ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ АКАДЕМИЯСЫ

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

МАГИСТРАТУРА

**МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ**

даярлау бағыты 7М12301- «Құқық қорғау қызметі»

Костанай, 2019

Дайындық бағыты бойынша қабылдау емтиханының бағдарламасы 7М12301 - "Құқық қорғау қызметі" Қазақстан Республикасының Қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік және қылмыстық-атқару құқығы бойынша Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ғылыми және педагогикалық магистратурасына түсу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әскери оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 13 қаңтардағы № 24 бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің арнайы оқу орындарына оқуға қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 13 қаңтардағы № 24 бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің арнайы оқу орындарына оқуға қабылдау қағидаларының 19-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының ғылыми және педагогикалық магистратурасына түсу үшін 7М12301 - "құқық қорғау қызметі" дайындық бағыты бойынша емтихан ауызша түрде емтихан билеттері бойынша.

Емтихан бағдарламасы: Қылмыстық, Қылмыстық-атқару құқығы және криминология; қылмыстық іс жүргізу және криминалистика; Әкімшілік құқық және әкімшілік қызмет кафедраларының ұжымымен дайындалған.

Мамандық бойынша түсу емтиханының бағдарламасы Академияның Ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды және мақұлданды, хаттама № \_\_\_\_ 2019 жылдың \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Кіріспе**

 Осы бағдарлама Қазақстан Республикасының Қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік, қылмыстық-атқару құқығы ғылымының теориялық және практикалық жетістіктеріне сәйкес әзірленді.

 Бағдарламада жаңа қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік және қылмыстық-атқару заңнамасының ережелері, сондай-ақ қазіргі заманғы жағдайларда қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік және қылмыстық-атқару құқығының бағыттары мен даму үрдістері ескерілген.

 Бағдарламаның құрылымы төрт бөлімнен тұрады: I – ҚР Қылмыстық құқығы; II – қылмыстық іс жүргізу құқығы; III-әкімшілік құқық және IV – ҚР Қылмыстық - атқару құқығы.

 Бағдарламаға зерделеу үшін ұсынылған нормативтік материалдар мен арнайы әдебиеттер тізімі қоса беріледі.

**2. Бағдарлама мазмұнының қысқаша сипаттамасы**

**2.1 Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы**

**Қылмыстық құқық – құқықтың бір саласы, яғни қоғамдық қарым-қатынастарды қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау және реттеу мақсатында мемлекет (заңшығарушылық үкімет) бекіткен қылмыстық-құқықтық нормалар жүйесі. Қылмыстық-құқықтық нормалар қылмыстық заңнаманың міндеттерін анықтап, оның әрекет ету шегін, қылмыстық жауаптылық негіздері мен қағидаларын, қылмыстық құқық бұзушылық пен жаза түсінігін, қылмыстық құқық бұзушылық деп танылған қоғамға қауіпті әрекеттер шеңберін анықтап, жазалар жүйесін, олардың қолданылу тәртібі мен ережелерін, қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату тәртібі мен ережелерін бекітіп, басқа да қылмыстық-құқықтық институттарды реттейді. Қазақстандық құқықтың өз алдына бөлек саласы бола отырып, қылмыстық құқық жалпы құқыққа тән жалпы белгілермен де, айрықша белгілермен сипатталады, және де оның міндеттері, пәні мен әдістерінен байқалады.**

**Қылмыстық құқық өзіне тән тәсілдермен маңызды қоғамдық қатынастарды (тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің маңызды мүдделерін) қоғамға қауіпті қол сұғушылықтардан қорғауды жүзеге асыру үшін туындап, жүргізіліп отыр. Қылмыстық құқықтың осы әлеуметтік бағыты: қорғаушылық және реттеушілік міндеттерін бекітеді, осы міндеттерден қылмыстық-құқықтық функциялар туындайды.**

Белгіленген міндеттердің алғашқысы – қорғаушылық, ол қылмыстық құқықтың негізгі және дәстүрлі міндеті болып табылады. Оның мақсаты көрсетілген маңызды қоғамдық қатынастарға зиян келтірмеу, ол міндет қоғамдық қауіпті әрекеттерді (қылмыстық құқық бұзушылықтарды) жасауға тыйым салу (қылмыстық-құқықтық тыйым салу әдісі) және осындай зиянды келтіре алатын тұлғаларды ұстап тұру (қылмыстық құқық бұзушылықты ескерту әдісі) арқылы жүзеге асырылады.

Аталған міндет ҚР ҚК 1-б. 2-бабында көрсетілгендей, Қылмыстық кодекстің (онда берілген **қылмыстық-құқықтық нормаларға, жалпы қазақстандық қылмыстық құқық жүйесінің)** міндеттері болып: «адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, меншiктi, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктi, қоршаған ортаны, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қоғамға қауіпті қолсұғушылықтан қорғау, бейбiтшiлiк пен адамзат қауiпсiздiгiн сақтау, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу» табылады. Заңнаманың бұлай құрастырылуы қылмыстық-құқықтық әдебиеттерде сәтсіз құрастырылған деп сыналуда.

Қылмыстық құқықтың реттеушілік міндеті қылмыстық құқық бұзушылық жасалуды білдіретін қылмыстық-құқықтық тыйым салыну бұзылған жағдайда, әсіресе бірінші міндет (қорғаушылық) шешілмей қалған жағдайда туындайды. Қылмыстық-құқықтық нормалардың ескерту мүмкіндіктері мол, алайда олар шектелген, сондықтан кей кездері қылмыстық құқық бұзушылықтарды ескертуге мүмкіндік болмайды.

**Осындай жағдайларда мемлекет пен қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаның арасында ерекше қылмыстық-құқықтық қарым-қатынастар туындайды, оның мәні – реттеуді қажет ететін дау болып табылады. Мұндай дауды шешу екі жақтың құқықтары мен міндеттерін анықтауды: кінәлі тұлғаның қылмыстық жауаптылығының негіздемесі мен шегін, оларға қолданылатын қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану тәртібі мен жағдайын, негізделмеген және әділетсіз жауапқа тартудан кепілдік беруді және т.б. қажет етеді. Реттеу қажеттілігі қылмыстық заңмен қорғауды қажет ететін жағдайларда да туындайды.**

Қылмыстық нормалар осының негізінде қоғамдағы позитивті қатынастарды қорғап, жаңа құқық бұзушылықтардың негізінде туындайтын қоғамдағы қатынастарды реттейді. Қылмыстық құқықтың қорғаушылық және реттеушілік міндеттері бір-бірімен тығыз байланысты: қылмыстық-құқықтық нормалар қоғамдық қатынастарды қорғау үшін адамдардың іс-әрекетін реттеу арқылы тыйым салу нормасын (бұрыс қылықтарды көрсетіп) бекіте отырып, оларды зиянды әрекеттерден қорғайды. Әрбір норма, өз кезегінде, екі міндетті шешуге қатыса отырып, реттеушілік те, қорғаушылық та бола алады. Сондықтан көрсетілген міндеттердің біріншісін қорғаушылық-реттеушілік, ал екіншісін реттеушілік-қорғаушылық деп атау дұрыс болар еді.

Қылмыстық-құқықтық міндеттерді тәсілдері мен жолдарын шешу жолында заңшығарушының нұсқаулары маңызды болып табылады: ҚР ҚК 2-бабының 2-т. сәйкес, оларды жүзеге асыру үшін «осы Кодексте қылмыстық жауаптылық негiздерi белгiленеді, жеке адам, қоғам немесе мемлекет үшiн қандай қауiптi іс-әрекеттердің қылмыстық құқық бұзушылықтар, яғни қылмыстар немесе қылмыстық теріс қылықтар болып табылатыны айқындалады, оларды жасағаны үшiн жазалар мен өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары белгiленедi». Осының негізінде қылмыстық заң қылмыстық құқықтың алдында тұрған міндеттерді ғана белгілеп қоймайды, сонымен қатар: а) қылмыстық-құқықтық қорғау объектілерінің тізімін; б) қылмыстық теріс қылықтар мен қылмыстар деп танылатын әрекеттердің белгілерін, тізімін; в) қылмыстық жауаптылық негіздемесі мен қағидаларын; г) қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жаза мен басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларының түрлерін белгілейді.

Қылмыстық-құқықтық реттеу пәні қоғамлық қатынастардың екі негізгі түрін құрайды: 1) **мемлекет пен қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаның арасындағы туындайтын ерекше қылмыстық-құқықтық қатынастар; 2) әрекеттің қоғамдық қауіптілігін жоятын мән-жайлар кезіндегі қылмыстық заңнамамен рұқсат етілетін шекте құқықпен қорғалатын объектілеріне зиян келтіру салдарынан туындайтын қатынастар** (қажетті қорғану, аса қажеттілік) қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркімен бас тартқан жағдайда және т.б.

Қылмыстық құқық әдістері құқық саласы ретінде және заңнама саласы ретінде тәсілдер мен әдістер жиынтығын білдіріп, олардың негізінде: 1) қоғамдық қатынастарды құқықтық қорғау (қылмыстық құқықтық қорғау әдістері); 2) қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу (қылмыстық-құқықтық реттеу әдістері) жүзеге асырылады.

Қылмыстық-құқықтық қорғау әдістері –қоғамдық қауіпті әрекеттерге тыйым салуды білдіреді, ол біріншіден әрекеттерді қылмыстандыру мен қылмыстық құқық бұзушылықтарды пенализациялаумен байланысты әдістердің жиынтығымен қамтамасыз етіледі. Қылмыстық-құқықтық нормалар қоғамдық қатынастарды қылмыстық қол сұғушылықтардан қорғау міндеттерін шеше отырып, қандай қауіпті әрекеттерді қылмыстық құқық бұзушылықтар деп санау қажет екенін анықтап, осындай әрекеттерге тыйым салып, салынған тыйымдарды бұзғаны үшін қылмыстық жаза мен басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қарастырады. Тыйым салу «тұрақсыз» азаматтарды қылмыстық-құқықтық санкциялар қолдану қаупімен қорқыту арқылы қылмыстық құқық бұзушылықтардан ұстап тұру үшін шығарылған, соның негізінде аталған тұлғалар тарапынан жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауын ескертеді және қалыптасқан құқықтық тәртіпті бұзушылықтардан қорғау болып табылады.

Қылмыстық-құқықтық реттеу әдістері – қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау барысында туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеу тәсілдері. Осы қатынастарды реттеу келесі әдістермен: қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаға қатысты жаза немесе басқа қылмыстық-құқықтық ықпал ету шарасын қолдану (қылмыстық жауаптылықтан және (немесе) қылмыстық жазадан босату); дайындалу әрекеттерiн тоқтатуы не осы іс-әрекетті жасауға тiкелей бағытталған әрекеттердi (әрекетсiздiктi) тоқтатуы, егер адам оны ақырына дейiн жеткiзу мүмкiндiгiн ұғынған болса, қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркiмен бас тартуы үшін қылмыстық жауаптылыққа жатпауы; жасаған қылмыстық құқық бұзушылығы үшін кінәлі тұлғаның позитивті тәртібін ынталандыру (шын өкіну, жәбірленушімен татуласу, процессуалдық келісімге келу жағдайын орындау); заңмен белгіленген жағдайда басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану әдістерімен жүзеге асырылады.

Қылмыстық құқық жүйесі құқықтың басқа салаларының жүйесімен мәндес құрылымға ие. Осы орайда қылмыстық құқық жүйесінің бірқатар ерекшеліктері де бар. Құқықтың басқа да салалары сияқты қылмыстық құқық екі бөлікке бөлінеді: жалпы және ерекше бөліктер.

Жалпы бөлік: қылмыстық құқықтың міндеттері мен қағидаларын; қылмыстық жауаптылық және жазадан босату негіздерін; қылмыстық заңның уақыт пен кеңістікте және тұлғалар арасында әрекет ету аясын; қылмыстық құқық бұзушылықтар (қылмыс пен қылмыстық теріс қылық) түсінігін; кінә; есі дұрыстық, есі дұрыс еместік; қылмысты жасау сатыларын; қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысуды; мерзімінің өтуін; іс-әрекеттің қауіптілігін жоятын мән-жайларды; жаза жүйесі мен түрлерін; оларды тағайындау негіздемесі мен тәртібі; қылмыстық жауаптылықтан және жазасын өтеуден босату тәртібі мен негіздемесі; кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылық ерекшеліктерін және медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану ерекшеліктерін анықтайтын нормалардан тұрады.

Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлігі қандай әрекеттер қылмыстық құқық бұзушылықтар (қылмыс және қылмыстық теріс қылық) болып танылатынын нақтылайды және олардың әрқайсысы үшін сәйкесінше жаза тағайындайды.

Қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөліктерінің арасында тығыз және тұтас байланыс қалыптасқан, өйткені ерекше бөлктің нормаларын жалпы бөліктегі нормаларда көрсетілген ережелерсіз қолдану мүмкін емес. Олардың тұтастығы мазмұнының бірізділігімен нақтыланған. Қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінде берілген қылмыстық-құқықтық нормалар ерекше бөліктегі құрастырылған нормалардың ережелерінің негізі болып табылады. Жалпы бөлікте көрсетілген әрекеттер ерекше бөлікте берілген қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамына таралады.

Қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөліктері бөлек институттарға бөлінген.

Қылмыстық құқық институттары белгілі бір белгілермен біріктірілген қылмыстық-құқықтық нормалардың бөлек топтарының жиынтығын құрайды және құқық саласының ажырамас бөлігі болып табылады. Құқықтық институт белгілі бір қатынастарды ғана реттейтін нормаларды біріктіреді. Осының негізінде қылмыстық құқық институты жалпы белгілермен біріктіріліп, мін жағынан бір-біріне жақын қатынастарды реттейтін нормалар тобын құрайды.

Қылмыстық құқық институттарының ішінде ең ірілері қылмыстық құқық бұзушылықтар мен жазалар институты болып табылатын құқықтық институттардан тұрады. Олар, өз кезегінде, институтқа тәуелділік болып бөлінеді, мысалы, қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысу, қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігі, жаза түрлері, соттылық және т.б. Институттар бөлек қылмыстық-құқықтық нормалардан тұрады (қылмыстық заң баптары). Әрбір нақты қылмыстық-құқықтық норма нақты құқықтық қатынасты реттейтін және мемлекеттік мәжбүрлеумен қамтамасыз етілген бөлек ережеден тұрады.

**2.2 Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы**

Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасында сот төрелiгiн тек сот қана жүзеге асырады (75-бап. 1-тарм.). Алайда сот төрелігін жүзеге асырмас бұрын тергеушілер мен анықтаушылардың қылмыстық істі алдын ала тергеу жөніндегі қызметі, сонымен қатар прокурордың қадағалау қызметі жүзеге асырылады, оларсыз қылмыстық процесті елестету мүлде мүмкін емес.

Қылмыстық-процестік құқықтың еншісінде ұзақ жылдық әлемдік қалыптасу және даму тарихы, қылмыстылықпен күрестің бай тергеу, прокурорлық және сот тәжірибесі, сондай-ақ қылмыстық-процестік құқық және қылмыстық процесс атты тұрақты салалық құқықтық ғылым бар.

Кез келген ғылым саласы сияқты қылмыстық-процестік құқық пен қылмыстық процеске өзіндік зерттеу пәні және оны тану әдістері тән.

Айталық, оның зерттеу пәнін қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің пайда болу заңдылықтары, қылмыстық процестің сотқа дейінгі және сот сатыларындағы қозғалысы, өкілетті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдарының әрекеттері мен шешімдерінің қылмыстық-процестік нысандары, сондай-ақ қылмыстық-процестік құқық пен қылмыстық процестің негізгі ұғымдарының жүйесі құрайды.

Зерттеу әдістері деп материалдық диалектиканың жалпылама тәсілдерінің, жалпы ғылыми және арнайы ғылыми тәсілдердің, оның ішінде қылмыстық-процестік құқық пен қылмыстық процестің пәнін танудың құқықтық амалдарының жиынтығын түсіну керек. Мысалы, құқықтық тәсілдердің қатарына формальдық-құқықтық және салыстырмалы-құқықтық тәсілдер жатқызылады.

«Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы» оқу пәнінің және оның зерттеу пәнін құрайтын – қылмыстық іс қозғалысының – сипаттамасы нақ осы тұрғыдан берілген. Қылмыстық-процестік құқық құқықтық пән ретінде екі ірі құрылымдық бөліктерден тұрады: Жалпы және Ерекше бөлімдер.

Жалпы бөлімде қылмыстық процесті жүргізу барысындағы барлық құқық субъектілерінің негізгі жалпыға ортақ мінез-құлық ережелері, сондай-ақ қылмыстық процеске Ерекше бөлім қағидаларына сай өзге сапада қатысу ережелері қарастырылады.

Қылмыстық-процестік құқық қылмыстық-процестік қызметтің, яғни қылмыстық процестің, құқықтық негізі, қозғаушы күші болып табылады. Сондықтан, Ерекше бөлімде сотқа дейінгі және соттағы қылмыстық процестің қылмыстық-процестік нысандарын ашу жолымен Жалпы бөлімнің қағидалары өрбітіледі, яғни осы қызметтің сәйкес сатыларындағы қылмыстық істің қозғалысы сипатталады.

 **2.3 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы**

 Әкімшілік құқық-бұл мемлекет органдарының атқарушы билікті жүзеге асыруы процесінде мемлекеттің жария функцияларын орындау бойынша мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың басқару қызметі саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық саласы (құқықтық нормалар жүйесі).

 Әкімшілік құқық саласының белгілері:

 1) жария құқықтың негізгі салаларының бірі болып табылады;

 2) заң нормаларының жиынтығы;

 3) құқықтық реттеудің оқшауланған мәні – мемлекеттік басқару саласында да, басқа да салаларда да туындайтын басқарушылық қатынастар;

 4) өзінің құқықтық реттеу әдісі бар;

 5) Ішкі келісімге ие, белгілі бір элементтерден тұрады;

 6) сыртқы өрнегі бар, яғни белгілі бір нысанда-көздерде бекітіледі.

 Салаға құқықты бөлу критерийлері (негіздері) затты, әдісті, оқшауланған нормативтік құқықтық базаның болуын құрайды.

 Мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық қатынастар, сондай-ақ қоғамның тіршілік әрекетінің өзге де салаларында туындайтын басқарушылық қатынастар әкімшілік құқық мәнін құрайды.

 Әкімшілік құқық нормаларымен реттелетін басқару қатынастарының түрлері:

 *Субъектілік белгісі бойынша:*

 1) Мемлекеттік басқару субъектілерінің арасында (тік қатынастар);

 2) бірлесіп бағыну жағдайындағы атқарушы билік субъектілері арасында (көлденең қатынастар));

 3) атқарушы билік субъектілері мен қоғамдық бірлестіктер арасында;

 4) атқарушы билік субъектілері мен мемлекеттік қызметшілер арасында;

 5) атқарушы билік субъектілері мен азаматтар арасында;

 6) атқарушы билік субъектілері мен өзге де субъектілер арасында жүзеге асырылады.

 *Мемлекеттік-аумақтық құрылыс белгісі бойынша:*

 1) атқарушы биліктің орталық органдары арасында;

 2) аймақтық атқарушы билік органдары арасында;

 3) атқарушы биліктің орталық және өңірлік органдары арасында.

 *Әсер ету бағытына байланысты:*

 1) Сыртқы қатынастар, атқарушы билік органдарының өкілеттіктерін іске асыруға байланысты қатынастар;

 2) ішкі қатынастар, яғни ішкі ұйымдастыру, Ішкі жүйе қатынастары.

 Әкімшілік құқық пәні динамикалығымен ерекшеленеді. Жекелеген қатынастар, мысалы, жергілікті өзін-өзі басқару саласында қазіргі уақытта муниципалдық құқықты құқықтық реттеудің мәні болып табылады,бұл қазақстандық құқықтың жаңа салаларының қалыптасуына байланысты.

 Кейбір қатынастар топтары осы кезеңде Әкімшілік құқық мәнін құрайды, бұл ҚР ӘҚБК-да әкімшілік жауапкершілікті белгілейтін нормаларды жүйелендірудің нәтижесі болып табылады.

 Басқару қатынастарына ықпал етудің ұйғарушы, тыйым салатын және қосымша құралдардың жиынтығы әкімшілік құқық әдісін құрайды.

 *Әкімшілік-құқықтық әдістің сипаттамасы:*

 1) нұсқама, тыйым салу және рұқсат беру құралдарының белгілі бір арақатынасын білдіреді;

 2) өкімдік үлгідегі ең тән құқықтық құралдар;

 3) жиі реттелетін қатынастарға қатысушылардың бірінің біржақты ерік білдіруі болып табылады;

 4) диспозитивті құралдарды пайдалануды жоққа шығармайды;

 5) басқару қатынастарының табиғатына байланысты динамизммен ерекшеленеді.

 *Нұсқама* – әкімшілік-құқықтық нормамен ұйғарылған жағдайларда белгілі бір іс-әрекеттерді жасау міндеттерін басқару қызметінің субъектісіне жүктеуді көздейтін құқықтық реттеу әдісі.

 *Тыйым* – салу-басқару қатынастарына қатысушыларға мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану қаупімен мінез-құлықтың белгілі бір нұсқасынан тартынуды көздейтін құқықтық реттеу әдісі.

 *Рұқсат* – басқарушылық қатынастарға қатысушыларға әкімшілік құқық нормаларымен белгіленген шектерде мінез-құлықтың неғұрлым қолайлы нұсқасын өзі таңдауға мүмкіндік беретін құқықтық реттеу әдісі.

 Қазіргі уақытта құқықтық реттеудің диспозитивтік құралдары кеңінен қолданыла бастады, бұл мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру үрдісімен байланысты.

 Әкімшілік құқық жүйесі-бұл әкімшілік құқықтың құқық саласы ретіндегі ішкі құрылымы, өзара байланысты, өзара келісілген құқықтық институттар мен нормалардың жиынтығы.

 *Әкімшілік құқық жүйесінің белгілері:*

 1) реттелетін қоғамдық қатынастардың ерекшелігіне негізделген;

 2) объективті құқықтық құбылыс;

 3) әкімшілік-құқықтық нормалар мен институттардың өзара байланыстылығымен және өзара шарттылығымен сипатталады;

 4) белгілі бір элементтерді қамтиды;

 5) құқықтық реттеу (басқарушылық қатынастар) мәнінің өзгеруі ескеріле отырып өзгертіледі.

 *Әкімшілік-құқықтық институт* - басқарушылық қатынастардың белгілі бір түрін реттейтін және әкімшілік құқық саласының бөлігі болып табылатын әкімшілік-құқықтық нормалар кешені.

 *Келесі әкімшілік құқық институттары бар:*

 1) Мемлекеттік басқару қағидаттары;

 2) азаматтардың (жеке тұлғалардың) әкімшілік-құқықтық мәртебесі);

 3) атқарушы билік органдарының әкімшілік-құқықтық мәртебесі;

 4) мемлекеттік емес (қоғамдық) бірлестіктердің әкімшілік-құқықтық мәртебесі;

 5) кәсіпорындардың, мекемелердің және өзге де басқару субъектілерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесі;

 6) әкімшілік-құқықтық режимдер;

 7) мемлекеттік басқару нысандары;

 8) мемлекеттік басқару әдістері;

 9) әкімшілік жауапкершілік;

 10) әкімшілік процесс;

 11) мемлекеттік басқарудағы заңдылықты қамтамасыз ету;

 12) салааралық басқарудың әкімшілік-құқықтық негіздері);

 13) экономика саласындағы басқарудың әкімшілік-құқықтық негіздері;

 14) әкімшілік-құқықтық саладағы басқарудың әкімшілік-құқықтық негіздері;

 15) әлеуметтік-мәдени саладағы басқарудың әкімшілік-құқықтық негіздері.

 Әкімшілік құқықтың қайнар көздері – нысандары) - бұл әкімшілік құқық нормаларының мазмұнын сыртқы білдіру және бекіту.

 *Әкімшілік құқық заң көздерінің түрлері:*

 1) Нормативтік құқықтық акт-құқықшығармашылықтың Құзыретті субъектілері қабылдаған және әкімшілік құқық нормаларын қамтитын заң актісінің түрі;

 2) нормативтік мазмұндағы әкімшілік – құқықтық шарт-құқық шығармашылығы субъектілері арасындағы Әкімшілік құқық нормаларын қамтитын екі жақты немесе көп жақты келісім;

 3) әкімшілік прецедент – болашақта туындайтын барлық ұқсас істер үшін міндетті болатын нақты басқару ісі бойынша шешім;

 4) құқықтық әдет – ғұрып-басқару саласындағы мемлекет санкциялаған тарихи қалыптасқан мінез-құлық ережесі;

 5) әкімшілік-құқықтық ғылым (доктрина) – әкімшілік құқық мәселелері бойынша жаңа әкімшілік-құқықтық нормалар әзірленетін және нақты басқару істері бойынша шешімдер қабылданатын ғылыми еңбектер (монографиялар, мақалалар, ережелер және т.б.).

 *Құқықтық сана* – идеялар, теориялар, сезімдер, эмоциялар, көзқарастар, көңіл-күй, уайымдар жиынтығы, олардың негізінде жаңа әкімшілік-құқықтық нормалар әзірленеді және нақты басқару істері бойынша шешімдер қабылданады.

 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының негізін қалаушы көзі нормативтік құқықтық акт болып табылады, бұл қазақстандық құқықтық жүйенің романо-германдық құқықтық жүйеге тиесілі болуына негізделген.

 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы Қазақстан құқығының келесі салаларымен неғұрлым тығыз өзара іс-қимыл жасайды:

 1) *Конституциялық құқықпен*. Конституциялық құқық мемлекеттік құрылым негіздерін, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттік құрылым негіздерін, мемлекеттік билік органдарының жүйесін бекітеді. Әкімшілік құқық конституциялық құқық нормаларын нақтылайды (нақтылайды), мемлекеттік басқару саласындағы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын іске асыру тетігін, атқарушы билік органдарының құзыретін; мемлекеттік-басқару қызметінің нысандары мен әдістерін айқындайды;

 2) Азаматтық құқықпен. Азаматтық құқық нормалары мемлекеттік басқару саласында, мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету бойынша туындайтын жеке құқықтық қатынастарды, сондай-ақ жеке мүліктік емес игіліктерді іске асыруға байланысты қатынастарды реттейді. Әкімшілік құқық нормалары мүлікті беру, лицензиялау, осы қатынастармен байланысты бақылау және басқа да қызмет түрлерін лицензиялау тәртібін айқындайды.;

3) *Қылмыстық құқықпен.* Әкімшілік және қылмыстық шараларын қолдану арқылы қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде әкімшілік құқық нормалары қылмыстық құқық нормаларымен өзара іс-қимыл жасайды. Актінің жасалуын талдау негізінде оның әкімшілік және қылмыстық нормаларымен қарым-қатынасы, актінің қоғамдық қауіп дәрежесі анықталған.

4) *Қаржылық құқықпен.* Әкімшілік заң қаржы-несие саласындағы басқарушы органдардың жүйесін, олардың қызметінің нысандары мен әдістерін белгілейді. Қаржы құқығы бюджетті қалыптастыру, оның орындалуы, салық жүйесінің жұмыс істеуіне байланысты басқару қатынастарын реттейді;

5) *Жер және қоршаған ортаны қорғау туралы заң.* Жер қатынастары және экологиялық құқық туралы, әсiресе мемлекеттiк мәжбүрлеу шараларын қолдану кезiндегi қатынастардың айтарлықтай бөлiгi әкiмшiлiк құқық ережелерiмен реттеледi;

6) *Еңбек құқығы*. Мемлекеттік қызмет мәселелерін реттеуді, оның жан-жақты құқықтық мекемесімен тығыз өзара іс-қимыл жасайды; Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқығы. Әкімшілік процестің шеңберінде қылмыстық процедуралар мен азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларын жиі қолдануға болады.

7) *Қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқығы*мен. Әкімшілік процесс шеңберінде қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларын субсидиарлық қолдану жиі орын алады.

**2.4 Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы**

Қоғамның саяси жүйесі мен мемлекеттің дамуының дұрыс қалыптасуының басты бағыты ретінде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқығы мен заңды мүдделерін қатаң сақтауды қарастырады, сондықтан әртүрлі құқық бұзушылықтармен, қылмыстармен күрес жүргізу негізгі талаптардың бірі болып табылады. Осы міндеттерді шешу жолында маңызды роль қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаратын мекемелер мен органдарға беріледі, өйткені олардың негізгі міндеттері сотталғандарды түзеу, әлеуметке қайта бейімдеу және қайталама қылмыстардың алдын алу болып табылады. Қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаратын мекемелер мен органдардың құқықтық аспектісі «Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы» курсын оқу барысында қарастырылады.

Қылмыстық-атқару құқығын зерттеу қылмыстық-атқару заңнамасының заң мазмұнын және әлеуметтік-саяси мәнін, оның нормалары мен институттарының арасындағы байланысын ашуды, оны ғылыми тұрғыда талдау әдістерін меңгеруді көздейді және тыңдаушыларда терең теориялық білімді меңгеріп, соның негізінде қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаратын мекемелер мен органдарға жүктелген міндеттерді орындауға қажетті шеберлік пен біліктілікті қалыптастыруға тырысады.

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы» курсының негізгі міндеттеріне тыңдаушыларға қылмыстық-атқару құқығы ғылымының қағидалары, санаттары мен ережелері туралы, қылмыстық-құқықтық сипаттағы әртүрлі шараларды атқару барысында туындайтын қоғамдық-әлеуметтік құбылыстар туралы теориялық білімді жүйелі түрде түсіндіру, қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасы бойынша дұрыс жұмыс жасай білуді оқыту, заңнаманың нормаларын дұрыс талдап, талқылай алу қабылетін дамыту болып табылады.

«Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы» курсының мазмұны бағдарламада қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының жүйесін ескере отырып беріледі және де қылмыстық-атқару құқығы ғылымының ережелерімен және қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаратын мекемелер мен органдардың алдына қойылған өзекті мәселелермен тығыз байланыстырылған. Аталған оқу пәнін және Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексінің бөлімін оқыту тәжірибесіне сүйенсек, «Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару құқығы» курсының мазмұны Жалпы және Ерекше бөліктеріне бөлінеді, олар бір-бірімен өзара тығыз байланысты және олар біріге отырып қана қылмыстық-атқару құқығын қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқару тәртібі мен жағдайларын анықтайтын жүйе ретінде көрсетеді.

Курстың Жалпы бөлігінде қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларының барлық түрлерін атқарумен байланысты теориялық ережелер қарастырылады. Курстың Жалпы бөлігіне енгізілген сұрақтарды зерделеу барысында тыңдаушылар: Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару саясатының негізгі ережелері мен түсінігін, пәнін, әдістері мен қағидаларын, функцияларын; қылмыстық-атқару заңнамасының мазмұнын; сотталғандардың құқықтық жағдайын; қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаратын мекемелер мен органдардың жүйесін, сонымен қатар олардың қызметіне жүргізілетін бақылаудың негізгі түрлерін меңгеріп алулары қажет.

Ерекше бөлікте: қылмыстық заңнамамен қарастырылған қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларының нақты түрлерін атқаруды құқықтық реттеу, сотталғандарды жазасын өткеруден босату тәртібі, қылмыстық құқық бұзушылық жасауға айыптылар мен күдіктілерді қамауда ұстау жағдайлары мен тәртібі жайында сұрақтар меңгеруге беріледі. Және де осы бөлікке өлім жазасын заңнамалық тұрғыда бекіту; пробациялық бақылауды жүзеге асыру және мекемеден босап шыққан сотталғандарға постпенитенциарлық көмек көрсету мәселелеріне қатысты сұрақтар енгізіледі.

**3. Бағдарламалық блоктың мазмұны.**

**3.1 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы**

**Жалпы бөлім**

**Тақырып 1. Қылмыстық құқық түсінігі, пәні, міндеттері мен жүйесі. Қылмыстық құқық ғылымы.**

Қылмыстық құқық қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілерін және әрекеттерге сәйкес жаза тағайындауды қалыптастыратын заң нормаларының жүйесі.

Қылмыстық құқық құқықтың өз бетінше бөлек саласы ретінде, ғылыми білім мен оқу пәні ретінде.

Қылмыстық құқықтың тарихи шарттасуы, әлемдік өркениеттің дамуы мен қылмыстық құқықты жетілдіру.

Қылмыстық құқық пәні мен әдісі. Қылмыстық-құқықтың реттеу пәні мен әдісінің ерекшелігі және оның құқықтың басқа салаларының пәні мен әдісінен айырмашылығы.

Қылмыстық заң, қылмыстық құқық бұзушылықтар (қылмыс пен қылмыстық теріс қылық) және жаза қылмыстық құқықтың негізгі түсінігі ретінде. Қылмыстық құқық нормалары мен институттарының қорғаушылық, ескертушілік және тәрбиелік ролі. Қылмыстық заңнама нормаларының тиімділік мәселесі.

Қылмыстық заңнаманың конституциялық заңдары мен міндеттері. Қылмыстық құқық міндеттерін анықтаудағы ролі мен жалпыадамдық құндылықтары. Адамды, құқықтарын, бостандығы мен заңды мүдделерін қорғау қылмыстық құқықтың басымды міндеттері ретінде.

Қылмыстық құқық міндеттерін қалыптастыру үшін ізгілік, адамгершілік пен саяси бастамалардың мәні.

Қылмыстық құқық қағидаларының түсінігі. Қылмыстық-құқықтық қағидалардың жүйесі, олардың мәні мен құқықтың жалпы қағидаларымен байланысы. Өркениет пен мәдениет прогресі қылмыстық құқық қағидаларын қалыптастыру негізі ретінде. Қылмыстық құқық қағидалары заңнаманың дамуының әртүрлі сатыларында.

Қылмыстық құқық қағидалары қолданыстағы заңнамада, олардың түрлері мен жалпы сипаттамасы. Қылмыстық-құқықтық қағидаларын қылмыстық заңнама нормаларында, сот және құқық қорғау органдарында жүзеге асыру.

