсе, оның әрекеттері Қазақстан Рес-публикасы Қылмыстық кодексінің 373-бабының 2-бөлігіне жатқызылады. Өзіне сеніп тапсырылмаған қару үрланған жағдайда қылмыстар жиынтығы үшін жауапкершілік болады.

Алдын ала сөз байласқан адамдар тобы жасаған қаш-қындық түсінігі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодек-сінің 31 -бабы 2-бөлігінің, ал үйымдасқан топ жасаған осы қылмыс ҚР ҚК дәл сол 31-бабының 3-бөлігінің ережелері негізінде түжырымдалады.

ҚР Қылмыстық кодексі 373-бабының 3-бөлігінде соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында жасалған дәл сол іс-әрекет үшін жауапкершілік белгіленген. Ол жеті жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады, не өлім жазасына кесіледі немесе өмір бойы бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚР Қылмыстық кодексі 373-бабының Қылмыстық кодекс-тің 372-бабына үқсас ескертуі бар. Демек, бөлімді өз бетімен тастап кеткен жағдайдағы сияқты, қашқындықты жасаған әскери қызметші, егер қашқындық ауыр жағдайлардың себеп-терінен болса, онда уақытша сипатта болған ауыр жағдайлар өтіп кеткеннен немесе оларды жойғаннан кейін әскери қызметші әскери қызметті одан әрі өткеру үшін өз еркімен келген болса, бүл мойындалуға тиіс.

ҚР ҚК 373-бабына ескертуде оның қашқындықты бірінші рет жасаған әскери қызметшілерге ғана қолданылатыны ашық көрсетілген. Бүл ҚР ҚК 373-бабының 2-бөлігі бойынша сараланатын қашқындық жасаған әскери қызметшілерге қодданылмайды.

**Сұрақ№3 Дене мүшесіне зақым келтіру жолымен немесе өзге тәсілмен әскери қызметтен жалтару.(ҚР ҚК-нің 374-бабы).**

Дене мүшесіне зақым келтіру жолымен немесе өзге тә-сілмен әскери қызметген жалтарудың қоғамдық қаупі объек-тивті жағының ерекше болуывда. Әскери қызметтен жалтару-дың осы қауіпті, сүм тәсіддеріне тән ерекшелік кінәлылардың әскери қызмет міндеттерін орындаудан заңсыз жолмен босануға, әдетге тиісті бастықтарының рүқсатымен қол жеткі-зетіңдігіңде. Сырт қарағанда әскери қызмет міңдетгерін орын-даудан босану занды негізде жасалады, ал іс жүзіңце алдауға, дене мүшесіне зақым келтіруге, ауруды сылтауратуға, жалған қүжат жасауға немесе өзгедей алдауға негізделеді.

Сот тәжірибесінен мысал, 1972 жылғы желтоқсан айының аяғывда Б. алдау жолымен қысқа мерзімді жемалыс алу мақса-тында ағасымен қызметтес адамның атынан өзіне-өзі хат жазып, оңда ағысының 1972 жылғы 25 желтоқсанда бөлімде жүргізілген жатгығуларда қаза тапқанын хабарлаған.

Жалған хатты бастықтарына көрсетіп, Б. осы хаттың не-гізінде 1973 жылдың 11-18 қаңтар аралығында анасы түра-тын Липецк облысына барып қайту үшін қысқа мерзімді демалыс алған. Демалыс мерзімі аяқталған 18 қаңтарда Б. өз бөліміне қайтып оралмаған.

Б. дәлелді себептерсіз 15 тәулік бойы өз бетімен туыста-рының үйінде тура берген де, 1973 жылдың 3 ақпанында шамамен сағат 14-терде өзін іздеуге арнайы жіберілген офицер-лердің қолына түскен.'3

Әскери қызмет өткерудің белгіленген тәртібін, сондай-ақ қойылған мшдетгердің уақтылы және дәл орыңдалуын анық-тайтын қатынастар қылмыс объектісі болып табылады.

Әрекетгің объектавті жағы ауруды сылтау ету, өзіне қаңдай да бір болмасын зақым келтіру (дене мүшесін зақымдау), не денсаулығына өз қолымен немесе өз өтшішімен өзге түлғалар-дың зиян келтіруі, жалған қүжат жасау немесе өзгеше аддау жолымен жасалатындығыңда.

Әскери қызмет міндеттерін өткеруден жалтарған әскери қызметші ғана өз денсаулығына өзі не оның өтінішімен өзге түлға тарапынан (әскери қызметші немесе әскери қызметші емес) зиян келтірілгеніне қарамастан қарастырылып отырған осы қылмыстың орындаушысы болады. Бүл түлға осы қылмысты жасаудың үйымдастырушысы, арандатушысы немесе көмектесушісі рөлін атқаруы мүмкін. Осындай жағдайларда оның қылмыстық іс-әрекеттері дене мүшесіне зақым келтіру жолымен жалтаруға қатысу және жеке адамға қарсы қылмыс ретіңде саралауға жатады.

Дене мүшесін зақымдау іуралы істер бойынша зақым келііру факгісін, сипатъш және ауырлық дәрежесін анықтау және әске-ри-дәрігерлік комиссияның кінәлының әскери қызмет өтке-руге жарамдыпығы туралы қорытыңдысын алу үшін сот-меди-циналық сараптама міңдетгі түрде жүргізілуі керек.

Ауруды сылтаурату деп өзівде шын мәнінде жоқ жалған ауруды, дене және психикалық кемістік бар деп есептеуді түсінген жөн. Бүл өтірік ауру болу, өзівде дене және жүйке кемістігі бар сияқты болу түріңде көрінуі мүмкін. Аяқталған қылмыс қүрамы үшін ауруды сылтаурататын түлға әрдайым немесе уақытша әскери қызметтің барлық немесе кейбір міңдеттерін өткеруден жалтарған болуы керек.

Қарастырьшып отырған баптың диспозициясы мағьшасьша сай дене мүшесін зақымдау дененің әр түрлі ағзаларын немесе тканьдерін қасақана жарақаттау болып табылады. Әскери қызметшінің өз денсаулығына осывдай зиян келтіруі әр түрлі тәсіддермен: оқ ататын немесе суық қару, кескіш не қадалғыш заттар, белгілі бір тетіктер қолдананылып, дәрілік немесе улы заттар және т.б. көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Қылмыс қүрамы қандай да бір зақым келтірілу фактісінің өзін емес, дене мүшесін зақымдау жолымен әскери қызмет міндеттерін орындаудан жалтаруды қүрайды. Жалтару деп әскери қызметшінің әскери қызмет міндеттерін орындауды іс жүзінде тоқтатуын түсіну керек.

Жалған қүжат жасау жолымен әскери қызмет міңцеттерін орындаудан жалтарудың мәнісі мынада, әскери қызметші тиісті бастығына жалған қүжат табыстап, осының негізінде әскери қызметтің барлық немесе кейбір міндеттерін орын-даудан уақытша немесе түрақты босату алады.

Жалған қүжат жасаудың жалтару қүрамының объективті жағының міңдетті белгісі болып табылатывдықтан, оны Қыл-мыстық кодекстің жалған қүжат жасау үшін жауапкершілікті көздейтін бабы бойынша тағы да саралау қажет емес. Мүнда қылмыстар жиынтығы жоқ.

Әскери қызметшінің әскери міндеттерін орьщдаудан жал-таруы үшін оған жалған қүжат берген түлға жалған қүжат жасау жолымен жалтаруға қатысушы ретінде жауапкершілікке тартуға жатады.

Өзге де алдау деп әскери қызметтен уақытша немесе түрақты босану қүқығын беретін көрінеу жалған деректер беру, совдай-ақ осыңдай белгілі бір мән-жайлар туралы саналы түрде хабарламауды түсіну керек.

Әскери қызмет міңцеттерін өжеруден жалтару тәсілі ретівде өзгеше алдаудың заңцық белгілері бойынша осы қылмыстың жоғарыда қарастырылған өзге де тәсілдерінен айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Сондықтан осы қылмысты дене мүше-сін зақымдау, ауруды сылтау ету және жалған қүжат жасау бойынша саралауға қатысы бардың барлығы өзгеше алдауға жатады.

Жалған деректер шын мәнінде бар болғанда командирдің (бастықтың) өзіне бағынышты әскери қызметшіні әскери қызмет міндеттерін өткеруден босатуға негіз бола алатын отбасылық және өзге де мөн-жайларға қатысты болуы мүмкін (туысқандарының науқас болғаны туралы заңсыз жеделхаттар және т.с).

Алдауға түскен бастық немесе орган әскери қызметшіні әскери қызмет міндеттерін орывдаудан босату туралы шешім қабылдаған кезде қылмыс аяқталған деп саналады. Егер шешім қабылданбай, кінәлы мүндай шешім қабыдданбай түрып әшкереленген болса, оның іс-әрекетгері қылмыс жасау-ға қаставдық деп сараналанды.

Дене мүшесін зақымдау немесе өзгеше тәсілмен әскери қызмет міңдеттерін өткеруден жалтарудың субъективтік жағы жалтарудың барлық түрлеріне үқсас. Ауруды сылтау ету немесе өзіне қавдай да бір болмасын зиян келтіру (дене мүшесін зақымдау), не денсаулығына өзге зиян келгіру, немесе жалған қүжат жасау немесе өзгеше аддау жолымен жалтару тек тура қасақаналықпен жасалады.

Осы қылмыстың міндетті белгісі — арнайы мақсаттың: әскери қызметгің барлық немесе кейбір міндеттерін өткеруден жалтару, мысалы, үрысқа қатысудан жалтару, заңсыз демалыс алу, әскердегі қызметтен толығымен босану және т.б. бола-тыны.

Себешің мақсаттан айьфмашылығы, ол қылмысты саралау-ға әсерін тигізбейді, бірақ жаза тағайындау кезінде есепке алынуы мүмкін.

Субъект арнайы, яғни шақыру немесе келісім-шарт бойьш-ша әскери қызмет өткеріп жатқан әскери қызметші болады. Дегенмен, қарастырылып жатқан осы бап диспозициясы бойынша субъектілер шеңбері шақыру бойынша әскери қызмет өткеріп жатқан әскери қызметшілермен шектелмейді. Әскери жиындарға шақырылған запастағы азаматтар да қылмыс субъектілері болуы мүмкін.

ҚР ҚК 374-бабының 1-бөлігі бойьшша қылмыстың мақсаты — әскери қызметтен уақытша жалтару; 2-бөлігі бойынша — әскери қызмет міңдетгерін орывдаудан толық босану.

Бап диспозициясыңца көрсетілген әскери қызмет мівдет-терін орындаудан уақытша жалтару ҚР ҚК 374-бабының 1-бөлігі бойынша саралануға жатады. Бүл іс-әрекет бір жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге не үш айдан алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не бір жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға, не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.Ауруды сылтау ету немесе өзге тәсілдермен әскери қызмет міңцеттерін орындаудан жалтару, егер бүл осы міндеттерді өткеруден толық босану мақсатывда жасалған болса, ҚР ҚК 374-бабының 2-бөлігі бойынша саралануға жатады. Бүл іс-әрекет бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 374-ба-бының 3-бөлігінде осы баптың бірінші немесе екінші бөлік-терінде көрсетілген, соғыс уақытьшда немесе үрыс жағдайьщда жасалған әрекеттер үшін жауапкершілікке тарту көзделген. Осы іс-әрекеттер бес жылдан жиырма бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№11

Тақырыбы:  ***Арнайы қызмет өткеруге қастандық жасайтын қылмыстар***

Шымкент, 2014ж

***Лекция №11 Арнайы қызмет өткеруге қастандық жасайтын қылмыстар***

Әскери қызметшілер негізінен әскери қызмет өткерудің күңцелікті болмысын қүрайтын жалпы міңдеттер орывдаудан басқа, белгілі бір уақыт ішівде әскери-қылмыстық қүқык теориясында әскери қызметтің арнайы түрлері деп аталатын арнайы функцияларды да атқарады.

Арнайы өскери қызметтер: қарауылдық, шекаралық, күзетшілік (патруль), гарнизондық, жауынгерлік кезекшілік және басқа да түрлерін өткеру тәртібі әскери жарғымен, нүсқаулықтармен, ережелермен, нүсқаулармен жөне бүйрықтармен регламентгеледі. Оларды бүлжытпай орывдау — Қазақстан Республикасын кездейсоқ шабуылдан корғаудың, аса маңызды мемлекеттік объектілерді, жауынгерлік техникаларды, қару-жарақ, оқ-дәрілерді, әскери бөлімдер мен бөлімшелердің жеке күрамын пәрменді сақтавдырудың мівдетгі шарты.

Әскери кызметтід арнайы қызмет түрлерін өткеру тәргібіне қарсы қылмыстарға жауынгерлік кезекшілікті атқару ережелерін бүзу (ҚР ҚК 375-бабы); шекаралық қызмет атқару ережелерін бүзу (ҚР ҚК 376-бабы); қарауыл (вахта) қызметін атқарудың жарғылық ережелерін бүзу (ҚР ҚК 377-бабы); ішкі қызмет атқарудың және гарнизонда патруль болудың жарғылық ережелерін бүзу (ҚР ҚК 378-бабы); қоғамдық төртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет атқару ережелерін бүзу (ҚР ҚК 379-бабы) жатқызылады.

Әскери қызметтің арнайы қызмет түрлерін өткеру ереже-леріне қарсы қылмыс қүрамдары объектіні, объективті жақты, субъективті жақты және қылмыс субъектісін айқындайтын жалпы белгілер жиынтығының болуымен сипатгалады. Осы баптардың диспозициясы бланкетгіктер қатарына жатады. Осы қылмыс қүрамдарының қүрылымдарывда да біршама үқсастық бар.

Осы топтағы қылмыстардың қоғамдық қаупі ең аддымен, әскери қызмепің арнайы қызмет түрлерін өткеру ережелерін бүзу салдарынан қаупсіздігі осы қызмет түрлерін үйымдас-тыру және өткеру нәтижесінде қамтамасыз етілетін объекті-лерге зиян келетіндігінде, яғни әскерлердін жауынгерлік әзірлігі мен үрыс жүргізу қабілетіне залал келтіріледі.

