**Лекция жиынтығы**

Халық пен билікті түйістірер бір мақсат болса, ол – Қазақстанды демократиялы, дамыған, бақуатты елдер қатарында көру. БАҚ-ты үкімет пен билеуші партияның қолшоқпары, халықты бір идеяға топтастыратын үгіт-насихат құралы ретінде қолдану – ескіліктің сарқыншағы, дамымаған жабық қоғам белгілерінің бірі екені сөзсіз.

Сондықтан ашық ақпараттық ке­ңіс­тік пен мықты медиа нарықтың қа­лыптасуы дамыған елге тезірек жетудің алғышарттарының бірі бол­мақ. Баспасөз еркіндігі – тәуелсіз Қазақстанның демократиялы қоғам құрудағы басты кепілі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ха­лық­қа Жолдауында «Тәуелсіз әрі жауап­кер­шілігі жоғары бұқаралық ақпарат құралдары болмаса, қоғамды одан әрі демократияландыру мүмкін емес екеніне сенімдімін» деген сөзі пікірі­міз­ді қуаттай түседі.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы өз сөзінде мемлекеттің мүддесін, қоғам­ның сұранысын және медиа саласының даму үрдісін ескере отырып, БАҚ туралы заңды қайта қарау керегін атап өтті. Көп ұзамай-ақ Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жаңа заң жобасын әзірлеуге кірісті. Қа­зіргі таңда 63 cарапшыдан құралған жұмыс тобының алғашқы отырысы өтіп үлгерді. Министр Асқар Ома­ров­тың айтуынша, отырыста негізінен журналистің мәртебесі, құқықтық қорғалуы, мемлекеттік тапсырыс және басқа да тақырыптар талқыланған.

Жаңа заңға қатысты қоғамда ке­ңі­нен көтерілген мәселенің бірі – әлеу­­меттік желіде ақпарат тарататын пабликтер мен белсенді қолдану­шыларға арнайы статустың берілуі. Бұл, керісінше, әлеуметтік желідегі бақылауды күшейтіп, сөз еркіндігіне кедергі болады деп алаңдайтындар бар.

Расында, әлеуметтік желілерге демократия құндылықтарын бұз­бай, құқықтық жауапкершілік арту өзекті мәселе екені сөзсіз. Кей плат­фор­ма­лар­дың шектен тыс күш пен ықпалға ие болуы әлем елдерін алаңдатып отыр. Әсіресе кейінгі кездегі геосаяси ахуал мен кейбір елдердің ақпараттық саясаты бұл салаға да құқықтық рет­теудің керегін көрсеткендей. Бірақ сөз бостандығының дамуына айтар­лық­тай серпін берген әлеуметтік желі­лерді «бақылау» мен «заңға бағын­ды­ру­дың» көзге көрінбейтін шекарасы қайда?

Шартараптың түкпір-түкпірінде бұл мәселеге бас ауыртып жүр­ген­дер жетерлік. Наурыз айында Ұлы­бри­танияның технологиялар және цифрлық экономика министрі Крис Филп интернеттегі қауіпсіздік туралы заң жобасы арқылы үкіметтің цифрлы реттеу жоспарын баяндады. Онда өркендеген демократияны қолдайтын жеңіл тәсілдер туралы қарастырылған. Бұл «Әлеуметтік желілерді демократиялы жолмен реттеудің әдістері қандай болу керек?» деген сұрақтың өзектілігі күн сайын артып бара жатқанын көрсетеді. Әсіресе кейбір платформалардың Ресейдің мемлекеттік RT арнасын Еуропа аумағында бұғаттауы алпа­уыт технологиялық компаниялардың ақпарат­тық саясат пен медиа нарық­тағы үлкен ойыншылардың біріне айналғанын тағы бір рет дәлелдеді.

Жалпы, демократия философия­сында қоғамдық пікірталас демо­кратиялық деп саналуы үшін негізгі екі шарт орындалуы керек. Бірін­ші­ден, оған азаматтар қатысуға тиіс. Екіншіден, пікірталас арқылы ха­лық­тың белгілі бір мәселе тура­лы білімінің артуы шарт, яғни, жан-жақты ақпарат алуы маңызды. Әлеу­мет­тік желі осы екі шарттың да орындалуына мүмкіндік береді.

