**2022-жылдан 2024-жылдын 1-жарым жылдыгына чейинки мезгилде экологиялык коопсуздукка жана жаратылыш чөйрөсүнө каршы кылмыштар боюнча соттор тарабынан каралган кылмыш иштери боюнча соттук практиканы жалпылоо.**

 **Киришүү**

 Экологиянын негизги багыттарынын бири болуп калктын экологиялык коопсуздугу саналат. Экологиялык кылмыштардын коркунучунун жогорку даражасы корголуучу коомдук мамилелердин маанилүүлүгү жана таасир этүү объектилеринин кеңири чөйрөсү менен шартталган.

 Бул жалпылоо экологиялык коопсуздукка жана жаратылыш чөйрөсүнө каршы кылмыштар боюнча соттук практиканы жакшыртуу жана жазык иштер кароонун сапатын жогорулатуу максатында даярдалган.

 Жалпылоонун максаты ушул категориядагы кылмыш иштерди кароодо Кылмыш-жаза жана Жазык-процесстик мыйзамдарды туура колдонулушун камсыз кылуу болуп саналат.

 Кыргыз Республикасында экологиялык коопсуздуктун кепили болуп Конституция жана Кылмыш-Жаза кодекси эсептелет, алар экологиялык кылмыштар үчүн жоопкерчиликти белгилейт ("Экологиялык коопсуздукка жана жартылыш чөйрөсүнө каршы кылмыштар" 38-глава, ошондой эле КР КЖКнин 409-беренеси). Конституциянын 49-беренесине ылайык ар бир адам жагымдуу экологиялык чөйрөгө жана жаратылышты пайдалануу жаатындагы аракеттерден улам келтирилген зыяндын ордун толтуртууга укуктуу. Конституция ар бир адамды жаратылышка аяр мамиле кылууга жана коргоого милдеттендирет.

 Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси (мындан ары - КР КЖК) жагымдуу жаратылыш чөйрөсүн сактоого, анын сапатын колдоого жана сейрек жаратылыш ресурстарын коргоого багытталган.

Экологиялык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча жазык-укуктук чаралар кылмыш жасагандарды аныктоону, аларды жазалоону, ошондой эле түзөтүүнү жана кайра тарбиялоону камтыйт. Белгилей кетчү нерсе, кылмыш-жаза чаралары башкаларга да эскертүү катары кызмат кылат.

Экологиялык кылмыштар үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилиги КР КЖК 38-главасы менен жөнгө салынат жана экологиянын ар кандай тармактарын камтыган 13-беренеден турат.

Кыргыз Республикасынын «Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө» мыйзамы айлана-чөйрөнү коргоону жана бул багыттагы иш-аракеттерди кеңири жөнгө салат.

Сот практикасы көрсөткөндөй, соттор негизинен мыйзамдардын ченемдерин туура колдонушат, бирок аны ишке ашырууда кемчиликтер да бар.

Жергиликтүү соттордон 149-кылмыш иши изилдөөгө келип түшкөн, анын ичинде:

1. **Талас облусунун сотторунан** - 5 иш:

- Айтматов р/с -3 иш,

- Талас р/с – 2 иш.

1. **Нарын облусунун сотторунан** – 11 иш:

- Кочкор р/с – 1 иш,

- Ак-Талаа р/с – 2 иш,

- Нарын р/с – 2 иш,

- Ат-Башы р/с – 4 иш,

- Жумгал р/с – 2 иш;

1. Ы**сык-Көл облусунун сотторунан** – 112 иш:

- Джети-Огуз р/с – 32 иш,

- Тоң р/с – 11 иш,

- Ы**сык-Көл** р/с – 13 иш,

- Түп р/с – 47 иш,

- Ак-Суу р/с – 7 иш,

- Балыкчы ш/с – 1 иш,

- Каракол ш/с – 1 иш.

1. **Ош облусунун сотторунан** - 9 иш:

- Өзгөн р/с – 7 иш,

- Ноокат р/с – 1иш,

- Кара-Кулжа р/с – 1 иш.

5. **Жалал-Абад облусунун сотторунан** – 6 иш:

- Аксы р/с – 4 иш,

- Жалал-Абад ш/с – 1иш,

- Ноокен р/с -1 иш.

1. **Баткен облусунун** Кадамжай р/с - 2 иш.
2. **Чүй облусунун сотторунан** - 3 иш:

- Чүй р/с – 1 иш,

- Кемин р/с – 2 иш.

1. **Бишкек шаарынын** Ленин р/с- 1 иш.

**Талданып жаткан жылдардагы экологиялык кылмыштар боюнча соттук статистика**

 Статистикалык маалыматтарга ылайык, экологиялык кылмыштар жасалган кылмыштардын 1,4% түзөт. Баштапкы көрүнгөн маанисиздигине карабастан, бул адамдар үчүн эң чоң коркунуч туудурган кылмыш иштеринин жетиштүү саны.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  жыл | Өкүм чыгаруу м-н каралг.иштер | Алардын ичинен экол.кылмыштар | Жалпы саны | Алардын ичинен экол.кылмыш.б-ча | Жалпы кыскарт.  | Алардын ичинен экол. кылмыш б-ча |
| иш |  адам.карата | иш | адам.карата |
| Соттолг. | Акталган. | Соттолгон | Акталган. |
| 2022 | 5071 | 66 | 5882 | 283 | 67 | - | 4418 | 5314 | 5 | 5 |
| 2023 | 5218 | 71 | 6156 | 311 | 79 | - | 4098 | 4822 | 2 | 2 |
| 2024ж.1-жар.жылд | 2802 | 44 | 3385 | 153 | 50 | - | 1467 | 1738 | - | - |
| **баары** | **13091** | **181** | **15423** | **747** | **196** |  | **9983** | **11874** | **7** | **7** |

Статистикалык маалыматтарга ылайык талдоо жүргүзүлгөн мезгилде экологиялык кылмыштар боюнча, бардыгы:

- 181 кылмыш иши өкүм чыгаруу менен каралган, бул жалпы каралган кылмыш иштеринин 1,4%ын түзөт;

- 747 адам соттолгон, бул соттолгондордун жалпы санынын 1,3%ын түзөт;

- 7 адамга (0,05%) карата 7 кылмыш иши (0,07%) токтотулган;

- акталгандар жок.

Төмөнкү таблицада экологиялык кылмыштардын кайсы түрлөрү соттордо каралаары көрсөтүлгөн:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **жыл** |  **Берененин аталышы** | **Каралган****иштин саны** | **соттолг.****(саны)** | **акталг.****(саны)** | **токтот.****(адам саны)** | **Келтирилген****зыян** | **Өнгөнү** |
|  2022 | 302 Токойду жок кылуу же бүлүнтүү | 1 | 1 | - | - | 10200 | 10200 |
| 303 Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу | 14 | 10 | - | 4 | 773329.77 | 403250 |
| 308 Жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу | 6 | 9 | - | 1 | 3000000 | 1900100 |
| 310 Балыкты, же болбосо суу жаныбарларын мыйзамсыз уулоо жана олжолоо | 45 | 47 | - | - | 6191760 | 480010 |
| **Баары** | **66**  | **67** |  | **5** | **9975289.77** | **2793560** |
| 2023 | 303 Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу | 18 | 20 | - | 1 | 498292.20 | 399746.2 |
| 304 Сууларды булгоо | - | - | - | 1 |  |  |
| 308 Жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу | 2 | 3 | - | - | 150 000 | 150 000 |
| 310 Балыкты, же болбосо суу жаныбарларын мыйзамсыз уулоо жана олжолоо | 51 | 56 | - | - | 5016210 | 565160 |
|  **Баары** | **71** | **79** | **-** | **2** | **5664502.20** | **1114906.2** |
| 2024-жылдын 1-жарым жылдыгы | 298 Иштерди жүргүзүүдө айлана-чөйрөнү коргоо эрежелерин бузуу | 1 | 1 | - | - | 118225553 | 118225553 |
| 303 Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу | 5 | 5 | - | - | 169753 | 153350 |
| 304 Сууларды булгоо | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 306 Жерди бузуу | 2 | 3 | - | - |  |  |
| 308 Жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу | 2 | 3 | - | - | 1000000 | 1000000 |
| 310 Балыкты, же болбосо суу жаныбарларын мыйзамсыз уулоо жана олжолоо | 33 | 37 | - | - | 1819203 | 222318 |
| **Баары** | **44** | **50** | **-** | **-** | **121214509** | **11960122**1 |
| **ЖАЛПЫ** | **181** | **196** | **-** | **7** | **136854300.97** | **123509687.20** |

 Статистикалык маалыматтардан көрүнүп тургандай, жыл сайын экологиялык кылмыштарды жасаган соттолгондордун саны өсүүдө.

 Алсак, 2022-жылы экологиялык кылмыштар боюнча бардыгы болуп - 67 адам соттолгон болсо, 2023-жылы соттолгондордун саны 18%ке же 12 адамга көбөйгөн (соттолгондор -79 адам).

 Таблицадан көрүнүп тургандай, КР КЖКнин 310-беренеси "Балыкты, же болбосо суу жаныбарларын мыйзамсыз уулоо жана олжолоо" жана 303 - беренеси "Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу" боюнча каралган кылмыштар эң кеңири таралган болуп саналат.

 КР КЖКнин "Балыкты, же болбосо суу жаныбарларын мыйзамсыз уулоо жана олжолоо" 310 - беренеси боюнча 129 кылмыш иши каралган, бул экологиялык кылмыштар боюнча каралган кылмыш иштеринин жалпы санынын 71,3% түзөт жана 140 адам соттолгон (жалпы соттолгондордун 71,4%). 303-беренеси боюнча " Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу " 41 - кылмыш иши (21,8 %) каралып, 34 адам соттолгон (17,3 %).

 Статистика көрсөткөндөй, келтирилген зыяндын көбү соттук териштирүүдө төлөнөт. Толтурулган зыяндын жалпы суммасы 90,2% ти же 123509687,20 сомду түзгөн, ал эми 13344613,77 сом же 9,8% гана келтирилген зыяндын орду толтурулбай калган.

 **Экологиялык кылмыштар жөнүндө түшүнүк**

 **Экологиялык кылмыш** - бул белгиленген экологиялык укук тартибине, коомдун экологиялык коопсуздугуна шек келтирген, айлана-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна зыян келтирген коомдук коркунучтуу күнөөлүү жосун. Экологиялык кылмыштар КР КЖКнин 38-главасынын 298-310-беренелеринде каралган.

 Кылмыштуу кол салуунун объектисине жараша экологиялык кылмыш тутумуна төмөнкүлөр кирет:

- жалпы экологиялык коопсуздук эрежелерин бузуу менен жасалган кылмыштар;

- жаратылыш чөйрөсүнүн негизги объектилерине: сууларга, атмосферага, топуракка, жер казынасына, континенттик шельфке каршы кылмыштар;

- жаныбарларга, өсүмдүктөргө жана башка органикалык дүйнөгө каршы кылмыштар:

а) жаратылыш чөйрөсүнүн көрсөтүлгөн объекттерин жок кылууга же бузууга байланыштуу;

б) жаныбарларды, өсүмдүктөрдү олжолоого байланыштуу.

 Экологиялык кылмыштардын предмети болуп жаратылыш чөйрөсүнүн объектисине кылмыштуу кол салуу саналат.