Қылмыстық заңнаманың алдында азаматтардың теңдігі қағидасы. Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін жеке жауаптылық қағидасы. Қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлінің жауаптылық қағидасы және сот үкімі бойынша және заңға сәйкес жаза тағайындау. Бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін қылмыстық жауаптылыққа қайталап тарту мүмкіндігінің болмауы қылмыстық заңнама қағидасы ретінде.

Қылмыстық, қылмыстық-процестік, қылмыстық-атқару құқығы құқық жүйесіндегі өз бетінше құқықтық кешен құратын сала ретінде. Қылмыстық құқықтың және құқықтың аралас (конституциялық, әкімшілік, азаматтық және басқа) салаларының байланысы.

Қылмыстық-құқықтық саясат мемлекеттік саясаттың бір бағыты ретінде. Қылмыстық саясаттың тарихи шартталуы мен өзгеріп отыруы. Қылмыстық саясат, оның мазмұны мен мәні.

Қылмыстық құқық ғылымы. Қылмыстық құқық ғылымының пәні мен әдісі. Қылмыстық құқықтың пәні және әдісінің (құқық саласы ретінде) қылмыстық құқық ғылымының пәні және әдісімен байланысы. Қылмыстық құқық ғылымының әдістемесі. Қылмыстық құқық ғылымында танымның әртүрлі әдістерін қолдану: логикалық-заңдық, салыстырмалы-құқықтық, статистикалық, нақты-әлеуметтік және т.б.

Қылмыстық құқық ғылымының міндеттері. Қылмыстық заңды дұрыс қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу үшін сот және құқық қорғау органдарының тәжірибелік қызметін зерттеу мен қорытындылау қылмыстық құқық ғылымының міндеті ретінде.

Қылмыстық құқық ғылымының криминологиямен, әлеуметтанумен, әлеуметтік психологиямен, басқа қоғамдық және шынайы ғылымдармен байланысы. Қылмыстық құқық ғылымының заңнаманы жетілдірудегі, қылмыстық заңнаманы дұрыс талқылаудағы және оның әрекетінің тиімділігін арттырудағы ролі.

**Тақырып 2. Қылмыстық заң. Қылмыстық саясат.**

Қылмыстық заң түсінігі, мазмұны және құрылымы. Тұлғаның мүддесін, қоғам мен мемлекетті қорғау қажеттілігі қылмыстық заңды өзгерту немесе басып шығарудың негізі ретінде. Қылмыстық заң функциялары. ҚР ҚК 2-б. берілген қылмыстық заңнаманың негізгі міндеттері және оларды жүзеге асыру жолдары.

Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің қылмыстық заңнама алдында басымдылығы.

Қылмыстық заңнаманың халықаралық-құқықтық құжаттарға сәйкес келуі. ҚР Конституциялық кеңесі мен Жоғарғы Сотының нормативтік Қаулылары ҚР қылмыстық заңнамасының құрамдас бөлігі ретінде.

Қылмыстық заңнама құрылымы. Қылмыстық-құқықтық нормалардың құрылымы және олардың қылмыстық заңнаманың баптарымен сәйкестігі. Гипотеза, диспозиция және санкциялардың түсінігі қылмыстық-құқықтық нормалардың құрылымының элементтері ретінде. Қылмыстық-құқықтық нормалардың диспозициясы мен санкцияларының түсінігі және түрлері.

Қылмыстық заңның уақыт аралығындағы әрекеті. Қылмыстық заңды жариялау, күшіне ену мен күшін жою тәртібі. Қылмыстық заңның кері күші: түсінігі, мәні, әрекет қағидалары. Қылмыстық заңдағы қылмыстық құқық бұзушылықты жасаудағы уақыт түсінігі.

Қылмыстық заңның кеңістіктегі әрекеті. Қылмыстық заңның әрекет етуінің аймақтық қағидасы. Қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалу орнын анықтау мен қылмыстық заңның кеңестіктегі әрекеті.

Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғаларға қатысты қылмыстық заңның әрекеті. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаға қатысты қылмыстық заңның әрекетін анықтау барысында әмбебап, қорғаушылық қағидалары мен азаматтық қағидаларының қатынасы. Экстрадициялау (қылмыскерді беру) институты, оның мәні мен қазіргі жағдайы.

Қылмыстық заңды талқылау. Талқылау түсінігі, түрлері мен тәсілдері. Заңды сот-тергеу тәжірибесінде қолдану үшін сот шешімдерінің және құқық қорғау органдарының нормативтік актілерінің мәні.

Қазіргі қылмыстық заңның техникасы. Қылмыстық заңда қолданылатын негізгі терминдер мен түсініктер (ҚР ҚК 3-б.) және олардың қылмыстық-құқықтық нормалардағы қолданылу мәні.

**Тақырып 3. Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі.**

Қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі мен әлеуметтік мәні. Қолданыстағы қылмыстық заңдағы қылмыстық құқық бұзушылық (қылмыс және қылмыстық теріс қылық) анықтамасы. Қылмыстық теріс қылық түсінігі, белгілері мен критерийлері. Қылмыс тұлғаның өміріне, оның құқығы мен бостандығына, қоғамдық және мемлекеттік мүддесіне ең ауыр қол сұғушылық ретінде. Қылмыстық құқық бұзушылық болып табылатын әрекеттердің тарихи өзгермелі сипаты. Қылмыстық заңдағы әрекеттердің криминализациялау (декриминализациялау) және пенализациялау (депенализация) процесін әлеуметтік-экономикалық және саяси аспектілері.

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың материалдық және ресми анықтамасы, олардың айырмашылығы мен қатынасы. Қылмыстық құқық бұзушылық белгілері мен оның мазмұны.

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың басқа құқық бұзушылықтардан және қоғамға қайшы теріс қылықтардан айырмашылығы.

Қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың классификациясы, оның сипаты. Қылмыс санаттары. Қылмыстық заңда көрсетілген қылмыстардың әрқайсысының белгілері. Қылмыстық құқық бұзушылықтарды классификациялау мәні.

Қылмыстық құқық бұзушылықтың маңызды емес деп танылуының салдары (ҚР ҚК 10-б. 3-т.).

**Тақырып 4. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы. Қылмыстық жауаптылық және оның негіздемесі.**

Қылмыстық құқық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түсінігі. «Қылмыстық құқық бұзушылық» және «қылмыстық құқық бұзушылық құрамы» түсінігінің қатынасы. «Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы» және «қылмыстық құқық бұзушылық оқиға» түсінігінің қатынасы.

Қылмыстық құқық бұзушылық құрамы қылмыстық жауаптылық негіздемесі ретінде.

Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының құрылымы. Қылмыстық құқық бұзушылық элементтері мен белгілері. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының түрлері.

Қылмыстық заңды қолдану үшін қылмыстық құқық бұзушылық құрамының белгілеу мәні. Қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыстық іс бойынша дәлелдеуді қажет ететін жағдайлардың құрамы.

Қылмыстық жауаптылық заң жауаптылығының бір түрі ретінде. Қылмыстық құқық ғылымындағы қылмыстық жауаптылық мәселесі. Қылмыстық жауаптылық мәні.

Қылмыстық құқық теориясындағы қылмыстық жауаптылық негіздемесі. Қылмыстық заң қылмыстық жауаптылықтың негіздемесі туралы.

Қылмыстық жауаптылық пен қылмыстық-құқықтық қатынастар. Қылмыстық-құқықтық қатынастар субъектілері, оның құқықтары мен міндеттері. Қылмыстық құқық ғылымындағы қылмыстық-құқықтық қатынастар туралы сұрақтар.

Қылмыстық жауаптылықтың туындауы мен оны жүзеге асыру түрлері. Қылмыстық жауаптылықты тоқтату, қылмыстық жауаптылықтан босату. Қылмыстық жауаптылық түрлері. Қылмыстық жауаптылық, жаза және басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары.

**Тақырып 5. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі.**

 Қылмыстық құқық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық объектісінің түсінігі. Қылмыстық заң қылмыстық-құқықтық қорғау объектілері туралы.

Қылмыстық құқық бұзушылық объектілерінің түрлері. Қылмыстық құқық бұзушылықтың жалпы объектісі. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың арнайы объектісі және оның Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлігін жүйелендірудегі маңызы. Қылмыстық құқық бұзушылықтың тікелей объектісі мен оның қылмыстарды саралаудағы маңызы. Қылмыстық құқық бұзушылық объектісі мен қылмыстық құқық бұзушылықтың жәбірленушісі.

Көпобъектілі қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қылмыстық құқық бұзушылықтың негізгі, міндетті қосымша және факультативтік қосымша объектілердің қатынасы.

Қылмыстық құқық бұзушылық пәні мен оның қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудағы маңызы. Қылмыстық құқық бұзушылық объектілерінің және қылмыстық құқық бұзушылық пәнінің қатынасы.

**Тақырып 6. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағы.**

Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жағының түсінігі мен маңызы. Қылмыстық құқық бұзушылықтың объективті жақтарының белгілері.

Қоғамға қауіпті және құқыққа қайшы әрекет. Қылмыстық-жазалау әрекеттері мен әрекетсіздік түсінігі. Әрекетсіздік үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мен құқыққа қайшылықты тағайындаудың ерекшеліктері. Күрделі қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі мен түрлері. Құрамдас, үздіксіз және созылмалы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қосымша ауыр зардаптармен сараланған қылмыстық құқық бұзушылықтар. Дене, психикалық мәжбүрлеудің түсінігі, қылмыстық-құқықтық маңызы.

Қылмыстық құқық бұзушылық зардаптарының түсінігі мен түрлері. Материалдық, формальді құрамы бар қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың салдарының қылмыстық-құқықтық маңызы.

Қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің (әрекет немесе әрекетсіздік) болған қоғамға қауіпті зардаптармен себепті байланысы. Қажетті және кездейсоқ себепті байланыстар.

Қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалу тәсілі, орны, уақыты, жағдайы, қаруы мен тәсілдері объективті жағының факультативті белгілері ретінде, олардың қылмыстық-құқықтық мәні.

**Тақырып 7. Қылмыстық құқық бұзушылық субъектісі.**

Қылмыстық құқық бойынша қылмыстық құқық бұзушылық субъектісінің түсінігі мен белгілері. Қылмыстық құқық бұзушы субъектісі және құқық бұзушының тұлғасы. Құқық бұзушы тұлғасының қылмыстық-құқықтық мәні.

Қылмыстық жауаптылық туындайтын жас. 14 жастан бастап қылмыстық жауаптылық туындайтын қылмыстық құқық бұзушылықтардың тізімі. Кәмелетке толмағандардың жасайтын қылмыстық құқық бұзушылықтарының ерекшеліктері. Кәмелетке толмағандар қылмыстық жауаптылығының ерекше жағдайларының жалпы сипаты.

Есі дұрыстық қылмыстық жауаптылыққа тартудың міндетті шарты ретінде. Шектеулі есі дұрыстық. Есі дұрыстықты жоққа шығармайтын психикалық ауытқулардың қылмыстық жауаптылыққа тигізетін әсері. Масаң күйде болудың қылмыстық жауаптылыққа тигізетін әсері. Есі дұрыс емес тұлғалардың жасаған қылмыстық құқық бұзушылығы үшін жауаптылығы.

Қылмыстық құқық бұзушылықтың арнайы субъектісінің түсінігі. Қылмыстық құқық бұзушылықтың арнайы субъектісінің түрлері. Шет мемлекеттер заңнамасындағы заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылық мәселесі және оның шешімі.

**Тақырып 8. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жағы.**

Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жақтарының түсінігі мен мәні. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жақтарының белгілері.

Кінә қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жақтарының негізгі белгісі ретінде. Ерік бостандығы мен міндеттеу мәселесі. Субъективті міндеттеу қылмыстық жауаптылықтың алғышарты ретінде. Кінә түрлерінің қылмыстық-құқықтық мәні. Қылмыстық жауаптылық туындау мүмкіндігі туатын абайсыз әрекеттердің шеңберін заңмен шектеу.

Ниет және оның түрлері. Ниеттің интеллектуалдық және еріктік жақтары. Тікелей ниет. Жанама (эвентуалдық) ниет. Қылмыстық құқықта берілген ниеттің басқа да түрлері.

Абайсыздық және оның түрлері. Менмендік, менмендіктің тікелей ниеттен айырмашылығы. Салақтық, салақтықтың объективтік және субъективтік критерийлері. Жағдай (казус) қоғамға қауіпті салдарларды абайсызда келтіру ретінде.

Кінәнің екі түрімен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық.

Себеп пен мақсат қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жақтарының белгілері ретінде, олардың қылмыстық-құқықтық мәні. Қылмыстық құқық бұзушылықтың субъективтік жақтарының эмоциялық жақтарының маңызы.

Заңды және деректі қателер, олардың кінәға, қылмыстық жауаптылыққа және қылмыстық құқықбұзушылықты саралауға ықпалы.

**Тақырып 9. Іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігін жоятын мән-жайлар.**

Қылмыстық құқық бойынша қоғамдық қауіптілікті жоятын мән-жайлардың түсінігі. Қоғамдық қауіптілікті жоятын мән-жайлардың түрі мен заңды табиғаты.

Қажетті қорғаныс. Қажетті қорғаныс құқыққа қайшы келмеу жағдайлары, тұлға мен құқықтық тәртіпті қорғау үшін қажетті қорғаныстың маңызы. Қажетті қорғаныс құқығы. Қажетті қорғаныш шегінен шығу. Жалған қорғаныс және оның құқықтық салдары. Уақытынан бұрын және кешіккен қорғаныш және оның құқықтық салдары. Қорғанысты өршіту.

Қолсұғушылық жасаған тұлғаны ұстау барысында зиян келтіру. Ұсталған тұлғаға зиян келтірудің заңды жағдайлары. Қолсұғушылық жасаған адамды ұстап алу кезінде зиян келтіргені үшін жауаптылық.

Аса қажеттілік. Аса қажеттілік барысында зиян келтірудің заңды жағдайлары. Аса қажеттіліктің қажетті қорғаныстан айырмашылығы.

Жедел-іздестіру шараларын немесе тергеу әрекеттерін жүзеге асыру және олардың заңға қайшы келу жағдайлары.

Негізді тәуекел ету. Негізді тәуекел ету жағдайлары. Заңда негізді тәуекел ету нормаларының әлеуметтік маңызы. Негізді тәуекелді негізді деп тану жағдайлары.

Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу. Жеңуге болатын және жеңе алмайтын мәжбүрлеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту мәселелерін шешу.

Бұйрықты немесе өкімді орындау. Көрінеу заңсыз бұйрық немесе өкімді орындау мақсатында қылмыстық құқықбұзушылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылық.

**Тақырып 10. Қасақана қылмыс жасау кезеңдері.**

Қасақана қылмыстардың түсінігі мен түрлері. Қасақаналықты анықтау түсінігі, оны қылмыстық-құқықтық бағалау.

Аяқталған қылмыстық құқық бұзушылық түсінігі. Қылмыстық құқықбұзушылық конструкциясы және қылмыстық құқық бұзушылықтың аяқталу кезеңі.

Аяқталмаған қылмыстық құқық бұзушылық (алдын ала қылмыстық қызмет). Қылмысқа дайындалу мен қылмысқа оқталу үшін қылмыстық жауаптылық негіздемесі.

Қылмысқа дайындалу түсінігі мен белгілері. Қылмысқа дайындалудың ниеттен айырмашылығын анықтау. Қылмысқа дайындалғаны үшін жауаптылық.

Қылмысқа оқталу түсінігі мен белгілері. Оқталудың қылмысқа дайындалудан және аяқталған қылмыстан айырмашылығы. Оқталу түрлері.

Қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркімен бас тарту және оның белгілері. Шын өкіну, өз еркімен бас тартудан айырмашылығы және қылмыстық-құқықтық маңызы. Өз еркімен бас тарту мен шын өкіну туралы қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу, ескерту, болдырмау үшін сот және құқық қорғау органдарының нормаларын қолдану және келтірілген зиянды өтеу. Ұйымдастырушының және қылмыстық құқық бұзушылыққа айдап салушының қылмыстық құқық бұзушылықтан өз еркімен бас тартуының ерекшеліктері.

**Тақырып 11. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу.**

Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу түсінігі. Сыбайлас қатысумен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың қоғамға жоғары қауіптілігі. Сыбайлас қатысудың объективті және субъективті белгілері.

Сыбайлас қатысу түрлері, олардың классификациясының критерийлері. Сыбайлас қатысу түрлерінің заңды сипаты. Топтың, алдын ала сөз байласу бойынша топтың, қылмыстық топтың жасаған құқық бұзушылығы. «Ұйымдасқан топ», «қылмыстық ұйым», «қылмыстық қоғамдастық», «трансұлттық қылмыстық топ», «трансұлттық қылмыстық ұйым», «трансұлттық қылмыстық қоғамдастық», «террористік ұйым», «экстремисттік топ», «банда», «заңсыз әскерилендірілген құралым» түсініктері. Сыбайлас қатысу түрлерінің қылмыстық құқықтық маңызы.

Қылмыстық заң бойынша сыбайлас қатысу түрлері, олардың заңды сипаты. Орындаушы, ұйымдастырушы, айдап салушы мен көмектесуші түсінігі. Тікелей орындаушы түсінігі.

Сыбайлас қатысудың қылмыстық жауаптылық негіздері мен шегі. Сыбайлас қатысушының шектен шығуы. Сыбайлас қатысушылар әрекеттерін саралау, олардың жауаптылығы мен жазасын жекелендіру.

Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушының шектен шығуы. Қылмыстық құқық бұзушылыққа арнайы субъектімен сыбайлас қатысу. Жүзеге аспаған сыбайлас қатысу үшін жауаптылық. Қылмыстық құқық бұзушылық сыбайлас қатысушыларының өз еркімен бас тартуының ерекшеліктері.

Қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысушылық түсінігі, оның сыбайлас қатысудан айырмашылығы және түрлері. Қылмысты жасырғаны үшін қылмыстық жауаптылық жағдай және шегі және қылмыстың болғанын хабарламау.

**Тақырып 12. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың көптілігі.**

Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігінің түсінігі мен белгілері. Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігінің бір (жалғыз) қылмыстық құқық бұзушылықтан айырмашылығы. Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігінің түрлері. Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігінің түсінігі мен белгілері. Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігінің созылмалы қылмыстық құқық бұзушылықтан айырмашылығы. Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігін жоятын мән-жайлар. Құқық бұзушылықтар көптілігі үшін қатаң жаза қолдануды көздейтін белгілер үшін қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау.

Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының түсінігі мен белгілері. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының түрлері. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының бір күрделі қылмыстық құқық бұзушылықтан (объективтік жағынан баламалы қосымша ауыр салдарларымен сараланған құрамдас) айырмашылығы.

Қайталама қылмыстардың түсінігі мен белгілері. Қайталама қылмыстардың түрлері. Қайталама қылмыстарды қылмыстық-құқықтық және криминологиялық саралау. Жалпы, арнайы және пенитенциарлық қайталама қылмыстар. Қауіпті қайталану, оның құқықтық сипаты. Қылмыстың қайталануы қауіпті болып саналатын жағдайлар.

Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігінің қылмыстық-құқықтық салдары. Қылмыстық құқық бұзушылықтар көптілігінің, қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығының және қайталама қылмыстардың жалпы және арнайы құқықтық салдары.

**Тақырып 13. Жаза түсінігі мен мақсаты. Жаза түрлері мен жүйесі.**

Қылмыстық жаза түсінігі мен мәні. Қылмыстық құқық ғылымында жаза теориясы. Жазаның тарихи өзгермелі сипаты. Жазаның әкімшілік пен тәртіптік жазадан, сонымен қатар басқа да мемлекеттік мәжбүрлеу мен қоғамдық ықпалдан айырмашылығы.

Қылмыстық құқық бұзушылықтармен күрес бойынша мемлекеттік шаралар жүйесінде жазаның орны.

Жаза мақсаты. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру. Сотталғандарды түзеу. Жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауын ескерту. Жалпы және арнайы ескерту.

Жаза тиімділігінің түсінігі. Жазаның тиімділігін арттыру бойынша мемлекеттік және әлеуметтік шаралар. Жазаның тиімділігін арттыру мен мақсатына жетуде сот және құқық қорғау органдарының ролі.

Жаза жүйесінің түсінігі мен мәні. Қылмыстық заңнама тарихы мен қолданыстағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша жазалар жүйесі. ҚР ҚК 40-б. жазалар жүйесінің құрылу қағидалары.

ҚР ҚК бойынша жаза түрлері. Негізгі және қосымша жазалар.

Кейбір жаза түрлерінің қылмыстылықпен күресті жүзеге асырудағы ролі мен мәні.

Айыппұл қылмыстық жазаның шарасы ретінде. Оны өндіріп алу тәртібі. Қылмыстық ретіс қылық үшін тағайындалатын айыппұл мөлшері. Қылмыс үшін тағайындалатын айыппұл мөлшері. Айыппұлды жазаның басқа түрлерімен ауыстыру (қылмыстық теріс қылық және қылмыс жасалған жағдайда). Айыппұл төлеуден қаскөйлікпен жалтарғаны үшін салдары.

Түзеу жұмыстары. Түзеу жұмыстарының мазмұны мен оны тағайындау жағдайлары. Қылмыстық теріс қылық үшін тағайындалатын түзеу жұмыстарының мерзімі. Қылмыс үшін түзеу жұмыстарының мерзімі. Жазаны атқаруға кедергі болған жағдайда түзеу жұмыстарын ауыстыру (қылмыстық теріс қылық және қылмыс үшін тағайындалған жағдайда).

Қоғамдық жұмыстарға тарту. Қоғамдық жұмыстарға тарту жазасының мазмұны мен орындау мерзімі. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жаза тағайындалмайтын тұлғалар.

Бас бостандығын шектеу. Бас бостандығын шектеу мерзімі. Бас бостандығын шектеуді орындау барысында пробациялық бақылаудың мазмұны. Бас бостандығын шектеу жазасын өтеуден қаскөйлікпен жалтарғаны үшін жауаптылық.

Қамаққа алу қылмыстық теріс қылық үшін тағайындалатын негізгі жаза ретінде. Қамаққа алу мерзімі мен оны тағайындау және атқару жағдайлары.

Бас бостандығынан айыру түсінігі. Қылмыстық заңнама тарихында және қолданыстағы құқық бойынша бас бостандығынан айыру. Бас бостандығынан айыру мерзімі. Өмір бойы бас бостандығынан айыру. Бас бостандығынан айыру жазасын түрмеде өтеу. Түзеу колонияларының түрлері. Тәрбиелеу колониялары.

Өлім жазасы. Өлім жазасын қолданудағы шектеулер. Өмір бойы бас бостандығынан айыру немесе белгісіз мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын қолдану тәртібі өлім жазасына балама ретінде.

Мүлікті тәркілеу қосымша жаза ретінде. Тәркілеуге жататын заттар. Мүлікті тәркілеуді қолдану жағдайлары Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 15 тарауына сәйкес қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары ретінде.

Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградалардан айыру. Осы шараларды сотталғандарға қолдану тәртібі мен жағдайлары.

Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру қосымша жаза ретінде. Аталған жазаның мазмұны мен мерзімі. Осы жазаны өмір бойы тағайындалу жағдайлары. Аталған жазаны тағайындау барысында сот қарауының мүмкіндіктері. Осы жазаны бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға қосымша ретінде тағайындау барысында оны атқару ерекшеліктері.

Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу. Осы қосымша жазаның мазмұны мен мерзімі.

**Тақырып 14. Жазаны тағайындау.**

Жазаны тағайындаудың жалпы бастамасы. Қылмыстық заңнаманың Жалпы бөлігінің ережелерінің жазаны тағайындау үшін маңызы. Қылмыстық заңнаманың Ерекше бөлігінің санкцияларын жазаны тағайындау барысында; қылмыстық құқық бұзушылықтың қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесін; кінәлінің жеке тұлғасын, атап айтқанда оның қылмыстық құқық бұзушылық жасағанға дейінгі және кейінгі тәртібін; жауаптылық пен жазаны жеңілдететін немесе ауырлататын мән-жайларды; тағайындалған жазаның сотталғанның түзелуіне, оның жанұясының өмір сүру жағдайына ықпалын есепке алу. Жазаның мақсатын жүзеге асыру үшін оны жекелендірудің маңызы.ҚР ҚК Ерекше бөлімінің сәйкес баптарында қарастырылған жазадан қатаң жаза тағайындау жағдайлары.

Қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар мен жаза және оның түрлері. Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін неғұрлым жеңіл жаза тағайындау. Егер санкция бойынша баламалы жаза ретінде басқа негізгі жаза түрі көзделген жағдайда бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалмайтын мән-жайлар. Жасалған қылмыс белгісі ретінде көзделмеген жеңiлдететiн мән-жай болған және ауырлататын мән-жайлар болмаған кезде, жаза мерзімін тағайындау тәртібі. Процессуалдық келісімнің барлық жағдайлары орындалған сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру ісі бойынша жаза тағайындау тәртібі. ҚР ҚК [Ерекше бөлiгiнiң](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z1696) тиiстi бабында көзделген ең төменгi шектен төмен жаза тағайындау жағдайлары.

Қылмыстық құқық бұзушылықтар мен үкімдердің жиынтығы бойынша жазаны тағайындау. Қайталама қылмыстар, қауіпті қайталама қылмыс үшін жаза тағайындау. Аяқталмаған қылмыс, сыбайлас қатысу арқылы жасалған құқық бұзушылық үшін жза тағайындау.

Жиынтық бойынша жаза мерзімін анықтау тәртібі. Жаза мерзімін есептеу.

**Тақырып 15. Қылмыстық жауаптылықтан босату.**

Қылмыстық жауаптылықтан босату түсінігі мен маңызы. Қылмыстық жауаптылықтан босату тиімділігі. Қылмыстық жауаптылықтан босату және қылмыстық заңнаманың міндеттерін жүзеге асыру.

Қылмыстық жауаптылықтан босату тәртібі мен негіздемесі. Қылмыстық жауаптылықтан босату түрлері. ҚР ҚК бойынша қылмыстық жауаптылықтан босату институтының императивтік және диспозитивтік бастамалары. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың қылмыстық құқықтық салдары.

Шынайы өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату: түсінігі, қолдану жағдайлары. ҚР ҚК Ерекше бөлігінде қарастырылған шынайы өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатудың арнайы түрлері. Шынайы өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату қолданылмайтын жасалған қылмыстардың шеңбері.

Қажеттi қорғаныс шегiнен шығу барысында қылмыстық жауаптылықтан босату.

Процестік келісімнің барлық талаптарын орындағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан босату.

Қылмыстық жауаптылықтан татуласуға байланысты босату: мазмұны және жүзеге асыру тәртібі. Қылмыстық жауаптылықтан татуласуға байланысты босатуға жатқызылмайтын қылмыстар шегі.

Кепiлгерлік белгіленуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату. Кепiлгерліктің бекіту шарттары және мерзімдері. Кепiлгерлік шарттарын бұзу және қылмыстық-құқықтық нәтижелері.

Жағдайдың өзгеруiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату.

Ескіру мерзімінің өтуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату. Ескіру мерзімі өтуiнің тоқтатылуы және үзілуі. Өлім жазасы немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру тағайындалуы мүмкін қылмысты жасаған адамға ескіру мерзімін қолдану. Ескiру мерзiмдерi қолданылмайтын қылмыстар шегі.

Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде қылмыстық жауаптылықтан босату. Рақымшылық пен кешiрiм жасау актiсiнің заңды табиғаты және мазмұны. Рақымшылық пен кешiрiм жасау актiсiнің құқықтық қалпына келтіруден айырмашылығы.

**Тақырып 16. Жазадан босату. Соттылықты жою және алып тастау.**

Жазадан босатудың түсінігі. Жазадан босатудың негіздері, түрлері және осы институттың әлеуметтік-құқықтық мазмұны. ҚР ҚК-де қылмыстық жазадан босатудың императивті және диспозитивті негіздері.

Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудың негіздері және тәртібі. Жазаны одан әрі өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылуы мүмкін тұлғалардың нақты өтеген жаза мерзімі. ҚР ҚК бойынша сотталғандардың бөлек санаттары үшін шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылуға ұсынылуы үшін нақты өтелген жаза мерзімінің қысқартылған мерзімдері. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған тұлғаларға бақылау. Шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылу кезінде сотталғандардың тәртібі және оның құқықтық нәтижелері. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылу туралы нормалардың қолданыла алмау жағдайлары.

Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру. Аталған институттың шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатудан айырмашылығы. Жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру мүмкін болатын бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны нақты өтеу мерзімі. Ауыстыру кезінде мерзімді және жаза көлемін есептеу. ҚР ҚК бойынша сотталғандардың бөлек санаттары үшін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны нақты өтеудің қысқартылған мерзімдері.

Жүктi әйелдердiң және жас балалары бар әйелдердің, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектердің жазаны өтеуiн кейiнге қалдыру. Жазаны өтеуiн кейiнге қалдырудың тәртібі, мерзімі және нәтижелері. Жазаны өтеуiн кейiнге қалдырудың тәртібі тұлғамен сақталмағандағы құқықтық нәтижелері.

Ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату. Осы бостаудың түрлері.

Ауыр мән-жайлардың тоғысуы салдарынан жазадан босату және жазаны өтеудi кейiнге қалдыру.

Айыптау үкiмiнің ескіру мерзімінің өтуіне байланысты жазаны өтеуден босату. Ескіру мерзімін тоқтату, үзу және қалпына келтіру. Өлiм жазасына немесе өмiр бойына бас бостандығынан айыруға сотталған адамға ескіру мерзімін қолдану. Ескіру мерзімі бойынша босатуға жатқызылмайтын қылмыстар шегі.

Рақымшылық немесе кешiрiм жасау актiсi негiзiнде қылмыстық жауаптылықтан босату. Рақымшылық пен кешiрiм жасау актiсiнің заңи табиғаты және мазмұны. Рақымшылық пен кешiрiм жасау актiсiнің құқықтық қалпына келтіруден айырмашылығы.

Сотталғандық қылмыстық құқықтың институты ретінде. Сотталғандықтың заңи және әлеуметтік маңызы. Сотталғандықты жою және алып тастау. Сотталғандықты мерзімінен бұрын алып тастау. Соттық және құқыққорғау органдары қызметі үшін сотталғандықтың қылмыстық-құқықтық институтының маңызы.

**Тақырып 17. Шартты түрде соттау.**

 ҚР қылмыстық құқығындағы шартты түрде соттаудың институты: ҚР қылмыстық заңнамасы мен қылмыстық саясатының тапсырмаларын жүзеге асырудағы дамуы, қазіргі таңдағы жағдайы және маңызы.

 Қылмыс жасаған тұлғаға шартты түрде соттауды қолдану кезінде есепке жатқызылатын жағдайлар. Шартты түрде сотталған тұлғаларға қатысты пробациялық бақылаудың мазмұны. Кәмелетке толмаған тұлғаларға шартты түрде соттау институтын қолдану ерекшеліктері. Шартты түрде соттауды қолдануға қылмыстық-құқықтық тыйымды бекіту.

 Пробациялық бақылау мерзімінің аяқталғанына дейін шартты түрде соттауды жою. Шартты түрде сотталған тұлғаларға қатысты пробациялық бақылаудың мерзімі және ұзарту шарттары. Шартты түрде сотталған тұлғалармен қылмыстық теріс қылық немесе қылмыс жасауы және оның құқықтық нәтижелері.

 **Тақырып 18. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары.**

Он сегіз жасқа дейінгі жаста қылмыс жасаған тұлғалардың қылмыстық жауаптылықтың жалпы сұрақтары. Кәмелетке толмағандар қылмыстылығының әлеуметтік сипаттамасы.

Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазалар түрлері. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаушы кәмелетке толмағандармен шартталған қылмыстық жазаның шарттары, мерзімі және көлеміндегі шектеулер.

Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазалардың ерекшеліктері.

Тәрбиелiк ықпалы бар мәжбүрлеу шараларының қолданылуымен кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан босату.

Кәмелетке толмағандарға қолданылатын тәрбиелiк ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары. Осы шаралардың қылмыстық жазадан айырмашылығы. Алдын алу. Ата-анасының немесе оларды ауыстырушы тұлғалардың не арнайы мемлекеттік органдардың қадағалауына жіберу. Келтірілген залалды өтеу міндеттілігі. Бос уақытын шектеу және кәмелетке толмағандардың тәртібіне ерекше талаптарын бекіту. Ұстаудың ерекше режимімен білім беру ұйымдарына орналастыру. Жәбірленушіге кешірім сұрау міндеттілігін жүктеу. Пробациялық бақылауды бекіту. Тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларының мазмұны және оларды қолдану мерзімдері. Тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларын қолдану мерзімдерін ұзарту. Тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларын орындауды бақылаушы арнайы мемлекеттік органдар. Тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларын жою және оның қылмыстық құқықтық нәтижелері.

Кәмелетке толмағандарды жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату және жазаның өтелмеген бөлігін ауыстыру.

Кәмелетке толмағандарға қатысты ескіру мерзімдерін және сотталғандықты жою мерзiмдерiн қысқарту.

18-21 жас аралығындағы тұлғаларға кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы туралы қылмыстық заңнамасының ережелерін қолдану.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары: түсінігі және мақсаты, әлеуметтік-құқықтық табиғаты. Қылмыстық жазадан медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының айырмашылығы.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың негіздемелері.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлері.

Амбулаториялық мәжбүрлеп байқау және психиатрда емдеу. Психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу; психиатриялық стационарлар түрлері.

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту және тоқтату

Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылғаннан кейiн жаза тағайындау

Жазаны орындаумен біріктірілген медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары

**Ерекше бөлім**

**Тақырып 19. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығының Ерекше бөлігінің түсінігі, маңызы және құрылымы. Қылмыстық құқық бұзушылықтың негізгі біліктілігі.**

Қылмыстық құқық Ерекше бөлігінің түсінігі. Оның дамуының негізгі сатылары және тенденциялары. Қылмыстық құқықтың Жалпы және Ерекше бөліктерінің бірегейлігі.