Алайда технологияның дамуымен онлайн әлімжеттік, жалған ақпарат, қоғамдағы поляризация, сенімнің жоғалуы және ұлттық қауіпсіздікке сырттан төнетін қауіп секілді жаңа мәселелер туындай бастады.

Әлеуметтік желінің қоғамдағы мүм­кіндіктері мен мәселелерін зерт­тейтін ұлыбританиялық Norms for the new public sphere жобасы өз баян­дамасында саясаткерлер үшін нұс­қаулық бола алатын төрт негіз­гі ережені ұсыныпты. Ең алдымен, тал­қылауларға қатысуға бәріне тең заңды құқық берілуі керек де­лін­­ген. Екіншіден, платформалар, рет­­теуші органдар және қатысу­шы­­лар шындыққа жанаспайтын ақпа­­ратты жариялаудан бас тартуы қажет. Үшіншіден, платформалар, рет­теу­ші­лер мен қатысушылар неге осы позицияны ұстанатынын түсін­діріп, дәлелдер келтіруі керек немесе басқалар ұсынған шешімдерге құлақ асып, керек болса өз ұстанымын өз­гер­туге дайын болуы маңызды. Сондай-ақ бүкіл тарап айтылған пі­кір­лерді қорытуға және ойлануға уақыт ала білуге тиіс.

Баяндама авторларының айтуынша, бұл ережелер демократиялық қоғамдық өмірде этикалық әрекеттерді айқындауға және демократияға қыз­мет ететін сапалы журналисти­ка­ны анықтауға көмектеседі. Әлеу­мет­­тік медиамен байланысты заң­нама ­күшеймесе, азаймасы анық. 2021 жылы америкалық Freedom House ұйымы кем дегенде 24 ел плат­фор­ма­лар­дағы контентті реттеу мәсе­лесін қарастырып жатқанын мәлім­де­ді.

Еліміздегі БАҚ саласына қатысты келесі үлкен мәселенің бірі – оның толығымен мемлекеттің иелігінде болуы. Қаржыландыру көзіне қарай кез келген медиа өнімді үшке бөлуге болады: мемлекеттік, коммерциялық және бұқаралық (public). Еліміздегі БАҚ-тың көп бөлігі мемлекеттік басқару моделімен жұмыс істейді. Са­рап­шылардың айтуынша, бұл модельде мемлекет қаржыландырып қана қоймай, редакциялық саясатқа ықпал етеді. Олардың мандаты көбіне мемлекеттік лауазымды тұлғалар мен олардың қызметін жағымды жағынан көрсетуді талап етеді.

Мемлекеттік БАҚ-мүмкіндігі кең, табиғи апат кезінде бүкіл халықты жедел құлақтандыру секілді міндеттерді орындауға қауқарлы. Дегенмен, көп жағдайда елдегі жетекші пар­тияның ығына жығылатыны бар. East Anglia университетінің ға­лымдары медианың мұндай түрі сөз бостандығы төмен елдерде кеңінен таралатынын айтады.

Ал коммерциялық ақпарат құрал­да­рының редакциялық саясаты бизнес үлгіге негізделген. Инвестордың, жарнама берушінің және аудиторияның сұранысын қанағаттандыруға тыры­сады. Жарнама нарығы жақсы дамы­ма­ған қоғамдарда табыс үшін шоу-бизнес және оқырманды елең еткізетін мағынасы «жеңіл» ақпарға басымдық беріледі. Осылайша, бизнес жобаның салмақты, сапалы журналистикадан алыстап кетуі ғажап емес.

Бұқаралық немесе қоғамдық медиа көбіне дамыған демократиялы қоғамда кездеседі. Бұл ақпарат құ­рал­дары қаржыны мемлекеттен немесе жарнама мен демеушілерден алады. Бірақ редакцияның саясаты мен мемлекеттің, жеке тұлғалардың мүд­десінің арасында нақты шекара белгіленген.

