**Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқу-әдістемелік кешені**

**Мамандығы: Кітапхана ісі**

**Шифр: 5В0910000**

**Пән: Кітапханалық-ақпараттық қызметті құқықтық қамтамасыз ету**

**Тақырып 1. Ақпараттық құкыктың пәнi, әдiсi және жүйесi**

**Мақсаты -** **Ақпараттық құқық теориясы бойынша студенттерге жалпы курс бағытымен таныстыру, осы пәнін казiргi замандагы маңыздылығы мен қажеттiлiгiн түсіндiру.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1. Ақпараттық құқық құрылу тарихын қарастыру
2. Ақпараттық құқықтын түсінігі мен Ақпараттық құқық қатнастардың түсінігін,түрлерін, ерекшiлiктерiн қарастыру
3. Ақпараттың түсінігін заңдылык ерекшiлiгiн және ақпараттың құрылысын, ақпараттың класификациясын т.б. мәселелердi қарастыру.

Негiзгi терминдер:

Ақпарат, Ақпараттық қоғам, бiлiм, Ақпараттық құқық, Ақпараттық құқықтык қатнастар, ақпаратты тарату, ақпаратты куру, ақпаратты алмастыру, Интернет.

Казiргi уакытта дуние жүзi бесiншi Ақпараттық революцияны басынан кешiрiп отыр,себебi ақпаратты алу, тарату өте жылдам каркынмен кимылдауда. Техниканын, байланыс пен коммуникациянын дамуы вертуалдык әлемдi дамытты. Компьютердiн көптiгi, Ақпараттық технологиялардын дамуы, ғылыми зерттеулерің,бизнестiн дамуына, бiлiм мен әлеуметтік қоғамнын жаксаруына әкеліп сокты.

Казiргi заманда « Ақпараттық қоғам» түсінігі көптеп колданылуда, тек осы қоғам мемлекеттiк территориялык шекараны мойындамайды. Ақпараттық қоғамнын негiзгi базасы болып мультимедиа саналады. Яғни Интернет және бақа да көптеген ақпарат қызметтерi.

Тек қана Интернет пен СМИ негiзгi ақпаратты алу, өңдеу, тарату жумысымен айналысады.Ти3с3нше, казiргi заманда оларсыз жумыс жасауды шектету оте киын, олардын манызы оте зор.

Глобалдык Интернет жүйе – бұл бесiншi революциянын натижесi, бүкіл әлемнің ақпарат жүйесi. 2003жылгы санак бойынша дуние жуз нде Интернетпен 50млн. колданушылар олардын 145млн. АКШ, 60 млн. Кытай, 10млн. Ресей болып отыр. 2004жылдын аягында колданушылардын саны 1 млрд. адамга жетедi деген болжам бар.

Интернет Қазақстан мемлекет не 1996жылдан бастап келдi және 200жылгы санак бойынша 360 колданушы бар. Ал 2001жылдагы Интернет провайдерлер 50-ге жуык, 150 сайттар ашылып, колданылуда. Астана мен Алматы калаларында Интернет орталыктары ашылып, жумыс iстеуде. Қазақстанда Интернет- программалар тек бiлiм жағынан емес, сол сияқты ғылыми зерттеулерде де колданылуда.

Негiзгi интернеттi колданушысы болып мемлекет табылады. Мемлекеттiк органдармен касиби автоматтандырылган Ақпараттық телекоммуникациялык жүйе құрылуда.

Осынын барi Ақпараттық қатнастардың құқықтык реттеуiне әкеліп соктырады, натижеде құқықтын бiр саласы – Ақпараттық құқық дуниеге келедi.

Ақпараттық құқық бұл комплекстiк құқық, қоғамдагы ақпаратты алу, беру, тарату, өңдеу, айырбастау сияқты қатнастарды реттейтiн құқық саласынын бiр түрі.

Ақпараттық құқықтык қатнастар – бұл қоғамдык қатнастын бiр түрі, екi немесе одан да көп субъектiлердiн арасындагы ақпаратты алу, Бер, тарату, өңдеу, айрбастау сияқты қатнастарды реттейдi.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Такырып 2**

**Ақпараттық құқықтык нормалар және ақпараттық құқықтык қатынастар. Ақпараттық құқықтын кайнар көздерi.**

**Мақсаты - Ақпараттық құқық норма мен ақпараттық құқықтык қатнастардың түсінігі мен ерекшiлiгiне анализ жасау. Ақпараттық құқықтын кайнар көздерiн қарастыру.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1. Ақпараттық құқықтык қатнастардың түсінігі мен ерекшiлiгiн, белгiлерiн және түрлерін қарастыру.
2. Ақпараттық құқықтык қатнастардың түсінігі мен түрлерін карстыру
3. Ақпараттық құқықтык қатнастардың негiзгi объектiлерiн ашу (ақпарат, көпшілік ақпарат кужат, Ақпараттық жүйе, Ақпараттық қызмет корсету, шектелген ақпарат)
4. Ақпараттық қатнастардың субъектiлерiн қарастыру: колданушылар, иемденушiлер, мемелекеттiк органдардын осы жүйе бойынша қоғамдык қатнастарды реттеу.
5. Ақпараттық құқықтык кайнар көзінiн түсінігі мен түрлерін карсатыру.

Ақпаратпен алмасу және ақпаратпен күрес гасырында актуалдык сұрақ болып Ақпараттық меншік, субъектiлердiн Ақпараттық қатнастардагы құқықтык жағдайы, колданушылар мен провайдерлердiн Интернет жүйесiнде алатын орны болып табылады. Бұл сұрақтын барлыгы Ақпараттық құқықтык нормалармен реттеледi.

Казiргi уакытта республикада Ақпараттық заң шыгару процессi жүруде, бірақ бiз көптеген мемлекеттерден артта калып отырмыз. Онын iшiнде Интернет жүйесiнде Ақпараттық қатнастардың құқықтык реттелуi мен Ақпараттық кауiпсiздiк туралы сұрақ бойынша .

Ақпараттық нормаларды реттейтiн қатнастары бойынша мыналарга болуге болады азаматтардын Ақпараттық құқығы, Ақпараттық компьютерлiк нормалар, телекоммуникациялык нормалар тағы сол сияқты және бұл нормалар акiмшiлiк, азаматтык құқық, қылмыстық құқық тағы бақа нормаларга жатады, бірақ объектiлердiн спецификасы бойынша ерекшеленедi.

Ақпараттық қатнасатардын субъектiлерi болып курушылар, ақпаратты колданушылар, провайдерлер, сайттардын иеленушiлерi, жүрналисттер, ақпаратшылар тағы бақалар табылады. Олардын құқықтык жағдай КР азаматтык кодексімен, БАҚ, байланыс т.б. нормативтiк актiлермен реттеледi.

Ақпараттық құқықтык кайнар көздерiне мыналар: Ақпараттық құқықтык катнсатарды және оны бұзғаны үшін жауапкершiлктi реттейтiн нормативтiк кукытык актiлер; ғылыми кайнар көздер; материалды кайнар көздер, онын iшiнде шынайы оқиғалар мен фактiлер және де ғылыми және нормативтык қайнар көздердiн жетлдiруге итермелейтiн, ақпараттық техникалар мен саяси оқиғалардын бұл өмірде каркынды дамуы жатады.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Такырып 3**

**Ақпараттық меншiктiн мәселелері**

**Мақсаты-** **Ақпараттық меншiктiн мәселелері, иемденушiлер мен қатысушылардын құқықтык мәртебесiн қарастыру**.

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1. Ақпараттық құқықтын мәртебесiн қарастыру
2. Курастырушылардын құқықтык жағдайын, жауапкершiлiгiн, мiндеттерiн қарастыру.
3. Ақпаратты иемденушiлердiн құқықтык мәртебесiн қарастыру.
4. Колданушылардын құқықтык мәртебесi мен мiндеттерiн қарастыру.

Негiзiгi терминдер:

Ақпарат, Ақпараттық меншiк, ақпаратты иеленушi, ақпаратты құрастырушы, ақпаратты колданушы, Ақпараттық құқық, Ақпараттық мiндеттер, Ақпараттық бостандык, Ақпараттық құқық бұзушылык үшін жауапкершiлiк т.б.

Қазақстан Республикасының Конституциясы адамдардың құқығы мен бостандығын, жеке омiрi туралы ақпаратты алу, тарату жөніндегi мәселелердi бекiттi. Бұл құқықтар мен бостандықтар заңда және заңга тауелдi актiлерде орын тапты.

Әрбір азаматтын ақпаратты алуга құқығы, сонын iшiнде мемлекеттiк басақару жүйесi мен қоғамдык омiр туралы ақпаратты бiлуге кукылы. Тек мемлекеттiк купиялар және өзге де заңмен белгiленетiн купияларды бiлуге шектеулер койылган. Әрбір азамат ақпаратты шыгаруга құқығы бар, ( авторлық құқық) немесе таратуга (жүрналист, Ақпараттық агенттiн бастыгы, информаторлар) құқығы бар. Сол сияқты үшіншi Ақпараттық құқық - бұл ақпаратты накты, уактысында алуга құқығы.

Сонымен катар заңшыгарушы құқықтары мен мiндеттерiн көрсетеді. Онын iшiнде Интернетпен ақпаратты өңдеу және колданушылардын трансшектеулi байланысы үшін жауаптылыгы киын проблемаладын бiрi б.т.

Қазақстандагы актуалды сұрақтардын бiрi авторлық құқық, яғни авторлық құқықтын заңмен коргалуы, заңсыздыкка жол бермеу және мемлекетпен коргалуы б.т.

СМИ-дiн құқықтык мәртебесi. Бұқаралық ақпарат алудын кайнар көзі болып жер шарынын тургындары, казакстандыктар да жатады. СМИ мен мемлекеттiк органдардын ара катынасы өзера тыгыз байланысты, негзгi аракатынасын реттеу Қазақстан Республикасының заңында, яғни «Бұқаралық ақпараттытуралы заң» б.т.