 Жаратылыш чөйрөсүнүн объекттерине жер (топурак), анын кен байлыктары, жер үстүндөгү жана жер астындагы суулар, атмосфералык аба, атмосферанын озон катмары, токойлор жана башка өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү, микроорганизмдер, генетикалык фонд, жаратылыш ландшафттары, башка табигый экосистемалар кирет.

 Экологиялык кылмыштардын курамынын объективдүү жагы айлана-чөйрөнү коргоо, жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу жана кайра өндүрүү боюнча мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузууда чагылдырылат.

 Бузуу аракет (мисалы, суудагы биологиялык ресурстарды мыйзамсыз олжолоодо (кармоодо), аңчылыкта, токой бак-дарактарын кыюуда), ошондой эле аракетсиздик (мисалы, ченемдик укуктук көрсөтмөгө ылайык бул милдет жүктөлгөн адам экологиялык коопсуздук эрежелерин аткарбаса, же тазалоо курулмаларын, орнотмолорун кызматы боюнча жооптуу адам тарабынан оңдоого, контролдоого, талаптагыдай пайдаланууну камсыз кылууга чаралар көрүлбөсө) формасындагы жосун менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

 Кылмыштуу кол салуулардын субъектиси болуп - кылмыш жасаган учурда 16 жаш куракка толгон, акыл-эси соо адам. Атайын субъект болушу мүмкүн - белгилүү бир ченемдик укуктук буйруктардын негизинде кызмат боюнча жооптуу кызмат адамы же башка адам болушу мүмкүн.

 Экологиялык кылмыштардын курамынын субъективдүү жагы кара ниеттик түрүндө да (мисалы, суу биологиялык ресурстарын мыйзамсыз олжолоодо (мыйзамсыз уулоодо), мыйзамсыз аңчылыкта), ошондой эле этиятсыздык формасында да (мисалы, кызматтык нускамаларды сактоого кайдыгерлик мамилесинен улам материалдык коомдук коркунучтуу кесепеттердин келип чыгуу мүмкүндүгүн күтпөгөн кызмат боюнча жооптуу адам тарабынан экологиялык коопсуздук эрежелерин бузууда; өрткө этиятсыздык менен мамиле кылуунун натыйжасында токой бак-дарактарын жок кылууда) күнөө менен мүнөздөлүшү мүмкүн.

 Субъективдүү жактан алганда экологиялык кылмыштар көпчүлүк учурларда этиятсыздык менен мүнөздөлөт, ошону менен бирге айрым кол салуулар атайылап же этиятсыздыктан жасалат.

 Аракеттерди экологиялык кылмыш катары квалификациялоонун себептери жана максаттары эч кандай мааниге ээ эмес, бирок жалпысынан кылмыш жазаларын берүүдө эске алынат.

 Каралып жаткан кылмыштардын маңызы алар экологиялык укукка, экологиялык коопсуздукка, курчап турган чөйрөнүн компоненттерин сарамжалдуу пайдаланууга кол салуу менен адамга зыян келтирип, анын жашоо-турмушунун табигый негиздерин начарлатып, коомдун экологиялык кызыкчылыктарын төмөндөтүп, жаратылышты коргоо жана башка укуктук ченемдердин кол тийбестигине доо кетирип, б.а. ар бир адамдын жагымдуу ден соолук үчүн жагымдуу экологиялык чөйрөгө болгон конституциялык укугун бузуп жаткандыгында турат. (КР Конституциясынын 49-беренеси).

 Каралып жаткан жосундар үчүн жоопкерчиликти белгилөөчү ченемдердин диспозицияларынын басымдуу көпчүлүгү бланкеттик болуп саналат. Мыйзам чыгаруучу тарабынан кылмыштардын конкреттүү курамынын сыпаттамасында көбүнчө экологиялык мыйзамдарга кайрылуу зарылдыгын алдын ала аныктаган "айлана-чөйрөнү коргоо эрежелерин бузуу" деген сөз айкашы колдонулат.

 Экологиялык мыйзамдарды бузуу менен байланышкан иштерди кароодо жасалган жосун менен пайда болгон зыяндуу кесепеттердин же айлана-чөйрөгө жана адамдардын ден соолугуна олуттуу зыян келтирүү коркунучунун келип чыгышынын ортосундагы себептик байланышты белгилөө өзгөчө мааниге ээ болот. Соттор зыяндуу кесепеттер башка, анын ичинде табигый факторлордон улам келип чыкпагандыгын жана алар белгиленген бузууларга карабастан келип чыкпагандыгын, ошондой эле укукка каршы жосундар өтө аргасыз зарылдыктан жасалбагандыгын тактоого тийиш.

 **Иштерди жүргүзүүдө айлана-чөйрөнү коргоо эрежелерин бузуу (КР КЖКнин 298-беренеси)**

 Экологиялык мыйзамдар кандай гана болбосун белгиленген чарбалык жана башка иштин потенциалдуу экологиялык коркунучунун презумпциясынан келип чыгат. Бул учурда жазык-укуктук ченем коркунучту, потенциалдуу коркунучту жана аргасыз экологиялык зыяндуу кесепеттерди азайтууга багытталган алдын ала иштелип чыккан жана белгиленген тартипте кабыл алынган эрежелерди сактоону камсыз кылууга багытталган.

 Кылмыш объектиси - экологиялык коопсуздукту жана жаратылыш чөйрөсүн коргоону камсыз кылуу боюнча мамилелер. Адамдын ден-соолугу кошумча объект катары эске алынат.

 Кылмыш предмети - анын компоненттеринин жыйындысы катары айлана-чөйрөнү коргоо.

 Айлана-чөйрө деп жаратылыш чөйрөсүнүн компоненттеринин, табигый жана жаратылыштык-антропогендик объекттердин, ошондой эле антропогендик объекттердин жыйындысы; табигый чөйрөсү (же жаратылыш) — жаратылыш чөйрөсүнүн компоненттеринин, табигый жана жаратылыштык-антропогендик объекттердин жыйындысы түшүнүлөт.

 Ошентип, жаратылыш чөйрөсү айлана-чөйрөдөн антропогендик объекттерди — анын социалдык керектөөлөрүн камсыз кылуу үчүн адам жараткан жана жаратылыш объекттеринин касиеттерине ээ болбогон объекттерди камтыбагандыгы менен айырмаланат. Акыркысы табигый экологиялык системаны, табигый ландшафтты жана алардын табигый касиеттерин сактап калган элементтерин түзөт.

 Объективдүү жагы өнөр жай, айыл чарба, илимий жана башка объекттерди долбоорлоодо, жайгаштырууда, курууда, эксплуатациялоодо жана эксплуатациялоодо айлана-чөйрөнү коргоо эрежелерин бузууда, эгерде бул радиоактивдүү фондун олуттуу өзгөрүшүнө, адамдын ден соолугуна зыян келтирүүгө, жаныбарлардын массалык өлүмүнө же болбосо башка оор кесепеттерге алып келгендиги саналат.

 Бул эрежелер мыйзамдарда жана атайын мыйзам алдындагы ченемдик укуктук актыларда камтылган. Ишканаларды, курулуштарды жана башка объекттерди жайгаштыруудагы, долбоорлоодогу, куруудагы, реконструкциялоодогу, пайдаланууга берүүдөгү жана эксплуатациялоого киргизүүдөгү экологиялык талаптар Кыргыз Республикасынын "Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө" мыйзамынын IУ главасында бекитилген.

 Объективдүү тараптын сөзсүз милдеттүү жагы болуп радиоактивдүү фондун олуттуу өзгөрүшү, адамдын ден соолугуна зыян келтирүү, жаныбарлардын массалык кырылышы же башка оор кесепеттер түрүндөгү коомдук коркунучтуу кесепеттер саналат.

 Каралып жаткан кылмыштын курамы мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерди бузуу менен келип чыккан кесепеттердин ортосунда себептик байланыш болгондо гана болот.

 КР КЖКнин 298-беренесинде аталган кесепеттердин бири келип чыккан учурдан тартып кылмыш аяктады деп эсептелет.

 Кылмыштын субъектиси атайын субъект - айлана-чөйрөнү коргоо эрежелеринин сакталышы үчүн жооптуу адам.

Талдоого бул категориядагы кылмыш иш келип түшкөн эмес.

 **Экологиялык коркунучтуу заттарды жана калдыктарды урунуу эрежелерин бузуу (КР КЖКнин 299-беренеси)**

 Бул ченем курчап турган жаратылыш чөйрөсүнө зыян келтириши мүмкүн болгон заттарды жана калдыктарды жүгүртүүнүн белгиленген ченемдик-укуктук тартибин коргоону камсыз кылууга багытталган.

 Кылмыш объектиси - экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча мамилелер.

 Кылмыштын предмети болуп төмөнкүлөр саналат:

 а) коркунучтуу калдыктардын тыюу салынган түрлөрү;

 б) радиоактивдүү, бактериологиялык, химиялык заттар жана калдыктар.

 Биринчиси өндүрүшкө, экинчиси экологиялык коркунучтуу заттарды жана калдыктарды иштетүүгө тиешелүү.

 Кооптуу калдыктардын тыюу салынган түрлөрү — коркунучтуу касиеттерге (уулуулугу, жарылуусу, өрт коркунучу, жогорку реакция жөндөмдүүлүгү) ээ болгон же жугуштуу оорулардын козгогучтарын камтыган, же болбосо курчап турган жаратылыш чөйрөсүнө жана адамдын ден соолугуна өзүнөн өзү же башка заттар менен контактта болгондо түздөн-түз же потенциалдуу коркунуч келтириши мүмкүн болгон зыяндуу заттарды камтыган калдыктар.

 **Радиоактивдүү заттар** - бул ядролук эмес материалдар, б.а. бөлүнүү (бөлүнүүчү) ядролук заттарды, иондоштуруучу нурланууну чыгаруучу заттарды камтыган же көбөйтүүгө жөндөмдүү материалдар.

 **Химиялык заттарга** ажырабаган жана адамга жана айлана-чөйрөгө таасир этүүчү, анын ичинде айыл чарба өндүрүшүндө колдонулуучу уулуу химиялык препараттар кирет.

 **Бактериологиялык заттар** - микроскопиялык, адатта, бир клеткалуу организмдер, адамдардын, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн ооруларын козгойт.

 **Калдыктарга** төмөнкүлөр кирет: аскердик арналышка ээ болушу же массалык кыйратуучу куралдарды өндүрүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн болгон күчтүү таасир этүүчү ууландыруучу заттар, белгилүү бир технологиялык процесстерди ишке ашырууда атайын ченемдик актыда же ченемдик-техникалык документтерде белгиленген көлөмдөн ашкан, же белгилүү концентрацияларда, же тиешелүү уруксатсыз (лицензиясыз) кошумча продукт.

 Ошондой эле коркунучтуу калдыктарга өндүрүш үчүн жараксыз продукция, өзүнүн керектөө касиеттерин жоготкон тирүү жандыктарга жана алардын жашоо чөйрөсүнө зыян келтирүүгө жөндөмдүү чийки заттардын түрлөрү, паста, газ, буу сымал заттар жана энергия кирет.

 **Коркунучтуу (уулуу) заттар** деп организмге сиңгенде же аны менен байланышта болгондо же аларды айлана-чөйрөгө киргизгенде химиялык же физикалык-химиялык процесстер аркылуу адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, айлана-чөйрөгө зыян келтириши мүмкүн болгон органикалык жана органикалык эмес заттар (алардын кошулмалары, продуктулары, алардын камтылышы) таанылат.