Қылмыстық құқық Ерекше бөлігінің маңызы. Қазақстан Республикасы қылмыстық заңнамасының Ерекше бөлігі нормаларын ҚР құқық қорғау органдарымен қолдану үрдісінде жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің құқықтары, еркіндігі және заңды қызығушылықтарын қорғау сұрақтары.

Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлігінің пәні, тапсырмалары және жүйесі. ҚР ҚК Ерекше бөлігінің құрылу қағидалары және жетілдіруінің бағыты. ТМД елдерінің қылмыстық заңнамасы Ерекше бөлігі жүйесінің ерекшелігі.

ҚР ҚК Ерекше бөлігінің қылмыстық-құқықтық нормалары құрылымының ерекшеліктері. ҚР ҚК Ерекше бөлігі нормалары мен тараулары құрылымының техникасы. ҚР ҚК Ерекше бөлігіндегі нормалар түрі: тыйым салушы, ұсынымдық, ескертушілік.

 Қылмыстылықпен күрестегі ҚР ІІБ-нің құқық қолданушылық қызметін жетілдіру үшін ҚР Жоғары соты мен Конституциялық кеңестің нормативті қаулыларын басшылық түсіндірменің маңыздылығы.

Қылмыстық құқық бұзушылық біліктілігінің ғылыми негіздері. Қылмыстық құқық бұзушылық біліктілігінің түсінігі және маңыздылығы. Қылмыстық құқық бұзушылық біліктілігінің субъектілері. Қылмыстық құқық бұзушылық біліктілігінің түрлері. Қылмыстық құқық бұзушылық біліктілігі кезіндегі ҚР ҚК Жалпы бөлімі нормаларын есепке алу.

**Тақырып 20. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Қазақстан Республикасында тұлғаның қолсұғылмаушылығы, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары туралы ҚР Конституциясы.

Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық туралы қылмыстық заңнамасының құрылуы және дамуы.

Өмірге қарсы қылмыстар. Адам өмірінің бастапқы және соңғы кезеңінің қылмыстық-құқықтық түсіндіру. Адам өлтіру түсінігі, белгілері және түрлері.

Адам өлтiру (99 б. ҚР ҚК). Ауырлатушы мән-жайлардағы адам өлтіру (2 т. 99 б. ҚР ҚК). Адам өлтiрудің ерекше артықшылығы бар түрлері (100-103 бб. ҚК). Абайсызда қазаға ұшырату (104 б. ҚК). Өзiн-өзi өлтiруге дейiн жеткiзу (105 б. ҚК).

Денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері. Денсаулыққа зиян тигізетін және адам өміріне қауіп төндіретін қылмыстық құқық бұзушылықтар. Денсаулыққа зиянның түсінігі және түрлері. Анықтау ережелері. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiру (106 б. ҚК). Денсаулыққа ауыр зиян келтiрудің түсінігі және түрлері.

Абайсызда жәбiрленушiнiң өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтiрудің (106 б. 3 т. ҚК) адам өлтіруден (99 б.) ерекшеліктері. Денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтiру (107 б. ҚК). Осы қылмыстың түрлері. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтiру (108 б.ҚК). Ұрып-соғу (109 б. ҚК). Қинау (110 б. ҚК). Жеңілдететін мән-жайларда денсаулыққа зиян келтіру (111-113 бб. ҚК). Денсаулыққа абайсызда зиян келтiру (114 б. ҚК).

Азаматтардың өмірі мен денсаулықтарын қауіптілікке төндіретін қылмыстық құқық бұзушылық. Осы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және түрлері, өмір мен денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтан айырмашылығы. Қорқыту (115 б. ҚК). Адамның ағзалары мен тiндерiн алып қоюға мәжбүрлеу немесе заңсыз алып қою (116 б. ҚК). Соз ауруын жұқтыру (117 б. ҚК). дамның иммун тапшылығы вирусын (АИТВ/ЖИТС) жұқтыру (118 б. ҚК). Қауiптi жағдайда қалдыру (119 б. ҚК).

Жыныстық қылмыстар. Жыныстық бостандық пен жыныстық қолсұғылмаушылық жыныстық қылмыстардың объектісі ретінде. Жыныстық қылмыстар түрлері, қылмыстық-құқықтық сипаттамасы. Зорлау (120 б. ҚК). Осы қылмыстың түрлері. Сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері (121 б. ҚК). Он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау (122 б. ҚК). Жас балаларды азғындық жолға түсіру (124 б. ҚК). Жыныстық қатынас жасауға, еркек пен еркектiң жыныстық қатынас жасауына, әйел мен әйелдің жыныстық қатынас жасауына немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттерге мәжбүр ету (123 б. ҚК). Осы қылмыстың зорлау мен сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттерінен айырмашылығы.

Жеке бостандыққа қарсы қылмыстар. Адам ұрлау (125 б. ҚК). Бас бостандығынан заңсыз айыру (126 б. ҚК). Осы қылмыстың түрлері. Психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру (127 б. ҚК). Адам саудасы (128 б. ҚК).

Тұлғаның ар-намысы мен қадір-қасиетіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық. Адамды клондау (129 б. ҚК). Жала жабу (130 б. ҚК) және оның түрлері. Қорлау (131 б. ҚК) және оның түрлері. Жала жабу мен қорлаудың айырмашылығы.

**Тақырып 21. Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың тектік объектісінің сипаттамасы.Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Кәмелетке толмаған адамды қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға тарту (132 б. ҚК). Кәмелетке толмаған адамды қоғамға жат әрекеттер жасауға тарту (133 б. ҚК). Кәмелетке толмаған адамды жезөкшелікпен айналысуға тарту (134 б. ҚК). Кәмелетке толмағандар саудасы (135 б. ҚК). Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау (140 б.ҚК). Балалардың өмiрi мен денсаулығының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттердi тиiсiнше орындамау (141 б. ҚК). Кәмелетке толмаған адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге заңсыз әкету (143 б. ҚК). Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімді жасауға тарту (144 б. ҚК).

Отбасына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Баланы ауыстыру (136 б. ҚК). Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет – (137 б. ҚК). Бала асырап алу құпиясын жария ету – (138 б. ҚК). Балаларын күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау, еңбекке қабілетсіз ата-аналарын, еңбекке қабілетсіз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағуға арналған қаражатты төлеуден жалтару – (139 б. ҚК). Қорғаншы немесе қамқоршы құқықтарын терiс пайдалану (142 б. ҚК).

**Тақырып 22. Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың тектік объектісінің сипаттамасы.

Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар және түрлері. Адамның және азаматтың тең құқықтылығын бұзу (145 б.). Азаптаулар (146 б. ҚК). Азаптауларға қарсы сұрақтарды реттеуші халықаралық және ұлттық нормативті-құқықтық актілер. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылықты және Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасын бұзу (147 б. ҚК). Хат жазысу, телефонмен сөйлесу, пошта, телеграф хабарлары немесе өзге хабарлар құпиясын заңсыз бұзу (148 б. ҚК). Тұрғынжайға қолсұғылмаушылықты бұзу (149 б. ҚК). Азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Сайлау құқықтарын жүзеге асыруға немесе сайлау комиссияларының жұмысына кедергi жасау (150 б. ҚК). Сайлау құжаттарын, референдум құжаттарын бұрмалау немесе дауыстарды дұрыс есептемеу (151 б. ҚК). Жиналыс, митинг, демонстрация, шеру, пикет ұйымдастыруға, өткiзуге немесе оларға қатысуға кедергi жасау (155 б. ҚК).

Азаматтардың еңбек құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу (152 б. ҚК). Кәмелетке толмағандарға қатысты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу (153 б.). Жұмыскерлер өкілдерінің заңды қызметіне кедергі жасау (154 б. ҚК). Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу (156 б. ҚК). Ереуiлге қатысуға немесе ереуілге қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу (157 б. ҚК). Ақпаратты еркін алуына және онымен жұмысқа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Журналистiң заңды кәсіби қызметiне кедергi жасау (158 б. ҚК). Ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз шектеу (159 б. ҚК).

**Тақырып 23. Бейбiтшiлiк пен адамзат қауiпсiздiгiне қарсы қылмыстар.**

Бейбiтшiлiк пен адамзат қауiпсiздiгiне қарсы қылмыстар түсінігі. Осы қылмыстардың түсінігі. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың тектік объектісінің сипаттамасы. Жаппай қырып-жою қаруын өндiру, иемдену немесе өткізуді, соғыс жүргiзудiң тыйым салынған құралдары мен әдiстерiн қолдану сұрақтарын реттеуші халықаралық құқықтық құжаттар.

Бейбітшілікке қарсы қылмыстар. Басқыншылық соғысты жоспарлау, дайындау, тұтандыру немесе жүргiзу (160 б. ҚК). Басқыншылық соғысты тұтандыруға насихат жүргiзу немесе жария түрде шақыру (161 б. ҚК). Әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiлдiк, тектік-топтық немесе дiни алауыздықты қоздыру (ст. 174 ҚК).

Адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар. Жаппай қырып-жою қаруын өндiру, иемдену немесе өткізу (162 б. ҚК). Геноцид (168 б. ҚК). Экоцид (169 б. ҚК).

Соғыс жүргізудің халықаралық қағидаларына қарсы қылмыстар. Соғыс жүргiзудiң тыйым салынған құралдары мен әдiстерiн қолдану (163 б. ҚК). Соғыс заңдары мен дәстүрлерін бұзу (164 б. ҚК). Қарулы қақтығыстар уақытында халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын қылмыстық бұзушылықтар (165 б. ҚК). Қарулы қақтығыс уақытындағы әрекетсіздік не қылмыстық бұйрық беру (166 б. ҚК). Жалдамалылық (170 б. ҚК). Жалдамалыларды дайындайтын базалар (лагерьлер) құру (171 б. ҚК). Шетелдік қарулы қақтығыстарға қатысу (172 б. ҚК).

Мемлекеттің бейбітшілігіне қарсы қылмыстар. Халықаралық шарттармен қорғалатын белгілерді заңсыз пайдалану (167 б. ҚК). Халықаралық қорғауды пайдаланатын адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасау (173 б. ҚК).

**Тақырып 24 Мемлекеттiң конституциялық құрылысының негіздеріне және қауiпсiздiгiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Мемлекеттiң конституциялық құрылысының негіздеріне және қауiпсiздiгiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі, түрлері және жалпы қылмыстық құқықтық сипаттамасы. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың тектік объектісінің сипаттамасы.

Конституциялық құрылысының негіздеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. мемлекетке опасыздық жасау (175 б.қк). мемлекетке опасыздық жасаған тұлғаларды қылмыстық жауаптылықтан босату шарттары. Тыңшылық (176 б. ҚК). Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнің – Елбасының өмiрiне қолсұғушылық (177 б. ҚК). Қазақстан Республикасы Президентiнiң өмiрiне қолсұғушылық (178 б. ҚК). Билікті басып алуды немесе ұстап тұруды насихаттау немесе оған жария түрде шақыру, сол сияқты билікті басып алу немесе ұстап тұру не Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгерту (179 б.ҚК). Сепаратистік әрекет (180 б. ҚК).

Мемлекет қауіпсіздігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қарулы бүлік (181 б. ҚК). Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне қатысу (182 б. ҚК). Бұқаралық ақпарат құралдарында экстремистік материалдарды жариялауға рұқсат беру (183 б. ҚК). Диверсия (184 б. ҚК).

Мемлекеттiк құпиялары бар мәліметтермен әрекет ережелерін бұзуға байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар. Мемлекеттiк құпияларды заңсыз жинау, тарату, жария ету (185 б. ҚК). Мемлекеттiк құпиялары бар мәліметтер жеткізгіштерді жоғалту (186 б. ҚК).

**Тақырып 25. Меншiкке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Меншiкке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері. Жымқыру түсінігі және белгілері. Жымқыру пәнінің белгілері. Жымқыру нысандары. Жазаны анықтау мен біліктендіру үшін жымқыру нысаны мен түрлерін анықтаудың маңыздылығы. Ұсақ-түйек жымқыру түсінігі және белгілері (187 б. ҚК), Ұрлық (188 б. ҚК), Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу (189 б. ҚК), Алаяқтық (190 б. ҚК), Тонау (191), Қарақшылық (192 б. ҚК). Тонау мен қарақшылық кезінде күш қолдану және күш қолданамын деп қорқытудың сипаттамасы. Алаяқтық түсінігі және белгілері, алаяқтық кезіндегі белсенді және басым алдау (190 б. ҚК). Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иемденiп алу немесе талан-таражға салу түсінігі және белгілері, субъектісі (189 б. ҚК). Ерекше құндылығы бар заттарды жымқыру (193 б. ҚК). Материалды зиян, жымқыруды біліктендіру кезінде бағалау мен бекітудің критерийлері. Осы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлері. Жымқыру болып табылмайтын меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қорқытып алу түсінігі және белгілері (194 б.ҚК). Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктiк залал келтiру (195 б. ҚК). Көрiнеу қылмыстық жолмен табылған мүлiктi иемдену немесе өткізу (196 б. ҚК). Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу (197 б. ҚК). Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу (198 б. ҚК). Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге немесе интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу (199 б. ҚК). Пайдакүнемдік мақсатта емес меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Автомобильдi немесе өзге де көлiк құралын жымқыру мақсатынсыз құқыққа сыйымсыз иеленіп алу (200 б. ҚК). Жерге заттай құқықтарды бұзу (201 б. ҚК). Бөтеннің мүлкiн қасақана жою немесе бүлдiру (202 б. ҚК). Ерекше құндылығы бар заттарды қасақана жою немесе бүлдіру (203 б. ҚК). . Бөтеннің мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдіру (204 б. ҚК).

**Тақырып 26. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы қылмыстық құқықтық сипаттамасы. қылмыстық құқық бұзушылықтардың тектік объектісінің сипаттамасы. ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың ерекше белгілері.

Ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе ақпараттық-коммуникациялық желіге құқыққа сыйымсыз қол жеткізу (205 б. ҚК). Ақпаратты құқыққа сыйымсыз жою немесе түрлендіру (206 б. ҚК). Ақпараттық жүйенің немесе ақпараттық-коммуникациялық желінің жұмысын бұзу (207 б. ҚК). Ақпаратты құқыққа сыйымсыз иеленіп алу (208 б. ҚК). Ақпаратты беруге мәжбүрлеу (209 б.ҚК). Зиян келтіретін компьютерлік бағдарламалар мен бағдарламалық өнімдерді жасау, пайдалану немесе тарату (210 б. ҚК). [Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды құқыққа сыйымсыз тарату](#sub2110000)  (211 б. ҚК). Құқыққа қайшы мақсаттарды көздейтін интернет-ресурстарды орналастыру үшін қызметтер ұсыну (212 б. ҚК). Ұялы байланыстың абоненттiк құрылғысының сәйкестендiру кодын, абоненттi сәйкестендiру құрылғысын құқыққа сыйымсыз өзгерту, сондай-ақ абоненттiк құрылғының сәйкестендiру кодын өзгерту үшiн бағдарламаларды жасау, пайдалану, тарату (213 б. ҚК).

**Тақырып 27. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі және түрлері, жалпы қылмыстық құқықтық сипаттамасы. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың тектік объектісінің сипаттамасы. ҚР ҚК 8 тарауындағы баптары диспозицияларының бланкеттік сипаттамасы және ҚР экономикалық қызмет негіздерін реттеуші нормативті құқықтық актілер.

ҚР заңнамасы бойынша кәсіпкерлік қызмет түсінігі. Банктік және кәсіпкерлік қызметке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Заңсыз кәсiпкерлiк, заңсыз банктік қызмет (214 б. ҚК). Жалған кәсіпкерлік (215 б. ҚК) Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттер жасау (216 б. ҚК).

Инвестициялық-қаржы саласындағы қылмыстық құқық бұзушылық. Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және оған басшылық ету (217 б. ҚК) [Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыру (жылыстату)](#sub2180000) (218 б. ҚК). [Кредиттi заңсыз алу немесе бюджеттік кредитті мақсатсыз пайдалану](#sub2190000) (219 б. ҚК). Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны мақсатсыз пайдалану (220 б. ҚК).  [Банктiң ақшасын заңсыз пайдалану](#sub2430000) (243 б. ҚК).

Тұтынушының қызығушылықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Монополистiк қызмет (221 б.ҚК).  [Тауар белгісін заңсыз пайдалану](#sub2220000)  (222 б. ҚК).

Бағалы қағаздардың айналымын бұзуына байланысты қылмыстық құқық бұзушылық. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы.  [Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығару тәртiбiн бұзуы](#sub2240000) (224 б. ҚК). Бағалы қағаздар эмитентi лауазымды адамының ақпарат бермеуi не көрiнеу жалған мәлiметтер беруi (225 б. ҚК).[Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiне көрiнеу жалған мәлiметтер енгiзу](#sub2260000)  (226 б. ҚК).[Бағалы қағаздар нарығы кәсiби қатысушыларының көрiнеу жалған мәлiметтер беруi](#sub2270000) (227 б. ҚК).[Бағалы қағаздармен операциялар жүргiзу қағидаларын бұзу](#sub2280000) (228 б. ҚР ҚК) Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау (229 б. ҚК).

Экономикалық сипатты ақпараттандыру аумағындағы қылмыстық құқық бұзушылық. [Коммерциялық немесе банктiк құпияны құрайтын мәлiметтердi заңсыз алу және жария ету](#sub2230000)  (223 б. ҚК). Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер (230 б. ҚК). Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзу (241 б. ҚК). Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер ұсыну (242 б. ҚК).

Төлем қағаздарды заңсыз пайдаланумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылық. [Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу](#sub2310000)  (231 б. ҚК).[Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе өткізу](#sub2320000)  (232 б. ҚК). Акцизделетiн тауарларды акциздiк маркалармен және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларымен таңбалаудың тәртiбi мен қағидаларын бұзу, акциздiк маркаларды және (немесе) есепке алу-бақылау маркаларын қолдан жасау және пайдалану (233 б. ҚК). Ұлттық және шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (235 б. ҚК).

Кедендік реттеу саласындағы қылмыстық құқық бұзушылық. Экономикалық контрабанда (234 б. ҚК).  [Кедендік төлемдер мен алымдарды төлеуден жалтару](#sub2360000) (236 б.ҚК).

Банкроттық қызметпен байланысты қылмыстық құқық бұзушылық. Оңалту және банкроттық кезіндегі құқыққа сыйымсыз әрекеттер (237 б. ҚК). Әдейi банкроттық (238 б. ҚК).[Төлем қабiлетсiздiгiне дейiн жеткiзу](#sub2390000)  (239 б. ҚК). Жалған банкроттық (240 б. ҚК).

Салық төлеу саласындағы қылмыстық құқық бұзушылық. Азаматтың салық және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтаруы (244 б. ҚК). Ұйымдарға салынатын салықты және (немесе) бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуден жалтару (245 б. ҚК). Салық төлеушiнiң салық берешегi есебіне билiк ету шектелген мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер (246 б. ҚК).

Экономикалық қызмет саласындағы басқа да қылмыстық құқық бұзушылық. Заңсыз сыйақы алу (247 б. ҚК). Мәмiле жасауға немесе оны жасаудан бас тартуға мәжбүрлеу (248 б. ҚК). Рейдерлiк (249 б. ҚК).

**Тақырып 28. Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделерiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделерiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы. Коммерциялық немесе өзге ұйымда басқару функцияларын орындайтын адамдардың түсінігі (қр қк 3 б. 19 т.).

Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделерiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың арнайы субъектілерінің белгілері. Коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделерiне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлері. өкiлеттiктердi терiс пайдалану (250 б. ҚК). Жекеше нотариустардың, бағалаушылардың, жеке сот орындаушыларының, медиаторлардың және аудиторлық ұйым құрамында жұмыс iстейтiн аудиторлардың өкiлеттiктердi терiс пайдалануы (251 б. ҚК). Жекеше күзет қызметтерi қызметшiлерiнiң өкiлеттiктерiн асыра пайдалануы (252 б. ҚК). Параға коммерциялық сатып алу (253 б. ҚК). Мiндеттерiне адал қарамау (254 б. ҚК). Осы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлері.

**Тақырып 29. Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар түсінігі, жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және түрлері. Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жіктелуі.

Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы құқық бұзушылықтар. Террористік қылмыстардың жалпы сипаттамасы және анализі. [Терроризм актісі](#sub2550000)  (ҚК 255 бабы). Терроризм актісінің объективтік жағының белгілері бойынша ұқсас, өзге қылмыстардан айырмашылығы. Терроризмдi насихаттау немесе терроризм актiсiн жасауға жария түрде шақыру ( ҚК 256 бабы). Террористiк топ құру, оған басшылық ету және оның әрекетіне қатысу (ҚК 257 бабы).  [Террористiк немесе экстремистiк әрекетті қаржыландыру және терроризмге не экстремизмге өзге де дем берушілік (ҚК 258 бабы). Террористiк не экстремистiк әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды азғырып көндіру немесе даярлау не қаруландыру (ҚК 259 бабы). Террористік немесе экстремистік даярлықтан өту(ҚК 260 бабы). Адамды кепiлге алу (ҚК 261 бабы). Ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу (ҚК 262 бабы). Қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу (ҚК 263 бабы). Трансұлттық қылмыстық қоғамдастық құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған қатысу (ҚК 265 бабы). Қылмыстық топтың әрекетін қаржыландыру, сол сияқты мүлкін сақтау, бөлу, қаржыландыру арналарын әзiрлеу (ҚК 266 бабы). Заңсыз әскерилендiрiлген құралымды ұйымдастыру (ҚК 267 бабы). Бандитизм (ҚК 268 бабы). Ғимараттарға, құрылыстарға, қатынас және байланыс құралдарына шабуыл жасау немесе оларды басып алу (ҚК 269 бабы). Әуе немесе су кемесін не жылжымалы темiржол составын айдап әкету, сол сияқты басып алу (ҚК 270 бабы). Теңiз қарақшылығы (ҚК 271 бабы). Жаппай тәртiпсiздiктер (ҚК 272 бабы). Терроризм актiсi туралы көрiнеу жалған хабарлау (ҚК 273 бабы).Көрінеу жалған ақпарат тарату (ҚК 274 бабы).](#sub2580000)

Жалпы қауіпсіздік жағдайына қол сұғатын, әртүрлі жұмыстарды жүзеге асыру ережелерін бұзумен байланысты және айтарлықтай қауіпті заттарды пайдаланумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар. Жаппай қырып-жою қаруын, қару-жарақты және әскери техниканы жасау кезiнде пайдаланылатын технологиялардың, ғылыми-техникалық ақпараттың және көрсетілетін қызметтердің заңсыз экспорты (ҚК 275 бабы). Атом энергиясын пайдалану объектiлерiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу (ҚК 276 бабы).Тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргiзу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу (ҚК 277 бабы). Сапасыз салынған құрылыс (ҚК 278 бабы). Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қағидаларды немесе нормативтердің талаптарын бұзу (ҚК 279 бабы). Сараптамалық жұмыстарды немесе инжинирингтiк қызметтер көрсетуді тиісінше орындамау (ҚК 280 бабы). Жарылыс қаупi бар объектiлерде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу (ҚК 281 бабы). Ғарыш қызметiн жүзеге асыру кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу (ҚК 282 бабы). Радиоактивтi заттармен, радиоактивті қалдықтармен, ядролық материалдармен заңсыз жұмыс істеу (ҚК 283 бабы). Радиоактивтi заттарды, радиоактивті қалдықтарды немесе ядролық материалдарды жымқыру не қорқытып алу (ҚК 284 бабы). Радиоактивтi заттармен, радиоактивті қалдықтармен, ядролық материалдармен жұмыс iстеу қағидаларын бұзу (ҚК 285 бабы). Айналыстан алып қойылған заттардың немесе айналысы шектелген заттардың контрабандасы (ҚК 286 бабы). Өрт қауiпсiздiгi талаптарын бұзу (ҚК 292 бабы). Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүрумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар. Осы топтағы қылмыстық құқық бұзушылықтар пәнінің жалпы сипаттамасы. Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру (ҚК 287 бабы).Қаруды заңсыз жасау (ҚК 288 бабы). Атыс қаруын ұқыпсыз сақтау (ҚК 289 бабы). Қаруды, оқ-дәрілердi, жарылғыш заттарды немесе жарылыс құрылғыларын күзету жөнiндегi мiндеттердi тиiсiнше орындамау (ҚК 290 бабы). Қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттар мен жарылыс құрылғыларын жымқыру не қорқытып алу (ҚК 291 бабы).

Қоғамдық тәртіпке қол сұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бұзақылық (ҚК 293 бабы). Тағылық (ҚК 294 бабы). Археологиялық жұмыстарды заңсыз жүргізу (ҚК 295 бабы).

**Тақырып 30. Халық денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Халық денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі, жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және түрлері. Осы топтағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың тектік объектісінің сипаттамасы. Қылмыстық-құқықтық күзетудің өзге де объектілеріне қол сұғатын халық денсаулығына және имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардан ерекшелігі (тұлға, экология және т.б.).

Есірткі, психотроптық заттармен, сол тектестермен, прекурсорлармен өткізу мақсатынсыз заңсыз жұмыс істеу (ҚК 296 бабы). ҚК 296 бабы бойынша қылмыстық жауаптылықтан босату негіздері. Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу (ҚК 297 бабы).

Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді жымқыру не қорқытып алу (ҚК 298 бабы). Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтынуға көндiру (ҚК 299 бабы). Құрамында есiрткi заттар бар, өсiруге тыйым салынған өсiмдiктердi заңсыз егіп-өсіру (ҚК 300 бабы). Улы заттардың, сондай-ақ есiрткi, психотроптық немесе улы заттарды дайындау немесе қайта өңдеу үшін пайдаланылатын заттардың, құрал-саймандардың немесе жабдықтардың заңсыз айналымы (ҚК 301 бабы). Есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді тұтыну үшiн притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және осы мақсаттар үшiн үй-жайлар беру (ҚК 302 бабы).Есiрткi, психотроптық немесе улы заттармен жұмыс істеу қағидаларын бұзу (ҚК 303 бабы).

Санитариялық қағидаларды немесе гигиеналық нормативтерді бұзу (ҚК 304 бабы). Адамдардың өмiрiне немесе денсаулығына қауiп төндiретiн мән-жайлар туралы ақпаратты жасыру (ҚК 305 бабы). Қауiпсiздiк талаптарына сай келмейтін тауарларды шығару немесе сату, жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету (ҚК 306 бабы). Дәрiлiк немесе басқа құралдарды пайдаланып есеңгiрету үшiн притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау (ҚК 310 бабы).

Қоғамдық имандылыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылық. Осы топтағы құқық бұзушылықтардың тікелей объектілерінің жалпы сипаттамасы. Заңсыз ойын бизнесiн ұйымдастыру (ҚК 307 бабы). Жезөкшелiкпен айналысуға тарту (ҚК 308 бабы). Жезөкшелiкпен айналысуға арналған притондар ұйымдастыру немесе оларды ұстау және жеңгетайлық (ҚК 309 бабы).

Порнографиялық материалдарды немесе заттарды заңсыз тарату (ҚК 311 бабы). Кәмелетке толмағандардың порнографиялық бейнелерi бар материалдарды немесе заттарды дайындау және олардың айналымы не оларды порнографиялық сипаттағы ойын-сауық iс-шараларына қатысу үшiн тарту (ҚК 312 бабы). Қатыгездiк пен күш қолдануға бас ұруды насихаттайтын туындыларды заңсыз тарату (ҚК 313 бабы). Өлген адамдардың мәйiттерiн және олар жерленген жерлердi қорлау (ҚК 314 бабы).

Адам мәйiтiнiң ағзалары мен тiндерiн заңсыз алып қою (ҚК 315 бабы). Жануарларға қатыгездiк жасау (ҚК 316 бабы).

**Тақырып 31 . Медициналық құқық бұзушылықтар.**

Медициналық құқық бұзушылықтардың жалпы құқықтық –құқықтық сипаты және түрлері. Медициналық құқық бұзушылық белгілерінің сипаттамасы. Қасақана немесе абайсызда жасалған медициналық құқық бұзушылықтар. Медициналық құқық бұзушылықтар жасаған кездегі қолсұғушылықтардың қосымша объектілері.

 Медицина немесе фармацевтика жұмыскерiнiң кәсiптік мiндеттерiн тиiсiнше орындамауы (ҚК 317 бабы). Клиникалық зерттеулер жүргiзу тәртiбiн және профилактиканың, диагностиканың, емдеудiң және медициналық оңалтудың жаңа әдiстерi мен құралдарын қолдану тәртiбiн бұзу (ҚК 318 бабы). Заңсыз түсік жасау (ҚК 319 бабы).Науқасқа көмек көрсетпеу (ҚК 320 бабы).Дәрiгерлiк құпияны жария ету (ҚК 321 бабы). Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет және есiрткi немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретiн рецептілердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не оларды қолдан жасау (ҚК 322 бабы). Жалған дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен немесе медициналық техникамен жұмыс істеу (ҚК 323 бабы).

 **Тақырып 32. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және түрлері. Жекелеген экологиялық құқық бұзушылықтар затының сипаттамасы. Қасақана және абайсызда жасалатын экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар. Жекелеген экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың саралау белгілерінің сипаттамасы.

Қоршаған ортаны қорғау ережелерін бұзумен байланысты экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар. Шаруашылық немесе өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптарды бұзу (ҚК 324 бабы). Экологиялық тұрғыдан әлеуетті қауіпті химиялық немесе биологиялық заттармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу (ҚК 325 бабы). Микробиологиялық немесе басқа да биологиялық агенттермен немесе уытты заттармен жұмыс iстеу кезінде экологиялық талаптарды бұзу (ҚК 326 бабы). Ветеринариялық қағидаларды немесе өсiмдiктердiң аурулары мен зиянкестерiне қарсы күресу үшiн белгiленген қағидаларды бұзу (ҚК 327 бабы). Экологиялық ластау зардаптарын жою жөнінде шаралар қолданбау (ҚК 343 бабы).

Жасанды табиғат объектілеріне зиян тигізетін экологиялық құқық бұзушылықтар. Суларды ластау, қоқыстау немесе сарқу (ҚК 328 бабы). Атмосфераны ластау (ҚК 329 бабы). Теңiз ортасын ластау (ҚК 330 бабы). Қазақстан Республикасының континенттік қайраңы және Қазақстан Республикасының айрықша экономикалық аймағы туралы заңнаманы бұзу (ҚК 331 бабы). Жердi бүлдiру (ҚК 332 бабы). Жер қойнауын қорғау және пайдалану қағидаларын бұзу (ҚК 333 бабы). Жер қойнауын өз бетінше пайдалану (ҚК 334 бабы).

Тірі табиғат (флора мен фауна) объектілеріне зиян тигізетін экологиялық құқық бұзушылықтар. Балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсiмдiктерін заңсыз алу (ҚК 335 бабы). Балық қорларын қорғау қағидаларын бұзу (ҚК 336 бабы). Заңсыз аңшылық (ҚК 337 бабы). Жануарлар дүниесiн қорғау қағидаларын бұзу (ҚК 338 бабы). Өсiмдiктердің немесе жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген, сондай-ақ пайдалануға тыйым салынған түрлерімен, олардың бөліктерімен немесе дериваттарымен заңсыз айналысу (ҚК 339 бабы). Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау (ҚК 340 бабы). Ормандарды жою немесе зақымдау (ҚК 341бабы). Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимiн бұзу (ҚК 342 бабы).

**Тақырып 33. Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және түрлері. Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың арнайы белгілері. Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың диспозияциясының бланкеттік сипаттамасы. Қылмыстық құқық бұзушылықтың жалпы және арнайы субъектісімен жасалатын көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамы. Көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау кезіндегі қол сұғушылықтың қосымша объектілері.

Жол жүру ережесіне қатысушылардың қауіпсіз көлік қозғалыстың жалпы ережелерін бұзумен байланысты көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар. Темiржол, әуе, теңіз немесе өзен көлiгi жүрісі немесе оларды пайдалану қауiпсiздiгi қағидаларын бұзу (ҚК 344 бабы). Көлiк құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы (ҚК 345 бабы). Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған, алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты көлік құралын осындай адамның басқаруына беру немесе көлік құралын осындай адамның басқаруына жол беру (ҚК 346 бабы). Жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетіп қалу (ҚК 347 бабы).

Көлікті қауіпсіз пайдалану ережесін бұзумен байланысты көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар. Басқаруға құқығы жоқ жүргізушінің көлiк құралын басқаруына жол беру (ҚК 349 бабы). Көлiк құралдарын немесе қатынас жолдарын қасақана жарамсыздыққа келтiру (ҚК 350 бабы). Көлiктiң қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн қағидаларды бұзу (ҚК 351 бабы). Пойызды қажет болмаған жағдайда өз бетiнше тоқтату (ҚК 352 бабы). Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу (ҚК 353 бабы).

Құбырларды пайдалану ережелерін бұзумен байланысты көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтар. Магистральдық құбырларды салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсiздiк қағидаларын бұзу (ҚК 354 бабы). Құбырларды қасақана зақымдау немесе қирату (ҚК 355 бабы). Құбырларды абайсызда зақымдау немесе қирату (ҚК 356 бабы).

Теңіз, өзен және әуе көліктерін пайдалану саласындағы көліктік қылмыстық құқық бұзушылықтар. Кеме капитанының апатқа ұшырағандарға көмек көрсетпеуi (ҚК 357 бабы). Алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның әуе, теңіз өзен кемесiн немесе шағын көлемді кемені басқаруы, әуе, теңіз, өзен кемесiн немесе шағын көлемді кемені осындай адамның басқаруына беру немесе осындай адамның басқаруына жол беру (ҚК 358 бабы). Басқаруға құқығы жоқ адамның әуе, теңіз немесе өзен кемесін басқаруына жол беру (ҚК 359 бабы). Халықаралық ұшу қағидаларын бұзу (ҚК 360 бабы).