2000 жылдан бастап Қазақстанда ақпараттың негізгi мәселелеріне байланысты жеке–жеке заңдар шыгуда «Байланыс туралы», «Ақпараттандыру туралы», «Электрондык жазылу туралы» заңдар кабылданган. Мемлекеттiк программалар мен концепциялар аттастырылган, олардын ен бастысы: Мемлекеттiк информациялык инфоқұрылымының калыптасуы және дамуы бағдарламасы 16 наурыз 2001 ж Қазақстан Республикасының мемлекеттiк информациялык байланыс жүйесi калыптасуы және даму багдарламасы 20 карашада 2000ж Қазақстан Республикасының мемлекеттiк ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету багдарламасы 2000-2003ж және 2004-2006ж одан бақа ақпарат және ақпараттандыру сұрақтарынын кауiпсiздiгi, оған коса әскери сферада Қазақстан келiсiм жасаган. Бірақ iшкi ақпарат кауiпсiздiгi жайлы акт сұрақтары жоқ, яғни заңды бейнелер кауiпсiздiгi (коммерциялык купиялардан басқа) мемлекеттiк мушелер және қоғам.

Нормативтiк құқықтык база калыптасатын уакытта барлык кабылданган актiлер , ар кайсысы өзiне арналган аясында , аркайсысы ақпараттың саяси сұрақтарын қамтамасыз етедi.Бірақ олдаын барлыгы керек кезде кабылданган, яғни жүйесiз.Соған мысалы, « Ақпараттадыру туралы» заң кабылданган, бірақ ақпарат түсінігін дамытатын акт жоқ, яғни шыгарылатын аясындагы кауiпсiздiк , құқықтык қатнас жайлы заң жоқ.

Бұл жағдайда бiз жүйесiздiн Қазақстан Республикасының ақпарат туралы заңшыгарылуына «актандактарга» алып келедi. Осы жағдай Қазақстан Республикасының « ақпарат және ақпаратты коргау» заңымен шыкса болады. Осындай заң кабылдау үшін шетелдiк аналогтар қажет.Сонда да Ақпараттық кауiпсiздiк әрбір азаматтын ақпарат алу, оларды бiлу құқықтарымен сыйысу керек.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Такырып 4**

**Ақпараттық технология және оның казiргi танда Қазақстан Республикасындағы дамуы.**

**Мақсаты -** **Ақпараттық және АТ секторынын казргi қоғамдағы рөлi мен маңыздылығын қарастыру және талдау.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1. Ақпараттың маңыздылығынын сұрақтарын қоғамда айырбасталуын қарастыру
2. Қазақстанда АТ секторынын дамуы сұрақтарын және осы мәселеде мемлекеттiн саяси сұрақтарын қарастыру
3. Республикада Ақпараттық секторынын дамуын құқықтык реттеу сұрақтарын қарастыру.

Негiзгi терминдер:

**Ақпарат, Ақпараттық технология,экономикалык ақпарат секторы, мемлекеттiк басақару транспорты, ақпараттану, байланыс телекоммуникациясы.**

Ақпаратты колдану мемлекеттiн дамуына және дуниежузiлiк байланыста да асер етедi. Ақпараттың дамуы технологияны мемлекеттiк заттарга олардын артурлi Жана блоктарга болiнуiне алып келед. Казiргi танда Қазақстан Ақпараттық технологияда периферииндiк мемлекет болып келедi. Глобалдык процесс сияқты карым-қатнаста саяси, социалистiк, мадениеттiкжәне басқа қатнастар мемлекеттер арасынан тек канна товардын жогарылауы Гана емес,капитал бірақ көп мөлшерде ақпараттар ғалымдардын технологиясымен активизацияланган.

Алғаш ролдi әлемдiк информациялау жүйедегі IT технологиясынын дамуы роль ойнайды. Қазақстан IT технологиясын дамыту және пайдалану кадамына , мемлекеттiк басақару сферасында, Ақпараттық технологиялык Парк iстеуде,өз спутнигiн жiберу жоспарланган. Алайда Қазақстан әлсіз акапараттык база және әлсіз ақпарат- технологиялык денгейi көптеген проблемаларга, тауекелдерге әкеліп отыр.

Шетелдiк Ақпараттық индустрия , рыноктык принциптарда али еш бiр елде жасалмаганын көрсетеді. Улттык Ақпараттық инфоструктуралар купиялармен камтиды. Бұл принцип Қазақстанда да « Байланыс туралы заңнын» нег3з3. алайда бұл экономикалык жағдайда Қазақстанға. Баска ТМД елдер катары өз техникасын шыгару пайдасыз.

Фирмалар тек дилерлiк қызмет аткаруда және техникалык болшектердi алып келiп, Қазақстан жерiнде оны курастырады. Бұл отандык ақпарат техникасынын жоқтыгы артурлi шетелдiк фирмалардан компьютерлердi сатып алуга алып келедi.

Сонымен Қазақстанға дурыс саясат қажет, импорттык средстваларды сатып алу жайлы улттык шешiм кабылданды.

Мысалы ретiнде Ундi елiн алуга болады ол ел шет фирмаларга каты техникалар тек өз мемлекетiнде курастырылады. Бұл шыгысты азайтады, косымша жумыс орындарын жаратып IT техникаларын дамытады. Бұл жағдайда мемлекеттiк налогты женiлдетiп, фирмаларды қолдайды, олра: Dell Compaq және бақалар. Онтустiк Шыгыс Азияда технопарктер, льготтык налогтык зоналар жасалып жатыр. Осы жолда Қазақстан арекет бастады.

Алдынгы елдерде Ақпараттық инфоструктура және Ақпараттық қоғам дамуы мемлекеттiк кадагалауда. Бұл сектордын дамуына мемлекеттiн экономикалык мумкiндiктердi пайдаланады:сату лицензиялары, налог және кеден льготтары.

2003-2005ж индустрия-инофациялык стратегиянын дамуын технопарктер курумен камтиды. Алматыда жүргізiлетiн «Ақпараттық –технологиялык парк» құрылысы жайында. Қазақстан Республикасының Президентi жолдауында айтылган. Казiргi уакытта Siemens, Microsoft, Hewlett Packard, Cisco, Thalles деген компаниялармен меморандумдар кабылданган. Алайда IT технопарк уялы байланыс рыногында Қазақстандык, шетелдiк фирмалар қызмет жүргізуде. Ақпараттық ондiрiс мемлекеттiн дамуынын манызды корсетушiсi болып келе жатыр. АКШ пен Еуропа елдерi уялы телефон, компьютерлiк техника т.б. Азия Тынық мухиттың региондарынан калатындыгын мойындайды. Қазақстандык диллерлер тек импорттык технологияларды алып келедi, бірақ ол принторларды өзiмiзде де шыгарса болар едi. Сонда жерге және мулiкке налог толейтiн едi де, технопаркте бага аз болар едi. Қазақстан үлкен натижеге кукылы.

Одан бақа Қазақстанға үлкен маштабтык проекттер қажет, ол экономикалык әлеуметтік және технологиялык проблемаларды шешуге мумкiндiк бередi. Мысалы россияда «АқпаратАлем» деген программа курылган , онын негiзгi максаты, мемлекеттiн ғылыми дамуын үлкен технологияялар мен ифраструктура куру аркылы бур Ақпараттық қоғам куру б.т. Осы программа аркылы Ресей енбектiк, шикiзаттык, энергетикалык, және экономикалык ресурстарын котеру б.т. Экономикалык және тез спутник каналдар аркылы адамдарга заңдык, әлеуметтік, денсаулык сакту т.б. көмектер көрсетiледi.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Тақырып 5**

**Ақпараттық қауіпсіздік – ақпараттық қатынастардың обьектісі ретінде**

**Мақсаты** – **ақпараттық қауіпсіздіктің түсінігі мен обьектісін және де құқықтық реттеуі мен оның қамтамасыз етуін өарастыру және анализдеу.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1. Ақпараттық қауіпсіздіктің түсінігі және оның мазмұнын азаматтарға, сонымен қатар біртұтас қоғам мен мемлекетке қатынасын қарастыру.
2. Ақпараттық қауіпсіздіктің обьектісін азаматтарға қоғамға және мемлекетке қатысты қарастыру.
3. Қатердің негізгі түрлерін қарастырып, олардың құқықтық реттеуі мен қорғауын қарастыру.
4. Ақпараттың қауіпсіздігі туралы Қ.Р. концепсиясын қарастыру.

Мемлекеттік саясаттың негізгі тапсырмасы мен мемлекеттің функциясы болып ұлттық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету табылады. Ұлттық қауіпсіздіктің анализі, дүниежүзілік қоғам қауіпсіздігі көрсетендей, бұлардың ең бастысы ішкі мінез-құлықтан туындайды және де ішкі саясаттың, экономикалық,экологиялық ақпараттық рухтық сфера бағытталған.

Ақпараттық қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің жүйесінде көбірек анықталады.

Есептеу техникасының жақсы дамуы,яғни байланысы және коммуникация құралдары мемлекет аралық ақпараттық кеңістіктің құрылуы мен дамуына жақсы мүмкіндік туғызады.Жалпылық компьютерлендіру,ақпараттық технологияларының жедел дамуы революциялық жаңару мен бизнестің ғылыми зерттеулерді,білңм мен қоғамның өрге дамуына алып келеді.

Ақпарат негізгі өнім болып табылады.Мұның кейбір кезде шикізат өнімінің құнынан асып кетеді.XXI ғасырдың ұраны – интеллектуалдық бәсекелестік.XXI ғасырда негізі қаланған глобалдылық, ақпараттық техникалардың дамуы, Интернет трансшекаралық қоғамның құрылуына,яғни ақпараттық қоғамның құрылуына алып келді.Бірнеше есеге ақпаратты тұтыну,айырбастау,іздеу мен өндіру өсті.Бұның жағымды және жағымсыз салдары да бар. Ақпараттық ресурстарды қолдану мемлекетке,қоғамға, тұлғаға, коммерциялық және өзге де құрылымдарға қауіп келтіреді.Практиканың көрсетілуі бойынша, ақпараттық құрал қазір жақсы таратылған.

