*Жұматаев М.Б.*

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Иіркөл ауылы 106 орта мектебінің тарих пәні мұғалімі, педагог-сарапшы

**Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігін алғаннан бастап құқықтық білімнің қалыптасуы мен дамуы**

**\***

**Formation and development of legal education since the independence of Kazakhstan**

**Аннотация**

*Бұл мақалада Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстандағы құқықтық білімнің эволюциясы баяндалады. Заңнамалық өзгерістерді, академиялық бағдарламаларды және педагогикалық тәсілдерді қоса алғанда, құқықтық білім беру жүйесінің қалыптасу процесі талданады. Заң білімін дамытудың негізгі кезеңдеріне, оның мамандарды кәсіби даярлауға және елдегі құқықтық мәдениетті қалыптастыруға ықпалына ерекше назар аударылады.*

**Кілт сөздер:** *Құқықтық білім, Қазақстан, тәуелсіздік, заң жүйесі, білім беру реформалары, заң педагогикасы, заңнама, кәсіптік даярлық, құқықтық мәдениет.*

**Abstract**

*This article highlights the evolution of legal education in Kazakhstan since its independence. The article analyzes the process of formation of the legal education system, including legislative changes, academic programs and pedagogical approaches. Special attention is paid to the key stages of the development of legal education, its impact on the professional training of specialists and on the formation of legal culture in the country.*

**Key words:** *Legal education, Kazakhstan, independence, legal system, educational reforms, legal pedagogy, legislation, professional training, legal culture.*

1991 жылдың 16 желтоқса­нын­да «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конс­ти­туциялық заңы қабылдан­ды. Осы уақыттан бастап республика егеменді, демократиялық мемлекет мәр­тебесіне ие болып, өз терри­то­рия­­сында өкімет билігін толық иеленіп, ішкі және сыртқы саясатын дербес белгілеп, жүргізе бастады.

1991 жылы тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан құқықтық білім саласындағы елеулі эволюцияның куәсі болды. Бұл процесс елдегі саяси және әлеуметтік парадигманың өзгеруін көрсетіп қана қоймай, жаңа заңнамалық актілердің дамуына, сондай-ақ сот жүйесі мен құқықтық білім беру жүйесін жаңғыртуға әкелді.

1990 жылдардың басында Қазақстан өзінің ұлттық мүдделеріне және елдің даму ерекшеліктерін ескеруге сүйене отырып, жаңа құқықтық жүйе құруға мәжбүр болды. Құқықтық білім саласында Кеңес Одағының ыдырауымен және демократиялық принциптерге көшумен байланысты үлкен өзгерістер болды. Жаңа заңнамалық актілерде азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беру, мемлекеттің билігі мен аумақтық ұйымын құру сияқты маңызды өзгерістер қарастырылды [1].

1993 жылы Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданды, ол жаңа құқықтық жүйенің негізі болды. Бұл құқықтық білімді дамытудағы маңызды қадам болды, өйткені конституция азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын қорғады, билік туралы заңдарды кодификациялады және құқықтық қорғау принциптерін белгіледі. Ол сондай-ақ сот төрелігінің негіздерін қамтамасыз етті және сот тәуелсіздігіне кепілдік берді.

1990 жылдары сот жүйесі мен құқықтық білім беру жүйесінде реформалар болды. Құқықтық жүйенің үздіксіздігін қамтамасыз ету және азаматтық құқықтар мен бостандықтарды қорғау үшін Жоғарғы Сот және Конституциялық Кеңес сияқты жаңа сот органдары құрылды. Сонымен қатар, заң саласындағы мамандарды даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін заңгерлік білім берудің жаңа бағдарламалары енгізілді.