Бұқаралық ақпарат құралдарын қаржыландырудың әлемде ең көп таралған түрі – лицензия үшін төлем. Оны Ұлыбританияда, Жапонияда және Оңтүстік Кореяда кездестіре аламыз. Ал Норвегия, Швеция және Финляндия секілді кейбір елдерде бұқаралық ақпарат құралдарының ақысы салық пен коммуналдық төлем­дерге қосылған. Кейбір қоғам­дық медиа ұйымдар аралас модельді қар­жы­лан­дыруды пайдаланып, бірнеше кіріс көздеріне сүйенеді.

Ақпарат құралдары жоғарыда ай­­тыл­ған үш түрлі үлгіде қызмет ете­ді. Елі­міздегі жаңа заң жобасында мем­­­лекеттің редакциялық саясатқа ық­палын шектейтін нормалар қажет-ақ. Уа­қыт талабы солай дейді. Бұл қа­дам­ның демократиялық қоғам құрып қана қоймай, экономиканың өсуіне тікелей әсер ететінін көрсететін зерттеулер де бар. Сөзіміз дәлелді болу үшін 1997-1999 жылдардағы зерт­теулердің нәтижесін мысалға кел­тірсек. Онда баспасөзді қатаң ба­қы­лайтын елдердің нарығында ком­па­ниялардың жан басына шаққан­да әлдеқайда аз тіркелгені анықталған және банк жүйесі де артта қалғаны айтылады.

Осылайша, еліміздің кеңес дәуірі­нен қалған ақпараттық саясатын жетілдіру арқылы Қазақстанның да­мы­ған елдер қатарына қосылу про­це­сіне айтарлықтай үлес қоса аламыз. Медиа тақырыбындағы зерттеулер мен ғылыми тұжырымдар бірауыздан тәуелсіз баспасөз бен дамыған қоғам арасында айқын байланыстың барын көрсетіп келеді. Біз үшін жалғыз таңдау – даму мен трансформация жолы.

Преамбула

      Адам баласы үйелменінің барлық мүшелеріне тән қадір-қасиетін, құқықтарының теңдігі мен тартып алынбайтындығын тану, бостандық пен әділдіктің және жалпыға бірдей бейбітшіліктің негізі болып табылатынына назар аудара отырып,

      адам құқықтарына деген елемеушілік, менсінбеушілік адам баласы арының зығырданын қайнататын тағылық жағдайға әкеліп соғатынына және дүние жүзі адамдары сөз бен наным-сенім бостандықтарына ие болып, үрей мен мұқтаждықтан ада бола алатын ортаны құру – адам баласының жоғары мәртебелі ұмтылысы деп жарияланғанына назар аудара отырып,

      адам баласы зорлық-зомбылық пен қанауға қарсы көтеріліске мәжбүр болатын жағдайды тудырмау үшін, адам құқықтары заң билігімен қорғалуы керек екеніне назар аудара отырып,

      халықтар арасында достық қарым-қатынастың дамуына жәрдемдесу керек екеніне назар аудара отырып,

      Біріккен Ұлттар елдері өз Жарғысында негізгі адам құқықтарына, жеке адам басының қадір-қасиеті мен құндылығына және ерлер мен әйелдердің теңдігіне сенімдерін растап, әлеуметтік прогресс пен адамға ылайық өмір сүру деңгейін, нақтыланған бостандықтардан тыс, кең ауқымды бостандықтарды арттыруға жәрдемдесу керек деген шешімге келгендеріне назар аудара отырып,

      мүше-мемлекеттер Біріккен Ұлттар Ұйымымен ынтықтамаса отырып, адам құқықтары мен негізгі бостандықтары жалпыға бірдей құрметтеліп сақталуына ықпал жасауға міндеттенгендеріне назар аудара отырып,

      осы міндеттемелерді толыққанды жүзеге асыру жолында осы құқықтар мен бостандықтардың мән-мағынасы мен ерекшеліктерін ұғынып түсінудің маңызы зор екендігіне назар аудара отырып,

      БАС АССАМБЛЕЯ,

      Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясын бүкіл халықтар мен мемлекеттердің ұмтылыстары арқылы әр адаммен қатар, қоғамның әр органы осы декларацияны үнемі жадында тұтып, білім беру және ағарту жұмыстары арқылы осы құқықтар мен бостандықтарды қадір тұтуға ықпал жасап, ұлттық халықаралық шаралар арқылы Ұйымның мүше-мемлекеттерінің халықтарымен қоса, олардың юрисдикциясына қарасты территориялардың халықтары арасында да, жалпыға бірдей тиімді түрде танылып, жүзеге асырылуы үшін алға қойылған мақсат ретінде жария етіп отыр.