Ақпарат кез келген қоғамға және мемлекетке қауіп төндіретін құрал бола алады.

Ақпараттық қауіпсіздік барлық субьектілердің қызығушылығын қамтиды: мемелекеттің,қоғамның және жеке тұлғаның.Бұлар өзара тығыз байланысты және тәуелді. Ақпараттық қауіпсіздікті – ұлттық қызығушылықтың ақпараттықортада қорғаншылығы, сонымен қатар тұлға , қоғам мен мемлекеттіңқызығушылығын қамтамасыз етуі.

Қауіпсіздікпен қамтамасыз ету – бұл біртұтас мемлекеттің саясат жүргізуі, бұл жерде экономикалық, саяси, құрылымдық және басқа да әдіс қолданып, тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қызығушылығына бағыттау және төнген қауіптің алдын алу және ескерту. Ақпараттық қауіп қазіргі уақытта ұлттық қауіптілікпен анықталады.. Бұған дәлел ретінде барлық дүние жүзі болады және бұл әскери конфликтіге алып келеді ( мысалы: Ирак, Чечня т.б.)Ақпараттық құрал экономикалық кеңістікте де қолданылады.Мысалы: ақпараттық – қаржылық күрес АҚШ пен Қытайдағы,дүниежүзілік қаржылық ортаға өз әсерін тигізген.Осылардан қорытынды жасап, Қазақстан бұдан қолдану құралының үлгісін алуы керек.

Ұлттық қаіпсіздендірудің әдістері құқықтық, экономикалық және құрылымдық – техникалық болып бөлінеді.Сонымен қатар біріншісі кейінгісін тек қорытындылламай, ары қарай дамуына жол беруі керек.

Құқықтық ғылымда ақпараттық қауіпсіздік теориялық тұрғыдан 3 негізгі түрге бөлінеді: тұлғаның ақпараттық қауіпсіздігі, қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі және мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігі тұлғаның обьектісі ретінде ар-намыс,іскерлік беделі және денсаулығы және басты фактор болып оның өзін-өзі ұстауы – санасы болып табылады. Ақпаратты қабылдаудың көпшілік санасының обьектісі ұлттың рухтық,құлықтылық және моральдық даму сатылары болып табылады. Өз кезегінде ақпараттық әсер, біздің көзқарасымыз бойынша, арнайы дайындалған ақпараттың бағытталуы деп түсінеміз ( мысалы: жарнама,жариялау, жария үлгі, әрекет ), бұл белгілі бір мақсатты орындауға бағытталған әрекет.Мақсатына байланысты ақпаратты қабылдау пөзитивті және негативті болып бөлінеді, сәйкесінше олар пөзитивті ақпарат және неготивті ақпарат деп аталады.

Негативті ақпарат, басқаша сөзбен зиянды ақпарат,біздің көзқарасымызша адам мен қоғамға қауіпті болып табылатын ақпараттық қауіпсіздік. Мұндай ақпаратқа конституцияның құрылымына қарсы, мемлекеттік біртұтастылққа, нәсілдік, ұлттық және діни қарсылық тудырып, порнография мен зорлыққа алып келеді. Сонымен қатар негативті ақпаратқа дүниеде болып жатқан сәтсіз оқиғалар, террорлық әрекеттер, коррупцияның өсуі және тағы басқа, яғни, адамның нерв жүйесіне зиян келтіретіндерді жатқызамыз.Мұндай ақпаратты қолданудың қауіптілігі бағытталған,көзделген адамның санасына әсер етуі.Мұндай кезде нақты болған істі анықтау,анализдеуі мен баға беріп, шешім қабылдау қиынға соқтырады. «Ақпараттық-психологиялық қауіпсіздік» түсінігі заңнамаларда анықталмаған,мұны реттеп ,қамтамасыз ететін мемлекеттік орындалуы да белгіленбеген.

Мұны шешімнің негізі ретінде шетелдік тәжірибені алуға болады, нақты айтқанда АҚШ-тың тәжірибесін, 3 негізгі бағытта жүреді:

1.ЖАӘ үшін мемлекеттік ұсыныс.Бұл жерде баспасөз құқығына ашық түрде шектеу қойылмаған, бірақ негативті және басқа түрдегі жаңалықтарға бағыт-бағдар беріп отырады, бұл психологиялық қысымды болдырмау мақсатында істелінеді және де этикалық нормаларды сақтау, қоғамды қадағалау қызметін атқарады. Мысалы: діни қоғамның айналыс әрекетін сөзбе-сөз жеткізуге болмайды ( абайсызда немесе қасақана бұларға жарнама жасау)

2.ЖАӘ одақтық өзіндік шектеу.Басқаша айтқанда жүрналисттің ар-намыс кодексі, сонымен қатар ол ішкі одақтық келісімділікпен құрылуы керек және де ол Қазақстанның ұлттық қызығушылықтарын сақтау керек және тұлғаның ар-намысын сыйлау керек, сонымен бірге оқырмандардың шынайы және тексерілген ақпаратты алу құқығын қорғау керек.

3.Негативті ақпаратты таратуды заңды түрде шектеу.

Қ.Р заңнамасы негативті ақпараттың түрлері: жала жабу, балағаттау,жалған жарнама таратудың алдын алу жолдарын қарастырған.Бірақ мемлекет механизмінде психикалық әсер етудің алдын алу функциясы жоқ. Осы тұста А.Қ.Ш. тәжірибелерін еске алуға болады.Ол жерде тотальды қадағалау саясаты күшейіп, жүзеге асырылады.Мұндай қатаң әрекет қажеттілік тудырмайды, бірақ мемлекет ақпараттық қызығушылықтарды қорғау үшін белгілі әрекет қолдану керек.Сонымен бірге ақпараттық-психологиялық қауіпсіздікке де.Сонымен қатар видеокөрсетілім мен видеожарнамалар ( осы жерде еске сала кететін жайт 2005 жыл – жарнама тарату жылы – Интернет жылында, видеокөрсетілім және видеожарнамалардың айналымы 10 млрд доллорға жеткен, бұл көрсеткіш алдыңғы жылғыға қарағанда 40% -ке көп ) психикалық әсер етудің (емдеу) құралы болып табылады..Қ.Р «Жарнама туралы заңы» 25 кадр ұғымын қарастырмайды,олар емдік мақсатта қолданылуы мүмкін және басқа да бағыттарда қолданылады.Заң 25 кадрды жарнама ретінде қолдануға тиым салу керек еді, мұндай шектеулер көптеген мемлекеттерде қарастырылған және біздің заңнамамызда ол қарастырылмаған.Қоғамға ақпараттық-псыхикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекет жалпылық ақпарат құралдарымен келісімге, ымыраға барады. Қ.Р ақпараттық заңдары түзетулерді қажет етеді, әсіресе негативті ақпараттың таратылуының құқықтық реттелуі. Қазіргі кезде республикаға Қ.Р ақпараттық-саяси Концепциясы қажет. Бұл мемлекетті әлемдік техналогияның, институттың жаңа ашылымдарына алып келіп, бұлар мемлекеттің өз мақсаттарына жетуіне алып келер еді.Республикадағы ақпараттық саясаттың негізі – ұлттық идея экономикалық өсу идеясы, бірқалыптылық пен көркеюі болып табылады. Берілген концепция ақпараттық ресурстарды таратудың барлық түрлерін қамту керек және де ақпараттық қызметтің де түрлерін ( ЖАӘ, Интернет және т.б.). Ерекше орынды ақпаратты қорғау институты алу керек, әсіресе оның идеологиялық кезеңдері ( тұлға мен мемлекеттің қызығушылығын қорғау және де бұл қызығцшылықтардың қарым-қатынасы).

Европаның әр мемлекетінде ұлттық ақпараттық саясаттың құрылу бағдарламасы бар, ол жалпылық ақпараттың әдісі (ЖАӘ) даму программасын, ақпараттық қауіпсіздік мәселелерін, ақпараттық ортаны және т.б. реттейді. Сонымен қатар бұл саясат көзбояушылық емес, бұл мемлекеттің бәсекеге қабілеттігін, экономикалық, саудалық және техникалық даму сатысын көрсетеді.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Таќырып 6**

**Интернеттің виртуалдық ортасын пайдаланудың құқықтық проблемалары**

**Мақсаты** **– Интернет трансшекаралық жүйесіндегі ақпараттың құқықтық реттелуінің ерекшелігін қарастыру мен талдауы.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1. Интернет 5-ші ақпараттық революция мен оның мағынасының нәтижесі ретінде
2. Интернеттегі ақпараттың құқықтық реттеуінің мәселелерін қарастыпу.
3. Интернеттің дүниежүзілік практикалық реттеуінің жолдарын қарастыру.

Интернет – бұл АҚШ әскери бірігудің нәтижесі, бір-бірін байланыста ақпараттық жүйе, ол ақпараттық қоғамның ақпараттық құрылымын құрайды. Оның ерекшелігі ол ешкімнің меншігі емес, сол себепті ол құқықтың обьектісі ретінде танылмайды.

Дамып келе жатқан қоғамдағы Интернеттің алатын орнына баға беру қиын , қызмет көрсетудің көптеген түрлері пайда болады Интернет- дүкен, Интернет- формалар, Интернет – агенттіктер, Интернет – білім беру жәнт.б.

Ақпараттық қатынастар нақты ақпараттық ортада пайда болады, бұл ол жердегі физикалық тасымалдаушының өзгеріп тұратындығын көрсетеді. Ақпараттық ортадағы Интернеттің ерекшелігі электрондық түрде жүретіндігінде.

Виртуалды ортада ақпаратты таратуды 2 түрге бөліп қарастырамыз: активті және пассивті. Активті – белгілі бір субьектінің ақпаратының берілгенін тікелей тұтынушыға жеткізуі, пассивті – субьект тұтынуға ақпаратты жеткізушісі келген уақытта оны сайттарға жіберіп, тұтынушыдан жауап күтеді.