### Тақырып 34. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар.

Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы. Осы топтағы қылмыстық құқық бұзушылықтардағы қол сұғущылықтардың тектік объектісі. Осы топтағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектісінің сипаттамасы. ҚР ҚК 3 бабының 29 тармағына сәйкес, жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтарға жататын ҚР ҚК 15 тарауының қылмыстық құқық бұзушылықтары. ҚР жемқорлықпен күрес заңнамасының жалпы сипаттамасы.

Лауазымдық өкiлеттiктерді теріс пайдалану (ҚК 361 бабы). Билiктi немесе лауазымдық өкiлеттiктерді асыра пайдалану (ҚК 362 бабы). Лауазымды адамның өкiлеттiктерін иемденіп алу (ҚК 363 бабы). Кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу (ҚК 364 бабы). Заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау (ҚК 365 бабы). Қызметтiк жалғандық жасау (ҚК 369 бабы). Қызметтегi әрекетсiздiк (ҚК 370 бабы). Салғырттық (ҚК 371 бабы).

Парақорлық: парақорлықтың даму тарихы, түсінігі және түрлері. ҚР заңнамасы бойынша пара алу затының жалпы сипаттамасы. Пара алу (ҚК 366 бабы). Пара беру (ҚК 367 бабы). Парақорлыққа делдал болу (ҚК 368 бабы). ҚК 367 бабының ескертуіне сәйкес пара алушыны қылмыстық жауаптылықтан босату Парақорлықтың саралаушы құрамының жалпы сипаттамасы (ірі көлем, іс-әрекетті бір топ адамның жасауы және т.б.).

**Тақырып 35. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Басқару тәртібіне қарсы құқық бұзушылықтардың жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және түрлері. Басқару тәртібіне қарсы құқық бұзушылықтардың жекелеген затының сипаттамасы, сондай-ақ осы қол сұғушылықтардан жәбір шеккендер белгілерінің сипаттамасы. Басқару тәртібіне қарсы құқық бұзушылықтарды жасау кезіндегі қол сұғушылықтардың қосымша объектілері.

ҚР-ның мемлекеттк рәміздерін пайдалану ережелерін бұзумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар. Мемлекеттік рәміздерді қорлау (ҚК 372 бабы). Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентін Елбасын көпшілік алдында қорлау және оның абыройы мен қадір-қасиетіне өзге де қол сұғу, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының бейнесін бүлдіру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының заңды қызметіне кедергі жасау (ҚК 373 бабы). Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне Елбасына тиіспеушілік кепілдігін бұзу (ҚК 374 бабы). Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын заңсыз көтеру (ҚК 391 бабы).

 Мемлекеттік басқару субъектілерінің басқарушылық қызметіне кедергі келтірумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қазақстан Республикасы Президентiнiң абыройы мен қадiр-қасиетiне қол сұғу және оның қызметiне кедергi жасау (ҚК 375 бабы). Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының абыройы мен қадiр-қасиетiне қол сұғу және оның қызметiне кедергi жасау (ҚК 376 бабы). Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң қызметіне кедергi жасау (ҚК 377 бабы). Билік өкiлiн қорлау (ҚК 378 бабы). Билік өкіліне бағынбау (ҚК 379 бабы). Билік өкiлiне қатысты күш қолдану (ҚК 380 бабы). Прокурордың қызметiне кедергi жасау және оның заңды талаптарын орындамау (ҚК 381 бабы). Жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамға қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi жария ету (ҚК 382 бабы).

 Ресми құжаттар және өзге де ресми белгілерді пайдалану ережелерін бұзумен байланысты қылмыстық құқық бұзушылықтар. Ресми құжаттарды және мемлекеттiк наградаларды иемдену немесе өткiзу (ҚК 383 бабы).Құжаттарды заңсыз алып қою, құжаттарды,мөртабандарды, мөрлердi жымқыру, жою, бүлдіру немесе жасыру (ҚК 384 бабы). Жалған құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi, бланкілерді, мемлекеттiк пошта төлем белгілерін, мемлекеттiк наградаларды қолдан жасау, дайындау немесе өткiзу (ҚК 385 бабы). Көлік құралының сәйкестендіру нөмірін қолдан жасау, жою, көрінеу қолдан жасалған сәйкестендіру нөмірі бар көлік құралын өткізу (ҚК 386 бабы). Қызыл Жарты ай, Қызыл Крест, Қызыл Кристалл эмблемалары мен белгiлерiн заңсыз пайдалану (ҚК 397 бабы).

 ҚР Мемлекеттік шекарасы туралы заңнаманы және көші-қон заңнамасы саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын қасақана заңсыз кесіп өту (ҚК 392 бабы). Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау (ҚК 393 бабы). Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру (ҚК 394 бабы). Қазақстан Республикасында шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану қағидаларын бірнеше рет бұзу (ҚК 395 бабы). Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын құқыққа қайшы өзгерту (ҚК 396 бабы). ҚР азаматтарының қоғамдық ұйымдарға кіру құқығы туралы заңнаманы бұзатын қылмыстық құқық бұзушылықтар. Жиналыстарды, митингілердi, пикеттерді, көше шерулерiн және демонстрацияларды ұйымдастыру мен өткiзу тәртiбiн бұзу (ҚК 400 бабы). Соғыс уақытында немесе төтенше жағдай кезінде тыйым салынған ереуiлге басшылық ету, ұйымның жұмысына кедергi жасау (ҚК 401 бабы). Сот заңсыз деп таныған ереуілге қатысуды жалғастыруға арандататын әрекеттер (ҚК 402 бабы). Қоғамдық бiрлестiктер мүшелерiнiң мемлекеттiк органдардың қызметiне заңсыз араласуы (ҚК 403 бабы). Заңсыз қоғамдық және басқа да бiрлестiктер құру, олардың қызметiне басшылық ету және қатысу (ҚК 404 бабы). Қоғамдық немесе дiни бiрлестiктiң не өзге де ұйымның экстремизмдi немесе терроризмді жүзеге асыруына байланысты олардың қызметiне соттың тыйым салу немесе тарату туралы шешiмiнен кейiн олардың қызметiн ұйымдастыру және оған қатысу (ҚК 405 бабы). Шет мемлекеттердiң саяси партиялары мен кәсiптiк одақтарына жәрдем көрсету (ҚК 406 бабы).

Басқарушылық қызмет тәртібіне қол сұғатын өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар. Әскери қызметтен жалтару (ҚК 387 бабы). Жұмылдыруға шақырудан жалтару (ҚК 388 бабы). Өзiнше билiк ету (ҚК 389 бабы). Билік өкiлiнiң немесе жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетiмен иемденіп алу (ҚК 390 бабы). Байланыс желiлерi мен құрылыстарын, сондай-ақ мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерді күзету қағидаларын бұзу (ҚК 398 бабы). Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, жасау, иемдену, өткізу немесе пайдалану (ҚК 399 бабы).

**Тақырып 36. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және түрлері. Осы топтағы қолсұғушылықтарды қылмыстық-құқықтық қорғаудың тектік объектілерінің спецификасы. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жеке құрамдарындағы арнайы субъектілерінің белгілері. Осы топтағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасау кезіндегі қол сұғушылықтардың қосымша объектілері. Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың өзге қылмыстық-құқықтық қорғау обектілеріне қолсұғатын қылмыстық құқық бұзушылықтардан айырмашылығы. ҚР ҚК-нің 17 тарауының арнайы қылмыстық-құқықтық нормалары.

Сот төрелігі органдарының лауазымды тұлғаларымен жасалатын сот төрелігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Көрiнеу кiнәсiз адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту (ҚК 412 бабы). Қылмыстық жауаптылықтан көрiнеу заңсыз босату (ҚК 413 бабы). Көрiнеу заңсыз ұстап алу, күзетпен қамауға алу немесе күзетпен ұстау (ҚК 414 бабы). Айғақтар беруге мәжбүрлеу (ҚК 415 бабы). Дәлелдемелерді және жедел-іздестіру материалдарын бұрмалау (ҚК 416 бабы). Көрiнеу әдiлетсiз сот үкiмiн, шешiмiн немесе өзге де сот актiсiн шығару (ҚК 418 бабы). Сотқа дейінгі іс жүргізу деректерiн жария ету (ҚК 423 бабы). Мемлекеттік қорғауға жататын адамдарға қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы мәлiметтердi жария ету (ҚК 424 бабы). Тізімдеме жасалған немесе тыйым салынған не тәркiлеуге жататын мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер (ҚК 425 бабы). Қылмыстық құқық бұзушылықты жасыру (ҚК 433 бабы).

Өзге тұлғалармен жасалатын сот төрелігіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Сот төрелiгiн жүзеге асыруға және сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi жасау (ҚК 407 бабы). Сот төрелiгiн немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның өмiрiне қол сұғу (ҚК 408 бабы). Сот төрелiгiн немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыруға байланысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттерi (ҚК 409 бабы). Сотты құрметтемеу (ҚК 410 бабы). Судьяға, алқабиге, прокурорға, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына қатысты жала жабу (ҚК 411 бабы). Парамен коммерциялық сатып алуға не парақорлыққа арандату (ҚК 417 бабы). Көрiнеу жалған сөз жеткiзу (ҚК 419 бабы). Сарапшының, маманның көрiнеу жалған айғақтары, қорытындылары немесе қате аударма (ҚК 420 бабы). Куәнің немесе жәбiрленушiнiң айғақтар беруден бас тартуы (ҚК 421 бабы). Қылмысты жасырып қалу (ҚК 432 бабы). Қылмыс туралы хабарламау (ҚК 434 бабы). Адвокаттар мен өзге де адамдардың адамның және азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету жөніндегі заңды қызметіне кедергі жасау (ҚК 435 бабы).

Жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бас бостандығынан айыру орындарынан, қамақтан немесе күзеттен қашу (ҚК 426 бабы). Бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны өтеуден жалтару (ҚК 427 бабы). Қылмыстық-атқару мекемесі әкімшілігінің заңды талаптарына бағынбау (ҚК 428 бабы). Қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететін мекеменің қызметкеріне не оның жақындарына, сондай-ақ сотталған адамға қатысты күш қолдану қатерін төндіру немесе олардың денсаулығына немесе өміріне қол сұғу (ҚК 429 бабы). Сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін не атқарушылық құжатты орындамау (ҚК 430 бабы). Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарға сот белгiлеген әкiмшiлiк қадағалаудан жалтару (ҚК 431 бабы).

**Тақырып 37. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар.**

Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы және түрлері. ҚР ҚК 3 бабының 6 тарамғына сәйкес әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың сипаттамасы. Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының саралушы белгілерінің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы (соғыс уақытында, әскери жағдайда немесе төтенше жағдайлар кезінде әрекет ету, өызмет мүддесіне айтарлықтай зиян келтіру және т.б.). Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар жасау кезінде қылмыстық-құқықтық қорғаудың қосымша объектілері.

Бағыныштылық тәртібі мен жарғылық қарым-қатынастарға қарсы әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бұйрыққа бағынбау немесе оны өзгедей орындамау (ҚК 437 бабы). Бастыққа қарсылық көрсету немесе оны қызметтiк мiндеттерiн бұзуға мәжбүрлеу (ҚК 438 бабы). Бастыққа қатысты күш қолдану әрекеттерi (ҚК 439 бабы). Әскери қызметшiлер арасында бағыныштылық қатынастар болмаған кезде олардың арасындағы өзара қарым-қатынастардың жарғылық қағидаларын бұзу (ҚК 440 бабы).

Әскери қызметті өтеуден жалтарумен байлансыты әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету (ҚК 441 бабы). Қашқындық (ҚК 442 бабы). Әскери қызметті атқарудан жалтару немесе бас тарту (ҚК 443 бабы).

Арнайы қызметті өтеу тәртібін бұзумен байланысты әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Жауынгерлiк кезекшiлiктi атқару қағидаларын бұзу(ҚК 444 бабы). Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету жөніндегі қағидаларды бұзу (ҚК 445 бабы). Қарауыл (вахта) қызметiн атқарудың жарғылық қағидаларын бұзу (ҚК 446 бабы). Iшкi қызмет атқарудың немесе гарнизонда патруль болудың жарғылық қағидаларын бұзу (ҚК 447 бабы). Бақылаушы қызметін атқару қағидаларын бұзу (ҚК 448 бабы). Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызмет атқару қағидаларын бұзу (ҚК 449 бабы).

Басшымен немесе лауазымды тұлғамен жасалатын әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Осы қылмыстық құқық бұзушылықтардың мемелкеттік қызмет және мемелкеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардан ерекшеліктері. Билiктi терiс пайдалану (ҚК 450 бабы). Билiктi асыра пайдалану (ҚК 451 бабы). Биліктің әрекетсіздігі (ҚК 452 бабы). Қызметке салғырт қарау (ҚК 453 бабы). Әскери сипаттағы құпия мәлiметтердi жария ету немесе әскери сипаттағы құпия мәлiметтер жеткізгіштерді жоғалту (ҚК 458 бабы).

Соғыс әрекеттерін жүргізу ережелерін бұзумен байланысты әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Осы топтағы әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың адамзат қауіпсізідігі мен бейбітшілікке қарсы қылмыстардан ерекшеліктері. Батып бара жатқан әскери корабльді тастап кету (ҚК 454 бабы). Соғыс жүргiзу құралдарын қарсыласқа беру немесе қалдырып кету (ҚК 455 бабы). Тұтқынға өз еркiмен берiлу (ҚК 456 бабы). Мародерлік (ҚК 457 бабы).

Әскери мүлікті пайдалану тәртібін бұзумен байланысты әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Осы қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының субъективті белгілерінің ерекшеліктері. Әскери мүлiктi қасақана жою немесе бүлдiру (ҚК 459 бабы). Әскери мүлiктi абайсызда жою немесе бүлдiру (ҚК 460 бабы). Әскери мүлiктi жоғалту (ҚК 461 бабы). Қару-жарақпен, сондай-ақ айналадағыларға қауiп төндіретін заттармен және нәрселермен жұмыс істеу қағидаларын бұзу (ҚК 462 бабы).

Әскери техниканы пайдалану ережелерін бұзумен байланысты әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар. Осы топтағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтардан айырмашылығы. Машиналарды жүргiзу немесе пайдалану қағидаларын бұзу (ҚК 463 бабы). Ұшу немесе оған дайындалу қағидаларын бұзу (ҚК 464 бабы). Корабль жүргiзу қағидаларын бұзу (ҚК 465 бабы). Адамның алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде машиналарды жүргізуі, корабльдерді жүргізуі, әскери ұшу аппаратын басқаруы, әскери техниканы осындай адамның жүргізуіне немесе басқаруына беру не жүргізуіне немесе басқаруына жол беру (ҚК 466 бабы).

**3.2 Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы**

**Жалпы бөлім**

**Тақырып 1. Қылмыстық-процестік құқықтың түсінігі, мәні және міндеттері.**

Қылмыстық-процестік құқықтың және қылмыстық процестің түсінігі.Қылмыстық-процестік саясат. Қылмыстық-процестік құқық ұлттық құқықтың дербес саласы ретінде. Құқықтық реттеу әдістері. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу туралы нормативтік құқықтық актілерді жүйелеу ережелері. Қылмыстық-процестік құқықты теориялық түйсіну. «Қылмыстық-процестік құқық», «қылмыстық процесс» және «қылмыстық істің қозғалысы» ұғымдарының ара қатынасы. Қылмыстық-процестік құқық және қылмыстық-процестік қызмет. Қылмыстық-процестік құқық пен қылмыстық процестің мәні мен мазмұны. Қылмыстық-процестік заңның кеңістікте, уақытта және адамдар арасында әрекет етуі. Қылмыстық-процестік кодекстің және қылмыстық-процестік норманың құрылымы. Қылмыстық процестің мақсаттары мен міндеттері. Қылмыстық процесс міндеттерінің оның қағидаттарымен байланысы. Қылмыстық-процестік міндеттер. Қылмыстық-процестік нысан және оны жіктеу. Қылмыстық-процестік құқықтың құқықтың өзге салаларымен өзара байланысы. Сотқа дейінгі және соттағы қылмыстық процесс (қылмыстық істің қозғалысы). Қылмыстық процестің жүйесі. Қылмыстық процестің негізгі және айрықша сатылары. Қылмыстық істің сатылар бойынша қозғалысы. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысы. Прокурордың айыпталушыны сотқа беру сатысы. Істі сотта іс жүргізуге қабылдау. Басты сот талқылауы. Апелляциялық сатыда іс жүргізу. Кассациялық сатыда іс жүргізу. Қылмыстық процесс теориясындағы «соттарды соттау» түріндегі дәстүрлі кассациялық сот. Сот шешімдерін орындау. Қадағалау сатысындағы іс жүргізу. Жаңадан анықталған мән-жайларға байланысты іс жүргізу.

Алдын ала тергеу мен қылмыстық процестің соттық сатыларының өзара байланысы. Сотқа дейін, соттан тыс, сот үшін – аксиомаларының мазмұны. Тергеуші қызметін бағыттау. Сот тергеуі тергеушілік және прокурорлық қателіктерді анықтау тәсілі ретінде. Процестің сотқа дейінгі сатыларындағы прокурордың рөлі. Соттың кеңесу бөлмесiнде шешетін мәселелері. Қылмыстық қудалау органдарының қылмыстық іс материалдарын істі сотқа жолдағанға дейін талдауы. Апелляциялық және қадағалау сатыларының ықтимал талаптарын ескере отырып қылмыстық істі қарап шығу. Жаңадан анықталған мән-жайларға байланысты іс жүргізуді қайта жалғастыру сот-тергеу қателіктерін жөндеу құралы ретінде.

Қылмыстық-процестік құқықтың және қылмыстық процестің тәрбиелік-алдын алушылық маңызы. Қылмыстардың алдын алу және құқыққа құрметпен қарауды қалыптастыру. Қылмыстылыққа қарсы тұру шараларының жүйесіндегі қылмыстық процестің тәрбиелік-алдын алушылық міндеті. Қылмыстық-процестік шешімдердегі алдын алушылық жұмыс. Ынталандырушылық сипаттағы ұсынымдар.

**Тақырып 2. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңнама.**

Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртібін анықтайтын заңнаманың қайнар көздері. Ұлттық қылмыстық-процестік заңнаманың даму кезеңдері. РКФСР ХКК-нің Декреттері: 1917 жылғы 24 қазандағы «Сот туралы» (Декрет №1), 1918 жылғы 7 наурыздағы «Сот туралы» (Декрет №2), 1918 жылғы 20 шілдедегі «Сот туралы» (Декрет №3). 1922 жылғы 25 мамырдағы РКФСР ҚІЖК. 1923 жылғы 15 ақпандағы РКФСР ҚІЖК. 1924 жылғы 31 қазандағы КСР Одағы және одақтас республикалардың қылмыстық сот iсiн жүргiзу негіздері. 1958 жылғы 25 желтоқсандағы КСР Одағы және одақтас республикалардың қылмыстық сот iсiн жүргiзу негіздері. 1959 жылғы 22 шілдедегі Қазақ КСР ҚІЖК. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы ҚР ҚІЖК. ҚР конституциялық заңнамасы. Халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптерi мен нормалары. Бір тарапы Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық және өзге де міндеттемелер. ҚР Конституциялық Кеңесінің және Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары. ҚР Бас Прокурорының ҚР ҚІЖК нормаларын қолдану мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері.

Конституциялық құқық қылмыстық іс жүргізу заңнамасының қайнар көзі ретінде. 1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясы. Конституциялық заңдар.

Қылмыстық-іс жүргізу кодексі – қылмыстық процесті жүргізуші органдар мен адамдардың «жорықтық» заңы. 2014 жылғы 4 шілдедегі ҚР Қылмыстық-процестік кодексі қылмыстық-процестік құқықтың тікелей қайнар көзі ретінде. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің ҚР Қылмыстық кодексін жүзеге асырудағы маңызы. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің Жалпы және Ерекше бөлімдерінің мазмұны.

# Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртібін анықтайтын заңнаманың өзге қайнар көздері. ҚР ратификациялаған халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптерi мен нормаларының талаптары. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт. Азаптауларға және басқа да қатыгез, адамгершiлiкке жатпайтын және ар-намысты қорлайтын iс-әрекеттер мен жазалау түрлерiне қарсы конвенция. Қылмыстық процестегі құқық қорғаушылық, арнайы, қадағалаушылық және азаматтардың құқықтарын қорғау қызметтерін реттейтін заңдар. Құқықтық көмек және ұстап беру жөніндегі келісімдер. Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы Минск конвенциясы, оның Хаттамасы. Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы Кишинев конвенциясы.

# ҚР Конституциялық Кеңесінің және Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары және олардың қылмыстық-процестік заңнаманың мазмұнына әсері. «ҚР Конституциялық Кеңесі туралы» ҚР Конституциялық заңы. Конституциялық Кеңес – Конституцияның «оққағары» және елдің «екінші заңшығарушысы». Конституциялық Кеңестің қылмыстық-процестік құқық және қылмыстық-процестік қызмет мәселелерін қозғайтын нормативтік қаулылары. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» ҚР Конституциялық заңы. ҚР Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларында қылмыстық-процестік құқықтың мәселелерін түсіндіру.

# ҚІЖК нормаларының құқықтың өзге салаларының нормаларымен өзара байланысы. ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіндегі қылмыстық сот iсiн жүргiзу мәселелері. Қылмыстық-процестік кодекс нормаларының Азаматтық іс жүргізу кодексінің нормаларымен ара қатынасы. Өзге заңдар мен заңға бағынышты актілер және олардың қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен байланысы, ара қатынасы және қылмыстық процесте қолдану тәртібі.

**Тақырып 3. Қылмыстық процестің қағидаттары.**

Қылмыстық процесс қағидаттарының түсінігі, маңызы және белгілері. Қылмыстық процесс қағидаттарын бағытына қарай: «идея-қағидаттар», құқықтық нормалардың жиынтығынан және заңнамадан туындайтын қағидаттар және «норма-қағидаттар» деп жіктеу.

Қылмыстық процесс қағидаттарының жүйесі және оларды топтастыру. Қылмыстық процесс теориясында қағидаттарды топтастыру. Қылмыстық процесс қағидаттарын: құқықтық бекітудің орны; әсер ету аясы; салалық тиесілілігі; қылмыстық процесс жүйесінде жүзеге асырылуы; қылмыстық процесс сатылары бойынша топтастыру. ҚР ҚІЖК бойынша қылмыстық процесс қағидаттарының жүйесі.

Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерін айқындайтын қағидаттар: түсінігі және жүйесі. Заңдылық. Жеке басқа қолсұғылмаушылық. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылық. Жазысқан хаттардың, телефон арқылы сөйлескен сөздердің, пошта, телеграф арқылы және өзге де хабарлардың құпиясы. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылық. Меншiкке қолсұғылмаушылық. Кiнәсiздiк презумпциясы. Қайтадан соттауға және қылмыстық қудалауға жол бермеушілік. Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату. Процестік әрекеттер мен шешiмдерге шағым жасау бостандығы.

Сот билігін жүзеге асыру негіздерін айқындайтын қағидаттар: түсінігі және жүйесі. Сот төрелігiн соттың ғана жүзеге асыруы. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау. Сот төрелігiн заң мен сот алдындағы теңдiк бастауларында жүзеге асыру. Судьялардың тәуелсiздiгi. Сот iсiн жүргiзудi тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы негiзiнде жүзеге асыру. Жариялылық.

Қылмыстық процесті жүргізуші органдардың қылмыстық-процестік қызметінің негіздерін айқындайтын қағидаттар: түсінігі және жүйесі. Жеке бастың абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу. Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Iстiң мән-жайларын жан-жақты, толық және объективтi зерттеу. Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау. Күдіктiнiң, айыпталушының қорғалу құқығын қамтамасыз ету. Білікті заң көмегіне құқықты қамтамасыз ету. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлi.

**Тақырып 4. Қылмыстық іс жүргізуге қатысатын мемлекеттік органдар мен тұлғалар.**

Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларының түсінігі және жіктелуі. Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларының субъективтік құқықтары мен заңды міндеттері. Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларының: қылмыстық іс жүргізу субъектілерінің түрлері, қылмыстық іс жүргізудің сатылары, қылмыстық іс-жүргізушілік құқықтыққатынас сипаты бойынша жіктелуі. Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларының ҚР ҚІЖК бойынша жіктелуі.

Сот. Қылмыстық іс бойынша сот билігінің конституциялық мақсаты. Сот инстанциялары мен жасалған қылмыс санатындағы қылмыстық істің өту сатыларына байланысты соттың құрамы. Соттың қылмыстық іс жүргізудің сотқа дейінгі және сот сатыларында сот билігін алып жүруші ретіндегі өкілеттігі. Соттың алдын алу қызметі. Соттың іс жүргізушілік мәртебесі. Тергеу сотының өкілеттіктері. Тергеу сотының өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттары. Іс бойынша төрағалық етушінің іс жүргізу мәртебесінің ерекшеліктері.

Қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар. Қылмыстық іс жүргізудегі прокурордың конституциялық тұрғыда арналуы. Қадағалаудың, алдын ала тергеу мен мемлекеттік айыптау қызметінің арақатынасы. Тергеу бөлімі бастығының іс жүргізушілік өкілеттігінің көлемі. Тергеу бөлімі бастығының ведомстволық іс жүргізушілік бақылауының іске асуы. Тергеу бөлімі бастығының нұсқауына қатысты, қылмысты, айыптау көлемін жіктеу және айыпталушыны сотқа жіберу немесе қылмыстық істі тоқтату туралы істі прокурорға жіберу сияқты сұрақтар бойынша тергеушінің құқығы. Тергеушінің іс жүргізушілік мәртебесі және қызметін іске асыруы. Тергеушінің анықтау органына іздестіру мен тергеу әрекеттерінің өндірісі туралы беретін жазбаша тапсырмасы мен жазбаша нұсқауы мазмұнындағы айырмашылық. Анықтау органы және олардың жалпы құзіреті. Анықтау органы бастығының өкілеттігі. Анықтаушының іс жүргізушілік өкілеттігі және оның тергеушіден айырмашылығы.

Өзінің немесе өзгенің құқықтары мен мүдделерін қорғайтын қылмыстық іс жүргізудің қатысушылары. Күдіктінің түсінігі, оның құқықтары мен міндеттері. Айыпталушының іс жүргізушілік мәртебесі. Қорғаушы болып табылатын тұлғалар санаты. Қорғаушының міндетті қатысуы. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегіне төленетін ақы. Қорғаушыдан бас тарту. Қорғаушының өкілеттіктері. Жәбірленуші. Жеке айыптаушы. Азаматтық арызданушы. Азаматтық жауапкер. Кәмелетке толмаған айыпталушының, күдіктінің заңды өкілдері. Жәбірленушінің, азаматтық арызданушы мен жеке айыптаушының өкілдері. Азаматтық жауапкердің өкілдері.

Қылмыстық іс жүргізуге қатысатын басқа да тұлғалар. Куә. Сарапшы және маман. Ішкі істер органдарының уәкілетті бөліністері мамандарының криминалистік зерттеулер жүргізу кезіндегі іс жүргізу қызметінің ерекшеліктері. Аудармашы. Куәгер. Сот отырысының хатшысы. Сот приставы. Медиатор.

Іс жүргізу қатысушысы ретінде тануды талап ету құқығы. Сотқа дейінгі тергеуге қатысатын тұлғаларға, олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру міндеті және олардың мүмкіндіктерін жүзеге асыру.

### Тақырып 5. Қылмыстық іс жүргізуге қатысатын тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Қылмыстық іс жүргізу қатысушыларын мемлекеттік қорғаудың дамуының негізгі кезеңдері. Халықаралық құқық нормалары мен қағидаттарындағы және шетел құқығындағы қылмыстық процеске қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қауіпсіздік шаралары. Қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз ету жөнінде шешім қабылдау тәртібі және оны қылмыстық процестің сотқа дейінгі және соттағы сатыларында жүзеге асыру.

Қылмыстық процеске қатысушы адамдарға құқыққа қайшы ықпал етудің объектілері, нысандары және көздері. Құқыққа қайшы ықпалға ұшырайтын адамдар. Тәни және психикалық ықпал ету тәсілдері.

Қылмыстық сот ісін жүргізуде қауіпсіздігін қамтамасыз ету талабының күші жүретін құқықтық қатынастардың субъектілері. Іс жүргізу үдерісіне заңсыз араласу үшін қылмыстық жауаптылық. Қылмыстық процестi жүргiзушi органның қауіпсіздік шараларын қолдану тәртібі. Мемлекет қорғауға тиіс адамдардың құқықтары. Процесуалдық және процесуалдық емес қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру нысандары. Қауіпсіздік шараларының күшін жою. Өкілетті мемлекеттік органдардың қылмыстық процеска қатысушы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты шығындарды жүзеге асыру тәртібі.

Қорғалушы адамдар туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтай отырып, куәларға, жәбірленушілерге және өзге адамдарға ықпал етудің алдын алудың әдістері мен тәсілдерінің жалпы сипаттамасы. Адал ниетті куәлар мен жәбірленушілерге бағытталған алдын алудың мәні. Куәлар мен жәбірленушілерді тәни қорғау. Куәлардың құпиялылығын және құқықтық қорғалуын қамтамасыз етудің әдістері мен тәсілдері.

Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттік қорғауды қамтамасыз ету барысында құқыққорғау органдарының өзара ықпалдасуы. Ведомствоаралық жедел кеңестер. Бірлескен бұйрықтар мен өкімдер шығару. Ақпарат алмасу. Қауіпсіздік шараларын қолдану саласындағы жедел жағдайды зерттеу және талдау. Тәжірибе алмасу. Қылмыстық процеске қатысушы тұлғаларды қорғаудың ұлттық бағдарламасы.

**Тақырып 6.** **Қылмыстық қудалау**. **Кәсіби қорғау.**

Қылмыстық қудалаудың түсінігі және мазмұны. «Қылмыстық қудалау» терминінің 1864 жылғы Қылмыстық сот ісін жүргізу жарғысында бекітілуі және төңкеріске дейінгі қылмыстық процесс теориясындағы оның мазмұны. Кеңес мемлекетінің 1922 және 1923 жылғы ҚІЖК-дегі «қылмыстық қудалау» термині. «Қылмыстық іс қозғау» және «қылмыстық қудалауды қозғау» терминдерінің ара қатынасы. «Қылмыстық қудалау» және «айыптау» ұғымдары. Кеңес заманындағы және одан кейінгі кезеңдегі қылмыстық қудалау туралы ілім.

Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру нысандары. Жеке және жеке-жариялы айыптау нысандарының мазмұны. Қылмыстық қудалаудың жариялы нысаны.

Қылмыстық істер бойынша білікті көмектің конституциялық негіздері. Қылмыстық сот ісін жүргізу қағидаттарының жүйесіндегі қорғану құқығы. Сезіктілер мен айыпталушылардың қылмыстық қудалаудын қорғану құқығын қамтамасыз етудің халықаралық стандарттары және оларды ұлттық қылмыстық-процестік заңға имплементациялау.

Қылмыстық процестің бұрынғы мен бүгінгі міндеттері жүйесіндегі қорғау міндеті. Қылмыстық істер бойынша кәсіби қорғаудың мәні мен маңызы, оның мақсаттары мен міндеттері. Қорғаудың шектері. Кәсіби қорғау және қылмыстық істер бойынша дәлелдеу. Қорғауға құқығы бар куәларды кәсіби қорғаудың ерекшеліктері.

### Тақырып 7. Процестік мәжбүрлеу шаралары.

Процестік мәжбүрлеу шараларының түсінігі, белгілері және оларды топтастыру. Процестік мәжбүрлеуді мүдделі адамдардың еркінен тыс жүзеге асыру. Процестік мәжбүрлеу мемлекеттік мәжбүрлеудің бір түрі ретінде. Процестік мәжбүрлеудің мемлекеттік мәжбүрлеудің өзге түрлерінен айырмашылығы. Процестік мәжбүрлеудің қылмыстық-процестік санкциялар мен қылмыстық-процестік жауаптылықтан айырмашылығы. Процестік мәжбүрлеу шараларын қолданудың жалпы шарттары. Процестік мәжбүрлеу шараларын қолдануға кедергі болатын мән-жайлар. Процестік мәжбүрлеудің түрлері.

Сезіктіні ұстау процестік мәжбүрлеу шарасы ретінде. Ұстау негіздері. Жеткізу. Азаматтардың қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды процестік емес тәртіппен ұстау құқығы. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген сезiк тудырған адамды процестік ұстау тәртібі. Ұсталған адамды жеке тінту. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген сезiк бойынша ұсталған адамды босатудың негiздерi. Қылмыс жасады деген сезік бойынша ұсталғандарды күзетпен қамауда ұстау тәртiбi. Сезiктiнiң туыстарына оның ұсталғандығы туралы хабарлау.

Бұлтартпау шараларының түсінігі, түрлері және сипаттамасы. Тәни мәжбүрлейтін және психологиялық мәжбүрлейтін бұлтартпау шаралары. Айыпталушының жеке сөзіне негізделген бұлтартпау шаралары. Мүліктік жауаптылыққа негізделген бұлтартпау шаралары. Үшінші адамдардың әрекеттеріне негізделген бұлтартпау шаралары.

Бұлтартпау шараларын қолданудың негіздері. Бұлтартпау шаралары және қосымша шектеулер. Бұлтартпау шараларын таңдау мен қосымша шектеулер қою кезінде ескерілетін мән-жайлар. Сезіктінің әрекеттерін саралау туралы қаулы шағарылғанға дейін бұлтартпау шарасын қолдану. Бұлтартпау шараларын қолдану тәртібі. Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат. Жеке кепiлдiк. Әскери қызметшiлердi әскери бөлiмдер командованиесiнiң байқауына беру. Кәмелетке толмағанды қарауға беру. Кепіл. Үйқамақ. Күзетпен ұстау. Тергеу судьясының күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтінішті қарауы. Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау қолданылған сезіктілерді ұстау. Бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау қолданылған сезіктілерді, айыпталушыларды және сотталушыларды ұсталғандарды ұстау орындарында ұстау. Күзетпен ұстау мерзімдері және оларды ұзарту тәртібі. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішті қарауы және мерзімдерді есептеу. Бұлтартпау шараларының күшін жою немесе өзгерту. Қорғаншылыққа құқық және мүлiктi қарау.