1990 жылы 25 қазандағы Қазақ КСР-інің Мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы қазақ мем­ле­­кеттілігінің егемендік құқығын ны­ғайту үшін негізгі, түбегейлі құқық­тық нормаларын белгілеп берді. Декларация Қазақ КСР ау­мағында Конституция мен заңдар­дың үстемдігін жариялады. Жер және оның қойнауы, су, ауа кеңіс­тігі, өсімдік және жануарлар әлемі, басқа да табиғи ресурстар, халық­тың мәдени және тарихи қазы­налары, оның аумағындағы барлық ұлттық байлықтар – экономикалық және ғылыми-техникалық әлеует Қазақ КСР-нің егемендігінің негізін құрай­тын өзіндік меншігі болып жария­ланды. Сонымен қатар декларация Қазақ КСР-індегі заң шығару­дың ұлт­тық жүйесі туралы маңызды қағиданы бекітті. Бұл кейін мемлекеттік тәуел­сіздік туралы Конститу­циялық заңда көрініс тапты. Қазақ­стандық қоғам­ның демократиялық, құ­қықтық, әлеу­меттік-экономикалық жә­не мәдени қайта құрулар туралы басты идея­ларын негізге алған осы Декларациядан, толық мемлекеттік тәуелсіз­дікті құру жолындағы елдің мемле­кеттік-құқықтық жүйесін одан әрі дамы­тудың дайындық кезеңі басталды. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы елі­міз­дің тәуелсіздік алуының баста­масы болып табылды. Декларация тәуелсіз қазақ­стандық мемлекет­тілік­тің негізін салды. Бұл құжатта Қазақстанның шынайы егеменді­гінің барлық белгілері: жекеменшік аумақ және азаматтық, билік дербестігі және тұтастығы, мемлекеттік бюджет, халықаралық қаты­нас­тардағы дербестік, мемлекеттік еге­мендіктің классикалық белгілері – Елтаңба, Ту, Әнұран, сонымен қатар жеке ұлттық валюта бекітілді. Қазақ­стан өзіндік дүниетанымы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, сонымен қатар, өзінің болашақ дамуын айқын көре алатын мемлекеттік-құқықтық қаты­нас­тар­дағы бірегей, қайталанбас субъект ретінде өзін танытты. Қазақстанның тәуелсіздік алуы үшін көптеген қадамдар мен шешімдер қабылданып, қарастырылды, енді осыларға тек қана елдің тәуел­сіздігін декларация түрінде емес шынайы түрде бекітетін заңдық сипат беру ғана қалды. Бұл міндет 1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақ­стан Республика­сының мемлекеттік тәуелсіздігі тура­лы» Конституция­лық заңды қабыл­даумен жүзеге асырылды. Конституциялық заң Қазақстан Республикасын өз территориясында өкімет билігін толық иемденген тәуел­сіз, демократиялық және құ­қық­тық мемлекет деп жариялады. Конститу­циялық заң мемлекеттің бағытын жекеменшіктің алуан түр­лілігіне негізделген өзіндік қар­жылық-несиелік, салық және кедендік саясаты бар дербес эконо­микалық жүйе құруға бекітті. Конс­титуциялық заңда бекітілген эконо­микалық жүйе қаржы-несиелік, салық және кеден институттарын құ­ру­мен, 1993 жылы айналымға ұлттық валюта – теңгені енгізумен нығайтылды [2].

Болашақта 2000 жылдары Қазақстан құқықтық білімде одан да үлкен эволюцияға ұшырады. Жаңа заңдар қабылданды және қолданыстағы заңдарға өзгерістер енгізілді. Мысалы, мемлекеттік биліктің барлық деңгейлерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама енгізілді. Барлық тараптардың құқықтарының әділдігі мен қорғалуын қамтамасыз ету үшін кейбір сот процедуралары жетілдірілді.

Бүгінгі таңда Қазақстандағы құқықтық білім қазіргі заманғы сын-тегеуріндерге бейімделіп, дамуын жалғастыруда. Ел тәжірибе алмасу және құқықтық тәжірибені жақсарту үшін халықаралық ұйымдармен және басқа мемлекеттермен белсенді ынтымақтастықта. Бұған қоса, ұлттық институттар мен университеттер құқықтық білім беру сапасы мен мамандарды даярлауды қамтамасыз ету үшін заң саласындағы жаңа бағдарламаларды әзірлеуде.