Ең бастысы мәселе заңдастырылмаған ақпаратты Интернеттерге жіберу құқығының болуы. Мұндай жағдайларға арналған арнайы құрылымдар бар. Бұлжерде провайдер ерекше орын алады.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Таќырып 7**

**Бұқаралық ақпараттарды жасау мен бөлу кезіндегі қатынастарды құқықтық реттеу**

**Мақсаты** – **БАЌ ќызметін мемлекеттік реттеу. Мєдениет, аќпарат жєне спорт Министрлігініњ µкілеттігі мен ќ±зыреті. Мемлекеттік органдар мен БАЌ-ныњ µзара ќатынасу проблемалары. БАЌ саласындаѓы зањнаманы б±зѓаны ‰шін жауаптылыќ**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

Б±ќаралыќ аќпарат институтыныњ конституциялыќ негіздері.

Б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ (БАЌ) т‰сінігі жєне т‰рлері. БАЌ ќызметініњ негізгі ќаѓидалары. БАЌ институтындаѓы аќпараттыќ ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ негізгі субъектілері (редакция, бас редактор, журналист, оќырман, басып шыѓарушы, ќ±рылтайшы, т±тынушы жєне т.б.).

Аќпараттыќ ќ±ќыќтыќ ќатынастыњ негізгі объектілері: радио-, теле-, аудио-, видео-, газеттер, журналдар жєне т.б.

Үлттық архивтік қор құжаттары, орнында болғандар жеке меншікте, сауда іс - сатылу объектісімен бола алады, айырбасты немесе сыйлық, сонымен қатар Қазақстан Республикасының шектерінің артынан тасып әкетілген тек кейін меншік иесі алдын ала келісулері уәкіл етілген органмен және дубликаттардың беру шарты жанында немесе мемлекеттік архивке тұрақты сақтауға көрсетілген құжаттардың найзаларының.

Архивтік құжаттарға меншік құқық қайта ұйымдастыру жанында немесе заңгерлік беттердің жоюының

1. Үлттық архивтік қор құжаттары мемлекеттік ұйымдардьщ жекешелендіруі жанында, жасалғандар жекешелендіруге дейін, меншік мемлекеттік статусын сақтайды, оқиғалардың шығаруьшың аржағында, заң шығарумен алдын ала ескерілгендердің Қазақстан Республикасының.

2. Үлттық архивтік қор құжаттары мемлекеттік ұйымдардың жекешелендіруі жанында, жасалғандар жекешелендіруге дейін, меншік мемлекеттік статусын сақтайды, оқиғалардың шығаруының аржағында, заң шығарумен алдын ала ескерілгендердің Қазақстан Республикасының.

3. Үлттық архивтік қор құжаттары заңгерлік беттердің қайта ұйымдастыруы жанында және құқықтық мирасқорларға жеке құраммен өнделінген түрда беріледі.

4. Шешім заңгерлік беттердің жоюы жанында орын туралы ұлттық архивтік қор құжаттарының сақтау жалғасын және жеке құраммен уәкіл етілген органмен келісумен таратушы комиссиямен немесе конкурс басқарушымен қабылданады.

Құқық кепілдіктері және ұлттық архивтік қор құжаттарының қолдануында физикалық және зангерлік тұлғалардың назарларының:

1. Хабар, ұстаушы архивтіктерді құжаттарда, мемлекеттік болып табылатын меншікпен, мемлекеттің интелектуалдьщ меншігі сияқты Қазақстан Республикасының заң шығаруымен қорғалады.

2. Құжаттар, орнында болғандар мемлекеттіктерді Қазақстан Республикасының архивтерінде және олардың бөлімдерде, сонымен қатар ақпараттық жүйе мемлекеттік архивтерге олардың түсуынан кейін жыл арқылы оларға қоғамдық пайдалану үшін ашылады және бөлімдер.

3. Үлттық архивтік қор құжаттарының қолдануы, орньгада болғандардың жеке меншікте, меншік иесі келісуінен тек қана жүзеге асады.

4. Үлттық архивтік қор құжаттарымен тегін пайдалану физикалық және заңгерлік тұлғалар құқық Қазақстан Республикасының болады, сақталынғандармен мемлекеттік және ведомстволық архивтерде және олардың бөлімдерде ашық қолдануға арналған. Құжаттардың қоддану шек қоюлары қазіргі заң 16 бабында физикалық және заңгерлік тұлғалардьщ бөлек категорияларына орналастырады .

5. Құқық қорғанышына арналған және занды назарлардың оларға мемлекеттік, ведомстволық және жеке архивтер архивтік мәлімет құжаттарьшың негізінде, қажеттілерге физикалык және заңгерлік беттерге выдовать міндетті. Физикалық және заңгерлік түлға найзалардьщ завереных алуына құқық болады және выпесковпен архивтіістердің архивтік қүжаттан . Көпийй және выпески, мемлекеттік архивтермен берілгендер және олардың бөлімдермен, зедомстволық және жеке архивтермен, ресми құжаттармен келеді, түпнүсқалардың заңгерлік күшын бар болушылармен .

1. Мемлекеттік және ведомстволық архивтер , үстаушьшар қаражаттык қүралдардың шотының артынан, физикалық және заңгерлік беттердің қызмет етуі жанында ақылы қызметтерді көрсете алады және ретінде алынған қүралдар қолдану, үкіметпен анықталғанда Қазақстан Республикасының .

2. Қүжаттардың қолдануында комерчиском жанында меншік қүкьщ оларға олардың меншік иесінің ар жағында аман сақталады.

Архивтік істі мемлекеттік жөнге салуы

1. Архивтік іс мемлекеттік жөнге салуы сұрақ, органмен уполномочныммен жүзеге асатынды, жатады :

1) қамтамасыз ету бірыңғай мемлекеттіктің архивтік істе саясатшылар және документообразования , қызмет үйлестігі физикалық және заңгерлік беттердің мына сүрақ;

2) қүру және қүжаттардың найзалардың үлттық архивтік қор жұмыс жасау, орталықтандырылған мемлекеттік есеп қамтамасыз ету ұлттық архивтік қор докумекнтовы ;

3) Тарих деректі ескерткіштерінің қорғаныш және мәдениеттің, орнында болғандардың республикалық меншікте, олардың сақтауы және қолдану ;

4) Жинау және республикаға қайтаруды архивтік қүжаттардың Қазақстаны оның тарихімен, орнында болғандардың шекараның ар жағында;

5) Жобалардың өңдеу және архивтік іс дамуы мемлекеттік бағдарламаларының орындауы және республикада қүжатнама басқаруының Қазақстан ;

6) Ақпараттық ау жасау және банкінің тап осылардың үлттық архивтік қор құжаттарымен ;

7) үлттық архивтік қор құжаттарының шығару ұйымы, ал дәл осылай ғой қолдану олардың мемлекет сауалдарының удолетварениясына арналған , қоғамдар және азаматщрдың ;

Қорғаныш объектісі - хабар , немесе хабар сақтаушысы, немесе ақпараттық процесс, бұл жағынан алганда қайсылардың хабар қорғаныштары мақсатпен қойылғанмен қорғанышты және сәйкестік қажетті қамсыздандыру.

Байланыс операторы - физикалық немесе заңгерлік бет, электрлік немесе пошталық байланыс беруіне құқық бар болушы.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Таќырып 8**

**Библиотекалық және архивтік іс саласындағы**

**қатынастарды құқықтық реттеу**

**Мақсаты** – **библиотекалыќ ќызметтер және тиісті саладаѓы мемлекеттік саясат. Осындай аќпараттыќ ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ субъектілері мен объектілері ерекшелігін қарастыру мен талдауы.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

Библиотеканыњ ќожасы мен пайдаланушыныњ ќ±ќыќтарын ќорѓау, аќпараттар мен мєдени ќ±ндылыќтардыњ жалпыѓа ќол жетімділігін ќамтамасыз ету.

Архивтік істі ±йымдастыру мєселелері. Архив ќ±жаттарын ќ±ру, оларды саќтауды ±йымдастыру, жинаќтау мен пайдалану тєртібі. Тиісті аќпараттыќ ќатынастыњ негізгі объектілері мен субъектілері. Архивке ќатысты мемлекеттік саясат.

Хабарға рұқсат құқық - хабарға рұқсат ережелерінің жиынтық , заңға сүйінген құжаттармен анықталғандардың немесе собствинником, хабар владельцомы .

Барлайтын хабар - хабар затрагиивающих туралы Қазақстан тіршілік маңызды назарлары нақты және потенциалды мүмкіншіліктерде , әрекеттерде , жоспарларда және шетел мемлекеттердің ойларында, ұйымдар және беттердің.

Мемлекеттік құпияны жұртқа жаюы - жұртқа жаю мәлімдеуде , мемлекеттік құпияны қүрастырушылардың , бетпен . қайсыға қызметпен белгілі ол сенілген болатын немесе болды немесе жұмысқа, егер бүлар болат мәлімдеулері басқа беттердің дәулетімен, мемлекеттік опасыздық белгілерінің жоқ болуы жанында .

Рассекречивание мәлімдеуде және олардьщ сақтаушылардың - алу ертерек енгізілгендердің таратуға шек қоюды мәлімдеуде , состовляющих олардың сақтаушыларына рүқсатқа мемлекеттік күпияны .

Қызмет арамдық - салу лауазымды бетпен, сонымен катар самоуправдениямен жергілікті мемлекеттік қызмет ететін немесе орган қызмет ететін, емес бетпен должнастныммен болатьшдардың, ресми қүжаттарға біле түра сведяниимен жалғандардьщ, ал көрсетілген қүжаттарға салу бірдей дүрыстауда, искожающих олардың нақты ұстауы , егер бұлар дияния орыстныхтен жетілген немесе басқа жеке құштарлық .

Қызмет хабар - кез келген емес болатын арзанның хабар, беттерді қояды, онымен байланысты өзінікін қожалық етуші қызмет жайлар, еңбекті міндеттердің немесе айрықша жайға келісім-шарттың.

Қызмет туынды - жазылған туындысы обязаностей орындалуының немесе қызмет тапсырма ретінде .