 Объективдүү жагы кооптуу калдыктардын тыюу салынган түрлөрүн өндүрүүдө, ошондой эле радиоактивдүү, бактериологиялык, химиялык заттарды жана калдыктарды белгиленген эрежелерди бузуу менен ташууда, сактоодо, көмүүдө, пайдаланууда же башка жүгүртүүдө чагылдырылат.

 **Ташуу** - өндүрүү, жыйноо, кампага жыйноо, сактоо жерлеринен кайра иштетүү, көмүү же жок кылуу жерлерине алып баруу.

 **Көмүү** - атайын жабдылган жерлерде, контейнерлерде туруктуу жайгаштыруу.

 **Утилдештирүү** - пайдалуу продуктуларды алуу.

 Каралып жаткан кылмыш үчүн жоопкерчилик ташуу, көмүү жана утилдештирүү эрежелерин бузуу адамдын ден соолугуна же айлана-чөйрөгө зыян келтирүү коркунучун жараткан учурда келип чыгат.

 Айлана-чөйрөгө олуттуу зыян келтирүү коркунучун жаратуу мыйзамда каралган зыяндуу кесепеттерге алып келүүчү жагдайдын пайда болушун эгерде алар өз убагында көрүлгөн чаралар же экологиялык коркунучтуу заттар жана калдыктар менен иштөө эрежелерин бузган адамдын эркине көз каранды болбогон башка жагдайлар менен алдын алынбаса болот.

 Адамдын ден соолугуна келтирилген зыян түрүндөгү болжолдуу кесепеттердин мүнөзү КР КЖК 298-беренесинде көрсөтүлгөн ушундай эле аталыштагы кесепеттер менен дал келет. Мында коркунуч адамдын ден соолугуна же айлана-чөйрөгө реалдуу зыян келтирүүнүн конкреттүү коркунучунун болушун болжолдойт.

 Кылмыштын субъектиси атайын субьект - экологиялык коркунучтуу заттарды жана калдыктарды колдонуунун эрежелерин сактоо милдети жүктөлгөн адам.

 КРнын КЖКнин 299-беренесинин 2-бөлүгүндө байкабастыктан оор зыян алып келген ошол эле жосундар үчүн жоопкерчилик белгиленген.

 Оор зыян - КР КЖКде каралган кылмыштын курамынын белгиси катары көрсөтүлбөгөн учурлардагы төмөнкү кесепеттер:

1) бир адамдын, ага тете эки же андан көп адамдын ден соолугуна, анын ичинде массалык оорунун (эпидемиянын), булгануунун, нурлануунун же уулануунун натыйжасында оор зыян келтирүү;

2) адамдын иммуножетишсиздигинин вирусу же башка айыккыс жугуштуу ооруну жуктуруу;

3) техногендик катастрофанын, экологиялык кырсыктын же өзгөчө экологиялык кырдаалдын болушу;

4) ири же өзгөчө ири зыян, анын ичинде эпизоотияга же жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн массалык өлүмүнө алып келсе;

 **Жаныбарлардын массалык кырылышы** - олуттуу аймакта жаныбарлардын бир же бир нече түрүнүн бир убакта жок болушу. Жогоруда көрсөтүлгөн кесепеттерге күнөөлүү мамиле этиятсыздык менен мүнөздөлөт.

 Чарбалык же башка иштин натыйжасында калктын ден соолугунун олуттуу начарлашына, табигый экологиялык системалардын бузулушуна, флоранын жана фаунанын деградациясына алып келген айлана-чөйрөнүн терең орду толгус өзгөрүүлөрү болгон Кыргыз Республикасынын участоктору жана аймактары **экологиялык кырсыктын зоналары** деп жарыяланат.

 **Өзгөчө экологиялык кырдаалдын зонасы** - бул чарбалык жана башка иштин натыйжасында курчап турган жаратылыш чөйрөсүндө калктын ден соолугуна, табигый экологиялык системалардын, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын генетикалык фонддорунун абалына коркунуч келтирүүчү туруктуу терс өзгөрүүлөр болуп жаткан аймактын жарыяланган участогу.

Талдоо жүргүзүлгөн мезгилде бул категория боюнча бир дагы кылмыш иши каралган эмес.

 **Биологиялык агенттерди же токсиндерди колдонууда коопсуздук эрежелерин бузуу (КР КЖКнин 300-беренеси)**

 Медициналык, фармацевтикалык, илимий-изилдөө жана башка уюмдар менен мекемелердин биологиялык агенттерди, токсиндерди, алардын фрагменттерин ж.б. алууда, өстүрүүдө, өзгөртүүдө жана колдонууда коопсуздук эрежелерин бузуу эпидемияга жана эпизоотияга гана эмес, пандемияга да алып келиши мүмкүн, табигый чөйрөгө орду толгус зыян келтирет.

 Кылмыштын объектиси - экологиялык коопсуздук, кошумча объект - ден соолук мамилелери. Кылмыш предмети катары биологиялык агенттер, ошондой эле токсиндер эсептелет.

 **Биологиялык агенттер** - ооруну пайда кылуучу таасири бар тирүү организмдер.

 **Токсиндер** - бул уулуу заттар, микроорганизмдердин калдыктары.

 Объективдүү жагы болуп КРнын КЖКнин 300-беренесинде көрсөтүлгөн буюмдар менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин бузуу менен мүнөздөлөт. Бул эрежелер көптөгөн ченемдик укуктук актыларда камтылган.

 Кылмыш курамынын милдеттүү белгиси болуп олуттуу зыян келтирүү жана байкабастыктан оор зыян келтирүү түрүндөгү кесепеттер саналат.

**Олуттуу зыян-кесепеттер**:

1) ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү;

2) айлана-чөйрөнү олуттуу булгаганда, ууланганда же жугузганда;

3) олуттуу материалдык (мүлктүк) зыян келтирүү;

 Каралып жаткан кылмыш материалдык курамга ээ, ошондуктан мыйзамда көрсөтүлгөн кесепеттер - олуттуу жана оор зыяндар пайда болгон учурдан тартып аяктады деп эсептелет.

 Субъективдүү жагы күнөөнүн кара ниеттик жана этиятсыздык түрү менен мүнөздөлөт. Кылмыштын субъектиси атайын субъект - биологиялык агенттер же токсиндер менен иштөөдө коопсуздук эрежелерин сактоо милдети жүктөлгөн адам.

Талдоо жүргүзүлгөн мезгилде бул категория боюнча бир дагы кылмыш иши каралган эмес.

**Ветеринардык эрежелерди бузуу (КР КЖКнин 301-беренеси)**

 Аталган беренеге ылайык, калктын ветеринардык коопсуздугу бузулууда.

 Кылмыш объектиси - жаныбарларды коргоо боюнча мамилелер.

 Кылмыштын объективдүү жагы болуп эпизоотиянын таралышы же башка оор кесепеттерге алып келген ветеринардык эрежелерди бузуу саналат.

 Эпизоотиялар, жаныбарлардын жугуштуу жана массалык жугуштуу эмес оорулары менен күрөшүү максатында белгиленген эрежелер, ошондой эле ветеринардык-санитардык, дарылоочу, ветеринардык-алдын алуучу иш-чараларды жүргүзүү, ылаңдын очокторун жоюу эрежелери жана карантиндик эрежелер ветеринариялык эрежелер деп түшүнүлөт. Ал 2014-жылдын 30-декабрындагы КР "Ветеринария жөнүндө" мыйзамында бекитилген.

 Мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерди бузуу аракет же аракетсиздик жолу менен жасалышы мүмкүн жана алар тыюу салынган үй же жапайы жаныбарларды кармоого, ташууга, пайдаланууга, мал союуда, жаныбарлардан алынган тери, жана башка малдан (жаныбарлардан) алынган заттарды кайра иштетүүдө жана пайдаланууда нормаларды сактабагандыгы эсептелет.

 Объективдүү жактын милдеттүү белгиси болуп эпизоотия же башка оор кесепеттер түрүндөгү кылмыштуу кесепеттер эсептелет.

 Эпизоотия - белгилүү бир региондун ичинде бир же көп сандагы айыл чарба малдарынын арасында жугуштуу оорунун бир убакта прогрессивдүү таралышы, бул аймакта адатта катталган оорунун деңгээлинен бир кыйла ашат.

 Башка оор кесепеттер кымбат баалуу дезинфекциялык иштерди жүргүзүү, оору жуккан мүлктү же оорунун пайда болгон очокторун жок кылуу, калкты көчүрүү, адамдарды дарылоо, ишканалардын жана уюмдардын ишин токтотуу ж.б. менен байланышкан материалдык зыянды, ошондой эле эпитофитотиянын таралышын — айыл чарба өсүмдүктөрүнүн массалык түрдө өлүшү жана алардын продуктуулугунун төмөндөшү менен коштолгон айыл чарба өсүмдүктөрүнүн массалык жугуштуу оорусу жана (же) өсүмдүктөрдүн зыянкечтеринин санынын кескин көбөйүшүн камтышы мүмкүн.

 Ошондой эле, башка оор кесепеттерге жаныбарлардын көп санынын өлүмү, белгилүү бир аймактын жапайы жаныбарлары арасында оорунун жайылышы, жок дегенде бир адамдын адамдарга да, жаныбарларга да мүнөздүү болгон ооруга чалдыгышы, ири материалдык зыян ж. б. кирет.

 Бул кесепеттер ветеринардык эрежелерди бузуу менен себептик байланышта болууга тийиш. Кылмыштын материалдык курамы бар, мыйзамда көрсөтүлгөн кесепеттердин жок дегенде бири пайда болгон учурдан тартып кылмыш аяктады деп эсептелет.

 Субъективдүү жагы күнөөнүн атайылап кара ниеттик же этиятсыздыктан жасоо формасы менен мүнөздөлөт.

 Кылмыштын субъектиси атайын субъект - ветеринардык эрежелерди сактоо милдети жүктөлгөн адам.

Талдоо жүргүзүлгөн мезгилде бул категория боюнча бир дагы кылмыш иши каралган эмес.

 **Токойду жок кылуу же бүлүнтүү (КР КЖКнин 302-беренеси)**

 Сөз болуп жаткан кылмыш токойлордун ири массивдерин, ири токой чарбаларын жок кылууга алып келет.

 Айлана-чөйрө, жаныбарлар дүйнөсү токой бак-дарактарын жок кылуу же бузуу менен чоң зыянга учурайт.

 Кээде жарандардын мүлкүнө көп зыян келтирилет (өрт менен калктуу конуштар, машиналар жана механизмдер жок кылынат, мал кырылат ж.б.у.с.), адам өмүрү кыйылган учурлар да белгиленет.

 Кылмыш объектиси - экологиялык коопсуздук жана токой жана башка бак-дарактарды коргоо боюнча мамилелер.

 Кылмыштын предмети - токой көчөттөрү, токой бак-дарактары, чым жерлер жана башка жаратылыш объектилери.

 Объективдүү жагы болуп токой бак-дарактарын, чым жерлерин жана жаратылыштын башка объектилерин жок кылуу саналат.

 Кылмыш аракет (мисалы, зыяндуу заттарды төгүү) жана аракетсиздик (мисалы, өрт коопсуздугунун эрежелерин сактабоо) аркылуу жасалышы мүмкүн.