1 бап

      Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.

2 бап

      Әр адам, нәсіліне, түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе басқа да наным-сенімдеріне, ұлттық, немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік, тектік-топтық, немесе басқа да жағдаяттарға қарамастан осы Декларацияда жарияланған барлық құқықтар мен бостандықтарға алаланбай, бірдей тең ие болуы тиіс.

      Сонымен қатар, ешкім де өзі тұратын елінің, не болмаса территорияның саяси, құқықтық, немесе халықаралық мәртебесінің негізі бойынша, және де ол территория тәуелсіз, әлде біреудің қарамағында, әлде өзін-өзі басқарушы емес, немесе оның егемендігі әртүрлі нысанда шектеулі болған күннің өзінде де, алаланбауы тиіс.

3 бап

      Әр адам өмір сүруге, бостандықта болуға және оның жеке басына қол сұғылмауына құқылы.

4 бап

      Ешкім де құлдықта немесе кіріптарлықта ұсталуы тиіс емес. Құлдық пен құл саудасына, қандай түрде болса да, тыйым салынады.

5 бап

      Ешкім де азапталуға немесе қадір-қасиетін қорлайтындай адамшылыққа жатпайтын қатыгездік жолмен жәбірленуге, немесе жазалануға тиіс емес.

6 бап

      Әр адам қай жерде жүрсе де, құқықтық субъектісі ретінде танылуына құқылы.

7 бап

      Заң алдында жұрттың бәрі тең және де заң арқылы алаланбай, бірдей тең қорғалуға құқылы. Барлық адам осы Декларацияның ережелерін бұзатын кемсітуден және кемсітуге арандатушылықтың барлық түрінен тең қорғалуға құқылы.

8 бап

      Әр адам, конституциямен, немесе заңмен берілген негізгі құқықтары бұзылған жағдайда, құқығын құзыретті ұлттық сот арқылы тиімді түрде қалпына келтіруге құқылы.

9 бап

      Ешкім де негізсіз тұтқындалуға, қамауда ұсталуға немесе қуғынға ұшыратылуға тиіс емес.

10 бап

      Әр адам, өзінің құқықтары мен міндеттерін анықтап, өзіне тағылған қылмыстық айыптаудың негізділігін белгілеу үшін, ісі толық теңдік негізінде, әділеттік талаптарға сай, тәуелсіз және әділ сот арқылы ашық қаралуына құқығы бар.

11 бап

      1. Қылмыс жасады деп айыпталған әр адам, қорғану құқығы қамтамасыздандырылып, заңды және ашық сот талқылауы оның кінәсін толық анықтағанға дейін, кінәсіз деп есептелуге құқығы бар.

      2. Ешкім де жасаған әрекеті немесе әрекетсіздігі негізінде, егер ол әрекеті ұлттық заңдар мен халықаралық құкық бойынша қылмыс болып саналмаса, жауапқа тартылмайды. Сонымен қатар қылмыс үшін берілген жаза, қылмыс жасалған кезде заңмен көзделген жазадан ауыр болмауға тиіс.

12 бап

      Әр адам жеке және отбасылық өміріне өзгелердің өз бетінше араласуынан, озбырлық жасап баспанасына, хат жазысып-алысу құпиясына қол сұғуынан, ар-намысы мен абырой беделіне нұқсан келтіруінен қорғалуға құқығы бар.

13 бап

      1. Әр адамның әр мемлекеттің ішінде жүріп-тұруына және өз қалауынша тұратын мекен-жайды таңдауына құқығы бар.

      2. Әр адам кез келген елден, соның ішінде өзінің туған елінен, басқа елге қоныс аударуға және өз еліне қайтып оралуға құқылы.

14 бап

      1. Әр адамның қуғынға ұшыраған жағдайда, басқа елдерден баспана іздеп және сол баспананы пайдалануға құқығы бар.

      2. Бұл құқық шынтуатында саяси емес қылмыстың негізінде, немесе Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен қағидаларына қайшы келетін әрекеттері үшін қуғындалғандарға жүрмейді.