Бұқаралық хабар құралдары (БАҚ)- оқтьш-оқтын баспа шығару, радио -, теле -, видеопрограмма кинохроникальная бағдарлама немесе бүқаралық хабар оқтын-оқтын тарату басқа түры .

Хабар қорғаныш тәсілі - рет және айқын принциптердің қолдану ережелері және қүралдардың хабар қорғаныштары.

Қүралдың хабар қорғаныштары - техникалық, криптографияльпс, програмные немесе басқа басқа құралдың, арналғандар қорғанышқа арналған мәлімдеуде, состовляющих мемлекеттік қүпияны, қүралдың, қайсыларды олар реализованны, сонымен қатар бақылау қүралдары хабар қорғаныш эфективностисі.

Байланыс қүралдары - техникалық қүралдың, қолданылатындар құруға арналған, өңдеулер, тапсырулар немесе қабылдаудың электр байланыс хабарлауында немесе пошталық жүруда .

Электрондық қүралдың цифрлік аппараттьщ қол қоюлар немесе қүрал програмныесі, орындау қамтамасыз етуші бірақ біреудің келесілердің функцияның - жасау электрондық цифрлік электрондық қүжатта қол коюдың жабық кілт қолдануымен қол қою электрондық цифравой, электрондық құжатта растау подленности қол қою электрондық цифравой қол қою электроңдық цифравой , цыфровых подпесеймен электрондық ашық және жабық кілттердің жасауы.

*аккредитация* — журналистгі тағайындау рәсімі жэне оның екілеттігін мемлекеттік органның, қоғамдық бірлестіктің және ұйымның тануы;

*бұқаралық ақпарат* — тұлғалардың шектеусіз топтарына арналған баспа, дыбыс-бейне және езге де хабарлары мен материалдары;

*бұқаралық ақпарат құралдары саласындагы уәкілетті орган* —- бұқа-ралық ақпарат құралдары саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мем-лекеттік орган (бұдан өрі — уәкілетті орган).

*бұқаралық ақпарат құралы* — мерзімді баспасез басылымы, радио және теледидар бағдарламасы, киноқұжаттама, дыбыс-бейне жазбасы және кепшілік қол жеткізе алатын телекоммуникациялық желілердегі (интернет және басқала-ры) \А/ЕВ-сайттарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты мерзімді немесе үздіксіз жария таратудың басқа да нысаны;

*бұқаралық ақпарат құралдарының енімі* — мерзімді баспасөз басылы-мының жеке немірінің немесе дыбыс-бейне бағдарламасының таралымы не-месе таралымының бір бөлігі, радио, теледидар, кино хроникалық бағдарлама-лардың жеке шығарылымы, көпшілік қол жеткізе алатын телекоммуникациялық желілердегі \Л/ЕВ-сайтта беріл-ген ақпарат;

*бұқаралық ақпарат құралының өнімін тарату* — мерзімді баспасөз ба-сылымдарын сату (жазылу, жеткізу, үлестіру), радио, теледидар бағдарламала-рын эфирге шығару, кинохроникалық бағдарламаларды көрсету;

*бұқаралық ақпарат құралының редакциясы* — жеке тұлға не бұқаралық ақпарат құралына материалдар жинауды, дайындауды және шығаруды жүзеге асыратын заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі болыл табылатын шығарма-шылықұжым;

*бас редактор (редактор)* — бұқаралық ақпарат құралының редакция-сын басқаратын және оны шығару мен таратуға, эфирге шығаруға тиісінше екілетгігі бар жеке тұлға;

*журналист (бұқаралық ақпарат құралының екілі)* — еңбек қатынастары немесе өзге де шарттық қатынастар негізінде бұқаралық ақпарат құралы үшін хабарлар мен материалдар жинау, өңцеу және әзірлеу жөніндегі қызметгі жүзе-ге асыратын жеке тұлға;

*кешен* — бір бірімен ортақ мақсаттарымен байланысты және бірыңғай құрылым құрайтын ғимараттар жиынтығы;

*мерзімді баспасөз басылымы* — тұрақты атауы, ағымдағы немірі бар және кемінде үш айда бір рет шығарылатын газет, журнал, альманах, бюллетень, олар-дың қосымшасы;

*МЕВ-сайт* — Қазақстан Республикасының жеке немесе заңды тұлғасы-ның арИайы техникалық және бағдарламалық құралдардың көмегімен дайын-далған, меншік иесі жаппай тарату мақсатында ақпарат беретін электронды өкіл-дікбет;

*ресми хабар* —бұқаралық ақпарат құралдары арқылы одан әрі тарату мақ-сатымен мемлекеттік органдар беретін ақпарат;

*ретрансляция* — техникалық құралдарды пайдалануға қарамастан, ба-сқа бұқаралық ақларат құралының теле- немесе радио бағдарламаларын (теле-немесе радио хабарларының жиынтығы) қабылдау және бір мезгілде не жазып алып толық және өзгеріссіз тарату;

*таратушы —* меншік иесімен, баспагермен шарт бойынша немесе езге де заңды негіздерде бұқаралық ақпарат құралының өнімін таратуды жүзеге асы-ратын жеке немесе заңды тұлға;

*теледидар, радио, бейне, кино хроникалық бағдарламасы* — толық атауы бар жене кемінде жарты жылда бір рет эфирге шығатын мерзімді дыбыс-бейне хабарлары мен берілімдерінің жиынтығы;

*цензура*— бұқаралық ақпарат құралдарының хабарларын және матери-алдарын мемлекеттік органдармен, лауазымды адамдармен және өзге деұйым-дармен олардың талап ету бойынша немесе езге де негіздер бойынша хабар-лар мен материалдарды не олардың жекелеген бөліктерін таратуды шектеу немесе оларға тыйым салу мақсатымен алдын ала келісу;

*эфирге шығу* — ұқсас жене цифрлық электромагнитгі жүйелерді пайдалана отырып, теледидар, радио бағдарламаларын, дыбыс-бейне жазбаларын тарату;

*эротикалық сипаттағы өнім—* тұтас алғанда және үнемі секске әуестену-шілікті қаузайтын баспасөз басылымы немесе теледидар радио бағдарламасы;

**Сөз, ақпаратты алу және тарату бостандығы**

Сөз, шығармашылық бостандығына, өз көзқарастары мен сенімдерін бас-па арқылы және өзге де нысанда білдіруге, ақпараттарды заңда тыйым салын-баған кез келген әдіспен алуға және таратуға Қазақстан Республикасының Конституциясында кепілдік беріледі.

Цензураға тыйым салынады.

Мемлекетгік органдар, қоғамдық бірлестіктер, лауазымды адамдар мен бұқаралық ақпарат құралдары әрбір азаматты оның құқығы мен мүддесіне қатысты құжаттармен, шешімдермен және ақпарат кездерімен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етүге міндетгі.

Мемлекеттік құпияны немесе заңмен қорғалатын езге де құлияны құрайтын мәліметтерді жария етуге, экстремизм немесе терроризмді насихаттауға және ақтауға, терроризмге қарсы операцияларды жүргізу кезеңінде олардың техникалық тәсілдері мен тактикасын ашатын ақпаратты таратуғә, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды, сондай-ақ порнографияны насихаттауға жол берілмейді.

**Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі**

Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік тілде және басқа да тілдерде гаратылады.

Мемлекет Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңдарына сәйкес эұқаралық ақпаратты алу және оны тарату кезінде әркімнің ана тілін пайдалану ^ұқығын қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік тілдегі бұқаралық ақпарат құралдарының телевизиялық және задио бағдарламаларының апталық келемі уақыты бойынша басқа тілдердегі «абарлардың жиынтық келемінен кем болмауға тиіс.

Мемлекеттік тілдегі хабарларды хабар таратудың тәуліктік кестесіне орнала-стыру хабарлар эфирге шығатын бүкіл кезең ішінде біркелкі жүзеге асырылуға тиіс.

Бұл талап кабельдік, эфирлі-кабельдік телевизия желілеріне қолданылмайды.

**Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдары**

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан езгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Тақырып 9.**

**Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу**

**Мақсаты** – **бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу ерекшелігін қарастыру мен талдауы.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1.Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру

2. Қызметті құқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сакталуын бақылау

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы құзыреті**

Қазақстан Республикаеының Үкіметі:

1) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

2) Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алуды жүзеге асыру тәртібін айқындайды;

3) телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру женіндегі қьізметті лицензиялау тәртібін бекітеді.

**Уәкілетті органның құзыреті**

1) бұқаралық ақпарат кұралдары мласында мемлекеттік саясатты қалыпта-стыру мен іске асыруды қамтамёсыз ете; -

2) бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алуды жүзеге асырады;

3) телерадио хабарларын тарату кұқығын алуға конкурстар еткізу ережесін

бекітеді;

4) телевизия және (немесе) радио хабарларын тарату үшін радио жиіліктер номиналдарын белу женіндегі ашық конкурстар еткізуді ұйымдастырады;

5) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасында белгілен-ген төртіппен телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдас-тыру женіндегі қызметті лицензиялауды жузеге асырады;

6) лицензиаттың лицензияда көрсетілген шарттарды сақтауын бақылауды жүзеге асырады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензияның қолданысын тоқтата түру туралы шешім қабылдайды;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен респуб-ликалық деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты қалыптастырады, орналастырады жэне оның жүзеге асырылуын бақылайды;

8) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы халықаралық ынтымақтастық-ты жүзеге асырады;

9) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алудың бірыңғай тізілімін жүргізеді;

10) бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларды өзірлейді және іске асырады;

11) тарихи және (немесе) мәдени құндылығы бар жазылымдарды сақтау тәртібін айқындайды;

12) журналистерді аккредиттеу ережесін бөкітеді;

13) жергілікті атқарушы. органдардың Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыруы жөніндегі қызметін үйлестіреді;

14) орталық және жергілікті атқарушы органдардың бұқаралық ақпарат құрал-дары мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіреді. ^

**Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергіл ікті атқарушы органдарының құзыреті**

Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары: -

1) өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпараттық сая-сатты іске асырады;

2) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алуды жүзеге асырады;

3) арнайы ста|ионарлық үй-жайларды орналастыру тәртібін және онда эротикалық сипаттағы материалдар жариялайтын мерзімді баспасөз өнімін өткізу ережесін бекітеді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген төртіппен өңірлік деңгейде мемлекеттік ақпараттық раясатты жүргізу жөніндегі мемле-кеттік тапсырысты қалыптастырады, орналастырады және оның жүзеге асы-рылуын бақылайды;

5) тиісті өкімшілік-аумақтық бірлікте бұқаралық ақпарат құрапдарының Қазақ-стан Республикасының заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

6) уөкілетті органға статистикалық деректерді, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарын есепке алу женіндегі ақлараттарды, сондай-ақ Қазақстан Рөспубли-касының заңнамасын сақтау жөніндегі мәліметтерді табыс етеді.