 **Жок кылуу** - бул токойдун же токой көчөттөрдүн, токой бак-дарактардын толугу менен күйүп кетиши же булгоочу заттардын жана уулуу заттардын, калдыктардын, таштандылардын жана таштандылардын таасиринен улам токойдун толук кургашына айланышы эсептелет.

 **Зыян** - бул каралып жаткан кылмыштын предмети болгон жыгач-бадал өсүмдүктөрүнүн жарым-жартылай күйүшү, токойдун айрым жерлеринде анын өсүүсү токтогонго чейин деградацияланышы, жалбырактардын түшүүсүнө жана жыгачтын бузулушуна алып келүүчү оорулардын жугушу, булганган токойдо зыянкечтердин көбөйүшүнө байланыштуу анын сапатын олуттуу жоготуу ж. б. эсептелет.

 Мыйзамда кылмыш жасоонун жолу көрсөтүлгөн - өрт же коркунучтуу жол менен мамиле токойго мамиле кылуу. Отко этиятсыздык менен мамиле кылуу жалпы сактык чараларын (жабылбаган от, ыргытылган тамекинин калдыгы), ошондой эле өрт коопсуздугунун атайын эрежелерин (мисалы, жардыруу иштерин жүргүзүүдө) бузуудан да көрүнүшү мүмкүн.

 Жогорку кооптуулуктун булагы катары транспорт каражаттары, электр жабдуулары, тез күйүүчү, жарылуучу заттар ж. б. таанылышы мүмкүн.

 Токой бак-дарактары, чым жерлери же жаратылыштын башка объектилери жок кылынган же бузулган учурдан тартып кылмыш аяктады деп эсептелет.

 Жасалган жосун менен көрсөтүлгөн кесепеттердин пайда болушунун ортосунда себептик байланыш болууга тийиш.

 Субъективдүү жагынан алганда, кылмыш күнөөнүн этиятсыздык формасы менен мүнөздөлөт.

 Кылмыш субъектиси -16 жашка толгон адам.

 Атмосферага булгоочу заттарды чыгаруунун натыйжасында токойлорду жок кылуу же зыянга учуратуу КР КЖКнин 302 жана 305-беренелеринде каралган кылмыштардын жыйындысын түзөт.

 Өрттөөдөн тышкары, токой жана башка өсүмдүктөрдүн жок болушуна же бузулушуна алып келүүчү жарылуучу заттарды, ууларды, дефолианттарды, бактериологиялык каражаттарды ж.б. колдонуу жалпы коркунучтуу ыкма болуп саналат.

Талдоого бул категория боюнча кылмыш иш келип түшкөн эмес.

**Дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу (КР КЖКнин 303-беренеси)**

Каралып жаткан кылмыш абдан кеңири таралган.

Кылмыш объектиси - токой өсүмдүктөрүн коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча коомдук мамилелер эсептелет.

Кылмыштын предмети болуп токой бак–дарактары, же токой бак-дарактарына кирбеген дарактар, бадалдар саналат.

Ошол эле учурда токой дарактары отургузулганбы же аларга тиешеси жок бак-дарактар, бадалдар жасалма жол менен отургузулганбы же алар адамдын максаттуу аракети жок өстүрүлгөнбү, айырмасы жок.

Каралып жаткан кылмыштын предметине, атап айтканда, эгерде атайын ченемдик укуктук актыларда башкача каралбаса, айыл чарба багытындагы жерлерде (жерлерди табигый, антропогендик жана техногендик терс көрүнүштөрдүн таасиринен коргоону камсыз кылууга арналган токой өсүмдүктөрүн кошпогондо) короо жанындагы жер участокторунда, жеке турак жай, гараж куруу, жеке көмөкчү жана дачалык чарба жүргүзүү, багбанчылык, мал чарбачылыгы жана огородчулук үчүн берилген жер участокторунда, токой питомниктеринде, мөмө-жемиш, декоративдик жана башка өсүмдүктөрдүн питомниктеринде өскөн дарактар жана бадалдар, ошондой эле шамал үйлөмө жана кургак дарактар кирбейт.

**Мыйзамсыз кыюу** - дарактарды жана бадалдарды жыгач кыюу билети же ордери жок кыюу, же колдонуудагы эрежелерин бузуу менен берилген жыгач кыюу билети жана ордери менен дарактарды жана бадалдарды кыюу, ошондой эле токой кыюу билетинде жана ордерде белгиленген участоктон башка жерде же белгиленген сандан көп кыюуга жатпаган бактардын жана бадалдардын породаларын эрте же кеч мөөнөттө кыюу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 10-февралындагы № 97 токтому менен бекитилген “**Кыргыз Республикасынын токойлоруна туруктуу жыгачтарды чыгаруу эрежеси”** менен кыюуга тыюу салынган бак-дарактарды жана бадалдарды кыюу, же токойду пайдалануучунун ишин же токой фондусунун участогун пайдалануу укугун токтото туруу, чектөө же токтотуу жөнүндө чечим чыгарылгандан кийин кыюу саналат.

**Токой кыюу билети** - токой пайдалануучуга жыгачты (токой кыюу) жана экинчи даражадагы токой материалдарын даярдоого уруксат берүүнү күбөлөндүргөн документ;

**Токой билети** - белгиленген көлөмдөрдө жана белгиленген мөөнөттөрдө экинчи даражадагы токой ресурстарын даярдоого жана кошумча пайдаланууга укук берүүчү документ;

**Ордер** - токой калдыктарын пландан тышкаркы тазалоодо жыгачты аз өлчөмдө чыгарып алууга укук берүүчү документ.

Көрсөтүлгөн бак-дарактарды кыюу мүлктү уурдоо же жок кылуу же зыянга учуратуу катары квалификацияланышы мүмкүн.

Кыйылган жана сактоого, сатууга же алып салууга даярдалган бак-дарактарды башка адамдардын ээлеп алуусу КР КЖК 303-беренеси боюнча эмес, башка бирөөнүн мүлкүн уурдоо катары квалификацияланышы керек.

Сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөргө кирген, Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине кирген бак-дарактарды жана бадалдарды кыюуга тыюу салынат.

Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 12-февралындагы №15 «Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарак породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого тыюу салуу жөнүндө» Мыйзамына ылайык 2030-жылга чейин өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча) дарактардын породаларын кыюуга, өстүрүүнү токтогонго чейин зыянга учуратууга, ташууга, сатып алууга жана сатууга, камдоого жана пайдаланууга, продукцияны даярдоого, экспорттоого, анын ичинде санитардык кыюуга тыюу салынган.

Объективдүү жагы болуп каралып жаткан кылмыш токой көчөттөрүнүн, бак-дарактарды же токой бак-дарактарына кирбеген дарактарды жана бадалдардын өсүшүн токтотууга чейинки абалга жеткирип, мыйзамсыз кыюу же зыян келтирүү саналат.

КР КЖК 303-беренесинде көрсөтүлгөн бак-дарактарды мыйзамдын талаптарын бузуу менен кыюу токой бак-дарактарын керектүү документтерсиз (атап айтканда, ижара келишимин, токой участогун берүү жөнүндө чечимди, мамлекеттик же муниципалдык экспертизанын оң корутундусун алган токойлорду өздөштүрүү долбоорун, токой өсүмдүктөрүн сатып алуу-сатуу келишимин, токойлорду коргоо, сактоо, жаңыртып өстүрүү боюнча жумуштарды аткарууга мамлекеттик же муниципалдык контрактты), уруксаат берилген өлчөмдөн ашкан көлөмдө, түрүн бузуу менен же аянтынан тышкары жерде кыюу саналат.

Токой участогун ижаралоо келишими же аны жыгач даярдоо же токойду пайдалануунун башка түрлөрү үчүн башка укуктарды берүү жөнүндө чечим токой бактарын кыюу үчүн жетиштүү укуктук негиз болуп саналбагандыгын эске алуу зарыл.

Өсүү токтоп калуу даражасына келтирилген зыянга - көчөттөрдүн өсүүнү улантуу мүмкүнчүлүгүн кайтарылгыс түрдө начарлатуучу зыян (мисалы, дарактын сөңгөгүн сындыруу, таажысын сыйруу, кабыгын сыйрып алуу) кирет.

 Өсүү токтоп калуу даражасы унаа көчөттөрдү сүзгөндө, башка дарактарды кыйганда, жыйналган жыгачтарды жылдырганда, унаа токтотуучу жайларды жана кампаларды орноткондо, чарбалык курулуштарды куруу ж.б. учурда болушу мүмкүн.

Каралып жаткан кылмыштын курамы формалдуу болуп саналат, кылмыш төмөнкү учурдан тартып аяктады деп эсептелет:

а) кыюу, б.а. даракты же бадалды тамырынан толук ажыратуу;

б) аларды өсүү токтоо (өлүү) деңгээлине чейин бузуу.

Каралып жаткан кылмыштын курамы материалдык болуп эсептелет.

Олуттуу зыян (өлчөм) - эгерде КР КЖК өзгөчө бөлүгүнүн беренесинде башкача белгиленбесе, кылмыш жасалган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн жүз эсе ашкан материалдык (мүлктүк) зыян эсептелет.

Субъективдүү жагы күнөөнүн атайылап жасалган формасы менен мүнөздөлөт (түз - караниеттик).

Кылмыштын субъектиси болуп 16 жашка толгон адам саналат.

Квалификациялоочу белги катары ири зыян келтирүү эсептелет.

**Ири зыян (өлчөм)** - эгерде КР КЖКнин өзгөчө бөлүгүнүн беренесинде башкача белгиленбесе, кылмыш жасалган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн он миң эсе ашкан материалдык (мүлктүк) зыян.

Эгерде тиешелүү таксалар боюнча эсептелген зыян эсептик көрсөткүчтөн 10 000 эсе ашса, кылмыш ири өлчөмдө жасалган деп табылат.

**Сууларды булгоо (КР КЖКнин 304-беренеси)**

Адам жашоосунун жалпы шарты болгон суунун булганышы курчап турган жаратылыш чөйрөсүнүн дээрлик бардык элементтерине зыян келтирүүгө жөндөмдүү.

Суу пайдалануучулар уюштуруу-укуктук формасына карабастан жер үстүндөгү суулардын абалына терс таасирин тийгизген же тийгизиши мүмкүн болгон чарбалык иштин ар кандай түрлөрүн жүргүзгөндө жер үстүндөгү сууларды булгануудан жана азайып кетүүдөн коргоо, ошондой эле анын тартибин, жер үстүндөгү сууларды коргоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №126 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү сууларын коргоо эрежелери” менен жөнгө салынат.

Суу пайдалануучулар тарабынан чарбалык иштин уюштуруу-укуктук формасына карабастан жер үстүндөгү суулардын абалына терс таасир тийгизген же тийгизиши мүмкүн болгон ар кандай түрлөрүн жүзөгө ашырууда жер үстүндөгү сууларды булгануудан, акыр-чикирден жана азаюудан коргоо максатында жер үстүндөгү сууларды коргоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №126 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү сууларын коргоо эрежелери” жөнгө салат.

Жер үстүндөгү сууларды коргоо жер үстүндөгү сууларды булгануудан, акыр-чикирден жана азайып кетүүдөн коргойт, суу пайдалануунун жагымдуу шарттарын камсыз кылат жана калктын экологиялык жана санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги максатында уюштурулат.