Процестік мәжбүрлеудің өзге де шаралары. «Процестік мәжбүрлеудің өзге шараларының» түсінігі және мазмұны. Процестік мәжбүрлеудiң өзге де шараларын қолдану негiздері. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуші адамға және сотқа келу мiндеттемесі. Алып келу. Қызметiнен уақытша шеттету. Ақша өндіріп алу. Ақша өндіріп алуды қолдану тәртібі. Мүлiкке тыйым салу. Мүлiкке тыйым салу тәртібі. Мүлiкке тыйым салуды санкциялау тәртібі. Тергеу судьясының мүлікке тыйым салу не тыйым салудан бас тартуды санкциялау туралы қаулысына наразылық білдіру және шағымдану.

### Тақырып 8. Өтінішхат. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану.

###  Өтінішхаттардың түсінігі, мазмұны, маңызы, олардың түрлері, өтінішхат берудің және оны қараудың тәртібі. Қылмыстық процестегі өтінішхат берудің мазмұны. Өтінішхат берудің мақсаттары. Өтінішхат берудің ерекшеліктері. Өтінішхат берудің маңызы. Өтінішхат беру құқығы. Өтінішхатты қабылдамау. Өтінішхатты қанағаттандыру шарттары. Өтінішхатты қанағаттандырудан бас тарту.

Шағым түсінігі, оның түрлері, шағым беру және оны қарау тәртібі. Қылмыстық процестің қатысушыларының өтінішхаттарын қараудың міндеттілігі. Органдар мен лауазымды адамдардың шешімдері мен әрекеттеріне шағымдану. Ұсталғандар мен күзетпен ұсталған адамдардың шағымдарын жолдау тәртібі. Шағымды беру мерзімдері. Шағым берілуіне орай шешімді орындауды тоқтата тұру. Шағымдарды қараудың жалпы тәртібі. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, прокурордың әрекеттері мен шешімдеріне қатысты шағымдарды қарау тәртібі. Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне қатысты шағымдарды қараудың соттық тәртібі. Тергеу судьясының қаулыларына шағымдану, наразылық білдіру. Соттың үкіміне, қаулыларына шағымдану, наразылық білдіру.

### Тақырып 9. Қылмыстық іс жүргізудегі мүліктік мәселелер.

Қылмыстық процесте шешілетін мүліктік мәселелердің түсінігі, шарттары және түрлері. Қылмыстық процесте шешілетін мүліктік мәселелердің белгілері. Қылмыстық процесте мүліктік құқықтық қатынастардың пайда болу шарттары. Қылмыстық процесте мүліктік құқықтық қатынастардың пайда болу себептері.

Қылмыстық процесте азаматтық талаптарды қараудың түсінігі, маңызы және тәртібі. Қылмыстық процесс теориясындағы азаматтық талап қоюдың түсінігі және маңызы. Қылмыстық процестегі азаматтық талаптың пәні. Қылмыстық процесте азаматтық талап қоюдың құқықтық негізі. Қылмыстық процесте азаматтық талаптарды қараудың фактілік негізі. Азаматтық талапты қылмыстық іспен қатар қараудың маңызы. Моральдық зиянды өтеу. Қылмыстық процесте азаматтық талапты қамтамасыз ету тәсілдері.

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу барысындағы еңбекке ақы төлеу және шығындарды өтеу. Адвокаттың, аудармашының, маманның, сарапшының еңбегiне ақы төлеу. Адамдардың қылмыстық процестi жүргiзушi органға келуге кеткен шығындарынының сомасы. Адамдардың қылмыстық процестi жүргiзушi органның талап етуi бойынша бір сөткеден астам тұрғылықты тұратын жерiнен тысқары жерде тұруы қажет болған кездегі шығындар. Жұмыс орнында болмауына орай алынбай қалған жалақы. Адамның қылмыстық процестi жүргiзушi органның талап етуi бойынша тергеу iсiне немесе басқа да iс жүргiзу әрекетiне қатысуы нәтижесiнде сапасынан айырылған немесе жоғалған мүлiктi қалпына келтiру немесе сатып алу.

ҚР қылмыстық сот ісін жүргізудегі іс жүргізу шығындарының түсінігі, мазмұны және оларды төлеттіру. Қылмыстық процесс теориясындағы процестік шығындардың түсінігі. Процестi жүргiзушi органға келу жөніндегі шығындар. Жұмыс орны бойынша өтелмейтiн шығындар бойынша тәулiктiк ақы. Жалақы сақталмайтын болса, жоғалтқан барлық уақыт үшiн орташа жалақы. Тергеу әрекеттері (тергеу эксперименті) барысында жоғалған немесе сапасынан айырылған мүлiктi қалпына келтiру. Сезiктi, айыпталушы немесе сотталушы адам оны төлеуден босатылған не адвокат анықтауға, алдын-ала тергеуге немесе сотқа клиентпен келiсiм жасамай, тағайындау бойынша қатысқан жағдайларда төленетін сомалар. Жәбірленушінің өкілі (жеке айыптаушы) заң көмегін көрсеткені үшін ақы төлеуден босатылған жағдайларда төленетін сомалар. Сот сараптамасы органдарында сараптама жүргізуге жұмсалған шығындар. Сарапшыларға, мамандарға, аудармашыларға (ведомстволық ставкаларға сай сарапшылық мекеменің анықтамасы бойынша) төленетін сыйақы сомалары. Заттай дәлелдемелердi сақтау мен жөнелтуге жұмсалған сомалар. Айыпталушыны iздестiруге жұмсалған сомалар. Айыпталушыны тергеушiге немесе сотқа ол дәлелсiз себептермен келмеген жағдайда алып келуге байланысты, сондай-ақ сотталушының дәлелсiз себептермен келмеуiне не оның сотқа мас болып келуiне байланысты сот қарауын басқа уақытқа қалдыруға байланысты жұмсалған сомалар. Өзге шығындар.

### Тақырып 10. Ақтау. Қылмыстық процесті жүргізуші органның заңсыз іс-әрекеттерімен келтірілген зиянды өтеу.

Ақтау. Ақтаудың түсінігі және мазмұны. Ақтаушы негіздер. «Ақтау», «зиянды өтеу» және «азаматтық талап» институттарының ара қатынасы. Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз әрекеттерiнiң салдарынан келтiрiлген зиянды өндіріп алуға құқығы бар адамдар.

Зиян түсінігі және мазмұны. Мүліктік зиянның туындауы. Мүліктік зиянның түрлері. Моральдық зиян. Өзге де зиянның түсінігі және мазмұны.

Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз әрекеттерiнiң салдарынан келтiрiлген зиянды өтеумен байланысты құқықтық қатынастардың ерекшеліктері. Зиян келтірумен байланысты міндеттемелердің пайда болу шарттары. Мемлекет пен зиян келтірілген тұлға арасында пайда болатын құқықтық қатынастардың жария-құқықтық және жеке-құқықтық белгілері. Мемлекеттің қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы зиянды өтеу міндетінің пайда болу негіздері.

Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз әрекеттерiнiң салдарынан келтiрiлген зиянды өтеудің процесуалдық тәртібі. Өзіне-өзі жала жабу зиянды өтеуден бас тартудың негізі ретінде. Ақтау зиянды өтеттіру құқығының пайда болу негізі ретінде. Мүліктік зиянды өтеу тәртібі. Моральдық зиянды өтеу ерекшеліктері. Құқықтарды талап ету тәртібімен қалпына келтіру.

### Тақырып 11. Процестік мерзімдер.

Процестік мерзімдер. Процестік мерзімдерді сағаттап, сөткелеп, айлап есептеу. Процестік мерзімдерді сақтау. Мерзімді өткізіп алудың салдары және оны қалпына келтіру тәртібі. Қылмыстық процестегі мерзімдер.

### Тақырып 12. Процестік құжаттар. Процестік шешімдер.

Процестік құжаттар. Процестік құжаттардың рөлі және маңызы. Процестік құжаттың түсінігі. Процестік құжаттардың процестік емес құжаттардан айырмашылығы. Процестік құжаттардың нысаны және мазмұны. Процестік құжаттың құқықтық салдары. Процестік құжаттарды: оларды құрастырушы субъектілер бойынша, мазмұны бойынша, процестің сатысы бойынша топтастыру. Қылмыстық процестi жүргiзушi орган құрастыратын және қосалқы міндеттерді атқарушы адамдар құрастыратын процестік құжаттар. Процесуалдық шешімді рәсімдейтін процестік құжаттар. Процесуалдық әрекеттердің барысы мен нәтижесін көрсететін процестік құжаттар. Процестік құжаттың негізділігі және дәйектілігі. Процестік құжаттың құрылымы. Қылмыстық сот ісін жүргізудің өзге қатысушылары құрастыратын құжаттар.

Процестік шешімдер. Қылмыстық процестегі шешімдердің түсінігі және мәні. Процестік шешімдер қабылдау тәртібі. Шешімдер қабылдау ережелері. Шешімдердің мазмұны мен нысаны.

 **Тақырып 13.** **Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу.**

Қылмыстық iстердi бiрiктiру. Қылмыстық iстердi бiрiктiру институтының істің барлық мән-жайларын жан-жақты, толық және объективті зерттеу қағидасымен ара қатынасы. Қылмыстық iстердi бiрiктiру туралы процесуалдық шешім. Қылмыстық iстердi бiрiктiру негіздері. Қылмыстық істерді бір іске біріктіруге кедергі болатын шарттар. Қылмыстық істерді біріктірген кезде процестік мерзімдерді есептеу тәртібі.

Қылмыстық iстi бөлектеу. Қылмыстық iстi бөлектеу негіздері. Қылмыстық iстi бөлектеу шарттары. Қылмыстық iстi бөлектеу туралы процестік шешім. Қылмыстық iстi бөлектеген кезде процестік мерзімдерді есептеу тәртібі.

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру. Қылмыстық процестің сотқа дейінгі және соттағы сатыларында қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері. Қылмыстық істі тоқтата тұру туралы процесуалдық шешім. Қылмыстық істі тоқтата тұру кезіндегі процестік мерзімдер.

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді қайта жалғастыру. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу қайта жалғастырылатын жағдайлар. Қылмыс жасаған адамның анықталмауына байланысты тоқтатыла тұрған қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді қайта жалғастыру. Уақытша психикалық дертке шалдығуға байланысты тоқтатыла тұрған қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді қайта жалғастыру. Қылмыстық істі қайта жалғастырудың процестік негізі. Қайта жалғастырылған қылмыстық іс бойынша процестік мерзімдерді есептеу.

Қылмыстық iстi қысқарту. Қылмыстық iстi қысқартудың ақтаушы негіздері. Қылмыстық iстi қысқартудың ақтамайтын негіздері. Қылмыстық iстi қысқарту туралы процесуалдық шешім.

Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді аяқтау. Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді толық аяқтау туралы қаулының күшіне енуі. Үкiмнiң немесе iс бойынша басқа да түпкiлiктi шешiмнiң күшiне енуi, егер ол оны атқару жөнiнде арнаулы шаралар қабылдауды қажет етпесе. Үкiмнiң немесе iс бойынша басқа да түпкiлiктi шешiмнiң орындалғандығы туралы растау алу, егер ол оны атқару жөнiнде арнаулы шаралар қабылдауды қажет ететiн болса.

Құпиялылықты сақтау. Жариялылықты шектеудің міндетті және факультативті негіздері. Процестің қатысушыларына мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге жол беру. Қылмыстық іс жүргізудің сотқа дейінгі сатыларында мәліметтердің құпиялылығын сақтау тәртібі. Тергеу құпиясын сақтау кепілдігі.

### Тақырып 14. Дәлелдемелер теориясының негіздері.

Дәлелдемелердің түсінігі және қасиеттері. Дәлелдемелердің мазмұны және нысаны. Дәлелдемелердің қасиеттері. Дәлелдемелердің қатыстылығы, жол берушiлiгi, дәлдігі және жеткіліктігі. Дәлелдеу субъектілері. Дәлелдеу үдерісіндегі қорғаушының рөлі.

Дәлелдемелердің көздері. Сезіктінің, жәбірленушінің, куәнің айғақтар беруі. Маманның қорытындысы мен айғақ беруі. Заттай дәлелдемелер. Процестік әрекеттердің хаттамасы. Құжаттар.

Дәлелдемелерді топтастыру. Тікелей және жанама дәлелдемелер. Айыптаушы және ақтаушы дәлелдемелер. Бастапқы және туынды дәлелдемелер. Жеке және заттай дәлелдемелер.

**Тақырып 15. Қылмыстық істер бойынша дәлелдеу.**

Дәлелдеу үдерісі және оның элементтері. Дәлелдеу үдерісінің түсінігі және оның мазмұны. Дәлелдеу үдерісінің элементтері. Дәлелдемелерді жинау және бекіту. Дәлелдемелердi зерттеу. Дәлелдемелердi бағалау. Дәлелдемелерді пайдалану. Дәлелдеу үдерісіндегі ғылыми-техникалық құралдар. Преюдиция.

Дәлелдеудің пәні мен шектері. «Қылмыстық iс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайлар» және «іс бойынша маңызы бар мән-жайлар» ұғымдарының ара қатынасы. Дәлелдеудің жалпы пәні. Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша дәлелдеу пәні. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану кезіндегі дәлелдеу пәні. Дәлелдеу пәні элементтерінің мазмұны. Дәлелдеусіз анықталатын мән-жайлар. Дәлелдеудің шектерін анықтау.

**Ерекше бөлім**

**Тақырып 16. Сотқа дейінгі тергеуді жүргізудің жалпы шарттары.**

 Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізудің жалпы шарттары: түсінігі, маңызы және жүйесі. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің түсінігі. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің нысандары. Алдын ала тергеу. Анықтау. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің хаттамалық нысаны. Сотқа дейінгі жеделдетілген іс жүргізу. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жалпы шарттарының жүйесі. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жалпы шарттарының қылмыстық процестің қағидаттарымен ара қатынасы.

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің жалпы шарттарының сипаттамасы. Қылмыстық істердің тергеулігі. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу орны. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуді бастау. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуді аяқтау. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімі.

Тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы ережелері. Тергеу әрекеттерін жүргізудің шарттары. Тергеу әрекеттерінің процесуалдық нысаны. Тергеу әрекеттерін жүргізудің кепілі болып табылатын шаралар.

Алдын ала тергеу барысындағы прокурордың өкілеттіктері. Алдын ала тергеу мен анықтаудың заңдылығын қадағалау. Прокурордың қылмыстық қудалау міндетін жүзеге асыруы. Қылмыстық істерді тергеу және мемлекеттік айыптауды қолдау. Прокурордың тергеу әрекеттерін жүргізуге қатысуы. Прокурордың қылмыстық істі қозғау немесе оны қозғаудан бас тарту түріндегі шешім қабылдау өкілеттіктері. Арнайы прокурор. Процестік прокурор.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тергеушілер, жедел-тергеу тобының жүргізуі. Тергеу топтарын құру шарттары мен тәртібі. Тергеу тобы жетекшісінің өкілеттіктері.

Қылмыс жасалуына және өзге заң бұзушылықтарға жағдай жасайтын мән-жайларды жою жөніндегі ұсыныстар. Тергеушілік алдын алудың мазмұны. Қылмысты толық ашу және жазаның болмай қоймайтынын қамтамасыз ету. Тергеушіге қылмыс туралы арызды немесе хабарламаны қараумен байланысты немесе өзге қылмыстар туралы істерді тергеумен байланысты белгілі болған қылмыстардың алдын алу, жолын кесу. Қылмыстардың жасалуына жағдай жасайтын себептер мен шарттарды анықтау және оларды жою жөніндегі шараларды жүзеге асыру. Тергеуші қызмет ететін аумақтағы қылмыстылық деңгейін төмендетуге бағытталған жалпы алдын алушылық шараларды жүзеге асыру.

**Тақырып 17.** **Сотқа дейінгі тергеудің басталуы.**

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаудың себептері мен негіздері.Қылмыстық іс қозғау себептерінің түсінігі. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар. Кінәсін мойындап келу. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабар. Қылмыстық құқық бұзушылықтың анықталғаны туралы баянат. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздар мен хабарларды қабылдау міндеттілігі.

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды тергеулігі бойынша беру.

**Тақырып 18. Тергеу іс-әрекеттері.**

Тергеу іс-әрекеттерінің түсінігі және оларды топтастыру. «Тергеу іс-әрекеттері» және «процесуалдық іс-әрекеттер» терминдерінің ара қатынасы. Тергеу іс-әрекеттерінің жүйесі. Кейінге қалдыруға болмайтын және одан кейінгі тергеу iс-әрекеттерi. Сотқа дейінгі іс жүргізудің басталуына қарай тергеу іс-әрекеттері. Тергеу iс-әрекеттерiн сипаты, мақсаттары, фактілік мәліметтерді бейнелеу әдісі, дәлелдемелік ақпаратты алу үдерісі, жүргізу тәртібі бойынша топтастыру. Тергеу iс-әрекеттерiн жүргізудің құқықтық негіздері. Тергеу iс-әрекеттерiн жүргізудің фактілік негіздері. Тергеу iс-әрекеттерiнің реттілігі.

Жауап алу және беттестіру. Жауап алудың түсінігі және мазмұны. Жауап алудың негіздері. Жауап алуды жүргiзудiң жалпы ережелерi. Жауап алудың орны мен уақыты. Жауап берушінің бүркеншік атты пайдалануы. Жауап алудың белсенділігі, мақсатқа бағыныштылығы, объективтілігі және толықтығы. Бастапқы жауап алу. Қайталап жауап алу. Қосымша жауап алу. Куә мен жәбiрленушiден жауап алудың жалпы ережелері. Кәмелетке толмағандардан жауап алудың ерекшеліктері. Сезiктiден жауап алу. Айыпталушыдан жауап алу. Жауап алу барысы мен нәтижелерін бекіту. Беттестірудің шарттары.

Тексеру, эксгумация және куәландыру. Тергеушілік тексерудің мәні мен танымдық маңызы. Тексерудің мақсаттары. Тексеру жүргізудің жалпы ережелері. Оқиға болған жерді қарау. Оқиға болған жерді бастапқы, қайталап және қосымша қарау. Тұрғын үйді қарау ерекшеліктері. Заттай дәлелдемелерді қарау және сақтау. Адам мәйiтiн табылған жерінде тексеру. Эксгумация. Куәландыру. Тексеру, эксгумация және куәландыру хаттамасы.

Тану үшiн көрсету. Танудың мақсаттары. Тану үшiн көрсетуге дайындалу. Танылатын адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тірі адамдарды тану үшiн көрсетудің процесуалдық тәртібі. Жүрісі бойынша тану. Мәйітті тану үшін көрсету. Заттарды тану үшін көрсету. Жануарларды тану үшін көрсету. Тану үшін көрсетудің барысы мен нәтижелерін бекіту. Процесуалдық танудың жедел-іздестірушілік танудан айырмашылығы.

Тінту және алу. Тінтудің түсінігі мен мазмұны. Тінту жүргізу тәртібі. Қайталап тінту. Топ болып тінту. Тінтудің алудан айырмашылығы. Алуды жүргізу. Жеке тінту. Тінту мен алу хаттамасы.

Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау. Тергеу эксперименті. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылаудың мәні мен мақсаттары. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылаудың қатысушылары. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау үрдісі мен нәтижелерін тіркеу. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылаудың тергеу экспериментінен айырмашылығы. Тергеу экспериментінің түрлері. Тергеу экспериментінің қатысушылары. Тергеу экспериментінің сот эксперименті және сарапшы экспериментімен ара қатынасы. Тергеу экспериментін тіркеу және оның нәтижелерін бағалау.

Сот сараптамасы. Сот сараптамасын тағайындау мен жүргізудің процесуалдық тәртібі. Сот сараптамасының пәні мен объектісі. Сот сараптамасын тағайындау туралы қаулы. Сараптаманы өзінің және өзгелердің құқығы мен мүдделерін қорғаушы процесс қатысушыларының бастамасы бойынша тағайындау. Сот сараптамасын жүргізу кезінде процеске қатысушылардың қатысуы. Жеке, комиссиялық және кешенді сараптамалар. Бастапқы, қосымша және қайталама сараптамалар. Сарапшы қорытындысын бағалау және одан жауап алу. Сезіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге және куәға сараптама қорытындысын көрсету.

Сраптама жүргізу үшін үлгілер алу. Үлгілер алудың мақсаты мен мазмұны. Сарапшылық зерттеу үшін үлгілер алудың негіздері. Сарапшылық зерттеу жүргізу үшін үлгілер алу құқығы бар адамдар мен органдар. Тергеушінің үлгілер алу тәртібі. Дәрігердің немесе өзге маманның үлгілер алуының ерекше тәртібі. Үлгілер алу хаттамасы.

Заттар мен құжаттарды ұсыну. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырушы адамға заттар мен құжаттарды оларға ие адамның басатамасы бойынша ұсыну. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырушы адамның бастамасы бойынша заттар мен құжаттарды ұсыну. Заттар мен құжаттарды ұсыну хаттамасы.

**Тақырып 19. Жасырын тергеу әрекеттері.**

Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу шарттары мен негіздері. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу туралы қаулы. Жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау. Кейінге қалдыруды көтермейтін жағдайларда жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мерзімдері. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін ұсыну. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу нәтижесінде алынған ақпаратты зерттеу және оны дәлелдеме ретінде пайдалану. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін бағалау және дәлелдеуде қолдану. Жасырын тергеу әрекеттерінің хаттамасына қоса тіркелген материалдармен танысу. Қылмыстық процестегі ақпаратты қорғау жөніндегі іс-шаралар.

Адамды немесе орынды жасырын аудиобақылау және (немесе) бейнебақылау. Электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және түсіріп алу. Абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу. Компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу. Пошта жөнелтілімдері мен өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау. Орынға жасырын кіру және (немесе) оны қарап-зерттеу. Адамды немесе орынды жасырын байқауға алу. Жасырын бақыланатын жеткізілім. Жасырын бақыланатын сатып алу. Қылмыстық ортаға жасырын ендіру және (немесе) қылмыстық әрекетті имитациялау.

**Тақырып 20. Адамды сезікті деп тану және сезіктінің әрекеттерін саралау.**

Адамды сезікті деп тану туралы хабарлау. Сезіктінің әрекеттерін саралау. Сезіктінің әрекеттерін саралау туралы қаулы.Сезіктінің келуінің міндеттілігі. Сезіктінің әрекеттерін саралау туралы қаулыны оған хабарлау тәртібі. Сезіктінің әрекеттерін саралауды өзгерту және толықтыру.

**Тақырып 21. Сотқа дейінгі іс жүргізудің аяқталуы. Сотқа дейінгі тергеуді қайта бастау, күдіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау, жоғалған қылмыстық істерді қалпына келтіру.**

Сотқа дейінгі іс жүргізуді аяқтаудың түсінігі және нысандары. Сотқа дейінгі іс жүргізуді аяқтаудың мәні.

Тергеу іс-әрекеттерін жүргізудің аяқталуы туралы хабарлау және қылмыстық іс материалдарымен танысу құқығын түсіндіру. Сезіктінің, азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің және олардың өкілдерінің іс материалдарымен танысуы. Сезіктінің және оның қорғаушысының істің барлық материалдарымен танысуы. Қылмыстық іс материалдарымен танысу аяқталған соң берілген өтінішхаттарды қарау және шешу тәртібі.

Айыптау актісін құрастыру және қылмыстық істі прокурорға жолдау. Айыптау актісін құрастыру. Айыптау актісінің мазмұны. Айыптау актісі мен қылмыстық істі прокурорға жолдау.

Прокурордың айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық іс бойынша шешімдері. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық істі зерттеу барысында прокурор шешетін мәселелер. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық іс бойынша прокурордың шешімі. Прокурордың бұлтартпау шарасы туралы шешімі. Айыптау актісін табыс ету. Айыпталушыны сотқа беру және қылмыстық істі сотқа жіберу.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату және қайта бастау, сезіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау, жоғалған қылмыстық істі қалпына келтіру.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату туралы қаулы. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асырушы адамның сотқа дейінгі тергеп-тексеру тоқтатылғаннан кейінгі іс-әрекеттері. Тоқтатылған қылмыстық істі зерттеу нәтижелері бойынша прокурордың шешімі. Тоқтатылған сотқа дейінгі тергеп-тексеруді немесе қылмыстық қудалауды қайта бастау. Сезіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау. Жоғалған қылмыстық істі не оның материалдарын қалпына келтіру.

**Тақырып 22. Басты сот талқылауының жалпы шарттары.**

Басты сот талқылауы. Басты сот талқылауы – қылмыстық процестің басты сатысы. Әділ сот талқылауына және қылмыстық процесс міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған сот қызметі.Басты сот талқылауының жалпы шарттарының жүйесі. Басты сот талқылауының жалпы шарттарының қылмыстық процесс қағидаларымен ара қатынасы. Басты сот талқылауының кезеңдері.

Басты сот талқылауының тiкелей және ауызша жүргізілуі. Дәлелдемелік материалдарды қабылдау кезінде судьяларды бөтен ықпалдардан оқшаулау. Сот талқылауының тiкелей болуының мәні. Басты сот талқылауының алдын ала тергеумен ара қатынасы. Басты сот талқылауы – қылмыстық іс мән-жайларын жаңадан зерттеу. Басты сот талқылауының тiкелей болуының оның ауызша жүргізілуімен өзара байланысы. Ауызша жүргізудің судьяның дәлелдемелік материалдарды қабылдауын қамтамасыз етуі.

Iстi талқылау кезiнде сот құрамының өзгермеуi. Запастағы судья. Сот құрамының өзгертiлмеуi қылмыстық іс мән-жайларын зерттеудің тікелей болуының қажетті шарты ретінде. Сот құрамының заңдылығының көрсеткіштері. Запастағы судьяның құқықтары мен міндеттері. Запастағы судьяға қарсылық білдіру.

Басты сот талқылауында төрағалық етушінің жетекшілігі және сот отырысында тәртіп сақтау. Төрағалық етушінің істің әділ және бейтарап қаралуын қамтамасыз етуі. Сотты құрметтеу, төрағалық етушінің қаулылары мен өкімдеріне сөзсіз бағыну. Сот приставтары. Төрағалық етушінің тәртіп бұзуға жол берілмейтіндігі және оның өкімдеріне бағынбаудың салдары жөнінде ескертуі. Сот отырысы залынан шығару және әкімшілік жаза қолдану.

Басты сот талқылауына сотталушының және оның заңды өкілінің қатысуы. Сотталушы сот отырысының орталық кейіпкері ретінде. Істі сотталушының қатысуынсыз қараудың ерекше жағдайлары. Сотталушының ҚР тысқары жерлерде болуы істі сырттай қараудың негізі ретінде. Сотталушыны сот отырысы залынан шығару. Кәмелетке толмаған сотталушының ата-анасының немесе өзге заңды өкілдерінің міндетті түрде қатысуы. Кәмелетке толмаған сотталушыны сот отырысы залынан шығару.

Басты сот талқылауына қорғаушының қатысуы. Білікті құқықтық көмек алу құқығы. Қорғаушыны іске қатысуға жіберу. Қорғаушының қорғаудың барлық заңмен рұқсат етілген тәсілдерін пайдалану міндеті. Қорғаушының сот отырысына келмеуі. Қорғаушыны ауыстыру. Қорғаушыдан бас тарту.

Басты сот талқылауына мемлекеттік айыптаушының қатысуы. Мемлекеттік айыптау міндеті. Күрделі және көп эпизодты істер бойынша мемлекеттік айыптау. Прокурорға қарсылық білдіру және іске жаңа прокурордың қосылуы. Мемлекеттік айыптауды қолдау кезіндегі прокурордың міндеттері.

Басты сот талқылауына жәбірленушінің, азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердің және олардың өкілдерінің қатысуы. Жәбірленушінің процесуалдық құқықтары. Жәбірленушіні сот отырысына қатысудан босату мәселесі бойынша өтінішхат. Жәбірленуші мен азаматтық талапкердің құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету. «Азаматтық талапкер және жауапкердің» «жәбірленуші және сотталышымен» ара қатынасы. Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердің және олардың өкілдерінің келмеуі.

Басты сот талқылауының хаттамасы. Басты сот талқылауы хаттамасының нысаны. Басты сот талқылауы хаттамасының құрылымы мен мазмұны. Басты сот талқылауы хаттамасын құрастыру тілі. Басты сот талқылауы хаттамасын құрастыру мерзімдері. Басты сот талқылауы хаттамасымен таныстыру. Басты сот талқылауы хаттамасына қатысты ескертулер. Басты сот талқылауы хаттамасының маңызы.

Басты сот талқылауының шектері. Сотталушы және айыптау шектері. Шектер көздеу нашарлату жағына қарай бет бұрысқа жол бермеудің және сотталушының қорғану құқығын қамтамасыз етудің кепілі ретінде. Қылмыстың бастапқыда тағылған айыптаудан елеулі түрде ерекшеленетін жаңа фактілік мән-жайлары. Сотталушыға алғашында тағылған әлдеқайда ауыр айыптауға қайтып оралудың бірден-бір жағдайы.

Басты сот талқылауын кейінге қалдыру және қылмыстық істі тоқтата тұру. Қылмыстық істі кейінге қалдыру және тоқтата тұру негіздері. Қылмыстық істі кейінге қалдыру туралы қаулы қабылдағанға дейінгі соттың әрекеттері.

Басты сот талқылауында істі тоқтату. Қылмыстық істі тоқтату үшін негіздер. Жеке айыптаушының немесе оның өкілінің сот отырысына келмеуі. Ақтамайтын негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтату шарттары.

Басты сот талқылауында қаулылар шығару тәртібі. Қаулылар шығару тәсілдері. Кеңесу бөлмесінде шығарылатын қаулылар. Кеңесу бөлмесіне кетпей шығарылатын қаулылар. Жеке қаулыларды шығару ерекшелігі.

Бұлтартпау шарасы туралы мәселені шешу. Сотталушыға қатысты бұлтартпау шарасын таңдау, күшін жою немесе өзгерту. Іс сотқа келіп түскен күннен бастап үкім шығарылғанға дейін сотталушыны бұлтартпау шарасы ретінде күзетпен ұстау мерзімі.

**Тақырып 23.** **Заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық шағым беру, наразылық білдіру. Істерді кассациялық шағымдар, наразылықтар бойынша қарау.**

Заңды күшіне енбеген сот үкімдері мен қаулыларын қайта қарау сатысының мәні мен міндеттері. Апелляциялық іс жүргізу еркін шағымдану құқығын жүзеге асырудың процесуалдық нысаны ретінде. Апелляциялық іс жүргізудің міндеттері.

Іс жүргізудің апелляциялық тәртібі. Қаралуға тиіс сот актілері. Апелляциялық іс жүргізуді қозғау тәртібі. Апелляциялық шағымдарды, наразылықтарды беру тәртібі мен мерзімдері. Апелляциялық шағымдардың, наразылықтардың мазмұны. Қосымша материалдар ұсыну. Істі тексерудің ревизиялық тәртібі. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын тағайындау. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын дайындау. Апелляциялық сатыда істі қарау тәртібі. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттіктері.

Үкімнің күшін жою немесе өзгерту негіздері. Сот тергеуінің біржақтылығы және толық болмауы. Үкімде (қаулыда) мазмұндалған сот қорытындыларының істің фактілік мән-жайларына сай келмеуі. Қылмыстық iс жүргiзу заңының елеулі түрде бұзылуы. Қылмыстық заңды дұрыс қолданбау. Жазаның қылмыстық құқық бұзушылықтың ауырлығына және сотталғанның жеке басына сәйкес келмеуi.

Апелляциялық саты қабылдайтын шешімдер. Бірінші сатыдағы соттың үкімін (қаулысын) – өзгеріссіз, ал апелляциялық (жеке) шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыру туралы шешім. Үкімді өзгерту. Айыптау үкімінің күшін жою және істі қысқарту. Айыптау үкімінің күшін жою және ақтау үкімін шығару. Ақтау үкімінің күшін жою және айыптау үкімін шығару. Қосымша тергеуге жібере отырып, үкімнің күшін жою. Апелляциялық сатының қылмыстық процесте азаматтық талап арызды қарауы. Апелляциялық үкімнің, қаулының мазмұны.

Істі қайтадан қарау. Апелляциялық және бірінші сатыдағы соттардың істі қайтадан қарауы. Апелляциялық сатыдағы соттың қарау пәні. Бірінші сатыдағы соттың қайталап қарау пәні.

Кассациялық іс жүргізудің түсінігі және маңызы. Кассациялық іс жүргізудің мәні. Кассациялық іс жүргізудің мақсаттары мен міндеттері. Кассациялық қаулы.

Кассациялық шағымданудың, наразылық білдірудің субъектілері, шағым беру және наразылық білдіру тәртібі. Айыптау тарапынан қатысушылар. Қорғау тарапынан қатысушылар. Соттың үкімдеріне, қаулыларына кассациялық тәртіппен шағымданудың жалпы шарттары. Кассациялық шағым мен наразылықтың мазмұны.

Кассациялық сатыда қылмыстық істің қаралуы. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қарау мерзімдері. Сотталған адамды шақыру. Кассациялық сатының қылмыстық істі қарау шектері. Үкімде анықталған айыптауды өзгерту кезінде жоғары тұрған сот басшылыққа алатын жіктер.

Кассациялық тәртіппен сот шешімінің күшін жою немесе өзгерту негіздері. Қылмыстық-процестік заңды елеулі түрде бұзу. Қылмыстық заңды дұрыс қолданбау. Үкімнің әділетсіздігі. Үкімді өзгерту.