Еліміздің тәуел­сіздігі мен аумақтық тұтас­тығын қорғау үшін Конституциялық заңда өзіндік әскери құрылымдарды – Қарулы Күш­терді, Республикалық гвардияны, ішкі және шекара әскер­лерін құру қарасты­рылды. Бұдан басқа, Конституциялық заң қазақ ұлтының өзінің мемлекеттік құры­лысын өзі шешу құқығын растай отырып, тарихи тағдыр ортақ­тастығы қазақ ұлтымен біріктірген Республи­каның барлық ұлттарының азаматтары, Қазақстанның біртұтас халқын құ­райды, бұл халық Қазақстан Республи­касындағы еге­мен­діктің бірден бір иесі және мемлекеттік биліктің қайнар көзі болып табылады деп танылды. Оны қазақ ұлтымен бірге ортақ тарихи тағдыр біріктірген республиканың барлық ұлттары құрайды. Қазақстанның конституциялық даму үдерісінің бай тарихы бар. Қазіргі уақытта мемлекеттік құры­лыстың тарихи міндеттерін шешуде үлгі бола алады. Қазақстан Рес­публикасы тәуел­сіздік алған уақыт­тан бері екі Конституция қабыл­дады. Алғашқы Консти­туцияны 1993 жылы 28 қаңтарда Республиканың Жоғарғы Кеңесі қабылдап, Конституция нор­маларының тікелей әрекетін бекітті. КСРО құлаған соң Қазақстан хал­қына өзінің толық­қанды мемлекеттілігін құруға мүм­кіндік туды. Бұл мүмкіндікті Қа­зақстан халқы пайдалана білді. Ол 1990 жылдары әлеу­меттік-эконо­микалық және саяси реформалардан, егеменді Қазақстанның алғаш­қы Конституциясын қабылдау­дан бастау алды. Алғашқы Конститу­цияны қайта бағалау қиындық туғызады, онда қазіргі конституцио­налдық негізгі идеялары – билікті бөлу принциптері, адам құқықтары мен бостандықтарының үстемдігі, Қазақ­стан халқының әлемдік қоғам­дастық қатарында болу идеясы, соттық бақылау және басқалары көрініс тапты. Егемен Қазақстан­ның ал­ғашқы Конституциясының ережелерін жүзеге асыру қоғам өмірінің көптеген салаларында жа­ғымды өзгерістерге жәрдемдесті. Саяси, экономикалық, құқықтық және әлеу­меттік салаларды реформалауда Конституция басты құрал болып табылды. Демократияның негізгі институт­тарының қызмет етуі біздің көрге­ні­міздей алға жылжудың дәлелі болды. Бұл 1995 жылғы 30 тамызда қабыл­данған Қазақстан Республи­касының келесі Конституциясынан ерекше байқалды. Бұл Консти­туцияға алғаш рет азаматтың құқына қатысты ғана емес, адам дүниеге келген сәттен одан ажырамас құ­қықтарына да қатысты нормалар енді. Ол бойынша президенттік басқару жүйесіндегі мемлекетке сай, Қазақстан Республи­касының Президенті саяси жүйенің басты тұлғасы болып табылады, билік тармақ­тарынан жоғары тұрады. Сонымен қатар Парламент туралы консти­туциялық бөлім өзгерістерге ұшырады. Қазіргі қолданыстағы Конституция жалпы халықтық референдум нәтижесінде қабылданып, Прези­дент­тің айтуынша шынайы «қоғам­дық келісімшарт» болды. Жаңа Конституция жобасын талқылауға 3 миллионнан астам қазақстандық қатысып, 31 мыңнан астам ұсы­ныстар жасалды. Еліміздің екінші Конституциясы мәні жағынан конс­титуциялық құрылыс негіздерін, тәуелсіздік алған уақыттан бастап Республикада болып жатқан өзгеріс­терді бекіткен заңдық акті болып табылды. Қазақстанның консти­туциялық дамуы құқықтық мемлекетті құру идеясы – алғаш рет мемлекеттік егемендік туралы Декларацияда жарияланды және одан әрі Негізгі Заңда бекітілгендігін көрсетті. Бұнымен бірге басты принциптер арасында мемлекеттік билікті заң­шығарушы, атқарушы және сот билігі деп бөлу принципі де жария­ланған болатын. Конституцияның қабылдануы мемлекеттің ғана емес, сонымен