**Суу объектилерине** жер үстүндөгү суулар, анын ичинде дарыялар, суулар, булактар, көлдөр, саздар, мөңгүлөр жана кар күрткүлөрүн кошо алганда, жер үстүндөгү суулардын ар кандай топтолушу кирет.

Кыргыз Республикасынын аймагындагы жер астындагы сууларды пайдалануунун жана коргоонун тартибин “Кыргыз Республикасындагы жер астындагы сууларды коргоо жөнүндө жобо” аныктайт, ал Кыргыз Республикасынын бардык юридикалык же жеке жактарга, ошондой эле чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактарга, анын ичинде жарандыгы жок адамдарга (мындан ары - суу пайдалануучулар) жана жер астындагы суу менен жабдууну өз максаттары үчүн жана уюштуруу-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан скважиналарды курууну жана бургулоону жүзөгө ашыруучу уюмдарга арналган.

**Жер астындагы суулар** - жер бетинин астындагы бардык таза жана минералдык-термалдык суулар.

Кылмыштын объектиси болуп - адамдардын жашоосунун жана ден соолугунун табигый шарты катары суу ресурстарынын нормалдуу сапатынын сакталышын, айыл чарба өндүрүшүнүн, токойчулуктун жана балык уулоонун иштешин камсыз кылуу боюнча мамилелер саналат.

Кылмыш предмети жер үстүндөгү же жер астындагы суулар, ичүүчү суу булактары саналат.

Объективдүү жагына төмөнкүлөр кирет:

а) булгануу;

б) бүтөлүп калуу.

**Булгануу** деп - суу объекттерине агызуу же башка жол менен кирүү, ошондой эле аларда жер үстүндөгү жана жер астындагы суулардын сапатын начарлатуучу, пайдаланууну чектеген же болбосо суу объекттеринин түбүнүн жана жээктеринин абалына терс таасир тийгизүүчү зыяндуу заттардын пайда болушу түшүнүлөт.

**Бүтөлүп калуу** - суу объектилеринин абалын начарлатуучу жана пайдаланууга тоскоолдук кылган пайдаланылган объекттердин же асма бөлүкчөлөрдүн суу объектилерине агып чыгышы же башка жол менен кириши.

Тазалоочу курулмалары жана түзүлүштөрү бузук болгон өнөр жай, айыл чарба, коммуналдык жана башка объекттерди эксплуатациялоо, тазалоочу курулмаларды жана түзүлүштөрдү өчүрүү, минералдык жер семирткичтерди жана препараттарды ташуу, сактоо, пайдалануу эрежелерин бузуу, көлмөлөрдү жана суу булактарын булгаган жана жаныбарлар же өсүмдүктөр дүйнөсүнө, балык запастарына, токой же айыл чарбасына олуттуу зыян келтирген башка аракеттерди жасоо КР КЖК 304-беренесинин тийиштүү бөлүгү боюнча квалификацияланууга тийиш.

Суунун булганышынын натыйжасында жаныбарларга, өсүмдүктөр дүйнөсүнө жана токой чарбасына келтирилген зыян тиешелүү таксалар менен эсептелет.

Пайда болгон кесепеттер менен суунун булганышынын ортосунда түздөн-түз себептик байланыш болушу керек.

Кылмыш материалдык курамга ээ, мыйзамда көрсөтүлгөн олуттуу жана оор зыян келген учурдан тартып аяктады деп эсептелет.

Субъективдүү жагынан алганда, кылмыш күнөөнүн атайлап жана этиятсыздык формасы менен мүнөздөлөт.

Кылмыштын субъектиси болуп 16 жашка толгон адам саналат.

Мамлекеттик органдын же мекеменин кызмат адамы же коммерциялык уюмда башкаруу функцияларын аткарган адам каралып жаткан кылмышка күнөөлүү деп табылган учурларда, анын аракеттеринде коммерциялык же башка уюмда башкаруу функцияларын аткарган адамдын кызматтык ыйгарым укуктарын же ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануунун белгилери бар болсо, ал КР КЖК 304 жана 337 же 245-беренелеринин жыйындысы боюнча жоопкерчиликке тартылууга жатат.

КР КЖК 304-бер. 2-б. көрсөтүлгөн квалификациялык белги: этиятсыздыктан оор зыян келтирүү түрүндөгү кылмыштын кесепеттери.

Талдоого бул категория боюнча кылмыш иш келип түшкөн эмес.

**Атмосфераны булгоо (КР КЖК 305-беренеси)**

Жарандар өмүрү жана ден соолугу үчүн жагымдуу атмосфералык абага, атмосфералык абанын абалы жана аны коргоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө так жана өз убагында маалымат алууга укуктуу, атмосфералык абага булгоочу заттардын жана биологиялык организмдердин чыгышынан жана ага зыяндуу физикалык таасирлерден алардын ден соолугуна жана мүлкүнө зыян келтирилген учурда келтирилген зыяндын ордун толтурууга укуктуу.

Жарандар атмосфералык абага аяр мамиле жасоого, анын булганышына, азайышына жана физикалык факторлордун ага зыяндуу таасирине алып келүүчү аракеттерди жасабоого милдеттүү.

Атмосфералык абаны коргоо жаатындагы мамилелер “Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана аларга ылайык чыгарылган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

**Атмосферанын булганышы** - чарбалык же башка иштин натыйжасында адамдын ден соолугуна, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн абалына, материалдык баалуулуктарга коркунуч туудурган атмосфералык абанын сапатынын өзгөрүшү.

**Булгоочу заттарды чыгаруу** - булгоочу булактан булгоочу заттардын атмосфералык абага чыгышы.

Кылмыштын объектиси болуп атмосфералык абаны булгануудан коргоо боюнча коомдук мамилелер саналат.

Кылмыштын предмети болуп ар кандай газдардын, суу бууларынын жана чаңдардын аралашмасынан турган жердин газ сымал кыртышы, жаратылыш чөйрөсүнүн турмуштук маанилүү компоненти болгон атмосфералык аба саналат (КР 1999-жылдын 12-июнундагы №51 “Атмосфералык абаны коргоо жөнүндө” Мыйзамынын 1-бер.).

Объективдүү жагы атмосферага булгоочу заттарды чыгаруунун эрежелерин бузууда же курулмаларды жана башка объектилерди эксплуатациялоону бузууда, эгерде бул аракеттер этиятсыздык менен олуттуу же оор зыян келтирсе.

 КР КЖК 305-беренесинин маанисиндеги атмосферага чыгаруу деп, тиешелүү булактан жаратылыш чөйрөсүнө зыян келтирүүчү заттардын чыгуусун түшүнүү керек.

 Атмосферага булгоочу заттарды чыгаруунун эрежелерин бузуу эки пункт менен мүнөздөлөт:

а) түздөн-түз мыйзам тарабынан тыюу салынган аракеттерди жасоо;

б) ылайык келбеген негиздерди, тартипти, көлөмдү, интенсивдүүлүктү, сапаттуу түзүмдү

жана башка шарттарды сактабагандык.

Орнотмолорду, курулмаларды жана башка объекттерди эксплуатациялоону бузуу алардын ишин регламенттөөчү тийиштүү эрежелерди сактабоодон турат (мисалы, көрсөтүлгөн объекттерди фильтрсиз эксплуатациялоодо же аларды өз убагында алмаштырбаганда, тазалоочу курулмаларды өчүрүүдө ж.б.).

Сырткы аба физикалык, биологиялык, механикалык жана химиялык булгануу жолдору менен айырмаланат.

Физикалык булгануу атмосферанын физикалык, температура-энергетикалык, толкун жана радиациялык параметрлеринин өзгөрүшүнө байланыштуу.

Өз кезегинде, ал жылуулук, ызы-чуулук, электромагниттик, жарык жана радиоактивдүү болуп бөлүнөт.

Биологиялык булгануу бөтөн микроорганизмдердин атмосферага кокустан же адамдын аракети менен кириши менен мүнөздөлөт.

Механикалык булгануу – атмосферага катуу бөлүкчөлөрдүн чыгышы.

Химиялык булгануу атмосферага зыяндуу заттардын жана калдыктардын чыгышына алып келет.

Кылмыштуу кесепеттер КР КЖК 305-беренесинде көрсөтүлгөн эрежелерди бузууга жол берилгендигине байланыштуу болушу керек.

Каралып жаткан кылмыштын курамы материалдык кылмыштардын катарына кирет, кылмыш кесепеттери келип чыккан учурдан тартып аяктады деп таанылат.

Субъективдүү жагынан алганда, кылмыш күнөөнүн кара ниеттик же этиятсыздык формасы менен мүнөздөлөт.

Кылмыштын субъектиси болуп 16 жашка толгон адам саналат.

КР КЖК 305-беренесинин 2-бөлүгүнүн квалификациялык белгиси болуп этиятсыздыктан оор зыян келтирүү көрсөтүлгөн.

Талдоо жүргүзүлгөн мезгилде бул категория боюнча бир дагы кылмыш иши каралган эмес.

**Жерди бузуу (КР КЖК 306-беренеси)**

Кылмыш менен жерге зыян келтирилет: негизги өндүрүш каражатына, өлкөнү мекендеген элдердин жашаган жерине, Кыргызстандын экономикасынын бардык тармактарынын иштешинин негизине.

**Кылмыштын объектиси** болуп экологиялык коопсуздук, ошондой эле жерди коргоону жана сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылуу мамилелери саналат.

**Кылмыш предмети** табигый чөйрөнүн ажырагыс бөлүгү катары жер болуп саналат (өнөр жай зонасындагы жерлер, айыл чарба жерлери, жер участокторун пайдалануучулардын айрым жерлери):

• калктуу конуштар, транспорт, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы;

• токой жана суу фонддорунун, ошондой эле запастагы жерлер).

Каралып жаткан беренени чечүү үчүн жер адам тарабынан өздөштүрүлгөнбү, же өздөштүрүлүп жатабы же өздөштүрүлгөн эмеспи, колдонуудан чыгарлыганбы жана жердин менчик түрү, жана ээлик кылуу мүнөзү таасирин тийгизбейт.

КР КЖК 306-беренесинин маанисинде жер деп жер кыртышынын үстүнкү катмары, түшүмдүүлүгү менен мүнөздөлгөн жана экологиялык, экономикалык, маданий-ден соолукту чыңдоочу, рекреациялык жана экологиялык, экономикалык, маданий-ден-соолук чыңдоочу, рекреациялык жана башка функцияларды аткарган минералдык-органикалык түзүлүш катары түшүнүлөт.

Объективдүү жагы жер семирткичтерди, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө түрткү берүүчүлөрдү, пестициддерди жана башка коркунучтуу химиялык же биологиялык заттарды сактоодо, пайдаланууда жана транспортировкаладоо аларды иштетүүнүн эрежелерин бузуудан улам чарбалык же башка иштин зыяндуу продуктулары менен жерди ууландыруу, булгоо же башка зыян келтирүү менен түшүндүрүлөт.

КР КЖК 306-беренсинде беренесинде көрсөтүлгөн эрежелер мыйзамда аталган коркунучтуу заттардын жана продукциянын жүгүртүүсүнө байланыштуу чарбалык, илимий, медициналык, аскердик жана башка иштерди жөнгө салуучу ар кандай ченемдик укуктук актыларда камтылган.