Қылмыстық істі кассациялық сатыда қарау тәртібі. Дайындық бөлімі. Істі қарау. Қосымша материалдарды ұсыну. Соттың кассациялық қаулы нысанындағы шешімі.

Кассациялық сатыда қабылданатын шешімдердің түсінігі, түрлері және нысандары. Кассациялық саты қабылдайтын шешімдер. Кассациялық қаулының құрылымы және мазмұны.

Істі кассациялық сатыда қайта қарау. Үкімнің күшін жойған соң істі бірінші, апелляциялық сатыларда қарау. Істі жаңадан қарау кезінде жаза тағайындау шектері.

**Тақырып 24. Сот шешімдерін орындау.**

Сот шешімдерін орындаудың маңызы және оларды топтастыру. Сот шешімдерін орындау – тиімді қылмыстық сот ісін жүргізудің ажырамас элементі. Қылмыстық істі мәні бойынша шешетін сот шешімдері (түбегейлі шешімдер). Процедуралық сипаттағы (қылмыстық істің қозғалысын қамтамасыз ететін және т.б.) сот шешімдері. Түбегейлі сипат тасымайтын және адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеуді көздейтін сот шешімдері. Қылмыстық қудалау органдарының (олардың ішінде – прокурордың) шешімдері мен іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) келтірілген шағымдарды қарау нәтижелері бойынша шығарылған сот шешімдері. Үкімді орындаумен байланысты мәселелер бойынша сот шешімдері.

Қылмыстық істі мәні бойынша шешетін сот шешімдерін орындау. Түбегейлі сот шешімдерін орындау – қылмыстық процестің қорытындылаушы сатысы. Бірінші сатыда қылмыстық істі мәні бойынша шешетін сот шешімдерін орындау. Апелляциялық сатыда қылмыстық істі мәні бойынша шешетін сот шешімдерін орындау. Кассациялық сатыда қылмыстық істі мәні бойынша шешетін сот шешімдерін орындау.

Процедуралық сипаттағы сот шешімдерін орындау. Істі жүргізу аясында қабылданатын шешімдер. Қылмыстық істің қозғалысын және аралық міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін сот шешімдері. Аралық сот шешімдерінің нысандары. Жеке қаулы.

Түбегейлі сипат тасымайтын және адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеуді көздейтін сот шешімдерін орындау. Бұлтартпау шараларын немесе процестік мәжбүрлеуді қолдану, өзгерту және күшін жою. Күзетпен ұстауға алынбаған адамды сот-психиатриялық немесе сот-медициналық сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыру. Әкімшілік жаза, оның ішінде ақша өндіріп алуды тағайындау.

Қылмыстық қудалау органдарының (олардың ішінде – прокурордың) шешімдері мен іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) келтірілген шағымдарды қарау нәтижелері бойынша шығарылған сот шешімдерін орындау. Заңсыз деп танылған процесуалдық шешімнің күшін жою. Сәйкес лауазымды адамның іс-әрекетін (әрекетсіздігін) заңсыз немесе негізсіз деп тану және жол берілген құқық бұзушылықты жою туралы шешім. Прокурорға жол берілген азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуды жою міндетін жүктеу. Шағымды қанағаттандырусыз қалдыру.

Үкімді орындаумен байланысты мәселелер бойынша сот шешімдерін орындау. Тағайындалған жазаны өтеуден әдейi жалтарған жағдайларда айыппұл түріндегі жазаны қоғамдық жұмыстарға тартумен; қоғамдық жұмыстарға тартуды қамаққа алумен; түзеу жұмыстарын қоғамдық жұмыстарға тартумен не қамаққа алумен немесе бас бостандығынан айырумен; бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айырумен ауыстыру. Қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаға сотталған, бақылаудан жасырынған және жазаны өтеуден жалтарған адамдарға қатысты іздеу жариялау және бұлтартпау шарасын таңдау. Қылмыстық-атқару заңнамасына сай бас бостандығынан айыру жазасына сотталған адамға үкім бойынша тағайындалған түзеу мекемесінің түрін өзгерту. Жазаны өтеуден мерзімінен бұрын шартты түрде босату, жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыру. Жазаны өтеуден мерзімінен бұрын шартты түрде босатудың күшін жою. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдана отырып немесе қолданбай ауруға шалдығуына байланысты жазадан босату. Шартты түрде соттаудың күшін жою немесе сынақ мерзімін ұзарту. Бас бостандығын шектеуге сотталған адамға жүктелген міндеттердің күшін толық немесе ішінара жою. Мерзімі өтуіне орай немесе бала шетінеген жағдайда не жүктілік үзiлген жағдайда жазаны өтеуді кейiнге қалдырудың күшін жою. Айыптау үкімінің ескіру мерзімінің өтуіне байланысты жазадан босату. Уақыт бойынша ең соңғы үкімде бұл мәселе шешілмеген болса, басқа орындалмаған үкімдер болған жағдайда үкімді орындау. Күзетпен ұстау уақытын, сондай-ақ емдеу мекемесінде болған уақытты есепке алу. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды ұзарту, өзгерту немесе тоқтату. Керi күшi бар қылмыстық заңның, сондай-ақ рақымшылық жасау актiсiнiң шығуы себептi жазадан босату немесе жазаны жеңiлдету, сотталған адам жасаған әрекетті саралауды өзгерту, жазалау мерзімін, қылмыстың қайталануын қысқарту. Қылмыстық-атқару заңнамасына сай түзеу жұмыстарына сотталған адамның жалақысының ұсталып қалатын бөлігін төмендету. Үкiмдi орындау кезiнде туындаған қандай да болсын күмән мен түсiнiксiздiктi ұғындыру. Сотталған адамның қайтыс болуына байланысты iс жүргiзудi қысқарту. Соттылықты алу.

**Тақырып 25. Қылмыстық теріс қылықтар бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері.**

Қылмыстық теріс қылықтар бойынша іс жүргізу тәртібі. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің хаттамалық нысаны. Хаттама жасау тәртібі.Хаттаманы сотқа жіберу тәртібі. Қылмыстық теріс қылықтар туралы істі сотта қараудың тәртібі мен мерзімдері.

**Тақырып 26*.* Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша іс жүргізу.**

Кәмелетке толмағандардың істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктері. Алдын ала тергеудің міндеттілігі. Дәлелденуі тиіс қосымша мән-жайлар. Қылмыстық сот ісін жүргізуге кәмелетке толмағанның заңды өкілдерінің және қорғаушының міндетті түрде қатысуы. Кәмелетке толмаған айыпталушыны (сезiктiнi) жауап алуға шақырудың ерекше тәртiбi. Бас бостандығынан айырумен байланысты (ұстау, күзетпен ұстау) мәжбүрлеу шараларын қолдану. Сотқа дейінгі іс жүргізуде күзетпен ұстаудың ең ұзақ мерзімі. Жауап алу уақытына қатысты шектеулер. Кәмелетке толмаған айыпталушының (сезiктiнiң) қатысуымен процесуалдық іс-әрекеттер жүргізгенде педагог пен психологтың қатысуы. Кешенді психологиялық-психиатриялық сараптама жүргізудің міндеттілігі. Тәрбиелік сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдана отырып жазадан босату.

Кәмелетке толмағандардың істері бойынша алдан ала тергеуді жүргізу. Анықтау органымен тергелетін қылмыстық іс. Кәмелет жасына толу уақыты. Кәмелетке толмағанның дәл жасын анықтау жөніндегі сот-медициналық сараптама. Кәмелетке толмағанның денсаулық жағдайы және психикалық даму деңгейі. Оқу орнынан, жұмысынан алынған мәліметтер. Адамның бала күніндегі ауыр сырқаттарын, қандай да бір тәни немесе психикалық мүкістіктерін анықтау. Кәмелетке толмағанның психикасының бұзылуымен байланысты емес ақылы жағынан артта қалуы. Кәмелетке толмағанның тұрмысы мен тәрбие жағдайын зерттеу. Кәмелетке толмағанды қылмыстық іске тарту. Кәмелетке толмаған туралы iстi жеке iс жүргiзуге бөлу. Кәмелетке толмағанды қадағалауға беру. Ұстау және кузетпен ұстау. Қорғаушы және заңды өкіл. Жауап алу. Кәмелетке толмағанға алдын ала тергеудің аяқталғаны туралы хабарлау және оған іс материалдарын танысу үшін ұсыну.

Кәмелетке толмағандардың істері бойынша сотта іс жүргізу. Жеке және жасына байланысты ерекшеліктер. Сот отырысы залында сотталушының кәмелетке толмағанға жағымсыз ықпалына жол бермеудің шарттары. Сот залында ата-анасының қоғамға жат мінез-құлқы, азғындатушы іс-әрекеттері, қатыгездігі және т.б. туралы дәлелдемелерді зерттеу. Сот талқылауын жабық сот отырысында өткізу туралы мәселе. Кәмелетке толмаған сотталушыны оған терiс әсер етуi мүмкiн мән-жайларды зерттеу уақытында сот отырысының залынан шығару.

**Тақырып 27*.* Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары бар тұлғалардың істері бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері.**

Қылмыстық-процестік құқықтағы артықшылықтар мен иммунитеттің мәні мен мазмұны. Сот төрелігін заң мен сот алдындағы теңдік негізінде жүзеге асыру. «Артықшылық» және «иммунитет» ұғымдарының ара қатынасы. Мемлекетте ерекше мәртебеге ие адамдардың иммунитеті. Дипломатиялық иммунитет.

Қылмыстық қудалаудан иммунитеті бар субъектілер. ҚР Парламентінің депутаттары. ҚР Конституциялық Кеңесінің төрағасы мен мүшелері. ҚР судьялары. ҚР Бас Прокуроры. Дипломатиялық тұлғалар. Иммунитетке ие болудың басталуы. Иммунитетті пайдалану (қолдану). Иммунитет иелігінің аяқталуы.

Қылмыстық қудалаудан иммунитеті бар адамдардың істері бойынша іс жүргізудің ерекшеліктері. Қылмыстық істі қозғау. Алдын ала тергеу нысаны. Кейінге қалдыруға болмайтын тергеу іс-әрекеттері. Мәжбүрлеп әкелу және күзетпен ұстау. Қылмыстық жауаптылыққа тартуға келісім беру. Тергеу іс-әрекеттерін жүргізуге санкция. Қылмыстық істі тоқтата тұру.

**Тақырып 28*.* Әскери қызметшілердің істері бойынша сот өндірісінің ерекшеліктері.**

Әскери қызметшілерге қатысты істер бойынша қылмыстық сот өндірісі.Қылмыстың жалпы және арнайы субъектілері. Әскери қылмыстық құқықбұзушылықтар. Әскери полиция органдары. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полиция органдары. Әскери бөлімдердің, құрамалардың командирлері, әскери мекемелер мен гарнизондардың бастықтары. Ішкі істер органдары мен ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери-тергеу бөлімшелері. Әскери прокуратура. Әскери соттар.

Әскери қызметшілермен жасалған қылмыстық құқықбұзушылықты сотқа дейін тергеудің ерекшеліктері. Қылмыстық істің сатылары. Әскери қызметшілердің конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектеуге соттық бақылау. Іс жүргізушілік бұлтартпау шараларын қолданудың ерекшеліктері. Қамауда ұстау тәртібі. Әскери қызметшіні әскери бөлімшесі қолбасшылығына бақылауға беру. Жасырын тергеу әрекеттерінің өндірісі. Әскери қызметшіні жауап алуға шақырудың ерекшеліктері.

Әскери қызметшілерге қатысты істерді соттық талқылаудың ерекшеліктері. Қылмыстық іс бойынша арнайы ауданаралық әскери соттармен және гарнизонның әскери соттарымен қылмыстық істердің соттылығы. Әскери соттағы істің соттылығы. Қылмыстық істерді біріктіру кезіндегі соттылықты анықтау. Дайындық бөлімі. Әскери уақытта немесе ұрыс кезінде жасалған әскери қылмыстар. Сот тергеуі. Соттық пікір-талас. Сотталушының соңғы сөзі. Соттың үкім шығару бөлмесіне кетуі. Соттың сот залына оралуы және үкімді жариялау. Үкімге шағым түсіру. Үкімнің заңды күшіне енуі және оның орындалуға жіберу.

**Тақырып 29*.* Алқабилер қатысқан істер бойынша іс жүргізу өндірісі.**

Алқабилер қатысқан істер бойынша іс жүргізудің жалпы сипаттамасы. Тараптардың бәсекелестігі қағидасы және алқабилердің қатысуымен іс жүргізу. Халық қатысатын сот. Алқабидің тәуелсіздігі. Алқабилер қатысатын сот қарайтын істер. Алқабилер қатысатын сот құрамы. Алқабиге ықпал етуге жол бермеу. Істі алқабилердің қатысуымен соттың қарауы туралы өтінішхат.

Сот отырысын тағайындаудың ерекшеліктері. Істі алдын ала тыңдау. Алдын ала тыңдауды жүргізудің ерекшеліктері. Алқабилер қатысуымен сот отырысын тағайындау кезінде алдын ала тыңдау тәртібімен шығарылатын шешімдердің ерекшеліктері. Сот талқылауына қатысу үшiн алқабилікке үміткерлерді алдын ала кездейсоқ таңдау тәртiбi.

Алқабилікке үміткерлерді іріктеп алудың процесуалдық нысаны. Төрағалық етушiнiң алқабилікке үміткерлерді iстi қарауға қатысудан босатуы. Алқабилікке үміткерлердің өздiгiнен бас тартуы туралы мәселелердi шешу. Алқабилікке үміткерлерге қарсылық бiлдiру туралы мәселелердi шешу. Алқабилікке үміткерлерге уәжсiз қарсылық бiлдiру. Жеребе тастау арқылы алқабилер алқасын құру. Алқабилердiң сот талқылауына қатысуының жалпы шарттары. Алқабилердiң ант қабылдауы.

Алқабилер қатысатын соттың iстi талқылау ерекшелiктерi. Алқабидiң құқықтары, мiндеттерi және оның әрекеттеріне iстi қарауға байланысты қойылатын шектеулер. Алқабилер қатысатын соттың құзыретi. Алқабилер қатысатын сотта iстiң тоқтатылуы. Алқабилер қатысатын соттағы сот тергеуiнiң ерекшелiктерi. Алқабилер қатысатын соттағы тараптардың жарыссөзi. Алқабилер қатысатын соттағы репликалар және сотталушының соңғы сөзi. Алқабилер қатысатын соттың шешуiне жататын сұрақтардың қойылуы. Алқабилер қатысатын соттың шешуiне жататын сұрақтардың мазмұны. Алқабилер кеңесiнiң құпиясы. Кеңесу бөлмесiнде кеңесу мен дауыс берудi жүргiзу тәртiбi. Алқабилер қатысатын сот қабылдайтын шешiмдердің түрлерi. Үкім шығару. Қылмыстық iстi қарауды сотталушының есi дұрыс емес екендiгiнiң анықталуына байланысты тоқтату. Сот отырысының хаттамасын жүргiзу ерекшелiктерi.

Алқабилердiң қатысуымен қаралған iстер бойынша заңды күшiне енбеген үкiмдердi, қаулыларды қайта қарау жөнiндегi iс жүргiзу ерекшелiктерi. Алқабилер қатысатын сот шығарған, заңды күшiне енбеген үкiмдер мен қаулыларға шағым жасау және наразылық білдiру. Алқабилер қатысатын сот қараған iстерді апелляциялық сатыда жүргiзу ерекшелiктерi. Істі жаңа сот талқылауына жібере отырып алқабилердің қатысуымен шығарылған үкімнің күшін жою.

Алқабилердің қатысуымен қаралған істер бойынша заңды күшіне енген үкімдерді, қаулыларды қайта қарау жөніндегі іс жүргізу ерекшеліктері. Алқабилер қатысатын соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын кассациялық сатыдағы сотта қайта қарау. Алқабилер қатысатын соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын қадағалау тәртібімен қайта қарау. Алқабилер қатысатын соттың заңды күшіне енген үкімін, қаулысын қадағалау тәртібімен қайта қарау кезінде сотталған адамның жағдайын нашарлатуға жол бермеу.

**Тақырып 30*.* Қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету. Адамдарды ұстап беру (экстрадициялау).**

Құқықтық көмек көрсету тәртібімен жүргізілетін процестік және өзге де әрекеттер. Өзара түсіністік қағидатымен құқықтық немесе өзге де көмек көрсету. Орталық органдар. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салу. Заттай дәлелдемелерді сақтау және беру. Ресми құжаттардың жарамдылығы. Шет мемлекеттің аумағында алынған дәлелдемелердің жол берілетіндігі. Құқықтық көмек көрсетуге байланысты шығындар.

Құқықтық көмек. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салудың (тапсырманың) мазмұны мен нысаны. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды (тапсырманы) қарау. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды (тапсырманы) қарау нәтижелері туралы хабар. Құпиялық. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды (тапсырманы) орындаудан бас тарту. Құқықтық көмек көрсету туралы тапсырманы орындау тәртібі. Арнайы рұқсатты қажет ететін процестік әрекеттер. Сұрау салушы мемлекеттің құзыретті органдары өкілдерінің қатысуы. Құжаттарды табыс ету. Уақытша беру. Қазақстан Республикасынан тыс жердегі адамды шақыру. Бейнебайланыс орнату арқылы процестік әрекеттерді жүргізу. Мүлікті іздестіру, оған тыйым салу және оны тәркілеу. Бірлескен тергеу, жедел-тергеу топтарын құру және олардың қызметі.

Адамдарды ұстап беру (экстрадициялау). Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы сұрау салуды жіберу. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы құжаттарды дайындау және сұрау салуларды жіберу тәртібі. Адамды уақытша ұстап беру. Ұстап берілген адамның қылмыстық жауаптылығының шегі. Ұстап берілген адамға қатысты қылмыстық іс жүргізу нәтижелері туралы ақпарат беру. Күзетпен ұстау мерзімдерін есептеу. Транзит және уақытша ұстап беру кезінде күзетпен ұстау. Ұстап берілуі сұратылатын адамның құқықтары. Қазақстан Республикасынан тыс жерде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды ұстап алу ерекшеліктері. Адамды уақытша күзетпен ұстау. Экстрадициялық қамаққа алу. Адамды ұстап беруден (экстрадициялаудан) бас тарту. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы сұрау салу бойынша шешім. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы шешімге шағым жасау тәртібі. Шет мемлекетке беруді кейінге қалдыру және адамды уақытша ұстап беру. Адамды беру. Транзиттік тасымалдау.

Қылмыстық қудалауды жалғастыру. Қылмыстық іс жүргізуді шет мемлекеттің құзыретті органына беру тәртібі мен шарттары. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау салудың (тапсырманың) мазмұны. Шет мемлекеттерден қылмыстық іс жүргізуді қабылдау тәртібі мен шарттары. Қылмыстық қудалауды жалғастырудан бас тарту. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау салу алынғанға дейін адамды күзетпен ұстау.

**3.3. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.**

**Тақырып 1. Басқару, мемлекеттік басқару, атқарушы билік. Әкімшілік құқық заң саласы және ғылым ретінде. Әкімшілік құқықтың пәні, жүйесі және әдісі.**

Басқарудың жалпы тұжырымдамасы. Басқару әлеуметтік басқару. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың негізгі салалары. Атқарушы биліктің тұжырымдамасы мен мазмұны. Басқару функциясы ретінде мемлекеттік реттеу. Әкімшілік құқық түсінігі. Әкімшілік құқық пәні. Қоғамдық қатынастардың ерекшелігі әкімшілік заңмен реттеледі. Әкімшілік-құқықтық реттеу әдісі. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесіндегі әкімшілік құқықтың орны. Әкімшілік құқық ғылымы: пән, жүйе және міндеттер. Әкімшілік құқық ғылымының мазмұны. Әкімшілік құқық ғылымының даму кезеңдері.

**Тақырып 2. Әкімшілік реттеу тетігі.**

Әкімшілік құқықтың тұжырымдамасы мен ерекшеліктері. Әкімшілік құқықтың жіктелуі. Әкімшілік құқықтың түрлері мен сипаттамалары. Әкімшілік құқықтың құрылымы. Әкімшілік-құқықтық қатынас тұжырымдамасы және олардың сипаттамалары. Әкімшілік-құқықтық қатынастардың элементтері. Әкімшілік-құқықтық қатынастарды жіктеу негізі.

**Тақырып 3. Атқарушы билік әкімшілік құқық субъектілері ретінде.**

Атқарушы органдардың тұжырымдамасы және құқықтық мәртебесі. Атқарушы органдар мен басқа да мемлекеттік органдар, ұйымдар, мекемелер, үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктер арасындағы айырмашылық. Мемлекеттік органдардың құрылысын ұйымдастырудың негізі. Қазақстан Республикасының атқарушы билік органдарының жіктелуі. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының ұйымдық-құқықтық мәртебесі. Қазақстан Республикасындағы жергілікті атқарушы органдардың қызметін құқықтық негізі. Жергілікті биліктің құқықтық мәртебесі.

**4-тақырып. Әкімшілік құқық субъектілері ретінде мемлекеттік қызметшілер.**

Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің тұжырымдамасы мен принциптері. Мемлекеттік қызмет бойынша құқықтық актілер жүйесі. Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын негізгі ерекшеліктер. Мемлекеттік қызметшілердің жіктелуі. Мемлекеттік қызмет орындарын іріктеу тәртібі. Мемлекеттік қызмет тәртібі және мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесі. Мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен міндеттерінің тізімі. Мемлекеттік қызметті тоқтату негіздері. Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жауапкершілігінің түрлері.

**Тақырып 5. Жеке және заңды тұлғалар.**

Жеке тұлғалардың түсінігі мен түрлері. Азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің мазмұны. Азаматтардың негізгі конституциялық құқықтары мен міндеттері. Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау шарттары. Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалту. Шетел азаматының және азаматтығы жоқ адамдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесі. Қоғамдық бірлестіктердің тұжырымдамасы мен түрлері. Қазақстан Республикасында қоғамдық бірлестіктердің негіздері. Қоғамдық бірлестіктердің құрылуының және қызметінің негізгі принциптері. Қазақстан Республикасындағы қоғамдық бірлестіктердің мәртебесі. Қоғамдық бірлестіктің құқықтары мен міндеттері. Діни бірлестіктердің әкімшілік-құқықтық мәртебесін қамтамасыз ету.

**Тақырып 6. Үкіметтің формасы мен әдістері туралы түсінік.**

Басқару формаларының тұжырымдамасы және түрлері: құқықтық және құқықтық емес (ұйымдастырушылық-техникалық, бірақ құқықтық салдары бар). Басқарудың мінез-құлықтық формалары. Менеджменттің нормативтік актілерін жіктеу. Мемлекеттік басқарудың нормативтік-құқықтық актілеріне қойылатын талаптар. Әкімшілік-құқықтық актілерді қабылдау тәртібі. Әкімшілік-құқықтық актілерді қабылдау тәртібі. Әкімшілік және құқықтық әдістердің тұжырымдамасы, ерекшеліктері және жіктелуі.

**Тақырып 7. Әкімшілік мәжбүрлеу.** **Әкімшілік-құқықтық режимдер.**

Әкімшілік мәжбүрлеу - мемлекеттің негізгі әдісі. Әкімшілік мәжбүрлеу сипаты мен сипаттамасы. Әкімшілік құқықбұзушылық шараларын жіктеу. Әкімшілік шаралар. Әкімшілік және қауіпсіздік шаралары. Әкімшілік-құқықтық режимнің тұжырымдамасы, ерекшеліктері мен түрлері. Төтенше жағдайдың тұжырымдамасы және құқықтық негізі, оның түрлері мен тәртібі. Арнайы мәртебенің режимінің тұжырымдамасы мен ерекшеліктері. Жауынгерлік құқықтың тұжырымдамасы және құқықтық негізі. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау режимі, оның құқықтық негізі, мазмұны, уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті.

**Тақырып 8. Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауапкершілік.**

Әкімшілік құқық бұзушылықтың тұжырымдамасы мен ерекшеліктері. Әкімшілік құқық бұзушылықтың құқықтық құрамы. Әкімшілік жауапкершіліктің тұжырымдамасы және негізгі ерекшеліктері. Әкімшілік жауапкершілік заңнамалық негізі. Әкімшілік жауапкершіліктен босату. Әкімшілік жауапкершіліктің өзге де құқықтық жауапкершіліктен айырмашылығы.

**Тақырып 9. Әкімшілік айыппұлдар және әкімшілік-құқықтық әсер ету шаралары.**

Әкімшілік айыппұлдарды қолдану тұжырымдамасы, мақсаттары мен негіздері. Әкімшілік жаза түрлері мен түрлері. Негізгі және қосымша әкімшілік айыппұлдар. Әкімшілік жаза қолдану ережелері. Құқық қорғау органдары қолданатын әкімшілік айыппұлдар. Мемлекеттің әкімшілік құқық және құқық қорғау жүйесіндегі әкімшілік-құқықтық әсер ету шараларының рөлі мен маңызы. Әкімшілік-құқықтық әсер ету шаралары, оларды қолдану шарттары.

**Тақырып 10. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері және оларды жасағаны үшін жауапкершілік.**

Жеке тұлғаның құқықтарын, кәмелетке толмағандардың құқықтарын, мүлкін, кәсіпкерлік қызметін, сондай-ақ сауда және қаржы құқығын бұзатын адамға және отбасылық-тұрмыстық қатынастарына әкеп соқтыратын әкімшілік құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттары мен түрлері. Осы топтың әкімшілік құқық бұзушылықтарының жеке құрамдарының біліктілігі (тиісті құқық қорғау органдарына бағынышты), оларды жасағаны үшін жауапкершілік. Судьялар мен уәкілетті лауазымды тұлғалардың (органдардың) осы топтардың әкімшілік құқық бұзушылықтарын қарауға және әкімшілік жаза қолдануына құзыреті.

**Тақырып 11. Құқықтану мен мемлекеттік басқарудағы тәртіпті қамтамасыз ету.**

Заңдылық әлеуметтік және заңды мекеме ретінде. Мемлекеттік басқарудағы заң мен тәртіпті түсінігі және мазмұны. Заңдылықтың негізгі принциптері. Заңдылықты қамтамасыз ету жолдары. Құқық қорғау органдарының заңның үстемдігін қамтамасыз етудегі негізгі қызметі. Құқық үстемдігін қамтамасыз етудің негізгі жолдары ретінде бақылау және қадағалау. Басқаруды жүзеге асыратын пәндер. Атқарушы билік органдарын (жалпы, ведомстволық, ведомствоаралық) бақылау. Сот қарау. Прокурорлардың жалпы қадағалауы.

**Тақырып 12. Әкімшілік процесс. Әкімшілік әділет. Әкімшілік юрисдикция. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау жөніндегі органдардың (лауазымды тұлғалардың) құзыреті.**

Әкімшілік процестің тұжырымдамасы, оның түрлері. Әкімшілік процестің мәні мен сипаттамасы. Әкімшілік процестің кезеңдері туралы түсінік. Әкімшілік іс жүргізудің мәні мен түрлері. Әкімшілік әділет. Әкімшілік юрисдикция концепциясы, оның негізгі ерекшеліктері мен мемлекеттің құқық қорғау жүйесіндегі рөлі. Әкімшілік юрисдикцияның принциптері мен құрылымы. Әкімшілік юрисдикцияның пәні, принциптері және жүйесі. Әкімшілік юрисдикцияның міндеттері мен функциялары. Адвокаттық юрисдикцияның басқа юрисдикциялық қызмет түрлеріне қатынасы. Әкімшілік юрисдикция субъектілерінің түсінігі және мазмұны.

**Тақырып 13. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғау.**

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қараудың тұжырымдамасы, принциптері, тәртібі мен міндеттері. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қараудың негізгі сатыларының тұжырымдамасы. Олардың түрлері мен мазмұны. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің субъектілері (қатысушылары). Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi өндiрудi қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар.Дәлелдер және дәлелдемелер. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қараудың жалпы тәртібі. Күшіне енбеген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша шешімдерді қараудың жалпы шарттары мен тәртібі. Әкімшілік айыппұл салу туралы шешім қабылдау кезеңі.

**Тақырып 14. Әкімшілік-саяси саланы басқару.**

Қазақстан Республикасында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тұжырымдамасы, принциптері, жүйесі мен функциялары. Ұлттық қауіпсіздік органдары. Қорғаныстың ұйымдастырушылық-құқықтық формалары. Ішкі істерді басқару тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасының ІІО қызметiнiң құқықтық жүйесi, жүйесi, құрылымы және функциялары. ІІО-ның негізгі қызметі, олардың мазмұны. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етудегі жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құзыреті.

**Тақырып 15. Үкіметтің өзге салаларында және салаларында әкімшілік-құқықтық реттеу.**

Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-мәдени саласының тұжырымдамасы және мазмұны. Білім беру мен ғылымның ұйымдастырушылық-құқықтық базасы. Мәдениетті басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері. Денсаулық сақтауды ұйымдастырудың ұйымдастыру-құқықтық базасы.

**3.4 Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы**

**Жалпы бөлім**

**Тақырып 1. Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару саясатының негізгі ережелері.**

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындау саласындағы мемлекет саясаты және оның қылмыстылықпен күресуге бағытталған шаралар жүйесінде алатын орны. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару саясатының түсінігі және мақсаттары, оның негізгі қағидалары, білдіру нысандары мен әдістері, бекіту және жүзеге асыру. Қылмыстық-атқару саясатының дамуын анықтайтын факторлар түсінігі және жүйесі.

Қылмыстық-атқару саясаты қағидаларының қылмыстық саясат қағидаларының бірлігі мен арақатынасы. Қылмыстық жаза түсінігі мен белгілері. Жазалау қылмыстық жазаның маңызы ретінде. Қазақстан Республикасында қолданылатын қылмыстық жазалар мен қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шаралардың түсінігі және белгілері.

**Тақырып 2. Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі.**

Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі және пәні, әдістемесі. Еңбекпен-түзеу кодексінің қылмыстық-атқару құқығына трансформациялауы. Қылмыстық-атқару құқығының Қазақстан Республикасының құқық жүйесіндегі алатын орны.

Қылмыстық-атқару құқығы ғылымының түсінігі, пәні және міндеттері. Қылмыстық-атқару құқығы ғылымының әдістемелік негіздері мен теоретикалық базасы. Пенология мен пенитенциарлық ғылым және оның құқықтану жүйесіндегі алатын орны. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындау саласында туындайтын әлеуметтік-саяси, құқықтық, экономикалық мәселелерді шешудегі қылмыстық-атқару құқығы ғылымының ролі, және Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару жүйесін дамытуды болжамдау.

Қылмыстық-атқару құқығының басқа құқық салаларымен және құқықтық емес ғылымдармен өзара байланысы.

**Тақырып 3. Қылмыстық-атқару құқығының қағидалары мен қызметі.**

Қылмыстық-атқару құқығының қағидалары қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындау саласындағы объективті және субъективті категориялары ретінде. Қылмыстық-атқару құқығы қағидаларының жазаларды өтеу мен орындау тәртібі мен жағдайларын құқықтық реттеу үшін маңызы.

Қылмыстық-атқару құқығы қағидалары мен қылмыстық және қылмыстық-атқару саясаты қағидаларының байланысы мен бірлігі. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаруға қылмыстық-атқару құқығы қағидаларының мәні.

Қылмыстық-атқару құқығы қағидаларының жүйесі, мазмұны. Қылмыстық-атқару құқығы қағидаларын бекітудің құқықтық түрлері.

Қылмыстық-атқару құқығының түсінігі және қызметі түрлері. Қылмыстық-атқару құқығы қызметін жүзеге асыру механизмі.

**Тақырып 4. Қылмыстық-атқару құқығының және заңнамасының даму тарихы.**

Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы бойынша қылмыстық жазаларды пайдалану және орындауды құқықтық реттеудің негізгі белгілері (XVII-XIX ғғ.).

Қазақстанның Ресей Империясының құрамында болу кезеңіндегі Қазақстан территориясында қолданылған пенитенциарлық заңнама.

Кеңес дәуіріндегі Қазақстанның қылмыстық-атқару заңнамасы және құқығы. 1917-1928 жылдардағы жазаларды орындауды реттейтін заңнаманың құрылуы мен дамуы. Бірінші бесжылдық және соғыс алдындағы жылдары (1929-1940 жж.) және соғыс алдындағы жылдарындағы, Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қылмыстық жазаларды қолдану мен орындауды құқықтық реттеу ерекшеліктері. Қылмыстық жазаларды орындауды ведомстволық реттеуден заңнамалық реттеуге көшу (1954-1970 жж.).

1970-1997 жылдардағы Қазақстанның еңбекпен түзеу құқығы және заңнама кодификациясы. 1969 жылғы КСРО еңбекпен-түзеу кодексінің, 1971 жылғы Қазақ ССР еңбекпен түзеу кодексінің және 1983 жылғы сотталғандарға еңбекпен-түзеу әрекеті шараларымен байланысты емес қылмыстық жазаларды орындау тәртібі мен жағдайлары туралы Ереже негіздері. 1997-2014 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару заңнамасы.

**Тақырып 5. Қылмыстық-атқару құқығының құрылымы мен қылмыстық-атқару құқық қатынастары.**

Қылмыстық атқару құқығының заңнамасы жүйесінің түсінігі мен оның құрылымы. Қылмыстық-атқару құқығының нормалары мен институттарын классификациялау критерийлері. Қылмыстық-атқару құқығы – құқықтың материалдық-процессуалдық саласы.

Қылмыстық-атқару құқығы нормалары: түсінігі, оның әлеуметтік, нормативтік, психологиялық-педагогикалық, ұйымдастырушылық мазмұны. Қылмыстық-атқару құқығы нормаларының құрылымы мен өзіне тән ерекшелігі. Қылмыстық-атқару құқығы нормаларының түрлері. Қылмыстық-атқару құқығы нормалары мен нормативтік-құқықтық актілер баптарының арақатынасы. Қылмыстық-атқару құқығы нормаларының уақыт аралығында, кеңістікте және адамдар арасында қолданылуы. Қылмыстық-атқару құқығы нормаларын жүзеге асыру мен талқылау.