қатар, қоғамдық өмірдің барлық жақ­тарын қамти отырып, көп мақ­сатты және кешенді сипатқа ие болатын конституциялық үдерістер­дің маңызды кезеңі болып табылды. Конституция мемлекеттің басты заңы ретінде – ұлттық құқықтың қайнар көзі, барлық құқықтық жүйенің өзегі, ағымдағы заңнама­лардың заңдық базасы болып табы­лады. Құқық көздерінің жүйесінде басым шарттарды білдіретін, конституцияны қабылдау және өзгерту оған жоғары заңдық күш беретін ерекше тәртіппен қамтамасыз етілетін оның үстемдігі – Консти­туцияның Негізгі Заң ретіндегі маңызды заңдық қасиетіне жатады. Конституцияның бұл қасиеттерінде құқықтық мемлекеттің белгілерінің бірі – Негізгі Заңда көрсетілген құқық­тың үстемдігі көрініс табады. Конституцияның үстемдігі Қа­зақ­стан Республикасы егемендігі оның барлық аумақтарына тарай­тын­дығын білдіреді. Ата Заңның үстемдігі елімізде конституциялық құрылыстың бекітілуін, құқықтық мемлекетті қалыптастыруға ұмты­лысты, сонымен бірге мемлекеттің өзінің Конституцияға бағынуын білдіреді. Конституцияның үстемдігі оның әрекеттілік шынайылығымен, қоғам өмірінің барлық салаларына шешуші әсер ету мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы қоғам­дағы демократиялық үдерістерді қалыптастыруды бекітті. Конститу­ция­ның алғысөзінде «Қазақстан халқы егемендік құқығын негізге ала отырып, осы Конституцияны қабыл­дайды» деп бекітілген. Егер халық егемендігі идеясын негізге алатын болсақ, онда Конституциялық нор­маның құрылтайлық сипаты туралы айтуға болады. Конституциялық ережелерде халық бостандығы, жүзеге асырылады да, Конституция норма­лары құрылтайлық, яғни алғашқы сипатқа ие болады. Дәл осы Конституция арқылы Қазақстан халқы мемлекетті құрды, оны басқарудың, құрылымының түрлерін, әлеуметтік-экономикалық құрылыстың негіздерін, адам мен азамат мәртебесін белгіледі. Ол мемлекеттік биліктің ұйымдасты­руымен жүзеге асыруымен, тұл­ғаның құ­қықтық мәртебесімен бай­ланысты қоғамдық қатынастардың басты, негізгі топтарын бекітеді, басқа заң­дардың нормаларына қара­ғанда құқықтық реттеудің талдап қоры­тудың анағұрлым маңызы құқықтық нормаларынан тұрады. Бұл Конституция қабылдануы тиіс нақты заңдарды көрсете отырып, құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қа­тынас­тардың салаларын қарасты­руынан көрінеді. Мемлекеттік-құқықтық құрылыс­тың дамуындағы жаңа кезең 2007 жылы 21 мамырда «Қазақстан Рес­публикасы Конституциясына өзгер­тулер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңды қабылдаумен белгіленді. Онда Негізгі Заңдағы ел үшін маңызды жаңалықтар жарияланды. Бұнымен қоса, уақыттың сынынан өткен мемлекеттік құрылыстың қазақстандық үлгісінің өлшемдері сақталды. Азаматтық институттың жан-жақты дамуына, мемлекет пен қоғамның қарым-қатынастарын үй­лестіретін бағыттың арқасында осы Заң мемлекет пен тұлғаның белсенді өзара әрекет етуіне қойылған конс­титуциялық тыйымдар мен шектеулерді алып тастады, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін жаңартты. Ол қазіргі уақытта еліміздің ішкі жағ­дайы мен оның мұқтаждық­та­рына толық жауап береді. Тәуелсіздіктің қалыптасу жыл­дарын­да Қазақстан Республикасы көптеген жетістіктерге жетті. Мемлекетте елдің саяси және эконо­микалық жүйесін дамытуға бағыт­талған жаңа құндылықтар, жаңа бағдарлар бар, тиімді әлеуметтік-саяси жүйе жүзеге асырылды. Ша­ғын және орта бизнесті дамыту үшін жағдайлар жасалуда [3].