**Мемлекеттік бақылау**

Мемлекеттік бақылаудың мақсаты жеке жөне заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдары жүзеге асыратын бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекетгік бақылау мыналарды:

1) осы Заңда көзделген талаптарды сақтау жөніндегі бақылауды;

2) бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратылатын жарнамаға қатысты бақылауды қамтиды.

Уөкілетті орган, облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, аста-наның) жергілікті атқарушы органдары жүзеге асыратын бұқаралық ақпарат құрал-дары саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында орындалады.Тексерудің түрлері:

*жоспарлы -* алдыңғы тексерулерге қатысты Қазақстан Республикасының заң-дарында белгіленген уақыт аралықгары ескеріліп жүргізілетін мемлекеттік орган жоспарлаған тексеру;

*жоспардан тыс -* жеке және заңды тұлғалардың етініштеріне дереу ден қоюды талап ететін қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты та-ғайындалатын тексеру;

*рейдтік* - лицензияның, тіркеу және өзге де рұқсат ету құжаттарының болу-ын, сондай-ақ мемлекеттік органның бақылау объектісі болып табылатын бақылау жабдығының дұрыс қолданылуын тексеру.

Тексеру жүргізудің мерзімі нұсқама берілген кезден бастап күнтізбелік он бес күннен аспауға тиіс.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Тақырып 10.**

**Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін** **ұйымдастыру**

Мақсаты – бұқаралық ақпарат құралдары қызметі ерекшелігін қарастыру мен талдауы.

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1.Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру

2. Қызметті құқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сакталуын бақылау

**Бұқаралық ақпарат құралын құру қуқығы**

Бұқаралық ақпарат құралын құруға Қазақстан Республикасының заңдары-на сәйкес жеке жөне заңды тұлғалардың құқығы болады.

Бұқаралық ақпарат құралы заңды тұлға нысанында да, заңды тұлғаның құры-лымдық бөлімшесі нысанында да құрылуы мүмкін.

Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы куәлік бұқаралық ақпарат құра-лының енімін шығаруды (эфирге шығуды) жүзеге асыруға, ақпараттық сипаттағы хабарлар мен материалдарды таратуға негіз болып табылады. Бұл талап \Л/ЕВ-сайттарға қолданылмайды.

Заңды тұлғаның - Қазақстан Республикасындағы бұқаралық ақпарат құра-лы меншік иесінің немесе осы саладағы қызметті жүзеге асырушының акци-яларының (үлесінің, пайының) 20 проценттен астамын шетелдік жеке жөне заңды түлғалардың, азаматтығы жоқ адамдардың тікелей жөне (немесе) жанамаиеленуіне, пайдалануына, билік етуіне және (немесе) басқаруына тыйым салынады.

**Бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі**

Меншік иесі - бұқаралық ақпарат құралын иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға, не жеке және (не-месе) заңды тұлғалардың бірлестігі.

Бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі тиісті шарт негізінде өзінің меншікті, сондай-ақ басқа да бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты редак-ция, редактор, журналист, баспагер, таратушы ретінде іс-қимыл жасауға құқылы.

**Бұқаралық ақпарат құралының редакциясы**

Редакция меншік иесінің тапсыруы бойынша бұқаралық ақпарат құралын әзірлеуді және шығаруды (эфирге шығаруды) жүзеге асырады.

Редакцияға бас редактор (редактор) басшылық етеді. 2-1. Мыналар:

1) сот іс-әрекетке қабілетсіз деп танылған азаматтар;

2) тағайындау кезінде заңда белгіленген тәртіппен соттылығы алынбаған немесе өтелмеген азаматтар;

3) шетелдіктер не азаматтығы жоқ адамдар;

4) өздерінің кінәсінен бұқаралық ақпарат құралының шығарылуы (эфирге шығуы) сот шешімімен токтатылған бұқаралық ақпарат құралының бас редактор-лары (редакторлары) болған азаматтар соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш жыл ішінде бас редактор (редактор) бола алМайды.

Меншік иесі мен редакция арасындағы қатынастар жарғымен және шарт-пен реттеледі.

**Ақпарат агентгігі**

Ақпарат агенттігі - Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тіркел-ген, қызметі ақпараттық сипаттағы хабарлар мен материалдарды жинауға, қайта өңдеуге және таратуға бағытталған заңды тұлға.

Ақпарат агенттігінің хабарлары мен материалдарында оның атауы мен шығарылған уақыты қоса берілуге тиіс.

Ақпарат агенттігінің хабарлары мен материалдарын бұқаралық ақпарат .. құралдары таратқан кезде ақпарат агенттігіне сілтеме жасауға міндетті.

Ақпарат агедттігіне осы Заңның 2, 10-баптарының күші қолданылады.

**Бұқадаһық ақпарат құралының баспагері**

Баспагер - бұқаралық ақпарат құралының өнімін өндіруді материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

Егер меншік иесі бұқаралық ақпарат құралының өрі баспагері болмаса, меншік иесі мен баспагердің құқыктары, міндеттері мен жауапкершілігі жеке шартпен белгіленеді.

**Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою, қайта есепке қою**

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын, WЕВ-сайттардан басқа, бұқаралық ақпарат құралдары уәкілетті органда міндетті түрде есепке қойылуға тиіс.

Есепке қою, қайта есепке қою үшін бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі не оның уәкілдік беруі бойынша әрекет ететін тұлға осы Заңның 11-бабының талаптарына сай келетін арыз береді.

Бұқаралық ақпарат құралын есепке қойған кезде, сондай-ақ бұқаралық ақпа-рат құралын есепке қоюды куәландыратын құжаттың телнұсқасын алған кезде Қазақстан Республикасының Салық кодексінде айқындалатын тәртіппен алым алынады.

Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою, қайта есепке қою туралы арыз түс-кен күнінен бастап он бес күн ішінде қаралуға тиіс. Арызды қараудың қорытын-дылары бойынша уәкілетті орган бұқаралық ақпарат құралының меншік иесіне есепке қою туралы куәлік береді не мынадай негіздер бойынша:

1) егер уәкілетті орган бұрын сол атпен және сол аумаққа таралатын бұқара-лық ақпарат құралын есепке қойғаны туралы куәлік берген болса не оның аты бұрын құрылған бұқаралық ақпарат құралының атымен айырғысыз дәрежеде ұқсасболса;

2) егер арыздың мазмұны осы Заңның 11-бабының талаптарына сай кел-мейтін болса;

3) егер арыз бұқаралық ақпарат құралының шығарылуына (эфирге шығуына) тыйым салу туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап бір жыл өтпей тұрып берілсе;

4) егер бұқаралық ақпарат құралын есепке қойғаны үшін алым төленбесе;

5) егер меншік иесінің ауысуына орай бұқаралықақпарат құралын қайта есепке қою туралы арызға бұқаралық ақпарат құралына меншік құқығын басқа тұлғаға беруді растайтын шарттың нотариалды түрде куәландырылған көшірме жазба-сы қоса тіркелмесе;

6) егер есепке қоюға шығарылуын (эфирге шығуын) бұрын сот тоқтатқан бұқа-ралық ақпарат құралының атымен (атының бір бөлігімен) және тақырылтық ба-ғытымен немесе аты мен тақырыптық бағытын қайталайтын бұқаралық ақпарат құралы мәлімделген болса, сондай-ақ шығарылуы (эфирге шығуы) сот шешімі-мен тоқтатылған бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі не бас редакторы (редакторы) соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш жыл ішінде арыз берген жағдайда, есепке қоюдан бас тартады.

Мерзімді баспасөз басылымының меншік иесі есепке қою туралы куәлікті алған күннен бастап үш ай ішінде бұқаралық ақпарат құралы өнімін шығаруға кірісу құқығын сақтайды.

, Теле-, радио-, бейне-, кинохроникалық бағдарламаның, ақпәрат агентгігінің меншік иесі есепке қою туралы куәлікті алған күннен бастап алты ай ішінде бұқа-ралық ақпарат құралы өнімін шығаруға, ақпараттық сипаттағы хабарлар мен ма-териалдарды таратуға кірісу құқығын сактайды.

Бұқаралық ақпарат құралының шығарылуын (эфирге шығуын) сот токтатып қойған жағдайларды қоспағанда, бұқаралық ақпарат құралы өнімін шығару мерзімін еткізіп алған, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралы өнімін шығару үш ай бойы тоқтап қалған жағдайда, уөкілетті органның шешімімен бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы куәліктің күші жойылды деп танылады.

Бұқаралық ақпарат құралы меншік иесі ауысқан не ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралының аты, басылымның не ха-бардың тілі, таралу аумағы, негізгі тақырыптықбағыты, бас редакторы (редакго-ры);-редакцияның мекенжайы және шығарылу мерзімділігі өзгерген жағдайларда қайта есепке алынуға тиіс.

**Бүқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы арыз**

Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы арызда:

1) бұқаралық ақпарат құралы меншік иесінің атауы орналасқан жері, ұйым-дық-құқықгық нысаны;

2) бұқаралық ақпарат құралының тілі (тілдері);

3) шығарылымның болжалды мерзімділігі;

4) негізгі тақырыгпық бағыты;

5) таралу аумағы;

6) бас редактордың (редактордың) тегі, аты, өкесінің аты;

7) редакцияның мекенжайы көрсетілуге тиіс. Арызға:

жеке тұлғалар үшін - кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығын растайтын құжаттың нотариалды түрде куөландырылған көшірмесі;

заңды тұлғалар үшін - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) тура-лы куәліктің, құрылтай құжаттарының нотариалды түрде куәландырылған көшірмелері;

бұқаралық ақпарат құралын есепке қою үшін бюджетке алым төленгенін рас-тайтын құжат қоса тіркеледі.

Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою кезінде өзге талаптарды алға тар-туға тыйым салынады.

**Бұқаралық ақпарат құралын есепке қоюдан босату**

Таралымы:

- жүз данаға жетпейтін мерзімді баспасез басылымдарын;

- ресми, нормативтік жөне өзге дө актілерді;

- сот практикасының бюллетеньдерін;

- кабелдік желілермен таратылатын теле-, радио-, бейне-, кинохроникалық бағдарламаларды, егер қызмет көрсету аумағы бір ғимаратпен немесе кешен-мен шектелген болса, есепке қою талап етілмейді.

**Бұқаралық ақпарат құралын шығаруды (эфиргө шығаруды) тоқтата тұру жөне тоқтату**

Бұқарадьц&вқпарат құралын шығару (эфирге шығару) меншік иесінің неме-се соттьің шегамі бойынша токтатыла тұруы не токтатылуы мүмкін.

Басылымдардың бір немесе бірнеше нөмірінің шығарылуын, сондай-ақ радио және теледидар бағдарламаларының эфирге шығуын, өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының шығарылуын уақытша токтату, тоқтата тұру деп түсініледі. Бұқаралық ақпарат құралын шығаруды (эфирге шығаруды) тоқгату тұру үш айдан аспайтын мерзімге жол беріледі.

Мемлекеттік құпияларды құрайтын мөліметтерді немесе заңмен қорғала-тын өзге де құпияны жария ету, терроризмге қарсы операцияларды жүргізу кезеңінде олардың техникалық тәсілдері мен тактикасын ашатын ақпаратты та-рату, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау, қатыгездік пен зорлық-зомбылыкты, өлеуметгік, нөсілдік, ұлттық, діни, тектік-топ-тық жөне рулық басымдықш угітгеу немесе насихаттау, порнофафиялық және арнайы жыныстық-эротикалық сипаттағы радио-, телебағдарламаларды тарату, сондай-ақ кино- жөне бейнеөнімдерді көрсету, осы Заңның 3-бабында, 10-ба-бының 3-2-тармағында көзделген талаптарды бұзу, сондай-ақ 14-бабының 3-1-тармағының, 15 жене 16-баптарыныңтал^птарын бір жыл ішінде қайталап бұзу белгіленген төртіппен бұқаралық ақпарат құралдарының шығарылуын (эфирге шығуын) тоқгата тұруға нөгіз болып табылады.

Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, оның тұтастығын бұзуды, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруді, соғысты наси-хаттау және үгіттеу, экстремизмді немесе терроризмді насихаттау, сондай-ақ белгіленген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарының шығарылуын (эфирге шығуын) тоқтата тұру себептерін жоймау бұқаралық ақпарат құралдарының шыға-рылуын (эфирге шығуын) тоқтатуға негіз болып табылады.

Меншік иесінің не соттың шешімі бойынша бұқаралық ақларат құралының шығуын (эфирге шығуын) тоқтата тұрған не тоқтатқан жағдайда уәкілетті органға хабарлама жіберіледі.

Бұқаралық ақпарат құралын шығаруды (эфирге шығаруды) тоқтату оны есепке қою туралы куәліктің күшін жоюға әкеп соғады.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Тақырып 11.**

**Бұқаралық ақпарат құралдарын тарату**

**Мақсаты** – **бұқаралық ақпарат құралдарын тарату ерекшелігін қарастыру мен талдауы.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1.Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру

2. Қызметті құқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сакталуын бақылау

**Бұқаралық ақпарат құралдарын тарату**

Бұқаралық ақпарат құралдарын таратуды меншік иесінің шешімі бойынша оның өзі не шарт нөгізінде немесе өзгө де заңды негіздерде редакция, баспагер, сондай-ақ ұйымдар мөн азаматтар жүзеге асырады.

Эротикалық сипаттағы материалдар жариялайтын мерзімді баспасөз ба-сылымдарын тек қана мөлдір ораммен буылып-түйілгөн күйінде жөие бөлшек саудадв соған арнап әдөйі бөлінген тұрақты үй-жайларда сатуға жол беріледі, олардың орналасқан жері мен ондағы сату ережелерін жергілікті атқарушы орган-дар белгілейді.

Порнографиял ық және арнаул ы сексуалдық-эротикал ық сипаттағы радио, те-ледидар бағдарламаларының эфирге шығарылуына, сондай-ақ кино жөне бей-не өнімінің көрсетілуіне, қатігездік пен зорлықты насихаттауға тыйым салынады.

Алкоголь өнімдерін жарнамалауға 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап тый-ым салынады.

Темекі жене темекі бұйымдарын жарнамалауға тыйым салынады.

Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының теле- жөне радио бағдарла-маларын ретрансляциялау телерадио хабарларын тарату арналары арқылы берілетін хабарлардың жалпы көлемінің: 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап өлу процентінен, 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап жиырма процентінен аспауға тиіс.

Бұл талап кабелдік жәнө эфирлік-кабелдік теледидарлар тарататын хабар-ларға қолданылмәйды.

Заңды негіздерде жүзеге асырылатын бұқаралық ақпарат құралы таратуға жеке немесе заңды тұлғалар, сол сиякты мемлекеттік органдарды лауазымды адамдары тарапынан кедергі жасауға, заңсыз төркілеуге, сондай-ақ таралымын немесе оның бір бөлігін жоюға заңды күшіне енген шешімі негізінде болмаса жол берілмейді.

**Шығарылым деректері**

Мерзімді басылымның арбір шығарылымында мынадай мәліметтер болуғатиіс:

1) бұқаралықақпарат құралыныңатауы;

2) бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі;

3) бас редактордың (редактордың) тегі және аты-жөні;

4) есепке қою туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні және оны берген органның атауы;

5) басылымның мерзімділігі;

6) бұқаралық ақпарат құралының рет нөмірі мен жарық көрген күні;

7) таралымы;

8) баспахананыңатауы, оның мекен-жайы және редакцияның мекен-жайы. 2. Бұқаралық ақпарат құралы эфирге әрбір шыққан сайын, ал үздіксіз хабар

таратқан жағдайда тәулігіне кемінде төрт рет өзінің атауын жариялап отыруға міндетті.

**Мерзімді басылымдардың міндетті даналары мен теле-және радиохабарлар материалдарын сақтау**

Мерзімді басылымдардың міндетті тегін даналарын, соның ішінде осы Заңның 12-бабына орай есепке қоюдан босатылғандарын олар әзірленген күні бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі немесе оның тапсыруы бойынша үшінші тұлға Ұлттық МемлекеттІк кітап палатасына, Үлттық кітапханаға, Қазақ-стан Республикасы Парламентінің кітапханасына, уәкілетті органға жібереді.

Бұқаралық ақпарат құралдарының (теледидар, радио хабарларын тара-ту) редакциялары эфирге шығарған өз хабарларының жазбаларын бір ай бойы сақтауға, сондай-ақ оларды өздерінің эфирлік жұмысының тіркеу журналында көрсетуге және оны соңғы жазба жасалған кезден баст^ап кемінде бір жыл сақтауға міндетті. Тарихи немесе мәдени жағынан құнды жазбалар уәкілетті орган айқындайтын тәртіппён саналады.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Тақырып 12.**

**Бұқаралық ақпарат құралдарының азаматтармен және ұйымдармен қатынасы**

**Мақсаты** – **бұқаралық ақпарат құралдарының азаматтары мен ұйымдармен ерекшелігін қарастыру мен талдауы.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1.Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру

2. Қызметті құқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сакталуын бақылау

**Авторлық туындылар мен хаттар**

Редакцйкпайдаланылатын туындыларға құқықты, оның ішінде интеллекту-алдық меншікке авторлық және езге де құқықтарды сақтауға міндетті.

Оқырмандар хаттарын жариялау кезінде олардың мәтінін қысқартуға және оның мазмүнының мағынасын бұрмаламай редакциялауға жол беріледі.

Егер заңда өзгеше кезделмесе, бұқаралық ақпарат құралы редакциясын ол қабылдамай тастаған материалды жариялауға ешкімнің де міндеттеуге құқығы жоқ.

**Ресми хабарлар**

Мемлекеттік органдардың ресми хабарлары бұқаралық ақпарат құралда-рында Қазақсган Республикасының заң актілеріне сәйкес орналастырылады.

Мемлекеттік органдар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне, олар-дың меншік нысанына және кімге қарайтьінына қарамасган, өтініш жасаған кезде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиясы больгп табылатынынан басқа ақпаратты тең шартгарда беруге міндетті.

Мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар сұратылып отырған ақпаратты өтініш түскен күннен бастап үш күннен кешіктірмей беруге не беру мерзімін немесе беруден бас тарту себебін көрсете отырып жауабын беруге міңдетті.

Қосымша зерделеуді және тексеруді қажет ететін өтінішке жауап ол келіп түскен күннен бастап бір ай мерзімнен кешіктірілмей берілуге тиіс.

Бұқаралық ақпарат құралынан қойылған мәселелерді шешу құзыретіне кірмейтін мемлекеттік органдарға немесе өзге де ұйымдарға өтініш келіп түскен жағдайда, осы өтініш бес күн мерзімнен кешіктірілмей тиісті органдарға жіберіліп, бұл туралы бұқаралық ақпарат құралына хабарлануға тиіс.