15 бап

      1. Әр адамның азаматтыққа құқығы бар.

      2. Ешкімді де азаматтығынан немесе азаматтығын өзгерту құқығынан еріксіз айыруға болмайды.

16 бап

      1. Кәмелеттік жасқа толған ерлер мен әйелдер өздерінің нәсіліне, ұлтына, дініне қарамастан некеге тұрып, отбасын құруға құқылы. Олар некеге тұрған, некеде болған және ажырасқан кезде бірдей құқықтарды пайдаланады.

      2. Неке, тек екі жақтың өзара еркін және толық келісімі бойынша ғана қиылады.

      3. Отбасы қоғамның табиғи және негізгі ұясы болып табылады, және қоғам мен мемлекет тарапынан қорғалуға құқылы.

17 бап

      1. Әр адамның дүние мүлікті жеке өзі, немесе басқалармен бірлесіп иемденуге құқығы бар.

      2. Ешкім де өз мүлкінен еріксіз айрылмауға тиіс.

18 бап

      Әр адам ой-пікір, ар-ождан және дін бостандығына құқығы бар; бұл құқық өз дінін немесе наным-сенімін өзгерту еркіндігін, өз дінін, наным-сенімін жеке өзі, немесе басқа адамдармен бірігіп тұтып, жария түрде, немесе жеке жолмен уағыздау, құдайға құлшылық ету, діни салт-жораларын орындау бостандығын да қамтиды.

19 бап

      Әр адам наным-сенім бостандығына және өз көзқарасын еркін білдіруіне құқығы бар; бұл құқық өз наным-сенімін кедергісіз ұстану еркіндігін және мемлекеттік шекаралар тәртібіне тәуелді болып қалмай, ақпараттар мен идеяларды еркін іздеп, кез-келген құралдар арқылы тарату бостандығын да қамтиды.

20 бап

      1. Әр адамның бейбіт жиналыстар және ассоциацияаларды құру бостандығына құқығы бар.

      2. Ешкімді де белгілі бір ассоциацияға зорлықпен кіргізуге болмайды.

21 бап

      1. Әр адамның, өз елін басқару ісіне тікелей өзі, немесе ерікті түрде сайланған өкілдері арқылы қатысуға құқығы бар.

      2. Әр адам өз елінде мемлекеттік қызметке тең дәрежеде қол жеткізуге құқылы.

      3. Халықтың еркі үкімет билігінің негізі болуы тиіс; бұл ерік мерзімді және бұрмаланбаған сайлау арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Сайлау жалпыға бірдей тең сайлау құқығы негізінде, жасырын дауыс беру жолымен, немесе осы сияқты сайлау бостандығын қамтамасыз ететін басқа да, осы мәндес әдістер арқылы өткізілүі тиіс.

22 бап

      Әр адам, қоғам мүшесі ретінде, әлеуметтік жағынан қамсыздандырылуына және оның қадір-қасиеті қолдау табуына, жеке басы еркін кемелденуіне қажетті экономикалық, әлеуметтік және мәдени салалар бойынша құқықтары әрбір мемлекеттің құрылымы мен ресурстарына сай, ұлттық ыкпал және халықаралық ынтымақтастық арқылы жүзеге асырылуына құқығы бар.

23 бап

      1. Әр адамның еңбек етуге, жұмыс түрін еркін таңдауға, әділ және қолайлы еңбек жағдайына, жұмыссыздықтан қорғалуына құқығы бар.

      2. Әр адамның құндылығы тең еңбегі үшін, нендей бір кемсітусіз, тең еңбек ақы алуына құқығы бар.

      3. Жұмыс істеп жүрген әр адам өзінің және отбасының ылайықты өмір сүруін қамтамасыз ететіндей әділ және қанағаттанарлық, және, қажет болған кезде, басқа әлеуметтік қамсыздандыру құралдары арқылы толықтырылып отыратын, сый-сияпатқа құқылы.

      4. Әр адам кәсіподақтарын құруға және өз мүдделерін қорғау үшін, кәсіподақтарына кіруге құқылы.

24 бап

      Әр адам тынығуға және мәдени демалуға, оның ішінде ақылға қонымды шектеулі жұмыс күніне және мерзімді ақылы демалысқа, құқылы.