**Жердин уулануусу** жердин булганышынын эң жогорку деңгээлин чагылдырат жана кыртыштын уу химикаттар же чарбалык иштин уулуу (ууландыруучу) продуктылары менен каныккандыгы, антропогендик иштин натыйжасында адамдардын, жаныбарлардын, курт-кумурскалардын жана башка организмдердин ден соолугу үчүн коркунучтуу болуп калган абалга жеткирилиши менен мүнөздөлөт.

**Булгануу** - зыяндуу таасирдин белгиленген чектик ченемдеринен ашкан жана адамдын ден соолугуна, флора менен фаунанын абалына коркунуч түзгөн кыртыштын курамынын физикалык, химиялык же биологиялык өзгөрүшү.

**Жердин башка бузулушу** - бул коркунучтуу химиялык же биологиялык заттар менен иштөө эрежелерин бузуунун натыйжасында жер кыртышынын түшүмдүү катмарынын жарым-жартылай же толугу менен бузулушу, асылдуулугун жоготуу, анын курамынын начарлашы жана жалпы табигый-чарбалык баалуулугунун төмөндөшү.

Жердин бузулушунун кесепеттери катары мыйзамда:

а) олуттуу зыян же

б) оор зыян келтирилет

КР КЖК 306-беренесинде көрсөтүлгөн кооптуу заттар жана продуктулар менен иштөө эрежелерин бузуу менен келип чыккан кесепеттердин ортосунда себептик байланыш аныкталууга тийиш.

Кылмыш материалдык курамга ээ, мыйзамда аталган кесепеттердин жок дегенде бири пайда болгон учурдан тартып кылмыш аяктады деп эсептелет.

Субъективдүү тараптан КР КЖК 306-беренесинин 1 жана 2-бөлүмдөрүндө каралган кылмыштар атайлап да, этиятсыздык менен да жасалышы мүмкүн.

Кылмыш субъектиси - өзүнүн кесиптик иши боюнча же жекече жер семирткичтерди, өсүмдүктөрдүн өсүшүн стимуляторлорун, пестициддерди жана башка коркунучтуу химиялык же биологиялык заттарды сактаган, пайдаланган же ташыган 16 жашка толгон адам.

Бул категориядагы кылмыш иш талдоого келип түшкөн эмес.

**Жер казынасын коргоо жана пайдалануу эрежелерин бузуу (КР КЖК 307-беренеси)**

**Кылмыш объектиси** - жер казынасын коргоону жана аларды сарамжалдуу пайдаланууну, экологиялык укук тартибин жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуучу коомдук мамилелер.

Кылмыштын предмети болуп жер казынасы - жер кыртышынын топурак катмарынан ылдыйда жайгашкан бөлүгү, ал эми ал жок болгон учурда - геологиялык изилдөө жана өздөштүрүү үчүн жеткиликтүү тереңдикке чейин созулган жер бетинен жана суу сактагычтардын жана суу агымдарынын түбүнөн төмөн жайгашкан бөлүгү саналат.

**Кылмыштын объективдүү** жагы болуп пайдалуу кендерди казып алуу менен байланышпаган тоо-кен ишканаларын же жер астындагы курулуштарды долбоорлоодо, жайгаштырууда, курууда, эксплуатациялоого киргизүүдө, жана пайдалуу кендер жайгашкан аянттарды өз алдынча курууда жер казынасын коргоо жана пайдалануу эрежелерин бузууда бул жосундар олуттуу зыян келтиргендиги эсептелет.

Жер казынасын коргоо жана пайдалануу эрежелерин бузуу бөлүнгөн участокту лицензияда көрсөтүлгөндөн башка максаттарда пайдаланууда; пайдалуу казындылар жайгашкан аянттарда курулуш шарттарын сактабоодо (тиешелүү уруксатсыз, пайдалуу казындыларды алуу мүмкүндүгүн камсыз кылуу шарттары жок болгондо ж.б.); кендерди долбоордон тышкары иштетүүдө, жер казынасын өз эркинче пайдаланууда; өзгөчө корголуучу аймактардын жана курчап турган жаратылыш чөйрөсүнүн объекттеринин сакталышын камсыз кылбоодо; жер астындагы суулардын режимин байкоо максатында өткөн скважиналарды жок кылууда же бузууда көрүнөт.

Жер астындагы сууларга карата талаптар чарбалык же башка иштердин аларга тийгизген таасирин алдын алууга багытталган, бул аларды ичүү, тиричилик жана дарылык максаттарда пайдаланууну чектөөгө, ошондой эле калктын ден соолугуна таасирин тийгизиши мүмкүн.

Жер астындагы суулар кыртыштын үстүнөн, суу агымдарынан, чектеш суулуу горизонттордон булгануулардын кириши менен шартталган суунун курамынын жана касиеттеринин динамикалык тенденциясы; башка минералдык курамдын (фонуна карата) сууларынын каптал (каптал) агымы табылганда, азыктануунун жана түшүрүүнүн шарттарынын өзгөргөндүгүндө, жер үстүндөгү суу горизонтторунун эксплуатациялануучу жана биринчи деңгээлинин өзгөргөндүгүндө булганган болуп эсептелет. Булгануу коркунучунун даражасы гигиеналык классификацияга жараша бааланат.

Жер астындагы суулар эгерде суунун курамындагы жана касиеттери боюнча динамикалык тенденциялар кыртыштын бетинен булгоочу заттардын киришинен улам, суу агымдарынын, жанаша жайгашкан суу катмарларынын; ар кандай (фонго карата) минералдык курамдагы суунун каптал (каптал) агымынан, кайра толтуруу жана агып чыгуу шарттарынын өзгөрүшү, жер үстүндөгү эксплуатацияланган жана биринчи суу катмарларынын деңгээлинин өзгөрүшү жер астындагы суулардын булгангандыгы деп эсептелет.

Булгануу коркунучунун даражасы колдонуудагы гигиеналык классификациянын негизинде бааланат.

Объективдүү тараптын милдеттүү белгиси болуп мыйзамда көрсөтүлгөн кесепеттердин — олуттуу зыяндын келип чыгышы эсептелет.

Келтирилген зыянды олуттуу деп таануу – бул иштин маанисинен чыгат. Ар бир конкреттүү учурда пайдаланылып жаткан жер казынасынын аянтынын наркы, жаратылыш ресурсунун түрү, жаратылыш чөйрөсүнүн бузулган же бузулган элементинин мааниси жана баасы, жер казынасын андан ары пайдалануу мүмкүнчүлүгү ж.б. эске алынат. Башкача айтканда, экологиялык да, экономикалык да зыяны эске алынат.

Эрежелерди бузуу менен келтирилген зыяндын ортосунда себептик көз карандылык болушу керек.

Мыйзамда көрсөтүлгөн кесепеттер пайда болгон учурдан тартып кылмыш аяктады деп эсептелет.

**Субъективдүү жагы болуп** күнөөнүн атайылап же этиятсыздык түрү менен мүнөздөлөт.

Кылмыш субъекти - 16 жашка толгон, кен казуучу ишканаларды же жер астындагы курулуштарды долбоорлоону, жайгаштырууну, курууну, эксплуатацияга берүүнү жана эксплуатациялоого киргизүүнү жүзөгө ашырган адам.

Талдоо жүргүзүлгөн мезгилде бул категория боюнча кылмыш иш каралган эмес.

 **Жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу (308-беренеси)**

Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу, ошондой эле алардын кладкаларын же жумурткаларын жок кылуу өзгөчө оор экологиялык кылмыш болуп саналат, анткени мындай аракеттер жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн өзүн гана жок кылбастан, түрлөрдүн көбөйүшүнүн жана калыбына келишинин табигый процесстерин бузуу менен алардын популяциясына коркунуч келтирет. Бул экосистемалардын тең салмактуулугун бузат жана бүт түрлөрдүн жок болушуна алып келиши мүмкүн.

 Бул учурда кылмыш объектилери болуп төмөнкүлөр саналат:

 - Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген жаныбарлар жана өсүмдүктөр (флоранын жана фаунанын сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөрү).

- Түрлөрдүн көбөйүшүнүн булагы болгон алардын кладкалары жана жумурткалары (мисалы, сейрек кездешүүчү канаттуулардын же сойлоочулардын жумурткалары, амфибиялардын муфталары ж.б.).

- Табигый жашоо чөйрөлөрү, анын ичинде жаныбарлар жумуртка тууй турган аймактар жана бул түрлөрдүн нормалдуу жашоосу жана көбөйүшү үчүн зарыл болгон жерлер.

 Объективдүү жагы болуп сейрек кездешүүчү жаныбарларды, өсүмдүктөрдү жана алардын кладкаларын же жумурткаларын жок кылууга, зыянга учуратууга же мыйзамсыз эксплуатациялоого багытталган иш-аракеттер эсептелет.

Алар:

* Жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн өзүн жок кылуу, мисалы, сейрек кездешүүчү жаныбарларга аңчылык кылуу же сейрек кездешүүчү бак-дарактарды жана бадалдарды кыюу.
* Кладкалардын же жумурткалардын жок болушу, бул тукумдун өлүмүнө алып келет, демек, түрдүн уланышына коркунуч келтирет.
* Мыйзамсыз казып алуу (мисалы, сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жумурткаларын же муфталарын сатуу, өсүмдүктөрдү казуу).
* Жаратылыш шарттарынын бузулушу (мисалы, жаныбарлар жашаган жерлердин бузулушу, суу объектилеринин же жерлердин булганышы),бул кладкалардын же алардын уя салган жерлеринин жок болушуна алып келиши мүмкүн.

Кылмыш субъектилери болуп төмөнкүлөр саналат:

* Жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн сейрек түрлөрүн, алардын кладкаларын же жумурткаларын жок кылууга же зыянга учуратууга багытталган аракеттерди түздөн-түз жасаган жеке жактар.
* Инспекторлор, экологдор, жаратылышты коргоо органдарынын кызматкерлери сыяктуу өз милдеттерин бузгандыгы же жаратылышка каршы кылмыш жасагандыгы үчүн жооптуу болушу мүмкүн кызмат адамдары.

 Кылмыштын субъективдүү жагы атайылап же этиятсыздыктан болушу мүмкүн.

 Атайылап жазагандыгы: адам өзүнүн иш-аракеттеринин мыйзамсыздыгын билет жана сейрек кездешүүчү түрлөргө зыян келтирүүгө умтулат (мисалы, ак илбирске аңчылык кылуу же сейрек куштардын уясын жок кылуу).

 Этиятсыздыктан жасагандыгы: адам өзүнүн аракеттери менен кладкаларды же жумурткаларды жок кылууга алып келерин билбейт же сейрек кездешүүчү түрлөрдүн жашоо чөйрөсүн бузушу мүмкүн болгон этиятсыздыкты көрсөтөт (мисалы, тийиштүү көзөмөлсүз сейрек кездешүүчү канаттуулар жашаган токойлорду кыюу).

 Жаратылышты жана жаратылыш ресурстарын, анын ичинде кызыл китепке кирген жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү, ошондой эле алардын кладкаларын жана жумурткаларын коргоону жөнгө салуучу негизги мыйзамдар жана эрежелерге төмөнкүлөр кирет:

 Кыргыз Республикасынын **"Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө"** Мыйзамы (2017-ж.) - жапайы жаныбарларды, анын ичинде кызыл китепке кирген жаныбарларды коргоону жана пайдаланууну жөнгө салат. Мыйзам сейрек кездешүүчү түрлөрдү коргоо боюнча чараларды карайт, аларды жок кылууга тыюу салат жана аңчылыктын тартибин жөнгө салат.