Аталмыш қьшмыстардың объекгісі — мазмүны мемлекепің қаушсіздшн, маңызды әскери және мемлекетгік объектілердің сақталуьш, әскердің дүрыс қызмет етуін және әскери бөлімдер мен бөлімшелердің жауынгерлік әзірлігі мен жауынгерлік қабілетін қамтамасыз етеіін өзге де міңцетгерді орывдау болып табылатын арнайы қызмет өткеру тәртібінің қатаң сақталуы.

Объективгі жағьшан осы қылмыстар тобы тиісгі норматив-тік актілерде көзделген қызмет өткерудің арнайы ережелерін бүзу түрінде көрініс табады.

Субъективті жағынан да ортақ белгілер бар, себебі олар касақана да, абайсызда да жасалуы мүмкін. Қылмыстьщ мақса-ты мен себебі қылмыс қүрамының белгілері больш табылмайды, дегенмен жеке жауапкершілікті белгілеу және басқа қыл-мыстардан бөліп алу үшін бүларды анықтаудың маңызы зор.

Қандай да бір арнайы қызмет міңдетгерін орындау жүктел-ген әскери қызметшілер арнайы қызмет түрлерін өткеру ережелеріне қарсы қылмыстардың субъектілері болып табы-лады. Әдетге, олардың ерекше өкілетгіктері, ерекше белгілері, жеке атрибутгары және т.б. болады.

Арнайы қызмет өткеру тәртібіне қастандық жасайтын қыл-мыстар үшін жауапкершілік көзделген барлық баптарда жеңілдететін мән-жайлар бар болған ретге қылмыстық жауап-кершіліктен босату көзделген.

***Жауынгерлік кезекшілікті аткару ережелерін бұзу (ҚР ҚК-нің 375-бабы).***

Осы қьшмыс қүрамының қоғамдық қаупі жауынгерлік кезекшілікті ақару ережелерін бүзу салдарынан ел кдушсіздігіне түзелмейтін зиян келтіріліп, еліміздің қорғаныс қабілетін төмендетуі мүмкін екендігінде. Ал, егер бір ғана оператор не байланыстырушы, радиотехник немесе кезекші үшқыш және т.б. өз міндеттерін уақтылы орывдамаса, тіпті ауыр салдар болуы ықтимал.

Қазақстан Республикасына кенетген жасалған шабуылды дер кезінде байқау және тойтару бойынша, не оның қауіпсіз-дігін қамтамасыз ету бойынша жауынгерлік кезекшілікті (жауынгерлік кызмет) атқарудың белгіленген тәртібін анық-тайтын қатынастар қылмыс объектісі болып табылады, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашадағы Ішкі қызмет жарғысының 318-бабына сәйкес "Жауынгерлік кезекшілік (жауынгерлік қызмет) жауынгерлік міндетгі атқару болып табылады. Оны Қарулы Күштер түрлері мен әскер түрлерінің әскери бөлімдері мен бөлімшелерінен тағайындалатын кезекші күштер мен қүралдар жүзеге асыра-ды. Кезекші күштер мен қүралдар қүрамына жауынгерлік топтар, кемелер мен үшу аппараттары экипаждары, басқару пункттері, жауынгерлік қамтамасыз ету және қызмет көрсету күштері мен қүралдарының кезекшілік ауысымдары кіреді".

Осы қылмыстың объективті жағы әрекетге де, әрекетсіздік түрівде де көрінеді, ягаи Қазақстан Республикасына кенетген жасалған шабуылды дер кезінде байқамау және тойтармау, оның қауілсіздігін қамтамасыз етпеу, күзет орныңда үйықтап қалу, жауынгерлік кезекшіліктен (жауынгерлік қызметтен) өз бетімен кету, күзет орнывда спирт ішімдіктерін ішу, жауын-герлік кезекшілік кезіңце байқалған бүзушылық туралы, егер де бүл жауынгерлік кезекшілік объектілеріне залал келтірсе немесе соның салдарынан залал келуі мүмын болса, дер кезінде хабарламау және т. б.

Мысалы, Г. мен П. 1972 жылғы 16 ақпанда КСРО әуе кеңістігіне қол сүғылмауын қорғау бойынша бөлінген бата-реяның қысқартылған жауынгерлік тобы қүрамында бола отырып, маскүнемдікке салынып және өз бетімен позицияны тастап кетіп, сол арқылы жауынгерлік кезекшілік атқару ережелерін бүзған. Мемлекеттің мүддесіне зиян келтіруі мүмкін жауынгерлік кезекшілік атқару ережелерін бүзу деп мемлекеттін қауіпсіз-дік мүддесіне іс жүзіңде қатер төндірген әрекетті не өрекетсіз-дікті түсінген жөн. Зиян келтірілу мүмкіндігі жол берілген бүзушылықтар салдарынан мемлекеттің қауіпсіздігіне зиян келтірілуі үшін шын мәнінде алғышарттар туындаған, бірақ оны тойтару арқасывда зиян болмаған әрбір накды жағдайда анықталады.15

Осы орайда әскери қызметшілердің әрекеттерін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 375-бабы бойынша саралау үшін жауынгерлік кезекшілік атқару ережелерінің бүзылуы және соның саддары немесе жоғарыда аталған салдар болу қатерінің төнгені арасындағы себептік байланысты анықтау қажет.

 Осы бап диспозициясыңда белгіленген мән-жайларда әре-кет жасалған сәттен бастап және мемлекеттің қауіпсіздік мүддесіне зиян келтіру түрівдегі салдар, немесе ауыр зардап-тарға әкеп соққан кезден бастап іс-әрекет аяқталған деп саналады (ҚР ҚК 375-бабының 2 және 3-бөліктері).

Осы қылмыстың субъективті жағы әдетте, абайсызда жа-салған кінә немесе үшқалақтық не салғырттық түріндегі кінә ретінде кврінеді. Үшқалақтық болған ретте адам жауынгерлік кезекшілік (жауынгерлік қызмет) атқару ережелерін бүзып отырғанын түсінеді, бірақ жеткілікті негізсіз осы бүзушы-лықтың қауіпсіздік мүддесіне шын мәнінде қатер тендірмейді деп менмендікке салынып, ал қатер пайда болған кезде оны тойтару жөне болдырмау мүмкін деп өз күшін тым артық бағалайды. Салғырттық болған ретте адам жоғарыда аталған ережелерді бүзып отырғанын түсінбейді және завда көрсетіл-ген салдардың шын мәніндегі пайда болу қатерін, не болу мүмкіндігін аддын ала көрмейді.

Жекелеген жағдайда ҚР ҚК 375-бабында көзделген әре-кеттер қасақана жасалуы мүмкін.

Осы қылмыс субъектісі белгіленген тәртіпте жауынгерлік кезекшілікке (жауынгерлік қызметке) шыққан және оны атқару ережелерінің бүзылуына жол берген әскери қызметші болуы мүмкін. Жауынгерлік кезекшілік (жауынгерлік қыз мет) атқаруға шақыру бойынша, сондай-ак, келісім-шарт бойынша әскери кызметін еткеріп жатқан әскери қызметшілер тартылуы мүмкін.

Жауынгерлік кезекшілікті бөлімше толық қүрамында өтке-руі мүмкін. Бүл ретте бүйрық бойынша жауынгерлік топқа кіретін бөлімшенің әрбір өскери қызметшісі жауынгерлік қызмет атқару ережелерін бүзғаны үшін ҚР ҚК-нің 375-бабы бойынша жауапкершілікке тартылады.

Қылмыстық кодекстің талданып отырған бабының 1-бөлі-гінде Қазақстан Республикасына кенетген жасалған шабуылды байқау және тойтару, немесе оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, егер осы әрекеттер мемлекетгің қауіпсіздігі мүдделе-ріне зиян келтірсе немесе зиян келтіруі мүмкін болса, жауап-кершілікке тарту көзделген. Бүл іс-әрекет екі жылға дейінгі мерзімге қызметі бойынша шектеуге, не алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға, не бір жылдан бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚР ҚК 375-бабының 2-бөлігінде саралау белгісі — ауыр зардаптарға соққан дәл сол іс-әрекет үшін жауапкершілік белгіленген және үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген.

Осывдай ауыр зардаптар ретінде Қазақстан аумағына ше-теддік әскерилердің, барлау үшақтарының, кемелердің кіріп кетуі, адам шығыны, жауынгерлік техниканың істен шығуы, маңызды әскери шараның іске аспауы және т.б. танылуы мүмкін.

Осы салдардың болуы осы әскери қылмыс қүрамының объективті жағымен қамтылады және қылмыстық заңнаманың басқа баптары бойынша саралауға әкелмейді.

Осы баптың 3-бөлігінде аталмыш баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, соғыс уақытывда жасалған әрекеггер үшін жауаптылық белгіленген. Мүндай қылмыс бес жылдан жиырма жылға дейінгі мерзімге бас боставдығы-нан айыруға жазаланады не өлім жазасына кесіледі, немесе өмір бойы бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Жогарьща айтылғандай, осы баптың ескеріуі бар. Ол бойынша, осы багаың бірінші бөлігіңде көзделген іс-әрекетгі алғаш рет жасаған әскери қызметшіні, қылмысты жеңілдететін мән-жайларда, сот қылмыстық жауаптылықтан босатуы мүмкін. Шекаралык кызмет аткарудын ережелерін бұзу (ҚР ҚК-

нің376-бабы).

Осы қылмыстың қоғамдық қаупі оның белгіленген Мем-лекетгік шекара режимін әлсіретіп, елдің қауіпсіздік мүдцесіне қысым жасайтындығында. Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының мемлекетгік шекарасы туралы" заңында ел қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ажырамас бөлігі Мемлекеттік шекараны одан жеке және занды түлғалардың заңсыз өтіп кетуінен қорғау болып табылатыны белгіленген.

Мақсаты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека-расына қол сүғылмаушылықты қамтамасыз ету және мемле-кеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылатын шека-ралық қызмет атқарудың белгіленген тәртібі қылмыс объектісі болып табылады. Мемлекеттік шекара режимін, шекаралық режим мен шекаралық қызмет атқару ережелерін қамтитын бүл тәртіп Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 13 қаң-тардағы "Қазақстан Республикасының Мемлекетгік шекарасы туралы" заңывда, Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 13 қаңгардағы "Қазақстан Республикасының шекара әскерлері туралы" заңывда (Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 19 мамырдағы Жарлығымен енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен бірге), жекелеген бүйрықтар мен нүс-қауларда және өзге де нормативтік актілерде белгіленген.

Қарастырылып отырған осы қылмыстың объективті жағын шекара отрядының қүрамына кіретін түлғаның Қазақстан Республикасының Мемлекеггік шекарасын қорғауды тікелей жүзеге асырған кезде жасаған заңсыз әрекеггері немесе әре-кетсіздігі қүрайды.

Сот тәжірибесі көрсетіп отырғавдай, шекаралык қызмет атқару ережелерін бүзу негізінен шекаралық топтың өз бетімен қызметін тоқтату, қызмет кезінде үйықтау, шекара арқылы контрабавда өткізу, қару қоддану тәртібін бүзу, шекараның бүзылуы туралы хабарламау, шекаралас мемлекет азаматгары-мен келіссөз жүргізу және зат алмасу, қызмет атқарудан алаң-дату және т.б. түрғыда көрініс табады.

Осы іс-қимылдардың ішінде мемлекеттің қауіпсізідігі мүдделеріне зиян келтірілуіне әкелген немесе әкелуі мүмкін әрекеттер ғана қылмыстық жазалауға жататын деп танылады.

Мемлекеттің қауіпсіздігі мүдделеріне зиян келтіру деп, мысалы, біреулердің Мемлекеттік шекара арқылы кедергісіз өтіп кетуіне, жүк тасымалдауына және т.б. жол беру, шекара-лас жатқан елдің шекара қызметімен немесе өзге де өкідцері-мен заңсыз қатынас жасау, шекаралық кызмет атқаруды үзақ уақытқа тоқтату, шекаралық күрылыстарға, шекара қорғаудың техника қүралдарына зардап келтіретін өрекеттерге, бавда-лардың басып кіруіне бөгет жасамау және т. б. түсіндіріледі.

Мемлекеттің қауіпсіздігі мүддесіне зиян келу мүмкіндігі деп қоғамдық қауіпті әрекет жасау не әрекетсіздік жолымен аталған зиян болуы мүмкін, бірак, кінөлының еркіне байла-нысты емес себептерден жүзеге аспай қалған қатерлі жағдай тудыру түсіндіріледі. Мысалы, постыны тастап кету саддары-нан шекара учаскесі қараусыз қалып, Мемлекеггік шекарадан өтіп кетпек болған қүқық бүзушының әрекеті шекараға жақын жатқан едді мекен азаматтарының қырағылығы арқа-сында ғана жүзеге аспай қалды.

Шекаралық қызмет өткеру ережелерін бүзу қылмыстар жиынтығы түріңце болуы мүмкін. Мәселен, өз бетімен шека-ралық нарядтан кеткен кезде бүдан басқа қызмет орнын өз бетімен тастап кету немесе қашқындық орын алады; қару пайдалану және қоддану ережелерін бүзған кезде қаруды үстап-пайдалану ережелерін бүзу болады және т. б. Сондай-ақ шекарадан заңсыз өтуге, контрабанда жасауға және т. б. дем берушілік орын алуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 376-бабында көзделген қылмыс қүрамдарының міндетті белгісі — шекаралық қызмет атқару ережелерін бүзу және соның зиянды салдары арасындағы себептік байланыс.

Осы бап диспозициясында көрсетілген мән-жайларда әрекетгер жасалған және мемлекеттің қауіпсіздігі мүддесіне зиян келтіру түрівдегі салдар, немесе ауыр зардап болған сәттен бастап іс-әрекет аяқталған деп саналады (ҚР ҚК 376-бабының 2 және 3-беліктері). Норма бланкетті болса, қылмыс қүрамы — формальды-материаддық.