Сұралып отырған мәліметтерді беруден бас тартылуға бұқаралық ақпарат құралының өкілі мемлекеттік басқару органдары мен лауазымды адамдардың азаматтар құқығына қысым жасайтын заңсыз әрекеттеріне шағым жасауға арналған заңда көзделген тәртіппен жоғары тұрған органға немесе лауазымды адамға, ал одан соң сотқа шағым жасауы мүмкін.

**Теріске шығару құқығы**

Азамат немесе заңды тұлға өзінің ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтерді, егер мұндай мәліметтер та-ратушы олардың шындыққа сәйкестігін дәлелдемесе, сот арқылы теріске шы-ғаруды талап етуге құқылы.

Егер азаматтың немесе заңды тұлғаның ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер бұқаралық ақпарат құрал-дарында таратылса, олар сол бұқаралық ақпарат құралдарында тегін теріске шығарылуға тиіс.

Егер аталған мәліметтер ұйымнан шыққан құжатта болған жағдайда, мұндай құжат алмастырылып немесе қайтарылып алынып, бұл құжаттағы мәліметтердің шындыққа сәйкес келмейтіндігі туралы адресатқа міндетті түрде хабарлануға тиіс.

Өзге реттерде теріске шығару тәртібін сот белгілейді.

Азаматтың немесе заңды тұлғаның бұқаралық ақпарат құралында теріске шығаруды не жауапты жариялау туралы талабы, егер бұқаралық ақпарат органы мұндай жарияланымнан бас тартса не бір айдың ішінде жарияланым жасама-са, сондай-ақ ол таратылған жағдайда, сотта қаралады.

Азаматқа немесе заңды тұлғаға қатысты олардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер таратылған болса, олар мұндай мәліметтерді теріске шығарумен қоса олардың таратылуы-нан өздеріне келтірілген залалдың немесе моральдық зиянның орнын толтыру-ды талап етуге құқылы.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Тақырып 13**

**Ақпараттық қауіпсіздік**

**Мақсаты** **– Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ақпараттық қауіпсіздік ерекшелігін қарастыру мен талдауы.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1.Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру

2. Қызметті құқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сакталуын бақылау

**Журналистің құқықтары**

1) ақпаратты іздестіруді жүзеге асыруға, сұратуға, алуға және таратуға;

2) мемлекеттік органдарға, барлық меншік нысандарындағы ұйымдарға ба-руына жэне өзінің қызмет бабындағы міндеттерін жүзеге асыруға байланысты олардың лауазымды адамдарының қабылдауында болуға, жабық шара өткізу туралы шешім қабылданғаннан басқа жағдайда өзін тіркеген орган өткізетін бар-лықшараларға қатысуға;

3) Қазақстан Республикасының заң актілерінде тыйым салынған жағдайлар-ды қоспағанда, жазбалар, соның ішінде оларды дыбыс-бейне техникасын, кино-фото түсіру құралдарын пайдалана отырып жасауға;

4) журналистің куөлігін көрсету арқылы дүлей апаттар болған аудандарда, митингілер мен демонстрацияларда, сондай-ақ қоғамдық, топтық және жеке мүдделер мен наразылықтарды өзге де білдіру нысандарына қатысуға;

5) құжаттар мен материалдардың мемлекеттік құпиялар болып табылатын мәліметтері бар үзінділерін қоспағанда, олармен танысуға рүқсат алуға;

6) алынатын ақпараттың дүрыстығын тексеруге;

7) алынған ақпараттық материалдарды тексеру кезінде мамандарға жүгінуге;

8) өзі дайындаған хабарлар мен материалдарға қолын қойып, шартты атын (бүркеншік атын) көрсетіп таратуға;

9) материалдың мазмұны редакциялық түзетуден кейін журналистің жеке сеніміне қайшы келсе, оған өз қолы қойылып жариялануынан бас тартуға;

10) авторлық және ақпарат көздерінің құпиясы соттың талап етуімен жария-ланған жағдайларды қоспағанда, бұл құпияларды сақгауға құқығы бар.

*.***Журналистің міндеттері Журналист:**

1) Қазақстан Республикасының заңдарын басшылыққа ала отырып, езі шарт-тық қатынастарда тұрған бұқаралық ақпарат құралының қызмет бағдарламасын

жузеге асыруға;

2) шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты таратпауға;

3) ақпарат ұсынған адамдардың авторлығын көрсету туралы олар жасаған өтініштерді қанағаттандыруға;

4) жеке жөне заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін құрметтеуге; 4-1) азаматтармен сұхбат жүргізген кезде дыбыс- немесе бейнежазбаны пай-

далануға келісім алуға;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзіне жүктелген өзге де

міндеттерді орындауға міндетті.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

Тақырып 14.

**Интеллектуалдық меншіктің ақпараттық аспектілері**

**Мақсаты** – **интелектуалды меншік ерекшелігін қарастыру мен талдауы.**

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1.Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу телевизия және (немесе) радио хабарларын таратуды ұйымдастыру

2. Қызметті құқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сакталуын бақылау

Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік органдардың, қоғамдық бір-лестіктер мен ұйымдардың келісімі бойынша олардың жанында өз журналитерін

тіркей алады.

Журналист тіркелген мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер мен ұйым-дар оны өткізілетін отырыстар, кеңестер жөне өзге де шаралар жөнінде оған алдын ала хабарлауға, стенофаммалармен, хаттамалармен жөнеезге де құжат-тармён қамтамасыз етүге міндетті.

Жабық шара өткізу туралы шешім қабылданған жағдайларды қоспағанда, тіркелген журналистің өзін тіркеген мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдар өткізетін отырыстарға, кеңесгерге және басқа да шараларға қаты-суға құқығы бар.

Егер журналист тіркеу ережелерін бұзса не өзін тіркеген мемлекетгік орган-дардың, қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдардың ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратса, оның тіркелуі күшін жоюы мүмкін.

Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпаратқұралдарыншетелдердетіркеу

Егер халықаралық шарттарда өзгеше көэделмесе, Қазақстан Республикасы-ның бұқаралық ақпарат құралы иесінің Қазақстан Республикасының жөне өздері болған елдердің заңдарында көзделген тәртіппен басқа елдерде тілшілер қосы-нын ашуға, журналистерді тіркеуге күқығы бар.

Қазақстан Республикасындағы шетел бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қызметі

Шетел бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдіктерін және олардың журналистерін тіркеуді Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі жүргізеді.

Қазақстан Республикасында тіркелген шетел журналистерінің жөне басқа да шетел бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің құқықтықжағдайы мен кәсіптік қызметі Қазақстан Республикасының заңдарымен және Қазақстан Республика-сы бекіткен халықаралық шарттармен реттеледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын және осы Заңның нормала-рын бұзатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының енімін таратуға сот тәртібімен тыйым салынады.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.

**Тақырып 15.**

**Ақпаратты құқықтық реттеу**

**Мақсаты** – ақпараттық құқықерекшелігін қарастыру мен талдауы.

**Функционалдық қабілетті болу:**

- Құқықтық таным және оның тәжірибе үшін маңыздылығының заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, нормативтік-құқықтық актілерді, құқық нормаларының элементтерін, құқықтық сана мен мәдениетті және тағы басқа мәселелерді зерттеп анықтайды мамандықтың базалық білімі контекстіне жаңа білім енгізу, оның мазмұнын түсіндіру;

**Сұрақтар:**

1. ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу

2. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасын жетілдіру

Азаматтардың немесе ұйымдардың (мемлекеттік органның, азаматтар-дың қоғамдық, шығармашылық, ғылыми, діни не езге де бірлестігінің және заңды тұлғалардың) ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді тарату, бұқаралықақпарат құралдары арқылы сотқа ықпал жасау Қазақстан Республикасының заң актілерінде көздел ген жауаптыл ыққа әкеп соғады.

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарды бұзу үшін мемлекеттік органдардың және езге де ұйымдардың оған кінәлі лауазымды адамдары, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралының иесі, таратушысы, бас редакторы (редакторы), таратылған хабарлар мен материалдардың авторлары жауап-ты болады.

Бұқаралық ақпарат құралының меншік иесі, бас редакторы (редакторы) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуді, оның тұтастьнъін бұзуды, мемлекет қе^іпсіздігіне нұқсаң қелтіруді, соғысты, өлеуметтік, несілдік, ұлттық, діни, тектік-тагпық және рулық артықшьілықты, қатыгездікті, зор-лық пен порнофафияны насихаттап, үгіттейтін хабарлар мен материалдарды таратқаны үшін, олардың алынған көздеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген жауаптылықта болады.

Журналистің заңды кәсіптік қызметіне кедергі жасау Қазақстан Республи-касының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

**Шындыққа сөйкес келмейтін мәліметтерді**

тарату үшін жауапкершіліктен босатылатын реттер

Бұқаралық ақпарат құралында шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді та-ратқаныүшін:

1) егер бұл мөліметтер рөсми хабарлар мен құжаттарда айтылған болса;

2) егер олар жарнама және ақпарат агенттіктерінең немесе мемлекеттік органдардың баспасез қызметінен алынса;

3) егер олар өкілді органдар депутаттарының, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың лауазымды адамдарының және азаматтардың ресми сөйлеген сөздерінің сөзбе-сөз қайталанып берілуі болса;

4) егер олар алдын ала жазылып алынбай эфирге шығарылатын авторлық сездерде не осы Заңға сәйкес редакциялауға жатпайтын мәтіндерде айтылса;

5) егер бұл мәліметгер осы Заңның 18-бабына сәйкес міндетгі хабарларда айтылса, бас редактор (редактор), сондай-ақ журналист жауапты болмайды.

# Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.Алматы.Баспа.1995.
2. Алексеев С.С. Теория права.М.:БЕК.1994.
3. Алехин А.П.,Козлов Ю.М.Админстративное право Российской Федерации.Часть1.М.:ТЕИС.1994.
4. Бахрах Д.Н.Админстративное право. М.:БЕК.1993.
5. Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексі.
6. Васильев А.М.Правовые категории.Методологические аспекты разработки системы категорий терий права.М.:Юр.Литература.1975
7. Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы.Академиялық курс.Алматы.2003.