 Кыргыз Республикасынын **"Өсүмдүктөр дүйнөсү жөнүндө"** Мыйзамы (2004-ж.) - өсүмдүктөрдү, анын ичинде сейрек кездешүүчү өсүмдүктүн түрлөрүн коргоону жана аларды сактоого багытталган чараларды жөнгө салат.

 Кыргыз Республикасынын **Кызыл китеби** - өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын коргоону талап кылган сейрек жана жоголуп бара жаткан түрлөрү тизмеленген документ. Ал биологиялык ар түрдүүлүктү коргоо жана сейрек кездешүүчү түрлөрдү сактоо боюнча саясатты иштеп чыгуу үчүн негиз болуп саналат.

 Жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жана козу карындардын тигил же бул түрүн (түрчөлөрүн, популяциясын) кызыл китепке киргизүү үчүн негиз болуп алардын санынын азайышы жана абалынын начарлашы, жашоо же өсүү ареалынын азайышы, жашоо шарттарынын жагымсыз өзгөрүшү жөнүндө маалыматтар же аларды коргоо жана көбөйтүү боюнча шашылыш чараларды көрүү зарылдыгын күбөлөндүргөн башка ар кандай маалыматтар эсептелет.

 **Эл аралык макулдашуулар:**

 Жапайы флора жана фаунанын жоголуп бара жаткан түрлөрүн эл аралык соодалоо жөнүндө **Конвенция** (пост) — сейрек кездешүүчү жаныбарлар жана өсүмдүктөр түрлөрүнүн эл аралык соодасын жөнгө салат.

**Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө Конвенция** — биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жана туруктуу пайдаланууга, анын ичинде сейрек кездешүүчү түрлөрдү коргоого багытталган.

**Балык запастарын коргоо эрежелерин бузуу (КР КЖК 309-беренеси)**

Балык ресурстары көлмөлөрдүн экосистемасынын маанилүү түзүүчүсү, ошондой эле Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр үчүн экономикалык жана азык-түлүк ресурсу болуп саналат. Республикада көптөгөн дарыялар, көлдөр жана көлмөлөр бар, алар илгертен бери балыктын ар кандай түрлөрү жашаган жер катары кызмат кылып келишкен. Бирок, бул ресурстарды туура эмес пайдалануу, мыйзам бузуулар, браконьерлик жана башка факторлордон улам, өлкөдөгү балык запастары коркунучта. Балык запастарын коргоо эрежелери суу объектилеринин экосистемасынын туруктуулугун камсыз кылуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо үчүн зарыл. Бул эрежелерди бузуу балык ресурстарынын бузулушуна, балыктардын популяциясынын азайышына жана экологиялык тең салмактуулуктун бузулушуна алып келет.

“Аквакультура, балык чарбасы жана суу биологиялык ресурстарын коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы балык запастарын коргоо, анын ичинде мыйзамсыз балык уулоого тыюу салуу, ошондой эле тыюу салынган балык кармоонун квоталарын жана мөөнөттөрүн белгилөө маселелерин жөнгө салат, балык кармоонун шарттары, балык кармоонун мезгилин белгилөө, балык уулоого квоталар, ошондой эле суу биоресурстарын сактоо боюнча чаралар.

Балык запастарын коргоо жаатындагы кылмыштардын объектиси балык ресурстарын, суу экосистемаларын сактоого жана коргоого жана өлкөнүн жаратылыш ресурстарынын туруктуулугун камсыз кылууга багытталган коомдук мамилелер болуп саналат. Буга балык запастарын мыйзамсыз казып алуудан, браконьерликтен жана башка мыйзам бузуулардан коргоо кирет.

**Кылмыштын объективдүү** жагы балык запастарын коргоого байланыштуу мыйзамдарды бузган аракеттерди (же аракетсиздикти) камтыйт. Объективдүү жагы, ошондой эле түздөн-түз же кыйыр болушу мүмкүн болгон кесепеттерди камтыйт, мисалы, балык запастарын жок кылуу же азайтуу, суу объектилеринин экосистемаларынын начарлашы.

Балык запастарын коргоо жөнүндө мыйзамдарга карама-каршы келген жосун жасаган ар кандай адам кылмыштын субъектиси боло алат. Белгилей кетчү нерсе, балык запастарын коргоо тармагында кылмыш жасоо үчүн субъекттин атайын квалификациясы талап кылынбайт (мисалы, балыкчы же эколог), жетиштүү жарандык жөндөмдүүлүк.

Кылмыштын субъективдүү жагы түздөн - түз ниет менен мүнөздөлөт: адам өзүнүн иш-аракетинин мүнөзүн билгенде жана белгилүү бир кесепеттердин болушун каалаганда (мисалы, браконьерликте) жана этиятсыздык менен - адам эрежелерди ниетсиз бузган учурларда, этияттык менен (мисалы, кокустан балык кармоо квотасын бузганда) мүнөздөлөт.

Бул чөйрөдө кылмыштын предмети болуп балык ресурстары, биологиялык суу объектилери, ошондой эле көлмөлөрдү жана алардын экосистемаларын пайдаланууну жана коргоону жөнгө салуучу мыйзамдардын коргоосунда турган жаратылыш ресурстары саналат. Бул балыктардын конкреттүү түрлөрү, жаратылышты коргоо мыйзамдарынын объектилери болуп саналган суу объектилери, ошондой эле бул ресурстардын жашоо-тиричилиги менен байланышкан чөйрөлөр болушу мүмкүн.

**Балык запастарын коргоо эрежелерин бузуунун түрлөрү:**

1. Балык квотасынан ашып кетүү - мыйзам бузуунун эң кеңири таралган формаларынын бири. Квоталар балыктардын популяцияларынын туруктуулугун эске алуу менен жана аларды сактоо максатында белгиленет. Бул квоталардан ашып кетсе, белгилүү бир акваториядагы балыктар азайып кетиши мүмкүн.

 2. Балык уулоонун тыюу салынган ыкмаларын колдонуу - мисалы, мыйзам тарабынан тыюу салынган торлор менен балык кармоо же уулуу заттарды, электр энергиясын же жарылуучу заттарды колдонуу. Бул ыкмалар суу объектилеринин экосистемаларына чоң зыян келтирет жана белгилүү бир региондогу балык ресурстарын толугу менен жок кылышы мүмкүн.

3. Тыюу салынган мезгилдерде балык уулоо - келечектеги муундарды коргоо үчүн балык уулоого тыюу салынган белгилүү бир балык көбөйүү мезгили бар. Бул эрежени бузуу балыктын санынын азайышына алып келет.

4. Тыюу салынган жерлерде балык уулоого - коруктар жана улуттук парктар сыяктуу өзгөчө корголуучу суу объектилеринде балык уулоого тыюу салынат.

Талдоо жүргүзүлгөн мезгилде бул категория боюнча бир дагы кылмыш иши каралган эмес.

**Балыкты, же болбосо суу жаныбарларын мыйзамсыз уулоо жана олжолоо (КР КЖК 310-беренеси)**

Кыргыз Республикасында мыйзамсыз аңчылык кылуу, ошондой эле балык жана суу жаныбарларын кармоо — бул өлкөнүн биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана экосистемасына зыян келтирүүчү кылмыштар болуп саналат, өзгөчө сейрек жана жоголуп бара жаткан түрлөр жөнүндө сөз болгондо.

 Кыргыз Республикасы балыктардын жана суу жаныбарларынын көп сандаган түрлөрү жашаган көлдөрдү жана дарыяларды кошуп алганда олуттуу суу ресурстарына ээ, алардын көпчүлүгү кызыл китепке киргизилген.

**Кылмыш объектиси** - балыкты же суу жаныбарларын коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча мамилелер.

 **Кылмыштын предметин** балыктар же табигый абалдагы суу жаныбарлары, ошондой эле аларды көбөйтүү максатында кое берилген жаныбарлар түзөт.

**Объективдүү жагы** өзүнө балыктарды жана суу жаныбарларын мыйзамсыз кармоого багытталган төмөнкү аракеттерди камтыйт:

**Мыйзамсыз балык уулоого -** уруксатсыз балык уулоо, электр, динамит жана тор балык уулоо сыяктуу тыюу салынган балык уулоо ыкмаларын колдонуу жана тыюу салынган балык уулоо куралдарын колдонуу кирет.

**Балык уулоо эрежелерин бузуу**, мисалы, тыюу салынган мезгилдерде же балык уулоого тыюу салынган жерлерде балык кармоо.

**Балыкты же суу жаныбарларын лицензиясыз кайра иштетүү**, ошондой эле мыйзамсыз алынган суу жаныбарларын жана балыктарды ташуу, сатуу же алмашуу.

Кылмыштын субъективдүү жагы **атайылап** же **этиятсыздык** болушу мүмкүн:

**Атайылап жасалашы:** адам өзүнүн иш - аракеттеринин мыйзамсыздыгын билет, бирок аны жасай берет (мисалы, сейрек кездешүүчү жаныбарларга аңчылык кылуу же тыюу салынган жерлерде балык уулоо).

**Этиятсыздык менен жасалышы:** адам өзүнүн иш-аракеттери экологиялык эрежелерди бузуу менен экосистемага олуттуу зыян алып келиши мүмкүн экенин түшүнбөйт (мисалы, экосистемага зыян келтирүү ниети жок тыюу салынган балык уулоо куралдарын колдонуу).

**Аңчылык** – олжолоо максатында мергенчилер тарабынан издөөнү, аңдууну, артынан түшүүнү жүзөгө ашыруу процессин жана табигый эркиндик абалындагы, же жарым-жартылай эркин шарттардагы жапайы айбанаттарды жана канаттууларды иш жүзүндө олжолоонун (кармап алуу же атып алуу жолу менен) өзүн билдирген жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин пайдалануунун түрү болуп эсептелет. (Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 13-мартындагы № 41 “Аңчылык жана мергенчилик чарбасы жөнүндө” Мыйзамы).

Эгерде ал тиешелүү уруксатсыз, же атайын тыюу салууга каршы, же аңчылыкка укугу жок же зарыл негиздерсиз лицензия алган адам тарабынан, же тыюу салынган куралдар жана ыкмалар менен тыюу салынган мөөнөттөрдө белгиленген жерлерден тышкары жүргүзүлсө, ал мыйзамсыз болуп саналат.

Аңчылыкка тиешелүү уруксаттын жоктугу мергенчилик билети жок же мөөнөтү өтүп кеткен билет же башка адамга берилген билет менен аңчылыкты кылуу; ал болгондо аңчылык кылууга мүмкүн болгон канаттууларга жана жырткычтарга лицензиясыз аңчылыкты кылуу; даярдоо жана мергенчилик-өнөр жай чарбалары менен келишимсиз аңчылык кылууну; мергенчилик чарбасында жолдомосуз аңчылык кылууну; жырткычты же канаттууну белгиленген ченемден же лицензияда каралбаган башка породалардан ашыкча атууну ж.б. билдирет.

**Тыюу салынган аңчылык жерлери** ченемдик укуктук актыларда каралган (мисалы, коруктар, шаарлардын жана башка калктуу конуштардын айланасындагы жашыл аймактар ж.б.).

**Тыюу салынган мөөнөттөр** - бул бардык аңчылыкка тыюу салынган же канаттуулардын жана айбанаттардын айрым түрлөрүн олжолоого тыюу салынган учур.