Қылмыстың субъективтік жағы кінәнің кез келген нысавда болуымен сипатталуы мүмкін. Егер кінәлы зиянды салдар болуына қасақана жол берсе, қасақаналықтың багытына қарай, мүндай іс-әрекет шекаралық қызмет ережелерін бүзудан басқа, түлғаға, меншікке немесе елдің әскери қуатына және т. б. қарсы жалпы қылмыс қүрауы мүмкін. Қасақана жасалған кылмыстың қоғамдық қаупі әдетте, абайсызда жасалған қылмысқа қарағанда жоғары болады. Сондықтан шекаралық қызмет атқару тәртібінің бүзылуына жол берген түлғаның әрекетіндегі кінә нысанын анықтау жасалған қылмыстың қоғамдық қаупіне дүрыс баға беру және іс бойынша негізделген шешім қабыдцаудың маңызды шарты болып табылады.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 376-ба-бында көзделген қылмыс субъектісі арнайы, яғни шекаралық отряд қүрамына кіретін және шекаралық қызметтің өзге де міңдеттерін атқарып жүрген әскери қызметші болып табылады.

Шекаралық отрядтағы шекаралық топ деп Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау жөнівдегі бүйрықты орывдап жатқан бір немесе одан да кеп шекарашы танылады.

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 13 қаңтарда қа-былданған "Қазақстан Республикасының шекара әскерлері туралы" заңында шекаралық топтардың (нарядтар) негізгі түрлері аталған, бүлар: шолғыншы (дозор), сақшы, бақылау посты, техникалық бақылау посты, қүпия, барлау-іздестіру тобы, дабыл тобы, іздестіру тобы, тосқауыл, торуыл және т.б.

Шекаралық наряд қүрамы тиісті бүйрықта жарияланады. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау жөніндегі наряд күрамына кіретін түлға шекаралық қызмет атқару ережелерін бүзғаны үшін жауапкершілікке тек осы бүзушылық Қазақстан Республикасының Мемлекетгік шека-расын қорғау жөніндегі нарядтың қызмет өткеруі кезінде тікелей жасалған жағдайда ғана тартылады.

Қылмыс субъектісінің шекаралық қызмет артқарудың белгіленген ережелерін білуі қылмыс қүрамының міндетті бір бөлігі болып табылады.

ҚР ҚК 376-бабының 1-бөлігінде шекаралық нарядтың қүрамына кіретін немесе шекаралық қызметгің өзге де міндет-терін атқарушы адамды шекаралық кызмет атқарудьщ ереже-лерін бүзғаны үшін, егер бүл іс-әрекет мемлекетгің қауіпсіз-дігі мүдделеріне зиян келтірсе немесе зиян келтіруі мүмкін болса, жауапкершілікке тарту белгіленген. Бүл іс-әрекет екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, не алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға, не үш жылға дейін гі мерзімге бас бостандығынан айыруға, ал ауыр зардап болған жағдайда бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Осы бапқа берілген ескертуге сәйкес, ҚР ҚК 376-бабының 1-бөлігінде көзделген іс-әрекетті алғаш рет жасаған әскери қызметші қылмысты жеңілдететін мән-жайларда қылмыстық жауаптылықтан босатьшуы мүмкін.

**Қарауыл (вахта) қызметін атқарудың** жарғылык **ережелерін бұзу (ҚР** ҚК-нің 377-бабы).

Осы іс-әрекеггің қоғамдық қаупі еліміздің қорғаныс қабі-летін төмендетіп, әскери шаралар мен койылған міңдетгердің жүзеге аспауьша әкелетіндігіңде. Себебі карастырыльш отырған қылмыстың қоғамдық қаупі оның күзетілетін объектілерге жасалуы ықтамал қол сүғушылық, әскери мүлік пен техниканы үрлау, бүддіру және жою, мемлекетгік және әскери қүпияларды жариялау, қамаудағылардың қашып кетуі және оларды бас боставдығынан айыру орывдарывда үстау режимін бүзу, сон-дай-ақ жеке әскери қызметшілердің әскери тәртіп пен қоғамдық тәртіпті өрескел бүзуы үшін жағдай жасайтынына байланысты анықталады. Қарауыл (вахта) қызметін атқару ережелерін бүзу бөлімдер мен кемелердің жауынгерлік әзірлігіне кері әсерін тигізіп, жеке қүрамның қауіпсіздігіне қатер төңціруі мүмкін.

Қарауыл (вахта) қызметінің қүрамына жүктелген міндет-тердің маңыздылығы осы қызметті атқарушы адамдардың жасауы мүмкін әрекеттердің қоғам үшін қаншалықты дәре-жеде қауіпті болатынын сипаттайды.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашадағы Гарнизон және қарауыл қызметгері жарғы-сының 106-бабына сейкес, қарауыл қызметін өткеру үшін қарауыддар тағайындалады.

Қарауыл деп жауынгерлік туларды, әскери және мемлекет-тік объектілерді корғау бойынша жауынгерлік міндетті орын-дау үшін, сондай-ақ гаупвахта мен тәртіптік батальовда орна-ласқан адамдарды күзету үшін тағайывдалған карулы бөлім-шені атайды.

Қарауылдар гарнизондық және ішкі жағдайда (кеме ішіңдегі) болады; олар түрақты және уақытша болуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының Әскери-Теңіз Флотының кемелеріндегі вахта қызметі орындалып жатқан міндеттердің маңызыдылығы бойынша қарауыл қызметіне теңестіріледі.

Бұл қызмет кемедегі кезекшіліктің ерекше турі болып табы-лады және кеменің қауіпсіздігін камтамасыз ету үшін үздіксіз қырағылық қажет болатын жерлерге қойылады.

Қарастырылып отырған осы қылмыстың объектісі — тиісті нарядтың күзетуіне берілген әскери және мемлекеттік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қарауыл (вахта) қызметін атқарудың белгіленген тәртібі.

Осы тәртіптің негізгі талаптары сақшылардың және қа-рауыддың бүкіл қүрамының қызметгі қырағылықпен атқаруы болып табылады.

Аталмыш тәртіпке қызмет атқарып жатқан түлғалардың ерекше қүқықтық мәртебесінің болуы, оларға арнайы функциялар жүктеліп, осыған орай белгілі бір қүқықтар мен міңдетгердің белгіленш берілуі, қызмет атқарудың Жарғымен, сондай-ақ жарғылық ережелердің негізінде және соларды дамыту жолывда шығарылған тиісті бүйрықтар мен өкімдер-мен регламенттелуі тән.

Қарауыл (вахта) қызметінің ережелерін бүзу қүрамының объективті жағы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Гарнизон және қарауыл қызметтерінің жарғысында және соның негізінде шығарьиған қүқықтық актілерде тыйым салынған әрекеттердің жасалуы немесе дәл осы актілерді орындамау жолында жасалған, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашадағы Гарнизон және қарауыл қызметгерінің жарғысына қайшы келетін белгілі бір әрекет не әрекетсіздік түрінде көрініс табады.

Осы бапта көзделген қылмыс қарауыл (вахта) қүрамына кіретін адамның жарғылық талаптарды бүзуы болып табылады (мысалы, постьща үйықтау, постыны өз бетімен тастап кету, күзетілетін объектіге бөтен адамдарды жіберу және т.б.).

Осы қылмыстар ережелерде тыйым салынған қоғамдық каушті әрекет жасау, сондай-ақ қьшмыстық әрекетсіздік, яғни Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашадағы Гарнизон және Қарауыл қызметгері жарғысы-ның тапсырмаларына сәйкес жасай алатын және жасауға тиіс әрекетті жасамау жолымен жүзеге асырылуы мүмкін. ҚР ҚК ГжҚҚ осы жарғысында қарауыл қүрамына кіретін түлға-лардың жасауына тыйым салынатын әрекетгер және сонымен қатар қарауыл кызметін атқару кезівде үстануға тиіс міндетгі тапсырмалар көрсетілген.

Бап диспозициясында көрсетілген мән-жайларда іс-әрекет жасалып және зиян келтіру түрінде салдар басталған сәттен бастап қылмыс жасалған деп саналады.

Қарауыл (вахта) қорғайтын объектілерге келтірілетін зиян әскери техника мен өзге де мүліктің жоғалуы не бүлінуі, осы мүліктің үрлануы, бөтен адамдардың күзетілетін объек-тілерге кіріп кетуі, гаупвахтада қамалғандар арасында бүлік шЫғуы және т. б. түріңде болуы мүмкін.

Салдар басталуы деп күзетілетін объектіге іс жүзінде келті-рілген зиявды (залалды) түсінген жөн. Зиянды салдар кү-зетілетін мүліктің талан-таражға салынуы, бүлінуі немесе жойылуы түріңцегі саддар ғана емес, олар техниканы заңсыз пайдалану, қамалғанның қашып кетуі, жауынгерлік тапсыр-маның орывдалмауы немесе күзетілетін объектіге кіріп кеткен бөтен адамға қүпия деректердің мәлім болуы ретіңде және т.б. көрініс табуы мүмкін.

Талданып отырған бүл норма бланкетті, ал қүрамы мате-риалдық болады.

Қылмыстың субъективті жағы кез келген нысанда болуы мүмкін. Кейбір әрекеттер тек қасақана (тура және жанама қасақаналықпен) жасалуы мүмкін, мысалы постыны тастап кету, күзетілетін объекгіні талан-таражға салу және т.б. Басқа әрекеттер абайсызда (қылмыстық менмендікпен немесе қылмыстық салақтықпен) жасалады, бүларға қару үстаудағы салақтық, постыда қызмет атқару кезіңце жеткілікті дәрежеде қырағы болмау және т.с. жатады. Сонымен қатар, қасақана да, абайсызда да жасалатын әрекеттер бар (постыда үйықтау, патруль жасау жолымен қызмет атқару кезінде сақшының қозғалыс жолының бағытын бүзуы және т.с).

Жарғылық ережелерді бүзу нәтижесінде зиявды салдар болған жағдайда, кінәны әрекеттің өзіне ғана байланысты емес, болған салдарға да қатысты анықтау керек. Салдарға қатысты алғанда кінә абайсыз (қылмыстық менмендік немесе қылмыстық салақтық) немесе қасақана (тура және жанама қасақаналық) болуы мүмкін.

Қылмыс субъектісі арнайы болып келеді, яғни қарауыл қүрамына кіретін әскери қызметші: қарауьш бастығы, оның көмекшісі, таратушы (разводящий), қарауыл, сақшы, шығару-шы (выводной), сондай-ақ қарауыддар арқьшы қызмет атқару-ды басқаруды жүзеге асыру үшін нарядқа (топқа) бөлінген түлғалар: қарауыддар бойынша кезекші және оның көмекшісі, бөлім бойынша кезекші және оның көмекшісі болады.

Мысалы, 1999 жылғы 15 сәуірде Б. деген азамат 75484-әскери бөлімнің жауынгерлік техникасын күзету жөнівдегі наряд қүрамында ішкі қарауыдда бола отырып, ҚР Қарулы Күштерінің Гарнизон және қарауыл қызметтері жарғысының 105-109, 279-282-баптарының талаптарын бүзып, өздері күзетіп жатқан объектіден бөгде біреудің мүлкін үрлау мақсатыңда Семей қаласының жергілікті түргьщцары Ас. және Ал. дегендермен қылмыстық сөз байласқан. Дәл сол күні шамамен сағат 13-терде 3-постының күзетшісі бола отырып, ол осы мақсатқа жету жолывда пайдакүнемдік ниетпен өзі күзетіп жатқан объектінің аумағында түрған жауынгерлік техниканың жалпы сомасы 111 492 теңге қүрайтын 3 дана сыртқы жанар-жағар май багын жасырын үрлап, қоршама сыртында күтіп түрған Ал. және Ас. деген азаматтарға беріп, соның орнына олардан 2 қорапша "Полет" темекісін, джинс курткасын және "Ориент" қолсағатын алған.16

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Гарнизон және қарауыл қызметтерінің жарғысывда өскери ант қабылда-маған әскери қызметшілерді қарауьшға тағайывдауға тыйым салынады, сондықтан ант қабылдануы — түлғаны қарауыл қызметінің жарғылық ережелерін бүзу субъектісі ретінде тану үшін қажетті шарт.

Қарауыл қызметін орывдап жатқан түлға әр кез осы қызметтің жарғылық ережелерін бүзу түрінде орын алатын қылмыстың орындаушысы болады, ал оның қатысушылары қарауыл қүрамына кірмейтін әскери қызметшілер де, сондай-ақ азаматгар қатарынан бола алады.

ҚР ҚК 377-бабының 1-бөлігінде карауыл (вахта) қүра-мына кіретін адамды қарауыл (вахта) қызметінің жарғылық ережелерін бүзғаны үшін, егер бүл іс-әрекет қарауыл (вахта) күзететін объектіге зиян келтірілуіне немесе өзге зиянды зардаптардың болуына әкеп соқса, жауапкершілікке тарту көзделген. Бүл қылмыс екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, не алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртілтік әскери бөлім де үстауға, не екі жылға дейінгі мерзімге бас боставдығынан айыруға жазаланады.

ҚР ҚК 377-бабының 2-бөлігінде осы баптың 1-бөлігінде көрсетілген және ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол іс-әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Бүл жеті жылға дейінгі мерзімге бас боставдығынан айыруға жазаланады.

ҚР ҚК 377-бабының 2-бөлігіңце айтылатын ауыр зардап-тарға адамдардың қаза табуы немесе ауыр дене жарақатын алуы; әскери мүліктің жойылуы немесе үрлануы, сөйтіп жауынгерлік тапсырманың орындалмауына әкеп соғуы; күзететін объектіде өрт шығуы, соның саддарынан айтар-лықтай зиян келтірілуі және т.с. жатқызылады.

ҚР ҚК-нің 377-бабына байланысты берілген ескерту бойынша, осы баптың бірінші бөлігіңде көзделген іс-әрекетгі алғаш рет жасаған әскери қызметші қьимысты жеңілдететін мән-жайларда қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін.

**Ішкі қызмет атқарудың және гарнизонда патруль болудың жаргылық ережелерін бүзу (ҚР** ҚК-нің 378-бабы).

Осы іс-әрекетгің қоғамдық каупі күзетілетін объектілерге шын мәнінде зиян келтірілуінде, ал бүған жеке қүрам, қару, түракжайлар, әскери мүлікжәне өзге де материалдык-бағалы объектілер және әскердің жауынгерлік әзірлігі мен жауын-герлік қабілетін қамтамасыз ететін әскери бөлімнің ішкі тәргібі жатады.