Сайып келгенде, Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан 1991 жылы еліміз құқықтық білім мен заңнама саласында белсенді түрде дамыды. Бұндай дамудың негізгі кезеңдеріне мыналар жатады:

1. Конституцияның қабылдануы: 1993 жылы мемлекеттік құрылымның негізгі принциптерін анықтайтын және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беретін Конституция қабылданды.

2. Легислативтік реформалар: Қазақстан құқықтық жүйені жаңғыртуға, халықаралық стандарттармен үйлестіруге және құқықтық тәртіпті нығайтуға бағытталған бірқатар заңнамалық реформалар жүргізді.

3. Әлемдік қоғамдастыққа Интеграция: Қазақстанның әлемдік қоғамдастыққа интеграциялану процесі құқықтық білімнің дамуына да әсер етті. Халықаралық құқықтық құралдар мен ұйымдарға қосылу елдің құқықтық жүйесін жақсартудағы маңызды қадам болды.

4. Адам құқықтарын дамыту: адам құқықтарын қорғауға және олардың сақталуын қамтамасыз ететін институттар құруға ерекше назар аударылды, бұл қоғамдағы тұрақтылық пен заңға құрметке ықпал етті.

5. Цифрландыру және құқықтық инновациялар: электрондық үкімет және заң қызметтеріне арналған цифрлық платформалар сияқты құқықтық салада цифрлық технологияларды қолдану да Қазақстандағы құқықтық білім эволюциясының бір бөлігіне айналды.

Қазақстандағы құқықтық білімнің эволюциясы жаңғыртуға және халықаралық стандарттарға сәйкестікке деген ұмтылысты көрсетеді, бұл елдегі азаматтық қоғам мен тұрақтылықтың дамуына ықпал етеді.

Қорытындылай келе, Қазақстандағы құқықтық білімнің дамуы Тәуелсіздік күнінен бастап бүгінгі күнге дейін айтарлықтай маңызды болды. Бұл эволюция елдегі саяси, әлеуметтік және экономикалық жағдайдың өзгеруін, сондай-ақ халықаралық тану мен ынтымақтастыққа деген ұмтылысты көрсетті. Ел өз азаматтарының құқықтың жалпы қабылданған нормалары мен қағидаттарына сәйкес дамуы мен өркендеуін қамтамасыз ету үшін құқықтық білімді жетілдіру бойынша жұмысты жалғастыруда.

**Әдебиеттер тізімі**

1. Сборник материалов oнлайн-дискуссии «Казахстан в глобальном мире: политические, социально-экономические, этнические, конфессинальные факторы», посвящённой 30-летию Независимости РК, Ассамблее народа Казахстана, 80-летию КазУМОиМЯ имени Абылай хана, реализации программы «Рухани жангыру»: (18 ноября 2021г.) – Алматы: КазУМОиМЯ им.Абылай хана. Издательство «Полилингва». – 2021. -72 стр.

2. Көбеев Е. Тәуелсіз Қазақстанның құқықтық қырлары // Электронды ресурс <https://egemen.kz/article/17203-tauelsiz-qazaqstannynh-quqyqtyq-qyrlary>

3. Кипшакбаев К.З, Серкебаев Д.Ж, Сарбалаева А.Ш. Құқықтық перспективалар тұрғысынан Қазақстан Республикасының әлеуметтік-саяси дамуы (тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай) // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2021. – № 4(18)