25 бап

      1. Әр адам өзінің және отбасы мүшелерінің денсаулығын әл-ауқатын қамтамасыз ететіндей, тамақты, киімді, баспананы, медициналық күтімді қамтитын өмір сүру деңгейіне құқылы және де жұмыссыз қалған күнде, науқас болған кезде, мүгедек болып қалған, жесір болып қалған күнде, қартайған шақта, немесе өзіне байланысты емес басқа да себептермен тіршілік ету мүмкіншілігінен айырылып қалған жағдайда қамсыздандырылуына құқылы.

      2. Ана және нәресте болу жағдайы айрықша қамқорлық пен көмек алуға құқық береді. Балалардың бәрі, некелі немесе некесіз туған, бірдей әлеуметтік қорғауды пайдаланады.

26 бап

      1. Әр адамның білім алуға құқығы бар. Білім беру, ең болмағанда бастауыш және жалпы білім, тегін болуы тиіс. Бастауыш білім баршаға міндетті болуы тиіс. Техникалық және кәсіптік білім көпшіліктің қолы жетерліктей болуы тиіс және жоғары білім де, әркімнің қабілетіне қарай көпшіліктің қолы жетерліктей болуы тиіс.

      2. Білім беру адамның жеке басының толық кемелденуіне және құқықтары мен негізгі бостандықтарына деген құрметті арттыруға бағытталуы тиіс. Білім беру барлық ұлттар, нәсілдік және діни топтары арасында түсіністік, шыдамдылық пен достық қарым-қатынас орнатуға ықпал жасап және Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілікті қуаттау жолындағы жұмысына ықпал жасап, дем беруі тиіс.

      3. Ата-аналардың өздерінің жас балаларына білім беру түрін таңдауда құқығы басымды.

27 бап

      1. Әр адам қоғамның мәдени өміріне еркін қатысуға, өнерден рахат-ләззат алуға, ғылыми прогреске ат салысуға әрі оның игілігін пайдалануға құқылы.

      2. Әр адам өзі автор болып табылатын ғылыми еңбегінің, әдеби немесе көркем шығармаларының нәтижесінде туындайтын рухани және материалды мүдделерін қорғауға құқылы.

28 бап

      Әр адам осы декларацияда баянды етілген құқықтар мен бостандықтарды толық жүзеге асыра алатын әлеуметтік және халықаралық тәртіпке құқылы.

29 бап

      1. Әр адамның, адам баласының еркін және толық кемелденуіне мүмкіншілік беретін қоғам алдында міндеттері бар.

      2. Өзінің құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруда әр адам тек басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын тиісті түрде тану және құрметтеу мақсаты көзделген жағдайда ғана және демократиялық қоғамдағы моральдің, қоғамдық тәртіп пен игіліктің әділетті талаптарын қанағаттандыру мақсаты көзделген жағдайда ғана, заңмен белгіленген шектеуге ұшырауы тиіс.

      3. Осы бостандықтар мен құқықтарды жүзеге асырылуы Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен қағидаларына қайшы келмеуі тиіс.

30 бап

      Осы Декларациядағы ешбір қағида қайсыбір мемлекетке, адамдар тобына немесе жеке адамдарға аталмыш Декларацияда баянды етілген құқықтар мен бостандықтарды жоятын қызметпен айналысу немесе іс-әрекет жасау құқығын береді деп пайымдалуы тиіс емес.

1. Журналистің құқықтары мен міндеттері

Журналистің құқығы бар:

1) ақпаратты іздеу, сұрау, алу және тарату құқығы: 1999-2000 жж.батысеуропалық сөз бостандығының стандарттары контекстінде БАҚ туралы ресейлік заң шығарушылық. М., 2001. — С. 54;

2) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға, кәсіпорындар мен мекемелерге, қоғамдық бірлестіктердің органдарына не олардың баспасөз қызметтеріне баруға;;

3) ақпаратты сұратуға байланысты лауазымды адамдар қабылдаған болуға;;

4) Құжаттар мен материалдарға, олардың мемлекеттік, коммерциялық немесе заңмен арнайы қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтері бар фрагменттерін қоспағанда, рұқсат алуға;;

5) құжаттар мен материалдарды көшіруге, жариялауға, жария етуге немесе өзге де тәсілмен;

6) заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жазбалар, оның ішінде дыбыс — бейне техника, кино-және фототүсірілім құралдарын пайдалана отырып жүргізуге;;

7) дүлей зілзалалардың, авариялар мен апаттардың, жаппай тәртіпсіздіктер мен азаматтардың жаппай жиналатын орындарына, сондай-ақ төтенше жағдай жарияланған жерлерге баруға; митингілер мен демонстрацияларға қатысуға;;

8) оған хабарланған ақпараттың дұрыстығын тексеруге;;

9) таратуға арналған хабарламалар мен материалдарда өзінің жеке пайымдаулары мен бағаларын оның қолы қойылып баяндауға;;

10) өзінің сеніміне қайшы келетін хабарламаны немесе материалды өз қолымен дайындаудан бас тартуға;;

11) мазмұны редакциялық дайындық процесінде бұрмаланған хабарламамен немесе материалмен өз қолын алып тастауға не осы хабарламаның немесе материалдың пайдалану шарттары мен сипатын тыйым салуға немесе өзгеше түрде ескертуге; ;

12) өзі дайындаған хабарламалар мен материалдарды өз қолымен, лақап атпен немесе тілшілерге / Ред үшін құқықтық білім негіздері бойынша дәріске қол қоймастан тарату. — Алматы: «Мектеп» Баспасы, 2007. М., 1999. — С. 87.

Журналист бұқаралық ақпарат құралдары туралы Ресей Федерациясының заңнамасымен берілген өзге де құқықтарды пайдаланады.

Журналистің белгіленген құқықтарын қоғамдық маңызы бар мәліметтерді жасыру немесе бұрмалау, шынайы хабарламалар түрінде есту тарату, бұқаралық ақпарат құралы болып табылмайтын бөтен адамның немесе ұйымның пайдасына ақпарат жинау мақсатында пайдалануға жол берілмейді.

Азаматтың немесе азаматтардың жекелеген санаттарының жынысы, жасы, нәсілдік немесе ұлтқа жататындығы, тілі, дінге көзқарасы, кәсібі, тұрғылықты жері және жұмыс орны белгілері бойынша ғана тірек ету мақсатында, сондай-ақ олардың саяси сеніміне байланысты ақпарат тарату құқығын пайдалануға тыйым салынады.

Журналист міндетті:

1) еңбек қатынастарында тұрған редакцияның жарғысын сақтауға;;

2) өзі хабарлаған ақпараттың дұрыстығын тексеру;

3) ақпарат берген адамдардың оның көзіне көрсету туралы, сондай-ақ егер ол алғаш рет жарияланса, дәйексөзді авторизациялау туралы өтініштерін қанағаттандыру;

4) ақпараттың және (немесе) оның көзінің құпиялылығын сақтауға;;

5) азаматтың өзінің немесе оның заңды өкілдерінің жеке өмірі туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында таратуға келісім алуға (бұл қоғамдық мүдделерді қорғау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда);;

6) азаматтар мен лауазымды адамдардан ақпарат алған кезде оларды аудио — және бейнежазба, кино — және фотоға түсіру жүргізілгені туралы хабардар етуге;;

7) бас редакторды ол дайындаған хабарламаны немесе материалды таратуға байланысты мүмкін болатын талаптар мен Заңда көзделген өзге де талаптар туралы хабардар етуге;;

8) егер ол не оның орындалуы заңды бұзумен байланысты болса, бас редактор немесе редакция берген тапсырмадан бас тартуға;;

9) кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде бірінші талап ету бойынша редакциялық куәлікті немесе журналистің жеке басын және өкілеттігін куәландыратын өзге де құжатты көрсетуге;;

10) кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде журналистер / Ред үшін құқықтық білім негіздері бойынша дәрістерді олардың сайлау алдындағы үгітті, референдум мәселелері бойынша үгітті жүргізуге тыйым салуды сақтауға міндетті. — Алматы: «Мектеп» Баспасы, 2007. М., 1999. — С. 96.

Журналист бұқаралық ақпарат құралдары туралы Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген өзге де міндеттерді атқарады.

Кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде журналист азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін, ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті.