Әскери бөлімнің (бөлімшенің) жауынгерлік әзірлігі мен ішкі тәртібін қамтамасыз ету, жеке қүрамды, қару-жарақты, әскери техника мен оқ-дәріні, материаддық корды, түрақжай-лар мен мүліктерді қорғау, бөлімшелердегі ахуалды бақылау және қүқық бүзушылықтардың алдын алу бойынша дер кезінде шара қоддану, сондай-ақ қызмет бойынша өзге де міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашада қабылданған Гарнизон және қарауыл қызметтері жарғысының 1-бабына сәйкес төуліктік наряд тағайындалады.

Тәуліктік және гарнизон нарядтарының арналуы, қүрамы, қызметін үйымдастыру және атқару тәртібі, тәуліктік және гарнизон нарядының лауазымды түлғаларының міндеттері 1998 жылғы 27 қарашада Қазақстан Республикасы Прези-дентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Гарнизон және қарауыл қызметтері жарғысында толық регламенттелген.'7

Бөлімнің тәуліктік наряды қызметінің өзіндік ерекшелігі тәуліктік наряд құрамындағы әр түрлі адамдар атқаратын міндетгер мен функциялардың кеп турлі болуында. Сон-дықтан ішкі қызметгің жарғылық ережелерін бүзудың қауіп-тілігі де әр түрлі болуы мүмкін, мысалы, тәуліктік нарядтың ішкі қызмет атқарудың жарғылық ережелерін бүзуы әскери тәртіптің бүзылуы үшін ғана емес, қылмыстың жасалуы үшін де жағдай жасайды.

Ішкі қызмет атқарудың немесе гарнизовда патруль болу-дың тәртібі осы қылмыстың объектісі болып табылады, оның мазмүнына келсек, ол жеке қүрамның қауіпсіздігін, гарнизон объектілерінің сақталуын, әскери бөлімнің қалыпты қызмет етуін және бөлімдер мен бөлімшелердің жауынгерлік әзірлігі мен жауынгерлік қабілетін қамтамасыз ететін әскери қызмет атқару ережелерінің әскери қызметшілер тарапынан қатаң орындалуы.

Қьшмыстың объективті жағы ішкі қызметтің жарғылық ережелерін бүзу, немесе гарнизовда патруль болудың жарғы-лық ережелерін бүзу болып табылатын іс-әрекет (әрекетгілік не әрекетсіздік) ретінде сипатталады. Баптың диспозициясы бланкетгі болғандықтан, ішкі қызметгің жарғылық ережелерін бүзғаны үшін қылмыстық жауакершілікке тартқан әрбір жағдайда ішкі қызмет атқару тәртібін регламештейтін ереже-нің мазмүнын, оның Қазақстан Республикасы Қарулы Күш-терінің Гарнизон және қарауыл қызметтерінің жарғысына сәйкестігін анықтау қажет. Сонымен бірге, жеке өскери бө-лімде ішкі қызмет атқару ерекшеліктерінің болуына орай аталмыш Жарғының ережелері әскери басқару органы шыға-ратын тиісті нүсқаулықтар мен өзге де актілер түрінде кеңей-тілуі және толықтырылуы мүмкін екенін назардан шығармау керек.

Гарнизонда патруль болудьщ жарғылық ережелерін бүзудың объективті жағы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашадағы Гарнизон және карауьш қызмет-

 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 1998 жылғы 27 қарашадағы Гарнизон жоне қарауыл қызметгерінің жаргысы. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының шаруашылык баскармасының баспасы. Алматы, 2001 жыл. терінің жарғысында кдмтылған және патруль болу ережелерін анықтайтын талаптардан ауытқу түрінде көрініс табады, бүл әрекет те, әрекетсіздік те болуы мүмкін. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, мүндай қүқык, бүзушылықтар патруль наря-дының патруль болу бағыты мен кестесінен жалтару, әскери қызметшілердің әскери тәртіпті бүзу, спирт ішімдіктерін ішу және т.б. әрекеттердің аддын алу жөнінде шара қолданбау түрғысында болып келеді. Қарастырылып отырған норма бланкетгі болып табылатывдықтан, қылмысты саралау кезінде кінәлының жарғылық ерёжелердің қайсысын бүзғандығын дәл анықтап және осы бүзушылық қаңдай сипатта болғанын нақтылау қажет. Бүзушылықты анықтау кезінде патруль болу-дъщ кейбір ережелері жоғарыда аталған Жарғыға сәйкес гарни-зон коменданты әзірлейтін және гарнизон бастығы бекітетін, патрульдарға берілетін нүсқаулықтарда және патрулъ жасау сүлбасында нақтылануы мүмкін екенін ескерген жөн.

Осы бапта көрсегілген іс-әрекетгер завда көрсетілген, олар-дың алдын алу ішкі қызмет атқарып жатқан төуліктік наряд-тың мівдетіне кіретін, сондай-ақ патруль болу кезівде патруль отрядының міндетіне жататын зиянды зардаптарға іс жүзінде әкеп соққавда ғана аяқталған күрам болып саналады. Зиявды зардаптарға әдетге әскери қызметшілер арасындағы жарғылық қатынастарды бүзу, күн тәртібін немесе жеке үйымдық өскери шараларды бүзу, әскери қызметшілердің өмірі мен денсаулы-ғына зиян келтіру, бөлімшедегі әскери қызметшілердің біреуінің қылмыс жасауы, әскери қызметшілер мен бьшайғы халық арасындағы жанжал және т.с. жатқызылады. Норма бланкетгі, ал қүрамы материалдық болып табылады.

Іс-әрекетгің субъективті жағы ықтимал кінә түрлерінің кез келгенінің болуымен сипатталады. Іс-өрекет себебінің мақса-тынан айрмашылығы оның саралауға әсер етпейтіндігіңце.

Қылмыс субъектісі бүйрық бойынша бөлімнің тәуліктік нарядына (қарауыл мен вахтадан басқа) немесе патруль на-рядының қүрамына кіретін түлға болып табылады. Мүндай адамдарға, мысалы, күн сайын полк бойынша бүйрықпен тағайындалатын полк бойынша кезекші мен оның көмекшісі, парк бойынша кезекші, кезекші бөлімше және т.б., немесе патруль бастығы мен екі, үш патруль жатады. Патрульге жүктелетін міндеттерге карай оның бастығы ретінде офицер, прапорщик, сержант тағайындалуы мүмкін. Патруль бастығына патруль бастығының куәлігі беріледі. Патруль қүрамындағы адамдардың кеудесінің сол жағында (сол қол жеңінде) тиісті жазуы бар белгі (белгі шүберек) болуы керек.

Қарауыл (вахта) қүрамына кіретін түлғалар осы іс-әре-кеттің субъектілері болып табьшмайды.

ҚР ҚК 378-бабының 1-бөлігінде бөлімнің тәуліктік наря-дына (қарауыл мен вахтадан басқа) кіретін адамның ішкі қызмет атқарудың жарғылық ережелерін бүзғаны, сол сияқты патруль нарядының қүрамына енген адамның гарнизонда патруль болудың жарғылық ережелерін және осы ережелерді дамытуға шығарылған бүйрықтар мен өкімдерді бүзғаны үшін, егер ол зиянды зардаптарға әкеп соқса, оның аддын алу осы адамның міндетіне кіретін болса, жауакершілікке тарту көзделген. Осы іс-әрекет екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге не алты айға дейінгі мер-зімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға жазаланады.

Мысалы, Семей гарнизонының әскери соты мерзімді қыз-меттегі Г., К., В., К. деген әскери қызметшілерді ҚР ҚК 175-бабының 2-белігі, 378-бабының 1-бөлігі бойынша соттаған. Аталмыш әскери қызметшілер ішкі тәртіпте бола түрып, өзге адамдардың қүқық бүзушылық жасауына жол бермеудің ор-нына, өздері алдын ала сөз байласып келік-зарядтаушы мапш-нелерден үрлық жасап, 22 дифрагма мен 15 наметка жымқыр-ған, сөйтіп жалпы сомасы 54 000 теңгеге жуық залал кеягірген.'8

ҚР ҚК 378-бабының 2-бөлігінде ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол әрекет бес жылға дейінгі мерзімге жазала-натыны белгіленген.

**Қогамдық тәртіпті қорғау және** коғамдык **қауіпсіздікті қамта-масыз ету бойынша қызмет атқарудың ережелерін бүзу** (ҚР ҚК-нің 379-бабы).

Қылмыстың қоғамдық қаупі оның күзетілетін объекті-лерге, яғни Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 23 шілдедегі "Қазақстан Республикасы ІІМ ішкі әскерлері тура-лы" заңына және Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскерінің жарғысына сәйкес ҚР ІІМ ішкі әскерінде белгіленген

қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамта-масыз ету бойынша қызмет атқару тәртібіне шын мәнівде зиян келтірілуінде.

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мшдеттерін тиісгі командование бөлген өскери нарядтар тікелей атқарады. Әскери наряд қүрамында қызмет өткеріп жатқан әскери қызметшілердің қүқықтары мен міндеттері "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ішкі әскері туралы" заңывда және Ішкі өскер жарғысында айқывдалған. Өздеріне жүктелген міндеттерді орывдау кезінде әскери қызметшілер азаматгардың қоғамдық төртіпті сақтауьш талап етуге, өздерінің міндеттерін орындауға кедергі болып отырған қүқық бүзушылықтар мен әрекетгердің жолын кесуге қүқылы. Занда көзделген реттерде олар дене күшін, арнайы қүраддар мен табельді қару қолдана алады.

Қылмыс объектісі қоғамдық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіз-дікті, сондай-ақ азаматтардың заңцы қүқықтары мен мүдделе-рін қамтамасыз ететін қызмет атқару төртібі болып табылады. Осы тәртіптің мазмүнын күрайтын арнайы ережелер 1992 жылғы 23 шілдеде қабылданған "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ішкі әскері туралы" заңымен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, Қазақстан Респуб-ликасы Қарулы Күштерінің жалпы әскери жарғыларымен, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ішкі әскер жарғысымен және Қазақстан Республикасы Ішкі істер ми-нистрлігінің нормативтік қүқықтық актілерімен реттеледі.

Қылмыстың объективті жағы қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікгі қамтамасыз ету бойынша әскери наряд қүрамына кіретін адамның қызмет атқару ережелерін бүзуы (әрекет не әрекетсіздік жолмен) түрінде көрініс табатын іс-әрекеттің болуымен, іс-әрекет пен оның саддары арасындағы себептік байланыстың болуымен сипатталады.

Қоғамдық тәртіпті сақтау жөне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет атқару ережелерін бүзу әске-ри қызметшінің осы қызмет түрін өткеру тәртібін регламент-тейтін тиісті нормативтік актілерде көрсетілген талаптардан алшақтауы болып табылады.

Талданып отырған осы норма іс-әрекеггің салдары ретінде азаматтардың қүқықтары мен занды мүдделеріне зиян келтірілуін және ауыр зардаптар болуын көздейді.

Азаматгардың қүқықтары мен завды мүдделеріне зиян келтіру азаматгарды заңсыз үстау, оларға қатысты ар-намысы мен қадір-қасиетіне нүқсан келтіретін әрекетгер жасау, заңсыз дене не психикалық күш қолдану, Қазақстан Республика-сының заңнамасында белгіленген өзге де күқықтары мен бостандықтарын шектеу түрінде болуы мүмкін.

Ауыр зардап деп дене күшін, арнайы қүралдарды немесе қаруды заңсыз қолдану нәтижесінде азаматгардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті зиян келтірілуін айтуға болады.

Бап диспозияциясыңца көрсетілген мән-жайларда әрекет-тер жасалған және азаматтардың қүқықтары мен занды мүдде-леріне зиян келтіру түрінде салдар, немесе ауыр зардаптар болған сәтген бастап іс-өрекет аяқталған деп саналады. Норма бланкетті, ал қылмыс қүрамы материалдық болады.

Қылмыстың субъективті жағы кез келген нысавда көрінуі мүмкін. Қылмыстың себептері мен мақсаты әр түрлі болуы мүмкін және іс-өрекетгі саралауға өсер етпейді.

Қоғамдық тәргіті қоргау және қоғамдық қауіпсіздікті қамга-масыз ету бойышпа әскери наряд қүрамына енген әскери қыз-мешіілер ғана Қазақстан Республикасы Қылмысгық кодексінің 379-бабында көзделген қылмысгың субъекгісі бола алады.

Қылмысқа қатысы бар өзге адамдар ҚР ҚК-нің 28-бабына сілтеме жасалып қатысу УНИВЕРСИТЕТІ бойынша регламештелген ережелер бойынша жауап береді.

ҚР ҚК 379-бабының 1-бөлігівде қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша әскери нарядтың қүрамына кіретін адамды қызмет атқарудың ереже-лерін бүзғаны үшін, егер бүл әрекет азаматтардың қүқықтары мен завды мүдделеріне зиян келтірсе, жауапкершілікке тарту кезделген. Бүл әрекет екі жылға дейінгі мерзімге әскери қыз-меті бойынша шектеуге, не алты айға дейінгі мерзімге қамау-ға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға, не сол мерзімге бас бостаңдығынан айыруга жазаланады. ҚР ҚК 379-бабының 2-бөлігівде осы баптың бірінші бөлігіңце көрсетілген дәл сол әрекеттер ауыр зардаптарға әкеп соқса, жауапкершілік болуы көделген. Бүл бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

Осы баптың ескертуі де бар: Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әрекетгі алғаш рет жасаған әскери қызметші қьы-мысты жеңіддететін мән-жайларда қылмыстық жауаптылық-тан босатылуы мүмкін.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№12

Тақырыбы:  ***Әскери мүлікті пайдалану және сақтау тәртібіне қарсы қылмыстар***

Шымкент, 2014ж

**Лекция №12 Әскери мүлікті пайдалану және сақтау** тәртібіне қарсы қылмыстар

 Қарулы Күштер өздеріне жүктелген міндеггерді орындауы үшін әскери мүлікпен қамтамасыз етіледі. Әскери мүліктің кейбір түрлерінің (азық-түлік, түррмыстық заттар, жанар-жағар материалдар) дәл сондай әскери емес мүліктен еш айрмашылығы жоқ. Ал қалған қайсыбір түрлері (қару, оқ-дәрі, әскери техника, химиялық заттар жөне т.с.) тек Қарулы Күштерге арналып жасалады.

 Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің және қарулы қүрылымдары бар өзге де ведомстволардың әскерлерін қамсыздандыру үшін сеніп берілген бүл материалдық қүрал-дар әскер мен флот күштерінің жауынгерлік қабілеті мен түрақты жауынгерлік әзірлігінің, олардың қазіргі заманғы соғыс жүргізудің әлеуеттік мүмкіндігінің негізін қүрайтын элементтердің бірі болып табылады.

 Аталмыш мүлікті пайдалана отырып, әскери қызметші оны сақтау және үқыпты үстау жөніндегі тиісті талаптарды қатаң орывдауға міндетті. Кез келген жағдайда ол әскери мүлікті әскердің жауынгерлік қуатының маңызды бөлшегі ретінде және де мемлекеттік меншік ретінде күтіп сақтауға тиіс. Оның осы мүлікті сатуға, кепілге салуға, тастауға, жоюға немесе бүлдіруге қүқы жоқ.

 Әскери жарғыларда, мүлік пен қарудың тиісті түрлерін сақтау және пайдалану қүқыгын анықтайтьш нүсқауларда, нүсқаулық-тарда, әр түрлі деңгейдегі әскери бастыктардьщ бүйрықтарыңца әскери қүқық төртібінің қүрамдас бөлігі болып табылатын әскери мүлікті пайдалану тәртібі белгіленген, ол әскери техниканы, қаруды және өзге де материаддық техникалық қүралдарды Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне жүктелген міндетгерді орындау үшін әр кез қоддануға дайын қалыпта үсталуын қамтамасыз етуге арналған.

 Осы тәртіпті бүзу әскер бөлімдері мен бөлімшелерінің және флот күштерінің жауынгерлік әзірлігінің төмендеуіне әкеп соғудан басқа, Қарулы Күштерге, қоршаған ортаға, еліміздің халкы мен халық шаруашылығына іс жүзінде залал келтіруі мүмкін. Мүндай әрекеттер ҚР ҚК бойынша қызмет атқарудың белгіленген тәртібіне қастандық жасайтын қыл-мыстар деп танылады. Әскери мүлікті пайдалану тәртібін бүзудың қоғамдык, қаупі оның нәтижесінде әскери қызметші әскери қызметінің міндеттерін тиісті түрде атқару мүмкіндігінен айырылатын-дығында. Егер қару, әскери киім-кешек, жабдықтар жөне өзге де мүлік тиісті тәртіпте үсталмаса, онда әскери қызметші өз міндетгерін орындай алмайды. Сөйтіл, бөлімшенің, әскери бөлімнің жауынгерлік әзірлігіне залал келеді.

Әсіресе, әскери техника мен қаруды қасақанажою немесе зақым келтіру арқылы әскер мен флотгың жауынгерлік қуаты-на елеулі залал келтіріледі.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде қүрып бара жаткан әскери кемені тастап кету (ҚР ҚК 382-бабы), әскери мүлікті қасақана қүрту немесе бүддіру (ҚР ҚК 387-бабы), әскери мүлікті абайсызда қүрту немесе бүлдіру (ҚР ҚК 388-бабы), ескери мүлікті жоғалту (ҚР ҚК 389-бабы) үшін жауапкершілік көзделген. **Қүрып бара** жаткан **әскери кемені тастап кету (ҚР** ҚК-нің 382-бабы).

Осы қылмыстың қоғамдық қауіптілігі еліміздің теңіздегі қорғаныс қабілеті мен қауіпсіздігін төмеңцетіл, кемедегі адам-дардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіріп, акваторияның экологиялық жағынан ластану қатерінің туывдайтывдығьщда.

Қүрып бара жатқан әскери кемеден қашып кету жеке қү-рам арасывда байбалам туғызып, сөйтіп кемені қүтқару үшін күресті әлсіретіп, кейде тіпті оның тоқтауына, адам шығыны болуына, жауынгерлік қабілетгің жоғалуына, тіпті кеменің қүрып немесе жау қолына өтуіне әкелуі мүмкін. Өзінің қызметгік міндетгерін аяғьша дейін орьщцамаған командирдің, дәл солай кеме командасының күрамындағы адамның комавдирдің тиісті өкімі берілмей қүрып бара жатқан әскери кемені тастап кетуінің қоғамдық қаупінің зор болуы дал осыдан.

ҚК-нің осы бабыңца аталмыш әрекетгер әскери қылмыстар деп танылады және олар үшін қылмыстық жауапкершілік кезделген.

Осы қылмыстың объектісі — кеменің қүру қатері тенген жағдайда әскери қызмет атқарудың белгіленген тәртібі. Бүл тәртіп мүмкіндігінше кемені сақтап қалуды, немесе кеменің қүру қатері төнгенде оны үйымдасқан түрде тастап кетуді, сондай-ақ әскери кемедегі адамдардың омірі мен денсаулығы үшін күрес жүргізуді қамтамасыз етеді. Кеме командирі кеменің жауынгерлік және мобилизация-лық әзірлігі үшін жеке жауапкершілік алады. Кеменің қүру қатері төнген мән-жайларда командир кемені қүтқару, оның сақталуын қамтамасыз ету үшін барлық шараларды қодцануға мівдетті. Ол бірінші кезекте, жеке қүрамды, жолаушыларды, қүнды әскери мүлікті қүтқару жөніндегі өз борышы мен барлық міндеттерін аяғына дейін орындамай, қүрып бара жатқан кемені тастап кете алмайды. Команданың бірде-бір мүшесінің өз міндеттерін орывдауды өз бетінше тоқтатуға қүқығы жоқ, комавдирдің өкімінсіз олар қүрып бара жатқан әскери кемені тастап кетпеуге тиіс.

Қылмыстың объективті жағы өзінің қызметгік міндеттерін аяғына дейін орындамаған командирдің, дәл солай өскери кеме командасының өзге түлғаларының командирдің тиісті өкімінсіз қүрып бара жатқан өскери кемені заңсыз тастап кетуінде.

Қүрып бара жатқан әскери кемені тастап кету дегеніміз — қүру қатері төнген кемеден кетіп қалу.

Қүрып бара жатқан әскери кемені тастап кеткен командир үшін бүл әрекет, егер ол өзінің қызмет міндеттерін толық орындамаған болса, қьшмыс болып табылады. Мысалы, ол кемені қүтқару, ал мүмкіндік бола түра кеме техникасын, қару, оқ-дәрі, қүжатнаманы және өзге де қүнды мүлікті қүтқару бойынша шара қолданбауы, жеке қүрамды кемеден эвакуацияламауы мүмкін және т.б.

Кеме командасының қүрамындағы адам комавдирдің өкімінсіз кемені тастап кеткен болса, оны осы бап бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту көзделген.

Мүмкіндік болған ретге командир қүрып бара жатқан кемені қайырға түрғызуға, сондай-ақ кеме мүлкін қүтқару және сақтап қалу үшін шара қолдануға міндетті.

Кемеден кету тәсілінің маңызы жоқ (мысалы, қүтқарушы кемелерге кету, жүзу күралдарын, соның ішінде қолға түскен ыңғайлы заттарды пайдаланып кету және т.б.).

Қүрып бара жатқан кемені заңсыз не өз бетімен тастап кеткен сәттен бастап, зиянды зардаптар іс жүзінде бастал-ғанына қарамастан, қылмыс аяқталған деп саналады. Қылмыс қүрамы формальды.

Қылмыстың субъективті жағы қасакана немесе абайсызда кінөлы болуымен сипатгалады. Егер кеме комавдирі кеменің құру қатері төнген жағдайдағы өзінің кызметтік міндеттерін аяғына дейін орывдамағанын түйсінсе, ол қылмысты қасақана жасайды.

Егер кеме комавдирі қызметі бойынша өзіне жүктелген барлық мівдеттерді толық орындадым деп қате түсінсе, ал іс жүзівде ол кемені қүтқару үшін істеуге тиіс және істей алатын барлық әрекетгерді жасамаған болса, онда қылмыс абайсызда жасалган деп танылуға тиіс.

Қүрып бара жатқан кемені экипаж қүрамывдағы адамның тастап кетуінің субъективті жағы қасақана кінәлы болуымен сипаггалады: кінәлы адам командирдің рүқсатынсыз кемені тастап бара жатқанын түсінеді.

Қылмыстың себептері мен мақсаты әр түрлі болуы мүмкін және қьимысты саралауға әсер етпейді, бірақ жаза тағайывдау кезінде ескерілуі мүмкін.

Қылмыс субъектісі кеме комавдирі немесе кеме коман-дасының қүрамындағы адам болуы мүмкін. Кемеде болған өзге адамдар осы қылмыстың субъектілері бола алмайды.

ҚР ҚК 382-бабының 1-бөлігшде өзінің қызмет міндеттерін аяғына дейін орындамаған командирдің, дәл солай кеме комавдасының қүрамыңцағы түлганың комаңдирдің тиісті өй-мінсіз қүрып бара жатқан әскекри кемені тастап кеткені үшін жауапкершілікке тарту көзделген. Бүл қылмыс екі жылға дейін-гі мерзімге әскери кызметі бойынша шектеуге, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртііггік өсккери бөліңце үстауға, не бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандыганан айыруға жазаланады.

ҚР ҚК 382-бабының 2-бөлігіңце осы башың бірінші бөлі-гінде кезделген, соғыс уақытында немесе үрыс жағдайында жасалған іс-әрекет үшін жауапкершілік белгіленген. Ол бес жыддан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

**Әскери мүлікті қасақана күрту немесе бүлдіру (ҚР** ҚК-нің 387-бабы).

Осы қьшмыстың қоғамдық қаупі Қазакстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін төмендетуінде, сондықтан әскери кызмет жағдайында ерекше назар аударуды қажет етеді. Бүл жағдай әскердің және флот күштерінің жауынгерлік әзірлігі үшін ерекше қауіп төндіретін заттардың түрлерін және оларға қол сүғу тәсілдерін аныктап, айқындау қажетін туғызды. Қылмыс объектісі — Қазақстан Республикасы Қарулы Күш-терінің жауынгерлік әзірлігі мен жауынгерлік қабілетінің мате-риаддық негізін қүрайтын әскери мүлікке иелік етудің және пайдаланудың белгіленген тәртібі. Әскери мүлікке иелік етудің және пайдаланудың белііленген тәргібі әрбір әскери кызметшіні қаруды, техниканы, оқ-дәрі мен өзге де әскери мүлікті күтіп үстап, дүрыс қызмет көрсетіп, пайдалануға, бүзылудан, жоғалудан, қүртудан немесе бүлдіруден сақтауға міндеттейді.

Әскер мен флот күштерінің қамсыздануывдағы кез келген заттар емес, тек қару, оқ-дәрі немесе әскери техника заттары болып табылатындары ғана қылмыс заты болып табылады. Өзге де әскери мүлікті қүрту немесе бүлдіру меншікке қарсы қылмысты қүрауы мүмкін.

Қару деп шабуъш жасау және қорғану үшін жарайтын қүралды түсіну керек, мысалы, оқ ататын қару — автомат, пистолет және оқ ататын қарудың басқа да түрлері, суық қару — қанжар, найза-пышақ жөне т.б.

Жаудың тірі күші мен техникасын жоюға арналған қару затгары (патрон, граната, жарғыш, түтін шашкалары және т.б.) оқ-дәрі болып табылады.

Қозғалыс қүралдарына әскери қызметшінің пайдалануына сеніп тапсырылатын барлық көлік түрлері (үшақтар, тік үшақтар, танкілер, автокөліктер, мотоциклдер және т.б.) жа-тады.

Әскери техника заттары деп әскерлердің қарулануывда түрған, соғыс қимыддарын жүргізу не қамтамасыз ету қүрал-дарына жататын, қару және оқ-дөрі түсінігіне жатпайтын әр түрлі техникалық қүралдар түсіндіріледі. Бүлар арнайы автокөлікгер, радиобекетгер, компьютерлер, химиялық дезак-тивация қүраддары, түнгі көру жабдықтары және т.б. Мүвдай заттардың толық тізімін беру іс жүзівде мүмкін емес.

Соғыс қимылдарын жүргізуге немесе қамтамасыз етуге тікелей қатысы жоқ техникалық қүралдар әскери техника заттарына жатпайды.

Белгілі бір техникалық қүралдарды қылмыс қүрамына жатқызуда қиындықтар пайда болған ретте тиісті маманның көмегіне немесе сарапшының қорытындысына жүгіну керек.

Қылмыстың объективті жағы қаруды, оқ-дәріні немесе әскери техника заттарын қүртумен немесе бүлдірумен байланысты өрекеттер түрінде көрінеді. Мысалы, 1961 жылғы 7 қазанда К. деген азамат әскери бөлімдердің біреуіңдегі арнайы жүмыстар объектісіңде болып, ара-пышақпен (пила-ножовка) арнайы жүмыстар жүргізуге арналған агрегаттан кабель талшыктарының хлорвинил изо-ляциясын белдіктер жасауға пайдалану мақсатывда үзын-дығы 17,7 м елу талшык кабельді кесіп, жасырып қойған.19 Әскери мүлік қүртылғанда, яғни толығымен жарамсыз және қалпына келтіруге немесе жөндеуге келмейтіңдей, немесе бүлінген ретте, яғни оны жөвдеп және қасиетгерін қалпына кеягіргеннен кейін пайдалануға болатындай жағдайға келгенде қылмыс аяқталған болып танылады.

Әскери мүлікті қүртудың төсілдері күшпен қүрту, жары-лыс жасап, химиялық заттарды пайдаланып, өрт қойып, су айдап қүрту және т.б. түрде болуы мүмкін.

Қару-жарақ, оқ-дәрі және әскери техника заттарын бүл-діру, оларды қүртқан ретгегідей дәл совдай тәсідцермен жүзеге асырылуы мүмкін.

Кінөлының іс-әрекеттері мен зардаптар (мүліктің жойы-луы немесе бүлінуі) арасында себептік байланыс анықталуы керек. Норма бланкетті, ал қылмыс қүрамы материаддық.