Қылмыстық-атқару құқығы заңнамасының түсінігі, оның мақсаттары мен міндеттері, мазмұны. Қылмыстық атқару құқығының қайнар көзі ретіндегі нормативтік заң актілері және олардың түрлері. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасының халықаралық құқықтық актілермен арақатынасы.

Заң қылмыстық атқару құқығының негізгі нысаны. Қылмыстық-атқару құқығының кодификациясы. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаруды құқықтық реттеу үшін маңызы және құрылымы.

Заңға тәуелді нормативтік актілер қылмыстық-атқару құқығының қайнар көзі ретінде және оның түрлері. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаратын мемлекеттік органдар құзыреттілігі. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаруды реттейтін ведомстволық нормативтік актілер, және олардың түрлері.

**Тақырып 6. Қылмыстық-атқару құқық қатынастары.**

Қылмыстық-атқару құқық қатынастарының түсінігі, ерекшелігі мен құрамы. Қылмыстық-атқару құқық қатынастарының субъектілері мен басқа да қатысушылары. Қылмыстық-атқару құқық қатынастарының объектілері, және оның жалпы сипаты. Қылмыстық-атқару құқық қатынастарының мазмұны (қылмыстық-атқару құқық қатынастарының субъективтік құқығы мен субъектілердің заңды міндеттері).

Қылмыстық-атқару құқық қатынастарының туындататын, өзгертетін және тоқтататын заңды фактілер, оның түрлері.

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқару барысында туындайтын қылмыстық-атқару құқық қатынастарының түрлері.

**Тақырып 7. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаруды, түзеу шараларын қолдануды құқықтық реттеу.**

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқару және өткеру түсінігі, оның негізгі белгілері мен мазмұны. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқару (өткеру) негіздемесі.

Сотталғандарды түзеу қылмыстық-атқару заңнамасының негізгі мақсаттарының бірі ретінде. Сотталғандарға қатысты түзету әрекеттерінің қолдану үрдісімен мазмұны және түсінігі. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындау үрдісіндегі тәрбиелік жазалау шарасы.

Түзету шараларын құрайтын сотталғандарды түзетудің негізгі құралдар жүйесі. Сотталғандарға қатысты негізгі түзету құралдарының құқықтық реттелуімен оның көлемі. Сотталғандарға қатысты түзету шараларын қолданудын негізгі әдістері.

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқарудың дифференциясы және сотталғандарға түзету шараларын қолдану жекелендіруі: түсінігі белгілері және мазмүны.

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын атқаруды жекешелендіру.

**Тақырып 8. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын өткеріп жатқан тұлғалардың құқықтық жағдайы.**

Тұлғаның құқықтық жағдайының түсінігі және мазмұны. Жалпы, арнайы және жеке дәрежесі.

Жазасын өтеуші тұлғалардың құқықтық жағдайының мазмұны сотталғандардың міндеттері мен құқықтары, заңды көзқарастарының әлеуметтік құқықтық негіздемесі және оның түсінігі. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын өткеретін тұлғалардың құқықтық жағдайының бекітілуі. Сотталғандардың азаматтығы мен жалпы азаматтық құқықтарының сақталуы.

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын өтеп жатқан тұлғалардың құқықтық жағдайының мазмұны. Сотталғандардың негізгі құқықтары мен міндеттері және олардың сипаттамасы. Сотталғандардың міндеттерін орындаудағы құқықтарын қамтамасыз етудің құқықтық кепілдігі.

Сотталғандардың қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын өтеу кезіндегі жауапкершілік түрлері.

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын өткерудің құқықтық салдары.

**Тақырып 9. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындайтан органдар мен мекемелер жүйесі және олардың қызметкерлері.**

Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындайтын органдар жүйесі: түсінігі және әлеуметтік маңызы. Қылмыстық жазаларды атқарушы органдар мен мекемелердің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын факторлар. Қылмыстық жазаларды және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің басқа да шараларын орындайтын органдар мен мекемелер түрлері және олардың алдына қойылған міндеттері.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару жүйесі: түсінігі, міндеттері, құрылымы және қызметтік негіздері. Пробация мен пробациялық бақылау қылмыстық-атқару жүйесі функцияларының бірі ретінде.

Қылмыстық жазаны орындаушы мекеме және органдар қызметі мен ұйымдастыру қағидалары және басқа да қылмыстық құқықтық әсер ету шаралары.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері мен органдарының персоналы: түсінігі және оған қойылатын негізгі талаптар. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері мен органдарының персоналының құқықтық жағдайы (құқықтық мәртебесі). Қылмыстық жазаны және басқа да қылмыстық құқықтық әсер ету шараларын орындау бойынша қызметін атқару уақытындағы персонал өкілдеріне берілген құқықтар мен міндеттер (өкілдік).

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері мен органдарының персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әлеуметтік-құқықтық қорғау. Қылмыстық-атқару жүйесі персоналымен қауіпсіздік шаралары мен қаруды қолдану негіздері және тәртібі.

**Тақырып 10. Қылмыстық жазаны және басқа да қылмыстық құқықтық әсер ету шараларын орындаушы мекеме және органдар қызметіне бақылау және қадағалау**.

Қылмыстық жазаны және басқа да қылмыстық құқықтық әсер ету шараларын орындаушы мекеме және органдар қызметіне бақылауды тағайындаудың түсінігі мен әлеуметтік-құқықтық маңызы. Қылмыстық жазаны және басқа да қылмыстық құқықтық әсер ету шараларын орындаушы мекеме және органдар қызметіне қойылатын бақылаудың түрлері: халықаралық, соттық, ведомстволық, мемлекеттік.

Қылмыстық-атқару саласындағы прокурорлық қадағалау.

Қылмыстық жазаны және басқа да қылмыстық құқықтық әсер ету шараларын орындаушы мекеме және органдар қызметінде қоғамның қатысуы. Қоғамдық байқау комиссиялары: құрылу тәртібі және өкілеттігі. Қылмыстық-атқару жүйесіндегі ұлттық алдын алу тетігі: түсінігі, мақсаты, тапсырмалары, жүзеге асырылу нысаны.

 Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне келу тәртібі.

**Ерекше бөлім**

**Тақырып 11. Айыппұл түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Айыппұл қылмыстық жаза ретінде және оның түрлері. Айыппұл түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Айыппұлды ерікті түрде төлеу. Айыппұл төлеуді кейінге қалдыру және бөліп төлеу. Айыппұлды мәжбүрлеп орындау. Айыппұлды өндіріп алуда тәркіленуге жатпайтын мүлік.

Қылмыстық теріс қылық және қылмыс үшін тағайындалған айыппұлды төлеуден жалтарудың нәтижелері.

**Тақырып 12. Түзеу жұмыстары түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Түзеу жұмыстары қылмыстық жаза ретінде және оның түрлері. Түзеу жұмыстары түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Түзеу жұмыстарын орындау тәртібі және жағдайлары. Түзеу жұмыстары түріндегі жазаларды орындаушы органдар мен мекемелер және оның қызметі.

Түзеу жұмыстары түріндегі жаза өтеу тәртібі мен жағдайларын бұзғаны үшін сотталғанның жауаптылығы. Қылмыстық теріс қылық және қылмыс үшін тағайындалған түзеу жұмыстары түріндегі жаза өтеуден жалтарудың нәтижелері. Түзеу жұмыстары түріндегі жаза өтеуден босату негіздері.

**Тақырып 13. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Қоғамдық жұмыстарға тарту қылмыстық жаза ретінде және тағайындала алмайтын тұлғалар шегі. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Қылмыстық жаза түрінде тағайындалған қоғамдық жұмыстарға тартуды орындау тәртібі және жағдайлары. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындаушы органдар мен мекемелер және оның қызметі. Кәмелетке толмаған сотталғандарға қатысты қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындау ерекшеліктері.

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаның өтеу тәртібі мен жағдайларын бұзғаны үшін сотталғанның жауаптылығы. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жаза өтеуден жалтарудың нәтижелері.

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жаза өтеуден босату негіздері.

**Тақырып 14. Бостандығын шектеу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Бостандығын шектеу қылмыстық жаза ретінде. Бостандығын шектеу түріндегі жаза өтеу кезінде міндетті еңбекке тартуға жатқызылатын сотталғандар санаты.

Бостандығын шектеу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтелмеген бөлігі бостандығын шектеумен ауыстырылған сотталғандарды жаза өтеу орнына жіберу тәртібі. Бостандығын шектеу түріндегі жазаны орындау тәртібі және жағдайлары.

Бостандығын шектеу түріндегі жазаға тартылған сотталғандарға қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асыру тәртібі. Бостандығын шектеу түріндегі жазаға тартылған сотталғандарға қатысты электронды бақылау құралдарын қолдану тәртібі мен құқықтық негіздері.

Бостандығын шектеу түріндегі жазаның өтеу тәртібі мен жағдайларын бұзғаны үшін сотталғанның жауаптылығы. Бостандығын шектеу түріндегі жаза өтеуден жалтарудың нәтижелері.

Бостандығын шектеу түріндегі жаза өтеуден босату негіздері.

**Тақырып 15. Мүлікті тәркілеу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Мүлікті тәркілеу қылмыстық жаза ретінде және оның түрлері. Мүлікті тәркілеу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Тәркіленуге жататын және жатпайтын мүлік. Мүлікті тәркілеуді жүзеге асыру тәртібі, сақталуы, іске асыру үшін уәкілетті органға беру.

Тәркіленуге жататын мүлікке қатысты үшінші тұлғаның міндеттері. Үкімді орындаудан кейін анықталған мүлікті тәркілеу тәртібі.

Мүлікті тәркілеу қылмыстық-құқықтық әсер ету шарасы ретінде. Үкімді шығарғанға дейін заңсыз жолмен алынған мүлікті тәркілеу туралы сот қаулысын орындаудың құқықтық реттелуі.

**Тақырып 16. Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан, мемлекеттік наградаларынан айыру түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан, мемлекеттік наградаларынан айыру қылмыстық жаза ретінде және оның түрлері. Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан, мемлекеттік наградаларынан айыру түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.

Қазақстан Республикасы Президентімен тағайындалған арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан, мемлекеттік наградаларынан айыру түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуінің ерекшелігі.

Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан, мемлекеттік наградаларынан айырудың құқықтық нәтижелері.

**Тақырып 17. Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру қылмыстық жаза ретінде және оның түрлері. Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаны орындаушы мекемелер мен органдар.

Нақты мерзімге тағайындалған белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Нақты мерзімге тағайындалған белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі. Нақты мерзімге тағайындалған белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жаза өтеуден босату негіздері

Өмір бойына тағайындалған белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Өмір бойына тағайындалған белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі. Өмір бойына тағайындалған белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі жазаны қолдану кезіндегі соттылықты жою ерекшеліктері.

Белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру туралы сот үкімін орындамаудың нәтижелері.

**Тақырып 18. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу қылмыстық жаза ретінде. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу түріндегі жазаны орындайтын мекемелер мен органдар. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу түріндегі жазаны орындау тәртібі.

Шығарып жіберу бойынша шығынның орнын толтыру тәртібі.

**Тақырып 19. Күдікті, айыпты және сотталушыларды қамауда ұстаудың құқықтық реттелуі.**

Күдікті, айыпты және сотталушыларды қамауда ұстаудың әлеуметтік-құқықтық маңыздылығы. Қамауда ұстаудың негіздері және қағидалары. Күдікті, айыпты және сотталушыларды қамауда ұстаудың құқықтық реттелуі.

Күдікті, айыпты және сотталушыларды қамауда ұстаудың орындары. Қауіпсіздігі аралас мекемелер - қылмыстық-атқару жүйесінің тергеу изоляторлары күдікті, айыпты және сотталушыларды қамауда ұстаудың негізгі орындары ретінде. Қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторларында ұсталатын тұлғалар санаттары.

Қамауда ұсталатын тұлғалардың құқықтық мәртебесі және мазмұны. Қамауда ұсталатын тұлғалардың негізгі құқықтары, заңды қызығушылықтары және міндеттері.

Қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторларында күдікті, айыпты және сотталушыларды ұстау режимі (тәртібі мен жағдайлары): қабылдау мен орналастырудың тәртібі, материалды-тұрмыстық қамтамасыз ету және медициналық қызмет ету, қамауда ұсталатын тұлғалармен тергеу әрекеттерін жүргізу тәртібі. Қамауда ұсталатын тұлғаларға қолданылатын көтермелеу және жазалау шараларын қолданудың құқықтық реттелуі.

 Кәмелетке толмағандарды, әйелдерді, сонымен қатар кішкентай балалары бар әйелдерді қамауда ұстаудың құқықтық реттелуінің ерекшеліктері.

Қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторларында сотталғандарды қалдыру және осы мекемеге жіберуді құқықтық реттеу. Шаруашылық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау үшін қалдырылған және ауыстырылған сотталғандарды қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторларында ұстауды құқықтық реттеу. Құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін мекемелерден қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторларына ауыстырылған бас бостандығынан айырылған сотталғандардың құқықтық мәртебесі.

Жазаны өтеу үшін сотталғандарды жіберу және сот үкімін орындау тәртібі және негізі.

Күдікті, айыпты және сотталушыларды қамауда ұстаудан босату негіздері және тәртібі.

**Тақырып 20. Қамауда ұсталатын тұлғаларды есепке алу, күзет пен бақылаудың құқықтық реттелуі.**

Қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторларында ұсталатын тұлғаларды есепке алуды ұйымдастырудың құқықтық реттелуі. Өлім жазасына тартылған сотталғандарды есепке алу ерекшеліктері. Қамауға алынған тұлғалардың арыз бен шағымдарын қабылдау және қарастыру тәртібі. Жеке басын куәландыратын құжаттарды жоғалтқан қамауға алынған тұлғаларды құжаттандыруды ұйымдастыру.

Қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторларында ұсталатын тұлғаларға бақылауды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың құқықтық реттелуі. Өлім жазасына тартылған және өмір бойы бас бостандығынан айырылған сотталғандарға, сонымен қатар күрделі жағдайларда күзет пен бақылауды ұйымдастырудың ерекшеліктері.

Қамауда ұсталатын тұлғаларды айдауылдауды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың құқықтық реттелуі. Қауіпсіздігі аралас мекемелер - тергеу изоляторлары арқылы транзитпен келуші тұлғалардың құқықтық мәртебесі.

**Тақырып 21. Қамаққа алу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.**

Қамаққа алу қылмыстық жаза ретінде. Қамаққа алу түріндегі жазаны өтеу орны. Қамаққа алу түріндегі жазаға тартылған сотталғандарды жазаны өтеу үшін жіберу. Қамаққа алу түріндегі жазаны орындаудың құқықтық реттелуі.

Қамаққа алу түріндегі жазаға тартылған сотталғандарды арнайы қабылдауыштарға қабылдаудың құқықтық реттелуі. Карантин және оның маңызы. Карантинде сотталғандармен жұмысты ұйымдастыру. Қамаққа алынған сотталғандарды есепке алу.

Қамаққа алу түріндегі жазаны өтеу жағдайларының құқықтық реттелуі. Қамаққа алынған сотталғандарды материалдық-тұрмыстық және медициналық-санитарлық қамтамасыз етудің құқықтық реттелуі.

Қамаққа алу түріндегі жазаны өтеу режимінің құқықтық реттелуі. Арнайы қабылдауыштардың ішкі тәртіп ережелері. Сотталғандарда тінту мен тексерісті, үй-жайды тексеру және арнайы қабылдауыш аумағын қарауды өткізу тәртібі.

Қамаққа алынған сотталғандарға көтермелеу және жазалау шараларын қолдану тәртібі. Қамаққа алынған сотталғандарды тәртіптік изоляторда ұстау жағдайлары.

Әскери қызметшілердің қамаққа алу түріндегі жазаны гауптвахтада өтеу ерекшеліктері.

Қамаққа алу түріндегі жазаны енгізуді кейінге қалдыру.

**Тақырып 22. Бас бостандығынан айыру қылмыстық жаза ретінде және оның әлеуметтік-құқықтық табиғаты.**

Бас бостандығынан айыру қылмыстық жаза ретінде: табиғаты, мазмұны, әлеуметтік функциясы, шынайы қасиеттері, мақсаты және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі жетістігінің құралдары. Бас бостандығынан айырудың қылмыстық жаза түріндегі түрлілігі.

Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың классификациясы және жазаның мақсатына жету үшін маңыздылығы. Сотталғандардың санаттары.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу орындары. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің түрлері және онда ұсталатын сотталғандардың санаттары. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде бас бостандығынан айырылған сотталғандардың бөлек ұсталуы. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін жабдықтау тәртібі және құрылымы.

Жаза өтеу барысында бас бостандығынан айырылған сотталғандардың тәртібін бағалау және оның маңыздылығы. Жаза өтеу барысында бас бостандығынан айырылған сотталғандардың тәртібіне байланысты мекеме түрін ауыстырудың құқықтық реттелуі.

Сотталғандарлың қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің бір түрінен екінші түріне ауыстырудың құқықтық реттелуі. Бас бостандығынан айырылған сотталғандарды айдауылдау тәртібі мен ережелері.

**Тақырып 23. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне сотталғандарды қабылдаудың және есепке алуды ұйымдастырудың құқықтық реттелуі.**

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне сотталғандарды қабылдаудың құқықтық негіздері және тәртібі. Қабылдауға жатпайтын сотталғандар санаты.

Карантин және оның маңызы. Карантинде сотталғандармен жұмысты ұйымдастыру. Мекемедегі жасақтық жүйе. Жасақ үй-жайын жабдықтау тәртібі. Карантиннен өткеннен кейін сотталғандарды жасақ бойынша бөлу критерийлері және тәртібі.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне сотталғандарды есепке алу маңызы және оны құқықтық реттеу. Сотталғандарды есепке алуды жүзеге асыратын аппараттар. Сотталғандарды есепке алудың түрлері және нысаны. Орталықтандырылған және жергілікті есепке алу. Жеке және сандық есепке алу. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде статистикалық есеп беру.

Сотталғанның жеке ісі, мазмұны, жүргізу және сақтау тәртібі. Мекемеден босап шыққан сотталғандардың істерін мұрағатқа тапсыру және әзірлеу тәртібі.

**Тақырып 24. Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың құқықтық жағдайы.**

Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың құқықтық жағдайының түсінігі. Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың құқықтық жағдайы қылмыстық-атқару жүйесі мекеме түріне және жаза өтеу барысында тәртібіне тәуелділігі.

Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың негізгі құқықтары, заңды қызығушылықтары, міндеттері және мінездемесі. Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың негізгі құқықтары мен заңды қызығушылықтарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету мен құқықтық кепілдері және міндеттердің орындалу. Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың ар-намыс еркіндігін қамтамасыз ету. Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың арыз бен шағымдарын қабылдау және қарастыру тәртібі. Бас бостандығынан айырылған сотталғандардың жеке қауіпсіздігіне құқығын жүзеге асыру тәртібі.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуші шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ сотталғандардың құқықтық жағдайларының ерекшеліктері.

**Тақырып 25. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу режимінің құқықтық реттелуі.**

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу режимі: түсінігі және құқықтық реттелуі. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу режимінің негізгі қызметтері: жазалаушы, тәрбиелік, қамтамасыз етуші және алдын алушылық (бақылаушылық).

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу режимінің мазмұны. Режимді қамтамасыз ету тәсілі мен құралдар. Мекемелердегі күн тәртібі және оның режимдік талаптардағы маңыздылығы.

Сотталғандарға қатысты режим ережелері: күн тәртібін бекітуші, құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруды қамтамасыз етуші, түзеу құралдарын және ресоциализацияны қолдануды анықтаушы, сотталғандардың әлеуметтік қорғаушылығын қамтамасыз етуші.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекеме персоналына қатысты режим ережелері: сотталғандарды оқшаулау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ішкі күн тәртібін сақтау, сотталғандардың құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыруды қамтамасыз ету, олардың тарапынан қылмыстық құқық бұзушылық және басқа да құқық бұзушылықты алдын алу және ескерту.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері және іргелес аумақтағы басқа да тұлғалардың тәртібін анықтаушы режим ережелері.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріндегі ерекше жағдай режимі.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мен жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруды құқықтық реттеу.

**Тақырып 26. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу жағдайларын құқықтық реттеу.**

Қылмыстық-атөару жүйесі мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу жағдайлары: дағдылы, қатаң, жеңілдетілген, жеңілдікті ұстау жағдайларының сипаттамасы. Сотталғандарды бір ұстау жағдайынан екіншісіне ауыстыру тәртібі.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың тағамдар мен бірінші кезекте қажетті заттарды, жазу құралдарын, әдебиеттерді, мерзімдік басылымдарды алу және сақтау, сондай-ақ посылка, бандерольдер мен сәлемдемелерді алу тәртібін құқықтық реттеу. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде пайдалануға рұқсат етілген тағамдар мен бірінші кезекте қажетті заттардың тізімі мен саны.

Сотталғандардың хаттарды, телеграммаларды, ақшалай аударымдарды алу және жіберу тәртібін құқықтық реттеу.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға телефонмен сөйлесу құқығын беруді құқықтық реттеу.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға серуендеу құқығын беру мен өткізу тәртібін құқықтық реттеу.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға радио бағдарламалар мен теле бағдарламаларды қарау құқығын беру мен өткізу тәртібін құқықтық реттеу.

Сотталғандарға туған-туысқандарымен кездесу беруді құқықтық реттеу. Кездесу бөлмелерін жабдықтау тәртібі және оларды өткізуді ұйымдастыру.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің шегінен тыс жерлерге шығуға рұқсат берудің құқықтық негіздері мен тәртібі.

**Тақырып 27. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарды материалды-тұрмыстық және медициналы-санитарлық қамтамасыз етуді құқықтық реттеу.**

Жазаны өтеп жатқандардың тамақпен, киім-кешекпен, тұрғын жаймен және де медициналық қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған, қажетті жағдайлар жасаудағы, бас бостандығынан айыруға сотталғандарды материалды-тұрмыстық және медициналы-санитарлық қамтамасыз етудіңролі.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарды материалды-тұрмыстық қамтамасыз етуді құқықтық реттеу. Тұрғын-жай аумағының нормасы, сотталғандарды тұрғын-жайларға орналастыру тәртібі және оларды жабдықтауға қойылатын талаптар. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелері коммуналды-тұрмыстық объектілері және оларды қолдану тәртібі.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын, бас бостандығынан айырылған сотталғандарды тамақтандыруды ұйымдастыруды құқықтық реттеу.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарды киім-кешекпен қамтамасыз етуді ұйымдастыруды құқықтық реттеу. Әртүрлі санаттағы сотталғандарды киім-кешекпен қамтамасыз ету нормалары.

Сотталған аяғы ауыр әйелдерді, сотталған бала емізетін әйелдерді және де сотталған баласы бар әйелдерді материалды-тұрмыстық қамтамасыз ету ерекшеліктері.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға тағамдар мен бірінші кезекте қажетті заттарды сатуды және оларға қосымша ақылы қызмет көрсетуді ұйымдастыруды құқықтық реттеу.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарды медициналы-санитарлық қамтамасыз етуді құқықтық реттеу. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға емдеу алдын алу және санитарлық-алдын алу көмектерін көрсетуді ұйымдастыру және тәртібі. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде санитарлық-гигиеналық режим мен санитарлық қадағалау.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға арнайы емдеу алдын алу шараларының түрлері мен негізгі қызметі. Сотталғандарды емдеу-алдын алу мекемелеріне жіберу тәртібі және оларды орналастыру ерекшеліктері мен ұстау жағдайлары.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға қатысты медициналық сипаттағы күштеу шараларын қолдануды құқықтық реттеу және оларды қылмыстық-атқару жүйесінің күштеп емдеуді жүзеге асыратын мекемелерінде ұстау ерекшеліктері.

**Тақырып 28. Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды қадағалауды және оларды күзетуді жүзеге асыруды құқықтық реттеу.**

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын бас бостандығынан айырылуға сотталғандарды қадағалау: түсінігі және ұйымдастыру мен жүзеге асыруды құқықтық реттеу. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарды қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалар. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын тұлғаларды қадағалау тәртібі. Төтенше жағдайлар кезіндегі қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің әрекеттері.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде қарау мен тінтуді жүргізуді құқықтық тәртібі және тәртібі. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде пайдалануға тыйым салынған заттарды алып қоюдың құқықтық негіздері. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде пайдалануға тыйым салынған заттарды бергені үшін жауапкершіліктің құқықтық табиғаты.

Түзеу мекемелерінде ұсталатын бас бостандығынан айыруға сотталғандарды күзетуді ұйымдастыру мен жүзеге асыруды құқықтық реттеу. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің алуан түрлерін күзетуді жүзеге асыру ерекшеліктері.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде қадағалау, бақылау және күзетудің техникалық құралдарын пайдаланудың құқықтық негіздері және тәртібі.

 **Тақырып 29. Бас бостандығынан айыруға сотталғандардың еңбегін, әлеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуді ұйымдастыруды құқықтық реттеу.**

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарды еңбекке тартудың негізгі мақсаттары және тапсырмалары. Сотталғандардың еңбегін ұйымдастыру қағидалары. Сотталғандарды еңбекке тарту тәртібін құқықтық реттеу және сотталғандардың еңбегін пайдаланудың ұйымдастырушылық нысандары.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың еңбек жағдайын құқықтық реттеу. Сотталғандардың жұмыс уақытының, демалысының ұзақтығы.

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың еңбегіне ақы төлеуді құқықтық реттеу және оның табысынан ұстап қалу.

Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды ақысыз жұмысқа тартуды құқықтық реттеу.

**Тақырып 30. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға тәрбиелік әсер етуді және олардың білім алуын құқықтық реттеу.**

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын сотталғандарға тәрбиелік әсер етуді құқықтық реттеу. Сотталғандармен жүргізілетін тәрбиелік жұмыстардың негізгі бағыттары: адамгершілік, құқықтық, еңбектік, дене тәрбиесі және оның сотталғандарды түзету мақсатына жетуге әсер ететін өзге түрлері. Тәрбие жұмыстарын дифференцияциалау және жекелендіру.

Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды әлеуметтік бейімдеу және психологиялық көмек көрсету бойынша жұмыстарды құқықтық реттеу және ұйымдастыру.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде құрылатын сотталғандардың ерікті ұйымдары: құқықтық табиғаты, құру мақсаты, тапсырмалары, құзыреті.

Бас бостандығынан айыруға сотталғандардың бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім, техникалық және кәсіби білім алуын құқықтық реттеу және ұйымдастыру.

**Тақырып 31. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға марапаттау және жазалау шараларын құқықтық реттеу.**

Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға қатысты қолданылатын марапаттау шаралары. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға қатысты қолданылатын марапаттау шараларын қолдану тәртібі және оларды қолдануға құқық берілген қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің лауазымдық тұлғалары.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің белгіленген тәртібін бұзу және қасақана бұзу түсінігі. Бас бостандығынан айырылуға сотталғандарға қатысты қолданылатын жазалау шараларын қолдану тәртібі және оларды қолдануға құқық берілген қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің лауазымдық тұлғалары.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің белгіленген тәртібін бұзушы, жүйелі түрде және қасақана бұзушы деп тану тәртібі. Жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қасақана бұзушы деп танудың салдары.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде тәртіптік изоляторлар мен жалғыз адамдық камераларды жабдықтау тәртібі және оларда сотталандарды ұстау жағдайлары.

**Тақырып 32. Әртүрлі қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны атқару тәртібі мен жағдайлары.**

Қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінің бағыты және оларда жаза өтейтін сотталғандардың санаттары. Қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен жағдайларын құқықтық реттеу.

Қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінің бағыты және оларда жаза өтейтін сотталғандардың санаттары. Қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен жағдайларын құқықтық реттеу.

Қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесінің бағыты және оларда жаза өтейтін сотталғандардың санаттары. Қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен жағдайларын құқықтық реттеу. Өмір бойы бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың қылмыстық-атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемелерінде жаза өтеу ерекшеліктері.

Қылмыстық-атқару жүйесінің толық қауіпсіз мекемесінің бағыты және оларда жаза өтейтін сотталғандардың санаттары. Қылмыстық-атқару жүйесінің толық қауіпсіз мекемесінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен жағдайларын құқықтық реттеу. Шаруашылық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау үшін ауыстырылған бас бостандығынан айырылған сотталғандарды толық қауіпсіз мекемелерінде ұстауды құқықтық реттеу. Ауыстырылған мекемелердегі тәртіпті қамтамасыз ету үшін толық қауіпсіз мекемелеріне ауыстырылған бас бостандығынан айырылуға сотталғандардың құқықтық мәртебесі.

**Тақырып 33. Сотталғандарды камералық жағдайда ұстау және қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеу ерекшеліктері.**

Сотталғандарды камералық жағдайда ұстау мекемесін жабдықтау ерекшеліктері. Сотталғандарды камералық жағдайда ұстау мекемесінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен жағдайлары. Қылмыстық-атқару жүйесінің сотталғандарды камералық жағдайда ұстау мекемесіндегі сотталғандармен тәрбие жұмысы және олардың еңбегін пайдалануды ұйымдастыру.

Қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінің бағыты, олардың түрлері және онда жаза өтейтін сотталғандардың санаттары. Қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеуді құқықтық реттеу және жағдайлары.

Қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде ұсталатын сотталғандардың құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері. Қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеу тәртібі мен жағдайлары. Қылмыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде ұсталатын сотталғандарды еңбекке тарту және оларды қадағалауды ұйымдастыру ерекшеліктері.

**Тақырып 34. Сотталған әйелдер мен кәмелетке толмағандардың бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеу ерекшеліктері.**

Қазіргі Қазақстандағы әйелдер қылмыстылығының криминологиялық және қылмыстық-атқару аспектілері. Әйелдерге қатысты бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны атақаруды құқықтық реттеу ерекшеліктері. Сотталған әйелдер жаза өтеу үшін арналған қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің түрлері және онда ұсталатын тұлғалар санаттары. Сотталған әйелдерге қатысты түзету шараларын қолдануды құқықтық реттеу ерекшеліктері.

Аяғы ауыр әйелдерге және кәмелетке толмаған балаларымен бірге қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын сотталған әйелдерге қатысты бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуді құқықтық реттеудің ерекшеліктері.

Кәмелетке толмаған сотталғандар түзету әрекетінің арнайы объектісі ретінде және оның құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері. Кәмелетке толмаған сотталғандардың бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеу тәртібі және оны құқықтық реттеу. Кәмелетке толмаған сотталғандардың бас бостандығынан айыру түріндегі жазаларды өтеу жағдайлары және оларды құқықтық реттеу.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеп жатқан кәмелетке толмаған сотталғандарға қатысты қолданылатын марапаттау шараларын қолдануды құқықтық реттеу ерекшеліктері және оларды қолдану тәртібі. Кәмелетке толмаған сотталғандардың бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеу тәртібін бұзу және қасақана бұзу түсінігі. Кәмелетке толмаған сотталғандарға қатысты қолданылатын жазалау шараларының жүйесі және оларды қолдану тәртібі.

Кәмелет жасқа толған сотталғандарды, кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде қалдырудың құқықтық негіздері және тәртібі. Кәмелет жасқа жеткен және кәмелетке толмаған сотталғандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде қалдырылған сотталғандарға қатысты марапаттау және жазалау шараларын қолдануды құқықтық реттеу ерекшеліктері.

Кәмелетке толмаған сотталғандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерінен кәмелет жасқа жеткен сотталғандарды ауыстырудың құқықтық негіздері мен тәртібі.

**Тақырып 35. Жазаны өтеуден босатудың тәртібі және құқықтық реттеу.**

Қылмыстық жазаны өтеуден босатудың құқықтық негіздері.

Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату түрлерінің түсінігі, маңызы және құқықтық табиғаты: жазаны өтеуден босатуды, шартты түрде мерзімінен бұрын босату және жазаны неғұрлым жеңіл түрімен ауыстыру; кешірім беру және рақымшылық; психикалық ауытқушылықтар мен өзге де ауыр ауру салдарынан шартты түрде мерзімінен бұрын босату. Кәмелетке толмаған сотталғандарға қатысты жазаны өтеуден шартты-түрде мерзімінен бұрын босату және жазаның неғұрлым жеңіл түрімен ауыстыруды қолдану ерекшеліктері.

Шартты түрде мерзімінен бұрын босату, жазаның неғұрлым жеңіл түрімен ауыстыру және кешірім беру туралы өтініш әзірлеу мен беру тәртібін құқықтық реттеу.

Рақымшылықты қолдануды құқықтық реттеу және тәртібі.

Психикалық ауытқушылықтар мен өзге де ауыр ауру салдарынан шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды құқықтық реттеу және тәртібі.

Жазаны өтеуді тоқтату және босату тәртібі.

Қоршаған ортаға қауіп төндіретін туберкулездің жұқпалы түрімен ауыратын ауру тұлғалардың қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босатылу ерекшеліктері.

Кәмелетке толмағандар мен мүгедектерді қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босату ерекшеліктері.

**Тақырып 36. Қылмыстық жазаны өтеуден босатылатын сотталғандарға көмек көрсетуді құқықтық реттеу және пенитенциарлық пробация қызметін жүзеге асыру тәртібі.**

Жазаны өтеуден босатылған сотталғандарға көмек көрсетуді құқықтық реттеу. Жазаны өтеп шыққан сотталғандардың құқықтық жағдайы. Босатылатын сотталғандардың еңбекпен және тұрмыстық қамтамасыз етілуге және әлеуметтік көмектің өзге түрлеріне құқықтары.

Сотталғандарды бостандыққа даярлауды ұйымдастыруды құқықтық реттеу және жазаларды орындайтын органдар мен мекемелер әкімшілігінің босағаннан кейінгі еңбекпен және тұрмыстық қамтамасыз етуіне әсер ету бойынша міндеттері.