Мемлекет журналистке оның кәсіби қызметін жүзеге асыруына байланысты оның ар-намысын, қадір-қасиетін, денсаулығын, өмірі мен мүлкін қоғамдық борышты орындайтын тұлға ретінде қорғауға кепілдік береді.

2. Шынайы жағдайларда журналистердің құқықтары мен міндеттерін іс жүзінде іске асыру

Журналистердің құқықтары мен міндеттерінің шеңберін анықтау ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнаманың маңызды элементтерінің бірі болып табылады, өйткені осы құқықтар мен міндеттердің көлемі БАҚ қызметкерлерінің кәсіби қызметінің мәнін көрсетеді. Біз айтқандай, журналист мамандығының ерекшелігі оған басқа азаматтар үшін қол жетпейтін құқықтарды пайдалануға мүмкіндік береді,бірақ бұл қоғамдық борышты орындауға да әкеп соғады.

Бірінші міндет-ақпарат көзін құпия сақтау. Бұл негізгі кәсіби принциптердің бірі, оның мағынасы мынада. Қоғамдық еркіндіктің игілігі болып табылады, адамдар бұқаралық ақпарат құралдарында әлеуметтік маңызды заттар мен оқиғалар туралы мазасыз хабарлай алады, сондай-ақ мұндай оқиғаларды БАҚ-та талқылай алады, тіпті егер ақпарат ақпарат ақпарат ақпарат өзін жайлы емес іс-әрекеттер мен ақпарат берушілердің мінез-құлықтары туралы мәліметтерді қамтыса да. Бұл ретте БАҚ-та пікірталастың кінәлілердің тікелей табылуы мен соттауына қарағанда қоғамдық маңызы зор. Мұндай норманы енгізу ақпаратты жария ете отырып, өзінің тағдыры мен әл-ауқаты үшін қауіп төндірмейтін азаматқа да, журналистке де құқықтық тәртіпті қорғау мемлекеттік органдарының агенттерінің өзіне тән емес рөлінен қорғауды қамтамасыз етеді.

Бір қарағанда, бұл норма РФ Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 56-бабының ережелеріне қайшы келеді. Мақалада БАҚ қызметкерлері кірмейтін куәгерлер ретінде жауап алуға жатпайтын адамдардың (адвокат, діни қызметші және т.б.) тізімі беріледі. Бірақ бұл тізбенің болуы куәгерлік айғақтар беру міндетінен босатудың өзге де жағдайларын жоққа шығармайды. Мұндай мүмкіндік Р Ф Конституциясында тікелей көзделген (б. 2 Б. 51) Ресей Федерациясының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасы: ғылым. -практ. комм. профессор М. А. Федотова. М., 1999. С. 348-380.

БАҚ туралы заң журналист, БАҚ редакциясы ақпарат көзін жария етуге және оның атын жария етпеу шартымен мәліметтер берген тұлғаны атауға құқылы емес деп Айтады (41-баптың 2-бөлігі және 49-баптың 1-бөлігінің 4-тармағы). Бұл міндет. Оның өндірісіндегі іске байланысты соттан тиісті талаптардың келіп түсу жағдайлары ерекшелік болып табылады. БАҚ туралы Заңға сәйкес журналист дереккөздің атын милицияның талап етуі бойынша да, прокуратураның талап етуі бойынша да, Федералды қауіпсіздік қызметінің талап етуі бойынша да жария етуге құқығы жоқ, бірақ ол осы сот қарайтын іске байланысты соттың талап етуі бойынша Ресей Федерациясының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасы: ғылым. -практ. комм. профессор М. А. Федотова. М., 1999. С. 332-335.

Осыған ұқсас міндетке сай келетін журналистің екінші құқығы-ақпараттың шынайылығын сақтау. Журналист, бір жағынан, оған хабарланған ақпараттың шынайылығын тексеруге құқығы бар (Сбәб 47-бабының 1-бөлігінің 8-тармағы), екінші жағынан-ол ақпараттың таратылғанға дейінгі шынайылығына көз жеткізуге міндетті (49-бабының 1-бөлігінің 2-тармағы). Соңғысы, журналист мақалада жазылған немесе телерадиохабарда айтылған әрбір сөз үшін, егер ол кең таралған материалды дайындаған болса, жауап береді дегенді білдіреді.