Қару-жарақты, оқ-дәріні немесе әскери техника затгарын қасақана қүртудың немесе бүддірудің субъективті жағы қасақаналық түрғыда көрінуі мүмкін.

Қару-жарақты, оқ-дәріні немесе әскери техника заттарьш қүрту немесе бүлдіру жөніндегі қасақаналық тура да, жанама да болуы мүмкін. Кінәлы адам әскери мүлікті қүртып не бүддіріп жатқанын түйсінеді, осының зардабы қандай бола-тынын біліп, бүның болуын қалайды немесе саналы түрде жол береді немесе оның болуына немқүрайлы қарайды.

Қылмыстьщ себебіне келсек, ол бүзақылық пиғыл, қызме-тіне, командирлерінің (бастықтарының), қызметтестерінің әрекеттеріне наразылық немесе мүліктің сақталуы үшін жауапты адамнан кек алу және т.б. болуы мүмкін, яғни себеп әр түрлі болуы мүмкін.

Қылмыс жасау мақсаты, әдетге, жүмысты, соғыс қимылда-рының жүргізілуін тоқтату үшін әскери мүлікті істен шығару және т.б. ой болады. Қылмыстьщ себебі мен мақсаты істі саралауға әсер етпейді, бірақ қылмыстың қоғамдык қаупін анықтау үшін қылмыстың себебін ескеру керек.

Қылмыс субъектісі арнайы, яғни кез келген әскери қызмет-ші: қатардағы жауынгер, матрос, старшина, прапорщик, мичман, сондай-ақ офицерлік қүрамдағы адам (әлгі заттар әскери қызметшіге қызметі бойынша табысталғанына не қо-лында кездейсоқ болғанына қарамастан) болады. Өзге түлға-лардың қылмысқа қатысуы мәселесі жалпы негізде шешіледі.

ҚР ҚК 387-бабының 1-бөлігінде қару-жарақты, оқ-дәріні, қозғалыс қүралдарын, өскери техниканы немесе өзге де әске-ри мүлікті қасақана қүрту немесе бүлдіру үшін жауапкерші-лік кезделген. Бүл әрекеттер екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, не алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бө-лімде үстауға, не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостнадығы-нан айыруға жазаланады.

ҚР ҚК 387-бабының 2-бөлігінде осы баптың бірінші бөлі-гінде көзделген, ауыр зардаптарға әкеп сокқан дәл сол іс-әрекетгер үшін жауапкершілік көзделген.

Ауыр зардаптар деп қүны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген, қылмыс жасалған сәттегі жағдай бойынша бес жүз еселенген айлық есеіггік көрсеткіш сомасы-нан асатын қару-жарақты, оқ-дәріні, қозғалыс қүралдарын, әскери техника заттарын қүрту немесе бүлдіру нәтижесінде болған ірі материалдық залалды түсінген жөн.

Сонымен бірге бүдан аз сома қүрайтын, бірақ аталмыш заттарды қүрту не бүлдіру жауынгерлік тапсырманың орывдалмауына, бөлімшенің, бөлімнің жеке қүрамын оқыту-дың қалыпты процесінің бүзылуына әкеп соққан немесе қару-жарақтың, оқ-дәрінің, қозғалыс қүрадцырының немесе әскери техника заттарының бірегей үлгілері қүртылған не бүлінген реттерді де жатқызуға болады.

**Әскери мүлікті абайсызда күрту немесе бүлдіру (ҚР** ҚК-нің 388-бабы).

Қылмыстың қоғамдық қаупі мен қылмыс объектісі Қа-зақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 387-бабында көзделген қылмыс қүрамындағыдай болады.

Осы қылмыстың объективті жағы ҚР ҚК 387-бабының 2-бөлігінде баяндалған жайларға үқсас және қару-жарақты, ок-дәріні, қозғалыс қүралдарын, әскери техника заттарын қүртуға немесе бүлдіруге әкеп соққан, абайсызда жасалған әрекеттер не әрекетсіздік ретівде көрінеді.

Іс-әрекет осы баптың диспозициясында аталған әрекетгер жасалған не әрекетсіздік болған сәттен бастап аяқталған деп саналады. Қылмыс қүрамының міндетгі бір бөлшегі — ауыр зардап болуы, яғни ірі немесе аса ірі (қүны немесе саны бойынша) мөлшерде әскери мүліктің жойылуы не бүлінуі, бөлімнің не бөлімшенің жауынгерлік не қызметтік міндетін орындай алмауы, адамдардың қаза табуы не денсаулығына ауыр зиян келтірілуі. Норма бланкеттік, ал қылмыс қүрамы материалдық болады.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 388-бабывда және 387-бабының 2-бөлігіңде көзделген қылмыстар-дың кінә нысаны бойынша ғана айырмашылығы бар. ҚР ҚК 388-бабында көзделген қылмыстың субъективті жағы алаңғасарлық не салақтық түрінде болуы мүмкін.

Алаңғасарлық болған ретге адам қару-жарақты, оқ-дәріні, қозғалыс қүраддарын немесе әскери техника заттарын сақтау ережелерін бүзып отырғанын түсінеді, олардың жойылуы не бүлінуі мүмкін екендігін біледі, бірақ өзі қолданып жатқан шаралар арқылы әскери мүліктің қүртылу не бүліну мүмкін-дігінің жолын кесемін деп негізсіз үміттеніп, немесе зиянды зардаптарды болдырмау үшін жеткіліксіз болған алғышарт-тарға арқа сүйеп қалады.

Салақтық орын алған ретте заңда көрсетілген заттарды қүртуға не бүлдіруге жол берген әскери қызметші өз әрекет-терінің тиісті заттарды үстап-қолдану ережелеріне қайшы келетінін түсінбей, осы заттың жойылуы не бүлінуі мүмкін екендігін білмейді, бірақ ол өз әрекетінің (әрекетсіздігінің) сипатын түйсінуге, зардап болуын аддын ала біяуге және оны болдырмауға тиіс және қабілетті еді.

Әскери мүлікті қасақана қүрту немесе бүддірудің (ҚР ҚК 387-бабы) әскери мүлікті абайсызда қүрту неме бүддіру-ден (ҚР ҚК 388-бабы) айырмашылығы субъективтік қана емес, объективтік жағының мазмүнында жатыр. Қару-жарақ-ты, оқ-дөріні, қозғалыс қүралдарын немесе әскери техника заттарын абайсызда қүрту немесе бүлдіру үшін қылмыстық жауапкершілік осы әрекетгер ауыр зардаптарға әкеп соққанда ғана болады. Әскери мүлікті қасақана қүртудың немесе бүддірудің қарапайым қүрамы ауыр зардаптар болмаған ретте де орын алады. Әскери мүлікті қасақана қүртудың немесе бүлдірудің сараланған қүрамыныц міндетті белгісі — ауыр зардаптардың болуы.

ҚР ҚК 388-бабының 1-бөлігінде көзделген қылмыстар бір жылға дейінгі мерзімге қызметі бойынша шектеуге, не алты айға дейнгі мерзімге қамауға, не бір жылға дейінгі мер-зімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға, не сол мерзімге бас боставдығынан айыруға жазаланады.

**Әскери мүлікті** жоғалту (ҚР ҚК-нің 389-бабы).

Қызметі бойынша пайдалану үшін сеніп берілген қару-жарақты, оқ-дәріні, қозғалыс қүралдарын немесе әскери техника затгарын сақтау ережелерін бүзудың қоғамдық қауіп-тілігі, егер бүл олардың жоғалуына өкеп соқса, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігі мен жауынгерлік қабілетінің төмендетілуінде.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерліх әзірлігі мен жауынгерлік қабілетінің материалдық негізін қүрайтын, сақталуы мен тиісті қолданылуын қамтамсыз ету үшін әскери қызметшіге берілген әскери мүлікті сақтау ережелері осы қылмыстың объектісі больш табылады. Мүвда заңға сәйкес, әскери мүлік деп қару-жарақты, оқ-дәріні немесе әскери техника заттарын түсінеді.

Қару-жарақ, оқ-дәрі және әскери техника затгары түсінігі осы тараудың алдыңғы баптарында көрсетілген.

Қылмыстың объективті жағы сеніп берілген қару-жарақ, оқ-дәрі немесе әскери техника заттарын сақтау ережелерінің бүзьшып, мүның олардың жоғалуына әкеп соғуында.

Сақтау ережелері деп осы бапқа сәйкес, орындалуы әскери қызметшілердің маңызды мівдеті болып табылатын жарғы, ереже, нүсқаулықтардың және т.б. талаптары түсіндіріледі.

Әскери мүлікті (қару-жарақ, оқ-дәрі және әскери техника заттары) жоғалту деп әскери қызметшінің жеке пайдалануына берілген осы заітардың оның иелігінен шығуын айтады. Әскери қызметші сақтау ережелерін бүзып қару-жарақты не-месе оқ-дәріні жоғалтып немесе соларды қараусыз қалдырып немесе тиісті емес жерде қаддырып және бүлар үрланған немесе қүртылған реттерді жоғалту деп түсінген жөн. Әскери мүлікті сақтау ережелерінің бұзылуы мен оның жоғалуы арасывда себептік байланыс анықталуға тиіс. Сонымен, осы қылмыстың объективті жағы:

а) әскери мүлікті сақтау ережелерін бұзу түрінде болған әрекетгің;

ә) әскери мүлікті жоғалту түріңцегі материалдык сипаттағы залалдың;

б) іс-әрекет пен оның зиявды зардаптары арасывдағы себептік байланыстың болуымен сипатгалады.

Іс-әрекет әскери мүлік (қару-жарақ, оқ-дәрі немесе әскери техника заттары) жоғалған сәттен бастап аяқталған деп саналады. Қылмыс қүрамы материаддық.

Қылмыстың субъективті жағы абайсыздык — қылмыстық менмендік немесе салақтық түріндегі кінәнің болуымен си-патталады. Кінәлы адам өзіне қызмет бабымен пайдалануы үшін сеніп берілген қару-жарақ, оқ-дәрі немесе әскери тех-ника заттарын сақтау ережелерін бүзып отырғанын түсінеді, бірақ сонымен осындай зардап болмайды деген алаңғасар ойға беріледі немесе тәртіп бүзушылық жасап жатқанын тү-сінбейді және ахуалға қарап зардап келетінін аддын ала бол-жауға тиіс болса да, зиянды салдар болуы мүмкін екенін білмейді.

Кінәлы адам әскери мүлікті (қару-жарақ, оқ-дәрі немесе әскери техника заттары) сақтау ережелерінен хабардар болуға тиіс және бүларды меңгеру оның міндетіне жатады.

Қылмыс субъектісі арнайы, яғни қандай қызмет атқара-тынына және әскери атағының бар-жоғына қарамастан, қызметі бойынша әскери қызмет міңдетгерін орындау кезіңде пайдалану үшін қару-жарақ, ок-дәрі және әскери техника заттары сеніп берілген кез келген әскери кызметші болады.

Қызметге пайдалану үшін сеніп берілген қару-жарақты, оқ-дәріні немесе әскери техника заттарын сақтау ережелерін бүзу, егер бүл олардың жоғалуына әкеп соқса екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, не алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік әскери бөлімде үстауға, не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№13

Тақырыбы:  ***Айналадағыларға ерекше қауіп туғызатын қару-жарақты және заттарды ұстау ережелеріне қарсы қылмыстар***

Шымкент, 2014ж

**Лекция №13** Айналадағыларға ерекше қауіп туғызатын қару-жарақты және заттарды ұстау ережелеріне қарсы қылмыстар

Сұрақ№1 Айналадағыларға ерекше қауіп туғызатын қару-жарақты және заттарды ұстау ережелерін бұзу (ҚРҚК 391-бабы)

Сұрақ№2 Айналадағыларға ерекше қауіп туғызатын қару-жарақты және заттарды ұстау ережелерін бұзу үшін жауапкершілік.

Сұрақ№1 Айналадағыларға ерекше қауіп туғызатын қару-жарақты және заттарды ұстау ережелерін бұзу (ҚРҚК 391-бабы)

Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы Қарулы Күштері әдеттегі қару-жарақтан басқа, ядролық қарумен, ерекше қуатты оқ-дәрімен жабдықталған, жарылғыш, радио-активті заттармен, сондай-ақ орасан зор жойқын күші бар өзге де заттармен қаруланған. Осы әскери қүралдар тек өзде-рінің арналуы бойынша, адамдардың қауіпсізідігі мен мате-риаддық заттардың сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда ғана пайдаланылуға тиіс.

Сондықтан айналадағыларға үлкен қауіп туғызатын қару-жарақты және затгарды үстау тәртібі әскери заңнамада нақты регламентгелген.

Қару-жарақты, өзге де әскери-техникалық қүралдарды үстаудың белгіленген тәргібін бүзу өскери бөлімдер мен бөлім-шелердің жауынгерлік қуатын әлсіретіп, адамдардың денсау-лығына зиян келтіреді, мүліктің бүлінуіне не жойылуына, әскери шаралардың орындалмауына және өзге де ауыр зар-даптарға әкеп соғады.

Осыған орай 1983 жылғы 15 желтоқсанда алғаш рет КСРО Жоғарғы Кеңесінің Презвдиумы өз Жарлығымен әскери қыз-метшілерді айналадағыларға қауіп туғызатын қару-жарақты, сондай-ақ заттар мен нәрселерді үстау ережелерін бүзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту тәртібін енгізді. Сөйтіп, әскери қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілік туралы заң 15-баппен, ал ҚазКСР Қылмыстық кодексі 238-1-баппен толықтырылды.

Ал, Қазақстанның 1997 жылғы қылмыстық заңнамасында осы норма редакциясы 1959 жылғы ҚазКСР-інің ҚК 238-1-бабына қарағанда айтарлықтай өзгертілді. Яғни, сонда көрініп түрғандай, әскери қылмыстардың осы тобына Қазақстан Рес-публикасы Қылмыстық кодексінің 390-бабы ғана кіреді.

Айналадағыларға қауіп туғызатьш кару-жаракты, сондай-ак зат-тар мен нәрселерді ұстау ережелерін бұзу (ҚР ҚК-нің 390-бабы).