Қамау және бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден босатылатын тұлғаларға, тікелей босатылу кезінде көмек көрсетуді құқықтық реттеу.

**Тақырып 37. Жаза өтеуден босатылған тұлғаларды постпенитенциарлық бақылауды жүзеге асыруды құқықтық реттеу.**

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған тұлғаларды пробациялық бақылауды жүзеге асыруды құқықтық реттеу. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды қолдану кезінде, жазаның өтелмей қалған бөлігінде сотпен салынатын міндеттердің түрлері.

Бас бостандығынан айыру түріндегі жазадан щартты түрде мерзімінен бұрын босатылған тұлғаларға қатысты, полиция және де пробация қызметі қызметкерлерімен пробациялық бақылауды жүзеге асыру тәртібі. Бас бостандығынан айыру түріндегі шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған тұлғаларға қатысты электронды бақылау құралдарын қолдануды құқықтық реттеу. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған тұлғалардың құқықтық статусы. Шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды тоқтату негіздері мен тәртібі.

Денсаулық жағдайы бойынша шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған тұлғалардың денсаулық жағдайына бақылауды жүзеге асыруды құқықтық реттеу және тәртібі. Жазаны өтеуден босатылған тұлғалардың айығуы жағдайында жазаны орындауды қайта қалпына келтіруді құқықтық реттеу.

Жазаны өтеп болған тұлғаларға әкімшілік қадағалауды орнатуды құқықтық реттеу. Әкімшілік қадағалауды орнату негіздері мен тәртібі. Әкімшілік қадағалау орнату қажет тұлғаларға қатысты материалдарды әзірлеу мен рәсімдеу. Әкімшілік қадағалау орнатылған тұлғаның орындауы қажет міндеттердің құқықтық табиғаты және түрлері.

Әкімшілік қадағалауды жүзеге асыру тәртібі. Әкімшілік қадағалау орнатылған тұлғаға қатысты электронды бақылау құралдарын қолдануды құқықтық реттеу. Әкімшілік бақылау орнатылған тұлғаға қатысты тұлғаларға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетуді құқықтық реттеу және тәртібі.

**Тақырып 38. Шартты сотталған тұлғаларға және де жазаны өтеу кейінге қалдырылған тұлғаларға қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асыруды құқықтық реттеу.**

Шартты соттау түсінігі және құқықтық табиғаты. Кәмелетке толмағандарға қатысты шартты соттауды қолдану ерекшеліктері. Шартты сотталған тұлғаларға қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асыруды құқықтық реттеу. Пробациялық бақылау мерзімінде шартты сотталған тұлғалардың орындауына жататын міндеттерінің түрлері.

Шартты сотталған тұлғаларға қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асыру тәртібі. Пробациялық бақылау мерзімін есептеу. Шартты сотталған тұлағаларға қатысты электронды бақылау құралдарын қолдануды құқықтық реттеу. Шартты сотталғандардың құқықтық мәртебесі. Пробациялық бақылау кезіндегі жүзеге асыру қажет міндеттерді орындамағаны үшін жауаптылығы. Шартты сотталған тұлғаларға қатысты пробациялық бақылауды тоқтату мен ұзарту негіздері мен тәртібі.

Жүктi әйелдер мен жас балалары бар әйелдерге, жас балаларын жалғыз өзi тәрбиелейтiн ерлерге жазаны орындауды кейiнге қалдыру институтының түсінігі, маңызы және құқықтық табиғаты. Бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтеп жатқан жүктi әйелдер мен жас балалары бар әйелдерге, жас балаларын жалғыз өзi тәрбиелейтiн ерлерге қатысты жазаны өтеуді кейінге қалдыруды қолдану ерекшеліктері.

Жазаны өтеу кейінге қалдыру құқығы берілген жүктi әйелдер мен жас балалары бар әйелдерге, жас балаларын жалғыз өзi тәрбиелейтiн ерлерді бақылауды жүзеге асыруды құқықтық реттеу және тәртібі. Жазаны өтеу мерзімін кейінге қалдыру уақытында, кейінге қалдыру шарттарын орындамау жағдайындағы жүктi әйелдер мен жас балалары бар әйелдерге, жас балаларын жалғыз өзi тәрбиелейтiн ерлердің жауапкершілігі. Жүктi әйелдер мен жас балалары бар әйелдерге, жас балаларын жалғыз өзi тәрбиелейтiн ерлерге қатысты жазаны орындауды кейінге қалдыру негіздері мен тәртібі.

**Тақырып 39. Өлім жазасы түріндегі жазаны орындауды құқықтық реттеу.**

Қазақстан тарихында өлім жазасын қолдану. Қазақстан Республикасының қазіргі заңнамасындағы өлім жазасы. Қазақстан Республикасында қолданыстағы өлім жазасын орындауға мораторий. Қазақстан Республикасында өлім жазасын толығымен тоқтату мәселелері. Әртүрлі елдердегі өлім жазасын қолдану тәжірибесі және оның негізгі тенденциялары.

Өлім жазасына кесілген сотталғандарды ұстау орындары. Өлім жазасына кесілген сотталғандарды мораторий кезінде және оны тоқтатқаннан кейінгі уақытта ұстау тәртібі мен жағдайлары. Кешірім беру туралы өтініш беру үрдісін құқықтық реттеу.

Өлім жазасын орындауға мораторий толығымен тоқтатылған жағдайда өлім жазасы туралы үкімді орындау тәртібі.

**Ұсынылатын нормативтік актілер мен әдебиеттер**

1. Абдиканов Н.А. Главное судебное разбирательство по уголовному делу в Республике Казахстан: его назначение и производство. Дәуір, Алматы 2004.
2. Абдиканов Н.А. Организация главного судебного разбирательства по уголовным делам в РК. Учебное пособие. Алматы. ТОО «Баспа», 2001.
3. Абдиканов Н.А. Производство в суде первой инстанции по уголовно-процессуальному праву Республики Казахстан. Учеб.пособие Алматы: «Издательство «Норма-К», 2009.
4. Абдиканов Н.А., Зенковский А.В. Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции: Учебное пособие / Под общ. Ред. Н.А. Абдиканова. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2012.
5. Абишева Г.А. Схемы по уголовно-процессуальному кодексу РК. Общая часть. Алматы. ТОО «Баспа», 2001.
6. Абишева Г.А., Макин Т.Ш. Учебно-методическое пособие по курсу Уголовный процесс для слушателей (ФЗО). – Алматы: ООНИР и РИР Академии МВД РК, 2002.
7. Адвокаттық қызмет туралы: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы.
8. Административное право Республики Казахстан: Альбом схем и толковый словарь. Учебно-наглядное пособие. – Алматы, 2003.
9. Административное право РК: Курс лекций / Сост. Б.Б. Мусина. – Алматы: НИЦ КОУ, 2013. – 100 с.
10. Административное право: учебный курс / под ред. Р.А.Подопригоры – Алматы: Налоговый эксперт, 2010.
11. Административное процессуальное право: Учебное пособие / Под ред. У. Нурмашева, К. Байжанова, А. Касымбек. – Алматы, 2013.
12. Азаров В.А., Ревенко Н.И., Кузембаева М.М. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного процесса России: Монография. – Омск: Издательство ОмГУ, 2006.
13. Айтмухамбетов Т.К. Использование дополнительных материалов судами апелляционной и надзорной инстанции: Учебное пособие. – Алматы: HAS, 2006.
14. Андрюхин Н.Г. Проблемные аспекты освобождения несовершеннолетних от административной ответственности // Административное право и процесс. - № 5, 2017. – с. 55-58.
15. Аралбаев С.С. Проблемные вопросы правоприменительной практики по мелким хищениям чужого имущества // «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»: Многопрофильный научный журнал Костанайского государственного университета им.А. Байтурсынова. - № 1. 2017. – с.180-185.
16. Антонян Е.А. Наказания, не связанные с лишением свободы: право­вая природа, назначение и исполнение. – Рязань, 2005.
17. Антонян Ю.М. К чему приговаривает суд, когда приговаривает к лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2005. - № 4.
18. Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы: Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңы.
19. Аширбекова М.Т. Принцип публичности в судебном производстве по уголовных делам. Монография. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008.
20. Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. Принцип публичности в российском досудебном производстве по уголовных делам (содержание и формы реализации). Монография. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007.
21. Әкімшілік рәсімдер туралы: Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңы.
22. Әскери полиция органдары туралы: ҚазақстанРеспубликасының 2005 жылғы 21 ақпандағы Заңы.
23. Бас бостандығы шектеулі азаматтарға, сондай-ақ сот үкімі бойынша жазасын бас бостандығынан айыру орындарында өтеп жүрген, арнайы мекемелерге орналастырылған адамдарға медициналық көмек көрсету Қағидалары: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 314 бұйрығы.
24. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды есепке алуды жүзеге асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары бөлімшелерінің өзара іс-қимыл ережесі:Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы № 89 бұйрығы.
25. Бахин В., Когамов М., Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. Монография. Алматы, Жеті Жарғы, 2004.
26. Бахтыбаев И.Ж. Концептуальные основы деятельности прокуратуры Республики Казахстан по обеспечению законности: Монография. Алматы: «Жеті Жарғы», 2008.
27. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. Учебник. 2-ое изд., перераб и доп. / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Ревина В.П. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. – 504 с.
28. Бектибаева О.С. Формы и методы взаимодействия адвоката-защитника с подзащитным. Магистерская диссертация. Астана, 2009.
29. Бимолданов Е.М. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. - Алматы, 2013.
30. Бишманов Б.М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2003.
31. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая часть (том 1) / Под общ. ред. Генерального Прокурора Республики Казахстан, Государственного советника юстиции 1 класса Даулбаева А.К. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. Т.1 – 500 с.
32. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Особенная часть (том 2). – Алматы: Жеті Жарғы, 2015. Т.1
33. Булеулиев Б.Т. Отечественный суд присяжных: история, теория и практика: Монография. – Астана: Полиграф-мир, 2012.
34. Булеулиев Б.Т. Суд с участием присяжных заседателей: проблемы становления и перспективы развития в Республике Казахстан: Монография / Под общ.ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Астана, 2009.
35. Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процессе. Спб. Изд-во «Юрид.Центр Пресс». 2003.
36. Біріккен Ұлттар Ұйымының қамаудағылармен қарым-қатынасқа қатысты ең аз стандартты ережелері (Нельсон Мандела ережелері). – Вена, 2016.
37. Гинзбург А.Я. Допрос и проверка показаний: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы: Учеб.-прак. пос. – Алматы: Юрист, 2008.
38. Гинзбург А.Я. Задержание подозреваемого в совершении преступления. Процессуальные и криминалистические вопросы. Учебно-практическое пособие. Алматы, 2006.
39. Гинзбург А.Я. Криминалистическая тактика. Алматы, 1998.
40. Гинзбург А.Я. Криминалистические основы следственных действий. – Алматы, 2000.
41. Гинзбург А.Я. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. – Алматы, 1998.
42. Гинзбург А.Я. Основы оперативно-розыскной деятельности: уч.-практич. пособие. – Алматы, 1998.
43. Гинзбург А.Я. Справочник следователя. – Алматы, 1997.
44. Гинзбург А.Я., Даубасова С.Ш. Основы оперативно-розыскной деятельности. Закон – теория – практика. Комментарий. Учебно-практическое пособие. – Алматы, 2010.
45. Гинзбург А.Я., Когамов М.Ч. Основы тактики опроса граждан в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности по законодательству Республики Казахстан: Учеб.-прак. пос. – Астана, 2005.
46. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002.
47. Григорьев В.Н. Селютин А.В. Подследственность в уголовном процессе (понятие, основание и порядок определения, проблемы разграничения). Учебное пособие. М. ЮИ МВД РФ. Книжный Мир. 2002.
48. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.
49. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств / Под ред. К. Ф. Гуценко. 2-е изд., доп. и испр. – М.: Зерцало-М, 2002.
50. Дементьев С.И., Дьяченко Р.А., Трахов А.И. Уголовное наказание: содержание, виды, назначение и исполнение. – Краснодар, 2000.
51. Деришев Ю.В. Проблемы организации досудебного производства по УПК РФ: Монография. – Омск: Омский юридический институт, 2003.
52. Добробаба М.Б. Формализация оснований дисциплинарной ответственности государственных служащих: проблемы и перспективы // Административное право и процесс. - № 5, 2017. – с. 17-21.
53. Дубовицкая Л.С. Административное право Республики Казахстан: Учебное пособие. – Павлодар: Кереку, 2015. – 89 с.

### Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. – Курск, 2000.

1. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы: Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы Заңы.
2. Едресов С.А. Особенности производства осмотра места происшествия в учреждениях УИС. Монография. Костанай, 2015.
3. Епихин А.Ю.Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. ‑СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.
4. Ералина Л.А. Подследственность уголовных дел: история и современность. Монография. / Под ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. ‑ Астана, 2003.
5. Ережепов Н.А. Назначение главного судебного разбирательства: вопросы, решения, перспективы. Алматы, Данекер, 2003.
6. Жалыбин С.М. Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве. Монография. Алматы: Жеті Жарғы. 2002.
7. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы: Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңы.
8. Журсимбаев С.К. Организация досудебного расследования в Республике Казахстан: Учебник. – Алматы, 2018.
9. Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Казахстане. Учебник. – Алматы: HAS, 2004.
10. Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: Учебник. – Алматы, 2018.
11. Журсимбаев С.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть. Досудебное производство: Учебник. – Алматы: Издательство «NURPRESS», 2011.
12. Жусупова Г.Б. Административное право РК. – Костанай: КГУ им.А. Байтурсынова, 2013.
13. Жусупова Г.Б. Сборник задач и упражнений по административному праву РК: Учебно-практическое пособие. – Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2015.
14. Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право. Краткий курс лекций.- М., 2013.
15. Зубарев С.М., Казакова В.А., Толкаченко А.А. Уголовно-исполнительное право. – М., 2013.
16. Иманов К.С. Административная ответственность. Практикум: Северо-Казахстанский государственный университет им.М. Козыбаева. – Петропавловск: ИПО СКГУ им.Козыбаева, 2016. – 81 с.
17. Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств:Учебное пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000.
18. Кан А.Г. Допрос на предварительном следствии: учебное пособие. – Алматы, 2011.
19. Кан А.Г. Теория и практика допроса на предварительном следствии (уголовно-процессуальные аспекты): монография. – Алматы, 2013.
20. Капсалямов К. Уголовно-процессуальное принуждение: гарантии, принципы, реализация. Астана. Фолинат. 2001.
21. Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств. Учебное пособие. Астана «Фолиант», 2001.
22. **Кароли Б.** Альтернативные меры уголовного наказания // Альтернативы тюремному заключению в Республике Казахстан. – М., 2000.
23. Касимов А.А. Меры уголовно-процессуального принуждения в Республике Казахстан. Учебное пособие. – Астана, 2012.
24. Касимов А.А. Правосудие по уголовным делам в Республике Казахстан: конституционные и процессуальные основы. Монография. Алматы: Жеті Жарғы, 2013.
25. Керимова К.К. Возвращение уголовных дел судом на дополнительное расследование: история и современность. Учебное пособие. / Под ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Астана, 2006.
26. Ким Д.А. Административное право Республики Казахстан. Альбом схем. – Костанай: Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, 2017. – 85 с.
27. Когамов А.М. Процессуальная форма производства следственных действий по УПК РК: вопросы теории и практики. Магистерская диссертация. Астана, 2011.
28. Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет: версии, опыт, проблемы, решения. Алматы, Жеті Жарғы. 1997. (2-е издание ‑ 2004).
29. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 1. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.
30. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года. Том 2. Особенная часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.
31. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части (извлечения). – Алматы: Жеті Жарғы, 2015.
32. Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части. – Алматы: Жеті Жарғы, 2008.
33. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в РК: состояние, организация, перспективы. Алматы: ТОО «АянЭдет», 1998. (2-е издание ‑ 2004).
34. Когамов М.Ч. Что такое уголовно-процессуальное право и уголовный процесс Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.
35. Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. – М., 2001.
36. Корнейчук С.В. Сметановский А.Ю. Пьянников В.Н. Рекомендации по применению мер специального пресечения сотрудниками УИС. Учебно-практическое пособие. Костанай, 2012. – 54 с.
37. Корнейчук С.В., Райхерт Л.С. Предупреждение и профилактика бытового насилия органами внутренних дел. Учебно-практическое пособие. – Костанай: Костанайская академия МВД РК, 2014. – 132 с.
38. Корякин И.П. Иммунитет в уголовном судопроизводстве. Генезис и гносеология. Учебное пособие. Алматы, Данекер, 2004.
39. «Көлік оқиғасының схемасын жасау ережесі» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2011 жылғы 9 ақпандағы № 52 бұйрығымен бекітілген.
40. Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспект. – М., 2008.
41. Курс лекций по вопросам отбывания наказания в виде лишения свободы в Республике Казахстан / под общ. ред. Слепцова И.В. – Костанай, 20018.
42. Куштарова Г.А. Дознание в органах таможенной службы РК (уголовно-процессуальные проблемы): Учебное пособие. / Под ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Астана: Полиграф-мир, 2004.
43. Кызылов М.А., Лапшин В.Н., Филин В.В., Ералина С.Е., Айкенова Ш.О. Административное право Республики Казахстан. Курс лекций. – Караганда, 2012.
44. Күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталғандарды айдауылдау ережесі: Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 1122 бұйрығы.
45. Күдіктілерді, айыпталушыларды, сотталғандарды және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің балалар үйлеріндегі балаларды тамақтандырудың және материалдық-тұрмыстық қамтамасыз етудің заттай нормалары:Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 1255 Қаулысы.
46. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қылмыстық істер бойынша сот практикасы. Құрамы. Мамами К.А., Жолдасбаева Н.Ч. - Алматы. 2003 ж
47. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары / Керимов К.К. - Астана, 2009 ж.
48. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі (жаңа редакция). 2014 ж.
49. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексіне түсініктеме / Борчашвили И.Ш. - Алматы, 2007 ж.
50. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Кешірім жасау мәселелері жөніндегі комиссия туралы Ереже: Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 5 шілдедегі N 140 Жарлығы.
51. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 желтоқсандағы № 1291 қаулысы, «Соттың, прокуратура, қылмыстық қудалау және сот сараптамасы органдарының қылмыстық істер бойынша заттай дәлелдемелерді, алынған құжаттарды, ұлттық және шетел валютасындағы ақшаны, есірткі құралдарын, психотроптық заттарды алып қою, есепкеалу, сақтау, беру және жою ережесі».
52. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталатын адамдардың есебін жүргізу ережесі:Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 13 ақпандағы № 107 бұйрығы.
53. Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының қылмыстық-атқару жүйесінің пробация қызметі және полиция қызметкерлері пайдаланатын электрондық бақылау құралдарының тізбесі: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 7 қарашадағы № 1180 Қаулысы.
54. Қазақстан Республикасы Ішкі істерминистрінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 971 бұйрығымен бекітілген «Қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар жасау фактілерін және Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары қызметкерлерінің іс-әрекеттерін тіркеу үшін техникалық құралдарды пайдалану нұсқаулығы».
55. Қазақстан Республикасы Ішкі істерминистрінің 2018 жылғы 6 сәуірдегі № 267 бұйрығымен бекітілген«Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының тергеу, анықтау бөлімшелерінің және әскери-тергеу бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулық».
56. Қазақстан Республикасында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтарды әлеуметтік оңалтудың 2017-2019 жылдарға арналған кешенді стратегиясы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 387 Жарлығы.
57. Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы: Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы Заңы.
58. Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы: Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі Заңы.
59. Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы: Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы Заңы.
60. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы.
61. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар мен сыйлықтар туралы: Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі Заңы.
62. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығы.
63. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы: Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы
64. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Кодексі.
65. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыздағы республикалық референдумда қабылданған (кейіннен өзгерістер мен толықтырулар) қабылданған.
66. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (арнайы бөлімі) / Рогова И.И., Рахметова С.М. 1 бөлім. 2 бөлім. Алматы, 1999-2000 жж.
67. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі) / редакция. Рогова И.И., Рахметова С.М. - Алматы, 2003.
68. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының кодексі.
69. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ (01.03.2018 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
70. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі: Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексі.
71. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне түсініктеме / жалпы ред. К. Н. Қасымов. - Астана, 2014.
72. Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы туралы: Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 10 қаңтардағы Заңы.
73. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы: Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы Заңы.
74. Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары туралы: 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
75. Құқық қорғау қызметі туралы: Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы Заңы.
76. Қылмыстық жаза тағайындаудың кейбір мәселелері туралы:: Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2015 жылғы 25 маусымдағы № 4 нормативтік қаулысы.
77. Қылмыстық жазалардың орындалу заңдылығына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру және өзге де мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі Нұсқаулық:Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 104 бұйрығы.
78. Қылмыстық жазаны және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің өзге де шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі жергілікті атқарушы органдар жанындағы консультативтік-кеңесші орган туралы үлгі ереже:Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 853 бұйрығы.
79. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған, қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдардың, қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған адамдардың арнайы есебін жүргізу және пайдалану және ұсталғандарды, күзетпен ұсталғандарды және сотталған адамдарды дактилоскопиялық есепке алу ережесі:Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2018 жылғы 27 ақпандағы № 29 бұйрығы.
80. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім / Козаченко И.Я. - М., 2008 ж.
81. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім / L.V. Иногамова-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаев. - М., 2005.
82. Қылмыстық құқық. Жалпы және арнайы бөлшектер / Кадникова Н.Г. - М., 2006.
83. Қылмыстық құқық. Жалпы және арнайы бөліктер. Дәрістік курстар / Рарога - М., 2005.
84. Қылмыстық құқық. Жалпы соманың бөлігі. Арнайы бөлігі. Сұрақтар мен жауаптар, А.С. Михлин - М., 2000.
85. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ерекше жағдайлар режимін енгізу қағидалары:Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 14 тамыздағы № 510 бұйрығы.
86. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды ұйымдастыру ережесі:Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 18 тамыздағы № 520 бұйрығы.
87. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде туберкулезге қарсы көмекті ұйымдастыру Қағидалары: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 19 тамыздағы № 530 бұйрығы.
88. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне бару ережесі:Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі № 63 бұйрығы.
89. Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің ішкі тәртіп қағидалары:Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 17 қарашадағы № 819 Бұйрығы.
90. Қылмыстық-атқару жүйесі тергеу изоляторларының ішкі тәртіп қағидалары:Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 26 шілдедегі № 505 бұйрығы.
91. Лядов Э.В. Проблемные вопросы применения наказаний альтернативных лишению свободы // Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2015. - № 3.
92. Мазур Н.В. Роль адвоката в главном судебном разбирательстве. Учебное пособие. Караганда: КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2006.
93. Международные соглашения и рекомендации, определяющие стандарты обращения с правонарушителями и основные направления подготовки персонала исправительных учреждений. Сборник международных документов. Ч. 1. Документы, принятые и рекомендованные ООН / авт.-сост. И.В. Слепцов. – Костанай, 2012.
94. Международные соглашения и рекомендации, определяющие стандарты обращения с правонарушителями и основные направления подготовки персонала исправительных учреждений. Сборник международных документов. Ч. 2 Документы, принятые Советом Европы / авт.-сост. И.В. Слепцов. – Костанай, 2012.
95. Международные соглашения и рекомендации, определяющие стандарты обращения с правонарушителями и основные направления подготовки персонала исправительных учреждений. Сборник международных документов. Ч. 3 Документы, принятые Содружеством Независимых Государств / авт.-сост. И.В. Слепцов. – Костанай, 2012.
96. Мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы: Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 3 шілдедегі Заңы.
97. Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңнаманың қолданылуын бақылауды және прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы нұсқаулық: Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2012 жылғы 2 наурыздағы № 19 бұйрығы.
98. Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Заңы.
99. Мемлекеттік қызмет туралы: 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы.
100. Мемлекеттік мүлік туралы: Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңы.
101. Мерзадинов Е.С. Прокурорский надзор в РК за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. – Алматы: Баспа, 2001.
102. Меры, связанные и не связанные с лишением свободы. Альтернативы тюремному заключению. – Нью-Йорк, 2010.
103. Молдабаев С.С. Производстве в суде первой инстанции. Учебно-практическое пособие. Алматы. ЖетіЖарғы. 2006.
104. Молдабаев С.С. Судебный документ: теория и практика. Учебное пособие. – Астана, 2002.
105. Молдабаев С.С. Рекомендации по изучению уголовных дел, планированию судебного следствия и составлению судебных документов. Учебно-практическое пособие. Алматы. Юр. лит. 2006.
106. Мүгедектігі бар және мекемелерде жазасын өтеп жүрген және қамауда отырған сотталған адамдарға техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдар мен арнайы жүріп-тұру құралдарын беру ережесі:Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1088 бұйрығы.
107. Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы:Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 25 сәуірдегі Заңы.
108. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы: Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағыкодексі.
109. Нигматулин А.Ю. Противодействие легализации незаконных доходов в Республике Казахстан: Учебное пособие. / Под общ.ред. академика АЕН РК, д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – ТОО «ЦБО и МИ», Астана, 2012.
110. Никонов В.А. Уголовное наказание. Поиск истины. – Тюмень, 2000.
111. Орлов В.Н. Порядок, условия и некоторые проблемы исполнения, отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества // Российский криминологический взгляд. - 2007.- № 1.
112. Оспанов С.Д. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства (теория и практика): Монография. – Алматы: Академия экономики и права, 2002.
113. Оспанов С.Д. Досудебное производство в уголовном процессе Республики Казахстан: Особенная часть. – Алматы, 2004.
114. Оспанов С.Д. Реформа уголовного процесса Республики Казахстан: некоторые итоги и перспективы (проблемы досудебного производства) – Алматы: Академия экономики и права, 2002.
115. Оспанов С.Д. Уголовный процесс Республики Казахстан (Общая часть). – Алматы: Университет экономики и права, 2000.
116. Оспанов С.Д. Уголовный процесс Республики Казахстан (Общая часть). – Алматы: Юридическая литература, 2004.
117. Оспанова Г.Т. Алдын ала тергеу барысында үлгілерді алудың теориясы мен практикасының көкейкесті проблемалары: Монография. Алматы, 2010.
118. Оспанова Г.Т. Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу құқығы (Жалпы және Ерекше бөлімдер): Тестілік тапсырмалар жинағы. - Алматы: Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы Академиясының ҒЗжРБЖҰБ, 2012.
119. Оспанова Г.Т. Получение образцов при расследовании преступлений: Учеб.пособие. Алматы: ООНИиРИР Академии МВД РК, 2010.
120. Оспанова Г.Т. Уголовно процессуальное право РК (Общая и Особенная части): Сборник тестовых заданий - Алматы, 2012.
121. Пен С.Г. Альтернативы уголовному преследованию в судопроизводстве зарубежных стран. Учебное пособие ‑ Караганда: КарЮИ МВД РК, 2009.
122. Пен С.Г. Медиация в уголовном судопроизводстве. Монография ‑ Караганда: КарЮИ МВД РК, 2008.
123. Пен С.Г. Сделка о признании вины в уголовном судопроизводстве. Монография ‑Караганда: КарЮИ МВД РК, 2009.
124. Перминов О.Г. Проблемы реализации уголовного наказания: автореф. дис... д-ра юрид. наук. – М., 2002.
125. Пертли В.А. Применение уголовно-правовых мер без изоляции от общества: исторический опыт и современность. – М., 2010.
126. Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
127. Потапов А.М. Исследование проблем развития и совершенствования, альтернативных лишению свободы видов наказаний // Преступление. Наказание. Исправление. Вестник Вологодского института права и экономики
128. Почта байланысы қызметтерін көрсету ережесі:Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2016 жылғы 29 шілдедегі № 65 бұйрығы
129. Пробация қызметтері мен полиция бөлімшелерінің пробация қызметінің есебінде тұрған адамдардың мінез-құлқын бақылау жөніндегі өзара іс-қимыл қағидалары:Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 18 тамыздағы № 517 бұйрығы.
130. Пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету Қағидалары: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қазандағы № 113 Қаулысы.
131. Пробация қызметінің қызметін ұйымдастыру Қағидалары: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 511 бұйрығы.
132. Пробация туралы: Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Заңы.
133. Прокуратура туралы: Қазақстан Республикасының 30 маусымдағы 2017 жылғы Заңы.
134. Романов А.К. Правовая система Англии. – М., 2002.
135. Салимов К.Н. Особенности организации и деятельности системы судопроизводства США. Баку. 2006
136. Сарсенбаев Т.Е. Лица участвующие в уголовном процессе. Институт отвода. Астана: Фолиант, 2001.
137. Сарсенбаев Т.Е. Теория и практика охраны прав и законных интересов беспомощных жертв преступления в досудебном производстве (сравнительно-правовой исследование по материалам Казахстана и России). / Под ред. С.П. Щербы. – М., 2005.
138. Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Уголовный процесс. Досудебное производство: Учебное пособие. – Астана: ИКФ Фолиант. 2000.
139. Сейтжанов О.Т, Едресов С.А., Сафронов С.Н. Особенности расследования оскорбления представителя власти, ст. 378 УК РК. Учебно-практическое пособие, Костанай, 2016.
140. Сейтжанов О.Т, Едресов С.А., Сафронов С.Н. Особенности расследования неповиновения представителю власти, ст. 379 УК РК. Учебно-практическое пособие, Костанай, 2016.
141. Слепцов И.В. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан. Общая часть. В схемах, определениях и комментариях. – Костанай, 2017.
142. Слепцов И.В., Шалгимбаев М.Х., Симонова Ю.И., Анисимов А.Д. Методические рекомендации сотрудникам учреждений, обеспечивающим изоляцию от общества, по вопросам исполнения наказания в виде лишения свободы. – Костанай, 2018.
143. Смирнов А.В. «Модели уголовного процесса» – СПб.: Альфа, 2000.
144. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. – М., 2001.
145. Сотталғандардың киім нысаны үлгілері: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 қарашадағы № 1255 Қаулысы.
146. Старков О.В., Милюков С.Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический анализ. – СПб, 2001.
147. Сулейменова Г.Ж. Суд и правоохранительные органы в РК. Караганда, 1996.
148. Темиралиев Т.С. Процессуальный статус следователя: исторические и современные основы, перспективы развития. Монография. / Под ред. академика АЕН РК, д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. ‑ Алматы: «TSTCompany», 2011.
149. Толеубекова Б.Х. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Общая часть). Учебник. – Алматы: Жеті Жарғы, 2000.
150. Толеубекова Б.Х., Капсалямов К.Ж., Шнарбаев Б.К., Бекишев Д.К. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Особенная. Досудебные стадии: Учебник. – Алматы: НИиРИО Академии МВД Республики Казахстан, 2000.
151. Тукиев А.С. Заочное уголовное судопроизводство. Монография. – Караганда: Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. Бейсенова, 2007.
152. Тукиев А.С. Уголовный процесс зарубежных стран. Учебное пособие. Караганда: КЮИ МВД РК, 2009.
153. Турниязов Е.Е. Правовые и организационные основы доследственной проверки по экономическим преступлениям: Учебное пособие. / Под общей редакцией д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Астана, 2009.
154. Тыныбеков С. Адвокатура и адвокатская деятельность в Республике Казахстан. Алматы Данекер, 2002.
155. Уголовно-исполнительное право. Общая часть / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – Рязань, 2009.
156. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть / под общ. ред. Ю.И. Калинина. – М., 2006.
157. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая. Книга 1). / Под общей редакцией д.ю.н., профессора Л.Ш. Берсугуровой - Алматы, КазНУ им. Аль-Фараби, 2013.
158. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Академический курс / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. Книга первая. – Алматы: ТОО Издетельсткая компания «НАS», 2004.
159. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Академический курс / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. Книга вторая. – Алматы: ТОО Издетельсткая компания «НАS», 2004.
160. Уголовно-процессуальное право РК (общая часть) Учебник для курсантов, студентов юридических вузов и факультетов. Сейтжанов О.Т, Брылевский А.В., Бачурин С.Н., Едресов С.А., Сафронов С.Н. Учебник. Костанай, 2016.
161. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. (Общая часть). Комментарий / Под ред. д.ю.н., профессора И.И. Рогова, к.ю.н. К.А. Мами, д.ю.н. С. Ф. Бычковой. – Алматы: Жеті Жарғы, 2002.
162. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. К.Ф. Гуценко. Издание 5-е, переработанное и дополненное. М.: ИКД «Зерцало-М». 2004.
163. Утибаев Г.К. Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей. – Алматы, 2006.
164. Ұлт жоспары-Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың Бес институционалды реформасын жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам: «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» // 2015 жылғы 6 мамырдағы Астанадағы Үкіметтің кеңейтілген отырысы.
165. Финк Д.А. Теоретические, исторические основы и механизмы заглаживания вреда, причиненного преступлением, в уголовно процессе Республики Казахстан. Монография. Астана, 2011.
166. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы: Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексі.
167. Халықты жұмыспен қамту туралы: Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңы.
168. Хан В.В. Принципы уголовного процесса Республики Казахстан: Учебное пособие. Алматы, 2015.
169. Хан В.В. Англо-американская типология уголовного досудебного производства: эволюция и современные тенденции развития. Монография. / Под общ.научной ред. академика АЕН РК, д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Алматы: «TSTCompany», 2011.
170. Хан В.В. Уголовный процесс Англии и США: досудебное производство. Учебное пособие. / Под ред. д.ю.н., профессора М.Ч. Когамова. – Астана,
171. Ханов Т.А. Теория и практика применения залога в уголовном судопроизводстве РК: Учебное пособие. Караганда, 2000.
172. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Монография. – М.: Издательство «Экзамен», 2003.
173. Шаухаров К.А. Теоретические и практические вопросы назначения главного судебного разбирательства по уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. – Алматы: Жеті жарғы, 2012.
174. Шнарбаев Б.К., Мизамбаев А.Е. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан. – Алматы, 2017.
175. Шнарбаев Б.К. Возбуждение уголовного дела и общие условия предварительного расследования. Учебное пособие. Алматы, Данекер, 2003.
176. Юрченко Р.Н. О судебном санкционировании мер пресечения: практическое пособие. Астана, 2009.