Айналадағыларға қауіп туғызатын қару-жарақты, сондай-ақ заттар мен нәрселерді үстау ережелерін бүзудың коғамдық қаупі Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгер-лік әзірлігі мен жауынгерлік қабілетін төмеңдетуінде, сондай-

ақ азаматтардың өмірі мен денсаулығына немесе қоршаған экологияға қатер төндіретіндігінде.

Қылмыс объектісі — айналадағыларға қауіп туғызатын қару-жарақты, сондай-ақ заттар мен нәрселерді үстаудың белгіленген ережелері. Осы ережелер айналадағыларға қауіп туғызатьш қару-жарақты және тиісті затгарды үстаудың қауіп-сіз жағдайларын қамтамасыз ететін ережелер іізбесі қамтылған әскери жарғыларда және өзге де нормативтік актілерде анық-талған.

Азаматгардың өмірі мен денсаулығы, жердің экологиялық қауіпсіздігі де осы қылмыстың объектісі болып табылады.

Мысалы, 1986 жылғы 21 ақпавда Д. деген азамат әскери қызметшілер тобымен бірге әскери училищенің атқыштар тирінде болған кезде, оқ атуды үйретуде паңдаланылатьш Мар-голин пистолеттің жауынгерлік әзірлікте түрғанын байқады. Жауынгерлік тетікті (пружинаны) босату мақсатымен Қүрылықтағы әскерлердің атқыш қаруларынан, жауынгерлік машинелерінен және танкілерінен ату курсының 5-бабына 2-қосымшаның 1-тармағының және Қүрылықтағы әскерлердің оқу орталықтарының қызметі бойынша нүсқаулықтың 82-бабының талаптарын бүза отырып, Д. тумбаның үстіңце жат-қан пистолетті алып, патронникге оқ жоқ деген оймен писто-лет үстаған қолын аргына қарай бүрып, шүріппені басып жібер-ген. Осының нәтижесінде оқ атылып, Д.-нің артында түрған курсант К. оқ атылу саддарынан мойын омыртқасы түсынан жараланып, жүлынына қатты зақым келген, яғни ол адамның өмірі үшін қауіпті ауыр дене жарақатын алған.2 °

Қару-жарақ, оқ-дәрі, радиоактивті материаддар, жарылғыш заттар немесе айналадағыларға қауіп туғызатын өзге де заттар қастандық жасаудың нысаны болып табылады.

Бүл жерде қару-жарақ деп әдеттегі қаруды да, соңдай-ақ жаппай қырып-жою қаруын түсіну керек. Бүл топқа суық қару жатпайды. Жаппай қырып-жоятын қарудың жалпы анықтамасын 1948 жылы БҰҰ түжырымдаған, ол бойынша жаппай қырып-жоятын қару: "Атомның жарылуы, радиоактивті матеркалдар арқылы әрекет ететін, жойқын әсері бойын-

ша атом қаруымен салыстырарлық сипаты бар, қырғынға үшырататын химиялық және биологиялық қару".'

Халықаралық қүқықта жаппай қырьш-жоятын қару, әдетте химиялық, биологшілық және жаппай қырып-жоятын қару-дың өзге де түрлері болып бөлінеді.

Оқ-дәрі -жауынгерлік зымырандар, снарядтар, граната-лар, оқтар және жарылуға не атылуға арналған өзге де қүрылғылар.

Радиоактивті материалдар — табиғи не жасанды заттар, олардың қүрамында өз бетімен ажырау қабілеті бар, радиация бөліп шығаратын, тірі организмдерге зиян келтіре алатын радиоактивті изотоптар бар (стронций, радий, кобальт және т.б.). Соңдықтан оларды қолданғанда және сақтағанда міңдетгі түрде қорғану қүраддары пайдаланылады. Бүларды үстау тәртібін бүзу қорғану қүраддарын пайдалану ережелерінің сақталмауы түрінде байқалады.

Жарылғыш заттар — сырттан сәл ғана әсер болғаңца жары-луы мүмкін химиялық қосылыстар немесе олардың қоспа-лары. Оларға тротил және оның қүймалары, шытырлауық сынап, қорғасын азиді, третразен және қоддануда ерекше қауіпті болатын өзге де заттар.

Айналадағыларға үлкен қауіп туғызатын өзге заттар мен нәрселерге оқ-дәрі, жарылғыш заттар мен радиоактивті мате-риаддар сияқты жойқын қасиетгері бар әр түрлі заттар жатады.

Қылмыстың объективті жағы айналадағыларға үлкен қауіп туғызатын қару-жарақты, оқ-дәріні, радиоактивті материал-дарды, жарылғыш немесе өзге де затгарды үстаудың белгілен-ген ережелерін бүзу болып табылатын, тадданып отырған бапта көрсетілген әрекеттердің не әрекетсіздіктің болуымен, олардың зардаптарға әкеп соғуымен және іс-әрекет пен оның зардаптары арасында себептік байланыстың болуымен сипатталады.

Қару-жарақты және өзге заттар мен нәрселерді үстау ере-желерін бүзудың кез келгені осы қылмысты қүрай бермейді, бүған зиянды зардаптарға әкеп соққан бүзушылықтар ғана жатады: абайсызда адамның денсаулығына ауыр және орта дәрежеде зиян келтіру, әскери мүлікті қүрту немесе өзге де ауыр зардаптар.

Тәжірибе көрсетіп түрғандай, қару-жарақты үстау ере-желері мен айналадағыларға үлкен қауіп туғызатын өзге заттар мен нәрселерді үстау ережелерін ажырата білу керек. Мәселен, қауіпті заттарды және нәрселерді үстау ережелерінің қару-жарақты үстау ережелерінен айырмашылығы, оларды қауіпті заттар мен нәрселерді пайдаланған кезде ғана емес, сонымен бірге осы заттар мен нәрселерді сақтағанда, тасымаддағанда да сақтау қажет.

Демек, айналадағылар үшін үлкен қауіп туғызатын қару-жарақты, оқ-дәріні, радиоактивті материаддарды, жарылғыш және өзге заттарды үстау ережелерін бүзу ретівде оны пай-даланған кезде қауіпсіздік ережелерінің бүзылуын түсіну ке-рек, сәйкесінше, қауіпті заттар мен нәрселерді үстау ереже-лерін бүзу деп оларды пайдаланған кезде де, сақтаған, тасы-малдаған кезде де және өзге де айналыс салаларыңда қауіпсіздік ережелерінің бүзылуы түсіндіріледі.

Осы заң нормасының қару-жарақ айналымына қол сүғу үшін жауапкершілікті көздейгін басқа номалардан айырмашы-лығы, ол бланкеттік болып табылады, бүл арнайы ережелер бүзылу фактісін міндетті түрде анықтау керек деген сөз. Осы бапта көзделген зиян келтірілген сәттен бастап қана іс-әрекет аяқталған деп саналады. Қылмыс қүрамы материалдық.

Қылмыс қүрамының маңызды белгісі — жәбірленушінің денсаулығына ауыр не орта дәрежеде зиян келтірілуі, немесе әскери техниканың жойылуы, немесе өзге де ауыр зардаптар-дың болуы. Өзге де ауыр зардаптар деп әскери техниканың істен шығарылуъш, әскери не азаматгық маңызды объекіілер-дің жойылуын яки айтарлықтай бүлінуін, үлкен жер телімдерінің, су қоймаларының және ауаның улы заттармен ластануын және т.б. түсіну керек.

***Сұрақ№2 Айналадағыларға ерекше қауіп туғызатын қару-жарақты және заттарды ұстау ережелерін бұзу үшін жауапкершілік.***

Қылмыстың субъективті жағы салақтық немесе алаңғасар-лық түріндегі абайсыз кінә болуымен сипатталады.

Қылмыстық салақтық аталмыш ережелерді бүзып отырған адамның осы нормада көрсетілген зардаптардың болуы мүмкін екенін алдын ала білуге міндетті болып және оны көру мүм-кіндігі бола түра, мүны көрмейтіндігінде.

Қылмыстьіқ алаңғасарлық адамның осы ережелерді саналы түрде бүзуы және сондықтан күшпен зиян келуі, әскери техниканың жойылуы немесе өзге де ауыр зардаптар болуы мүмкін екендігін алдын ала біледі, бірақ жеткілікті негізсіз

олардың жолын кесетініне менмендікпен сенеді. Зиятгық бел-гісі бойынша алаңғасарлық жанама қасақаналықпен бір жер-ден шығады (бүзушылықтың қоғамдық қауіпті екенін түсіну және зардаптар болатынын білу), бүл жағдай ҚР ҚК-нің 390-бабында көзделген іс-әрекетке қатысты екеуінің ара-жігін ашу мәселесін туғызады. Алаңғасарлық орын алған ретге жігер бағытгалуыньщ жанама қасаналыққа қарағавда өзгеше сипатга болатьшы белгілі. Екінші жағдайда кінәлы зардаптарға немқү-райлы қарап, өз жігерін қылмыстық нәтижеге жетуге бағыт-тайды, демек бүл жерде заттар үстаудың белгіленген тәртібіне емес, өзге қоғамдық қатынастарға — түлғаға, меншікке және т.с. қол сүғу орын алады, соның нәтижесінде мүндай іс-әрекет Қазақстан Республикасы Қьілмыстық кодексінің 390-бабы бойынша емес, адамның өмірі мен денсаулығына немесе меншігіне қарсы қылмыс ретіңде саралауға жатады.

Кінәлы адам сөз болып отырған ережелерді білуге тиіс және соларды меңгеру оның міндетіне кіреді.

Қылмыс субъекгісі арнайы, яғни тиісті қызмет міңдеттерін орындау үшін айналадағыларға үлкен қауіп туғызатын қару-жарақ, оқ-дәрі, радиоактивті материалдар, жарылғыш және өзге де заттар мен нәрселер сеніп берілген әскери қызметші болады.

Сондықтан, осы ережені негізге ала отырып, қандай да бір мән-жайларға орай айналадағылар үшін қауіп туғызатын қару-жарақ, соңдай-ақ өзге заттар мен нәрселерге ииелік ете-тін (заңцы тәртіпте немесе айналыс ережелерін бүзып) кез келген әскери қызметшінің бүларды үстау ережелерін бүзу субъектісі болатынын мойындау керек. Қару-жарақты және оқ-дәріні үстаудың белгіленген ережелерін сақтау — әрбір әскери қызметшінің қызметтік мівдеті, өйткені оның басты арналуы — елімізді қарумен қорғау.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Ішкі қызмет жарғысының және Қазакстан Қорғаныс министрлігінің өзге де нормативтік акгілерінің барлық әскери қызметшілерді қару-жарақты үстау кезінде қауіпсіздік шараларын (яғни, қару-жарақты үстау ережелерін) қатаң сақтауға міндеттейтіні осьщан.

ҚР ҚК 390-бабының 1-бөлігінде айналасывдағыларға үл~ кен қатер туғызатын қару-жарақты, оқ-дәрілерді, радиоак-тивті материалдарды, жарылғыш және өзге де заттар мен нәрселерді үстау ережелерін бүзғаны үшін, егер бүл абайсызда адам денсаулығына ауыр немесе орташа ауырлықтағы залал келтірсе, әскери мүліктің жойылуына не өзге ауыр зардаптарға әкеп соқса, жауапкершілікке тарту көзделген. Бүл іс-өрекет екі жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеу-ге, не екі жылға дейінгі мерзімге тәртіптік өскери бөлімде үстауға, үш айға дейінгі мерзімге қамауға, не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚР ҚК 390-бабының 3-бөлігінде осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, абайсызда екі немесе одан да көп адам-ның өліміне әкеп соққан дәл сол іс-әрекет үшін жауапкер-шілік көзделген. Бүл он жылға дейінгі мерзімге бас боставды-ғынан айыруға жазаланады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№14

Тақырыбы:  **Әскери техниканы пайдалану ережелеріне қарсы қылмыстар**

Шымкент, 2014ж

**Лекция №14 Әскери техниканы пайдалану ережелеріне қарсы қылмыстар**

**Сұрақ№1- Жалпы мағлұмат**

**Сұрақ№2- Әскери техниканы пайдалану ережелеріне қарсы қылмыстар баптары (ҚР ҚК 391, 392,393 баптар)**

 **Сұрақ№1- Жалпы мағлұмат**

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері жер үстін-дегі, әуедегі және теңіздегі өз міндеттерін орыңдауға арналған, Қылмыстық кодексте әскери, арнаулы немесе көліктік деп сараланатын әр түрлі әскери техникамен жабдықталған.

Еліміздің әскери-әуе және әскери-теңіз күштерінің жауынгерліх қабілеті мен жауынгерлік әзірлігін қамтамасыз ету үшін оларды қазіргі заманғы үшу аппараттарымен, әскери кемелермен және оларды қамсыздандыру қүралдарымен жабдықтаудың маңызы зор.

Әскери техниканың барлық түрін жетіддіруге және оны тиімді пайдалануға, сондай-ақ әскери техниканы пайдалану ережелеріне, соның ішівде оны жүмысқа пайдалану және жүргізу, үшу аппараттарын үшыру және әскери-теңіз кеме-лерін жүргізу ережелеріне, сондай-ақ айналадағылар үшін бейбіт болып табылатын уақытта соғыс жүргізу қүралдарын пайдаланудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсіддеріне ерекше көңіл бөлінеді.

Белгілі болып отырғандай, әскери техниканың барлық түр-лерінің д үрыс пайдаланылуына оларды жүргізу және жүмысқа пайдаланудың белгіленген ережелері нақты орывдалғавда ғана қол жеткізуге болады. Осы ережелерді бүзу автокөліктердің қозғалу қауіпсіздігіне қатер туғызып, адамдардың өліміне не жарақаттануына, қымбат түратын техниканың не жүктің жойылуына әкелуі мүмкін, бөлімшелердің, бөлімдердің және кемелердің әскери қабілетінің төмендеуіне әкеп соғады.

КСРО Қарулы Күштерінде өскери техниканы жүмысқа пайдалану тәртібіне қарсы қылмыстар үшін жауапкершілік алғаш рет 1957 жылғы 15 ақпанда КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен енгізілді. Осы қүқық норма-лары еш өзгеріссіз 1958 жылғы 25 желтоқсанда қабыдцанған "Әскери қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілік туралы" заңның 16-18-баптарында жаңғыртылды, ал 1959 жылы ҚазКСР Қылмыстық кодексіне 239-241-баптар түрінде енгізідді.

Еліміздің 1996 жылғы Қылмыстық кодексінде әскери техниканы жүмысқа пайдалану тәртібіне қарсы қылмыстар сақталған, дегенмен ҚР ҚК зиянды зардаптар мен оларды келтіргені үшін қолданылатын санкцияларды саралап жіктеу бағыты алынды.

**Сұрақ№2- Әскери техниканы пайдалану ережелеріне қарсы қылмыстар баптары (ҚР ҚК 391, 392,393 баптар)**

**Машиналарды жүргізу немесе пайдалану ережелерін** бүзу (ҚР ҚК-нің 391-бабы).

Абайсызда адамның денсаулығына ауыр немесе орташа ауырлықтағы зиян келтіруте немесе екі не одан да көп адам-дардың өліміне әкеп соққан өскери, арнаулы немесе көліктік машинаны жүргізу немесе пайдалану ережелерін бүзудың қоғамдық қаупі адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер туызып, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігі мен жауынгерлік қабілетін төмеңдетуіңде.

Қылмыстық заңның осы нормасында қылмыстың екі түрі үшін қылмыстық жауапкершілік белгіленген:

1)машиналарды жүргізу ережелерін бүзу;

2)машиналарды пайдалаігу ережелерін бүзу.

Қоғамдық қаупі жағынан осы екі қылмыстъщ бірдей екенін мойындай отырып, заң шығарушылар бүларды бір ғана қыл-мыстың балама қылмыс қүрамдары түрінде түжырымдады.

Осы қылмыстардың объектілері — кез келген өскери, қызметтік және көліктік машинаны пайдалану және жүргізу кезінде адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін, сондай-ақ бүлардың айналадағылар үшін жөне әскердің жауынгерлік қабілеті үшін қауіпсіз жүргізілуі мен пайдала-нылуын қамтамасыз ететін машиналарды жүргізудің және пайдаланудың белгіленген төртібі.

 **392-бап. Ұшу немесе оған даярлану ережелерiн бұзу**

      Абайсызда кiсi өлiмiне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан ұшу немесе оған даярлану ережелерiн бұзу, сол сияқты әскери ұшу аппараттарын пайдалану ережелерiн бұзу -
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз үш жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

**393-бап. Кеме жүргiзу ережелерiн бұзу**

      Абайсызда кiсi өлiмiне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқтырған әскери кемелердi жүргiзу немесе пайдалану ережелерiн
бұзу -  үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз үш жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру» кафедрасы

«Әскери заң шығару» пәні

Лекция№14

Тақырыбы:  **Әскери техниканы пайдалану ережелеріне қарсы қылмыстар**

Шымкент, 2014ж

Лекция №15 **Қарулы Күштердің беделіне және әскери тәртіпке қарсы қылмыстар**

№1-сұрақ Жапы мағлұмат

№2-сұрақ Тұтқынға өз еркімен берілу (ҚРҚК 384-бабы)

№3-сұрақ Тонаушылық (ҚР ҚК 385 бабы)

№1-сұрақ Жапы мағлұмат

1995 жылғы 30 тамызда қабыдданған Қазақстан Республи-касы Конституциясының 36-бабының 1-бөлігіне сәйкес, Қазақстанды қорғау оның әрбір азаматының үлты мен әлеу-меттіктегіне, мекен-жайына, мүліктікжәне қызметтік жағ-дайына, нәсіліне, тіліне, біліміне, дінге деген көзқарасына, қызметінің түрі мен сипатына, саяси және өзге де нанымда-рына, қоғамдық үйымдар мен бірлестіктерге қатысына қара-мастан, қасиетті борышы болып табылады.

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріңде барлық әскери қызметшілер өз халқына шексіз берілгендік, Отанын қорғау үшін барлық күшін, қажет болғанда өмірін беруге әзір болу рухында тәрбиеленеді.

Осы жоғары моральдік қасиеттер соғыс уақытында және үрыс жағдайында неғүрлым толық байқалады. Осындай жағдайларда әскери қүқық тәртібі бүрынғысынан қатандай түседі, әскери қызметшілерге қосымша міндеттер жүктеледі: олардың әрқайсысының жаумен соғыс кезівде табавдылық, бастамашылық, біліктілік пен батылдық таныту талап етіледі. Әскери ант әрбір әскери қызметшіні Отаньш қорғауға, тәуелеіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерінің ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға міндеттейді.

№2-сұрақ Тұтқынға өз еркімен берілу (ҚРҚК 384-бабы)

Түтқынға өз еркімен берілу қоғам үшін ерекше қауіпті және заңца аса ауыр әскери қылмыс түрі деп танылады. Осы қылмыстың қоғамдық қаупі Қазақстан Республикасы әскерлері қызметінің жаумен бетпе-бет қарулы күрес жүргізіп жатқан ең жауапты кезеңде олардың әскери қуатын әлсірететініне байланысты. Түтқынға өз еркімен берілу әкери күштің азаюына әкеліп, түрақты әскери қызметкерлерге кері әсерін тигізуі мүмкін.

Соғыс уақытында орын алатын басқа қауіпті көрініс — тонаушылық. Ол әскери қылмыс болып табылады, өйткені өлгендер мен жарланғавдардың мүлкіне ғана емес, ең аддымен соғыс қимылдары жүріп жатқан ауданда әскери қызмет атқарудың белгілейген тәртібіне әсер етеді.

Түтқынға өз еркімен берілудің және тонаушылықтың Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің беделіне бағытталған қылмыс деп танылатыны да осыдан.

Тұтқынға өз еркімен берілу (ҚР ҚК-нің 384-бабы).

Түтқынға өз еркімен берілудің қоғамдық қаупі оның тиісті әскери бөлімнің, бөлімшенің жауынгерлік қабілетінің әлсіреуіне, әскери қызметшілердің рухын әлсіретуге, олардың жауды жеңетіндері туралы сенімін әлсіретуге алып келетіңдігшде.

Бүдан басқа, осы қылмыстың жасалуы салдарынан жау үшін түтқынға берілгендерді өзінің әскери әлеуетін күшейту үшін пайдалануы, түрақты әскери қызметшілерді өз қарма-ғына өтуді насихаттауы үшін мүмкіндік туады.

Қарастырыльш отырған осы қылмыстың объекгісі деп үрыс алаңында әскери бөлімнің, бөлімшенің жоғары жауынгерлік қабілеті мен жауынгерлік әзірлігін қамтамасыз етуге тиіс әскери қызмет атқарудың белгіленген тәртібін таныған дүрыс.

Қылмыстың объективті жағы әрекет, сонымен қатар әре-кетсіздік түрінде көрініс табады. Кінәлы адам жаумен соғыс-ты жалғастыра беру, қарсылық көрсету мүмкіңдігі болса да, өз еркімен қаруды жерге тастап, қарсылық көрсетуін тоқтатады немесе қарсылық көрсету үшін шара қолданбайды да соның нәтижесінде түтқынға алынады.

Әрекет жау аддывда түтқынға берілу ниетін тікелей біддіру, немесе түтқынға алыну үшін қажетті шарт жасау түріңде, іс жүзінде жауда осындай мүмкіндік болмаған ретте, көрініс табады.

Әрекетсіздік жауға қарсылық көрсету шараларын қолдан-бауы түрінде болады. Бүл ретте кінәлы түтқынға берілу үшін қавдай да бір әрекет жасамайды. Ол өзінің түтқынға алынуын өзінің енжар мінез-қүлқы арқылы қол жеткізеді.

Түтқындау фактісі аяқталған қылмысты ауырлатушы міндетті белгі болып табылады. Түтқынға берілу егер ол өз еркімен жасалса, қылмыс қүрайды. Өз еркімен берілу деге-німіз, кінәлы адамның өз еркін біддіріп, түтқынға саналы түрде берілуі, ал іс жүзіңде үрысты жалғасытырып, түтқынға алынуға жол бермеуге мүмкіндік бар.

Осы қылмыстың субъективті жағы тура қасақаналық және арнаулы себептер түріндегі кінәны қамтиды. Кінәлы адам өзінің қылмыстық әрекетін не әрекетсіздігін өз еркімен жасап, жауға түтқынға түсетінін түйсінеді, түтқынға түскенді қалай-ды немесе бүған саналы түрде жол береді.

Қылмыстың субъективті жағының міндетті белгісі — әскери қызметшіні өзі айыпталып жатқан іс-әрекет жасауға

итермелеген қорқақтық немесе жүрексіздік түріндегі арнаулы себептің болуы.

Қорқақтық деп әскери қызметшінің өз өмірі үшін қор-қатыны түсіндіріледі.

Жігерсіздік — әскери қызметшіде ерік жоқ, яғни тиісті моральдік-ерік қасиеттерінің жоқтығы оны жауға қарсылық көрсетуге қабілетсіз етеді.

Қылмыс субъектісі арнаулы, яғни Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, Қазақстан Республикасының өзге әскер-лері мен әскери қүрамаларының жау түтқынына түскен әскери қызметшісі.

ҚР Қылмыстық кодексінің 384-бабьшда қорқақтық немесе жігерсіздік салдарынан өз еркімен түтқынға берілу үшін жауапкершілік көзделген. Бүл он жылға дейінгі мерзімге бас боставдығынан айыруға жазаланады.

№3-сұрақ Тонаушылық (ҚР ҚК 385 бабы)

Тонаушылықтың қоғамдық қаупі оның әскери тәртіптке, Қазақстан Республикасы Қарулы Күпггерінің беделіне, әскери бөлімнің, бөлімшенің жауынгерлік қуатына зиян келтіріп, жекелеген түрақсыз әскери қызметшіге кері әсер етуі мүмкін екендігінде.

Қарастырыльш агырған осы қылмыстың объекгісі — әскери іс-қимыл ауданыңда, үрыс алаңьшда Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жоғары беделінің болатынына кепілдік беретін, мықты әскери тәртіпті қамтамасыз ететін, әскери қызмет өткерудің әскер мен флотта белгіленген тәртібі. Бүл объект осы қылмыстың басты және айқывдаушы объектісі болып табылады.

Осы қылмыс қүрамында қарастырылып жатқан қылмыс-тың нысаны өлгендер мен жараланғандардың кез келген заттары: киімі, ақшасы, қүвды заттары және т.б. болады. Осы орайда аталмыш заттардың кімнің: өлгендердің не жара-ланғандардың, немесе біздің Қарулы Күштердің не жаудың заты екендігінің мәні жоқ. Бүлардың өлгендер мен жаралан-ғандарда болғаны маңызды.

Мүндай адамдардан қару-жарақ немесе соғыс жүргізудің өзге қүралдарын алу, егер осы заттар пайдакүнемдік мақсатта емес, жауға қарсы күрес жүргізу үшін алынса, қылмыс болып табылмайды.

Тонаушылықтың объективті жағы үрыс алаңында жатқан өлілер мен жараланғандардың заттарын ашық жолмен, сол сияқты жасырын жолмен үрлануы түрінде көрініс табады.

Саралау үшін бөтен біреудің затын заңсыз иемдену жара-ланғанға күш қолдану немесе онсыз жасалғанының маңызы жоқ. Ең бастысы, мүндай үрлық үрыс алаңында, яғни үрыс болған не жүріп жатқан жерде жасалса жеткілікті. Қүрылық жер, сол сияқты теңіз кеңістігі осындай орын болуы мүмкін.

Үрыс алаңы деп майданның аддыңғы шебі ғана емес, жау әуе немесе өзгедей шабуыл жасаған және жарақат алғаңдары бар терендегі тыл да түсіңдіріледі. Мүңдай реттерде осы заттар әскери қызметшілерден не азаматтардан үрланғанына қара-мастан, тонаушылық болады. Өлгеңдерден не жараланған-дардан заттар алынған сәттен бастап қылмыс аяқталған деп саналады.

Осы қылмыстың субъективті жағы тура қасақаналық түрінде кінә болуымен сипатталады.

Кінәлы адам өз әрекеттерінің қоғамға қауіпті екенін және оның үрлап жатқан мүлікке деген қандай да бір қүқығының жоқ екенін түйсінеді, меншік иесіне немесе өзге де занды иесіне мүліктік зиян келуінің болмай қоймайтынын болжап біледі және соның болғанын қалайды.

Тонаушылықтың субъективті жағының міңцетті белгілері — пайдакүнемдік сарын мен пайдакүнемдік мақсат.

Пайдакүнемдік сарынның мәнісі — кінәлыда арамтамақ-тық пиғыл, біреудің есебінен өзінің ешқандай қүқығы жоқ мүлкін иемдену арқылы заңсыз жолмен өзінің материалдық сүранысын қанағаттандыру үмтылысы болады.

Тонаушылық кезівде кінөлының пайдакүнемдік мақсаты біреудің мүлкін өзінікі сияқты иелену, пайдалану және оған билік ету, яғни оны түтыну немесе басқаша пайдалану, сон-дай-ақ сату, сыйға тарту немесе өзге негіздерде бөтен біреулер-ге беру үшін іс жүзінде мүмкіндік алуға тырысуы ретінде көрініс табады.

Үрлаушының жеке материаддық сүраныстары қанағаттан-дырылған ретте пайдакүнемдік мақсаттың болғаны күмән туғызбайды. Бірақ кінәлы адам басқа түлғалардың баюына әр түрлі себептерге байланысты мүдделі болып, үрланған мүлік соларға табысталған реттерде (үрланған мүлік кінәлы-ның туғандарына немесе мүліктік қатынастары бар жақын-

дарына табысталғанда да, мысалы, қарызды өтеу есебіне) пайдакүнемдік мақсат бар болады.

Пайдакүнемдік мақсатынсыз жараланғандардан немесе өлгевдерден мүлікті заңсыз алу тонаушылық қылмысын қүра-майды. Мысалы, әскери қызметші шайқас даласывда жаурап қалмау үшін қаза тапқан жолдасының жылы киімін пай-даланады.

Қылмыс субъектісі — кез келген әскери қызметші. Шайқас даласында жараланғандар мен өлгендерден зат үрлаған азаматтық түлғалар жалцы қылмыстық заңдар бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Шайқас даласында өлгендер мен жараланғандардың заттарын үрлау (тонау) үш жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айрыға жазаланады.