Тыюу салынган куралдардын жана ыкмалардын тизмеси мергенчилик эрежелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларда көрсөтүлгөн.

Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары деп жаратылышты коргоочу, илимий, маданий, эстетикалык, ден соолукту чыңдоочу жана тарыхый жактан артыкчылыктуу мааниге ээ жаратылыш комплекстерин, же табигый, же жасалма келип чыккан айрым жаратылыш объекттерин камтыган, жалпы улуттук байлык болуп эсептелген, чарбалык иштен толук же жарым-жартылай, туруктуу же убактылуу алынган, коргоонун жана пайдалануунун өзгөчө режими белгиленген аймактардын жана/же акваториялардын участоктору эсептелет. (Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 3-майындагы № 18 «Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө» Мыйзамы).

Механикалык транспорт каражаттарынв (КР КЖК 310-бер. 2-б) деп мопедден тышкары кыймылдаткыч менен жүрүүчү транспорт каражаты кирет. Бул ошондой эле ар кандай тракторлорго жана өзү жүрүүчү машиналарга да жайылтылат. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 4-августундагы № 421 токтому менен бекитилген Жол кыймылынын эрежелеринин 1.2-п).

Кыргыз Республикасынын “Суу транспорту жөнүндө” Мыйзамынын 4-беренсине ылайык кемеге – өзү жүрүүчү же өзү жүрбөөчү сүзүүчү курулма жана кеме катнашы максаттарында колдонулуучу түбүн тереңдетүүчү жана түбүн тазалоочу шаймандар, паром, сүзүп жүрүүчү кран жана ушул түрдөгү башка техникалык курулмалар кирет.

Аба кемесине (КР КЖК 310-бер. 2-б.) – КР Аба кодексинин 6-беренесинин 15-бөлүмүнө ылайык жердин же суунун үстүндө чагылышкан аба менен өз ара аракеттенүүнү албаганда, аба менен анын өз ара аракетинин эсебинен атмосферада кармалуучу кандай гана болбосун учуучу аппарат кирет.

**Канаттууларды жана жырткычтарды массалык түрдө жок кылуунун** ыкмалары деп жаныбарлардын массалык кырылышына алып келген же алып келиши мүмкүн болгон мыйзамсыз куралдарды же олжолоо ыкмаларын колдонуу менен байланышкан аракеттер (мисалы, жаныбарлар жашаган жерлерде өсүмдүктөрдү өрттөө) түшүнүлөт.

**Экоцид (КР КЖК 409-беренеси)**

**Экоцид** – флораны же фаунаны массалык жок кылуу, атмосфераны же суу ресурстарын ууландыруу, ошого тете экологиялык апаатка алып келиши мүмкүн болгон же алып келген башка аракеттерди жасоо.

**Экологиялык кырсык** – тирүү жандыктардын өлүмүнө, адамдардын жашоосунун сапатынын начарлашына жана алардын жашоосу үчүн зарыл болгон жаратылыш ресурстарынын жок болушуна алып келген, экосистемаларда олуттуу жана көп учурда кайтарылгыс өзгөрүүлөрдү пайда кылган табигый процесстердин масштабдуу бузулушу.

**Адамдын экологиялык кырсыктары** ар кандай формада болушу мүмкүн жана айлана-чөйрөгө ар кандай деңгээлде таасир этиши мүмкүн:

**Айлана - чөйрөнүн булганышы:** атмосферага, сууга жана топуракка зыяндуу заттардын чыгышы, натыйжада абанын, суунун жана жердин сапатынын начарлашы. Мисалы, абанын көмүр кычкыл газы менен булганышы, автоунаалардын газдары менен булганышы, же дарыялардын химиялык калдыктар менен булганышы.

**Климаттын өзгөрүшү:** парник газдарын антропогендик чыгаруусу (мисалы, көмүр кычкыл газы, метан) глобалдык жылуулукка жана климаттын өзгөрүшүнө өбөлгө түзөт.

**Токойлорду кыюу:** айыл чарба, курулуш жана өнөр жай үчүн токойлорду жок кылуу биологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушуна жана көмүртек балансынын бузулушуна алып келет.

**Жердин деградациясы:** жерди айыл чарбасы же шаар куруу үчүн интенсивдүү пайдалануу жер кыртышынын эрозиясына алып келип, анын асылдуулугун төмөндөтөт.

**Биологиялык ар түрдүүлүктү жоготуу:** жашоо чөйрөсүн бузуу, аңчылык жана балык уулоо сыяктуу адам факторлору көптөгөн жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн жок болушуна алып келет.

**Экологиялык кырсыктардын кесепеттери:**

- оорулардын санынын көбөйүшү, адамдардын миграциясы, жашоо каражаттарынын жоголушу, жашоо сапатынын төмөндөшү.

- түрлөрдүн жок болушу, экосистемалардын бузулушу, биологиялык ресурстардын жоголушу.

- инфраструктуранын бузулушу, ресурстардын жоголушу, кырсыктан кийин калыбына келтирүүгө чоң чыгымдар.

Экоциддин объектиси болуп айлана - чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын жана коомдун экологиялык бакубаттуулугун коргоого багытталган коомдук мамилелер саналат. Бул экосистемаларды, адамдардын ден соолугун, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү жана башка жаратылыш компоненттеринин коргоо.

Экоциддин субъекти болуп айлана - чөйрөгө атайылап катастрофалык зыян келтирген жеке адам саналат. Маанилүү аспект болуп субъекттин акыл-эси соо жана иш-аракеттеринин мүнөзүн жана кесепеттерин түшүнүү жөндөмдүүлүгү болуп саналат.

Талдоо жүргүзүлгөн мезгилде бул категория боюнча бир дагы кылмыш иши каралган эмес.

 **Талданып жаткан категориядагы жазык иштерин кароодо судьялар тарабынан кетирилген кемчиликтер:**

1. КР КЖКнин 38-главасында каралган экологиялык кылмыштар жөнүндө кылмыш иштерин кароодо тиешелүү ченемдик укуктук актыларда камтылган айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылышты пайдалануу жаатында кандай талаптарды бузуу соттолуучунун күнөөсүнө кириптер кылынарын аныктоо зарыл, аларды өкүмдө конкреттүү ченемдерге (пункт, берененин бөлүгү, берене) шилтеме кылуу менен келтирүү керек.
2. Экологиялык кылмыштар жөнүндө иштерди кароодо соттор КР КЖКнин 60-беренесинин 3-бөлүгүн жетекчиликке алышы керек, ага ылайык бир кылмыш үчүн КР КЖКнин Өзгөчө бөлүгүнүн беренесинин (беренесинин бөлүгүнүн) санкциясында каралган бир гана негизги жаза дайындалышы мүмкүн. Жазанын негизги түрүнө ушул Кодексте каралган учурларда жана тартипте жазанын бир же бир нече кошумча түрлөрү кошулушу мүмкүн.

 Айрым судьялар ушул категориядагы кылмыш иштерин кароодо кошумча жаза колдонбостон айып пул салуу же эркиндигинен ажыратуу менен чектелишет. Бирок, алар экологиялык кылмыштарга байланыштуу кээ бир беренелердин санкцияларында атайын "...айып пул же белгилүү бир кызматтарды ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан **ажыратуу менен эркинен ажыратуу..."** деп көрсөтүлүп турганын эске алышпайт.

1. Соттор экологиялык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 3-майы 2013-жылдагы №224 " **Юридикалык жана жеке жактардын жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирген зыяны үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн таксаларын бекитүү жөнүндө**” токтомунун негизинде эсептелээрин эске алышы керек, анда:

- юридикалык жана жеке жактардын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн кайталангыс объекттерине (сейрек эндемикаларга жана корголуучу түрлөрүнө) зыян келтиргени үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн [**таксасы**](https://cbd.minjust.gov.kg/94337#%D1%801);

- юридикалык жана жеке жактардын дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу жана бузуу, шамалдан жыгылган жана бороон кулаткан жыгачтарды уруксатсыз алуу (уурдоо) менен келтирген зыяны үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн [**таксасы**](https://cbd.minjust.gov.kg/94337#%D1%802);

- юридикалык жана жеке жактардын өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттерине жана мумие камтыган минералдык сырьего келтирген зыяны үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн [**таксасы;**](https://cbd.minjust.gov.kg/94337#%D1%803)

- республиканын аймагында жыйноого уруксат берилген дары жана техникалык өсүмдүктөрдүн [**тизмеси**](https://cbd.minjust.gov.kg/94337#%D1%804) жана аларды юридикалык жана жеке жактардын камдоосуна лимиттер;

- Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык жана жеке жактардын жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерине келтирген зыяны үчүн айыптын өлчөмүн эсептөө үчүн [**такса**](https://cbd.minjust.gov.kg/94337#%D1%805)**;**

- Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык жана жеке жактардын балык запастарына жана суудагы биологиялык ресурстарга келтирген зыяны үчүн айыпты эсептөөнүн [**таксасы**](https://cbd.minjust.gov.kg/94337#%D1%806)**;**

- мамлекеттик токой фондунун жерлеринде юридикалык жана жеке жактардын уруксатсыз чөп чабуу, мал жаюу, бал челектерди жайгаштыруу менен келтирген зыяны үчүн айыпты эсептөөнүн [**таксасы**](https://cbd.minjust.gov.kg/94337#%D1%807) бекитилгенин эске алуулары зарыл.

Бул жалпылоо көрсөткөндөй, айрым соттор жогоруда белгиленген таксалардын негизинде келтирилген зыянды текшербей туруп, экологияга келтирген зыян жеке же чет өлкөлүк адамдар тарабынан келтирилгендиги боюнча чаташтырышаары байкалат.

1. Кыргыз Республикасынын КЖКнин 38-главасында каралган кылмыш жасагандыгы үчүн жазаны дайындоодо иштин башка жагдайлары менен катар жосундун коомдук коркунучтуулугунун мүнөзүн жана даражасын эске алуу керек, алар, анын ичинде келтирилген экологиялык зыяндын өлчөмү менен аныкталаарын эске алуу керек.

Кээ бир соттор келтирилген зыянды көрсөтпөстөн жана аны өндүрбөстөн айып пул жаза дайындашат. Башкача айтканда, өкүмдүн жүйөлөштүрүлгөн бөлүгүндө келтирилген зыян жөнүндө сөз болот, бирок резолюциялык бөлүгүндө зыяндын ордун толтуруу жөнүндө сөз болбойт.

1. Буюмдук далилдер жөнүндө маселени чечүүдө соттор КР ЖПКсин, жазык иштери боюнча буюмдук далилдерди эсепке алуу, сактоо, берүү, берүү, ташуу, жөнөтүү, жок кылуу, кайра иштетүү жана сатуу тартиби жөнүндө типтүү нускаманы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда жана жергиликтүү соттордо иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Нускаманы жетекчиликке алышы керек.
2. Судьялар атайын билим чөйрөсүнө кирген чарбалык жана башка иштин айлана-чөйрөгө тийгизген терс таасирлеринин факт жүзүндөгү жагдайларын белгилегендиктен, жүргүзүлгөн экспертиза боюнча суроолор пайда болгон учурда же конкреттүү жагдайларды тактоо үчүн алар атайын билимге ээ болгон айрым категориядагы адистерди күбө катары суракка ала алышаарын эске алуулары керек.
3. Жазык иштерин токтотууда соттор КР ЖПКнын 27-беренесинин 4-1-бөлүмүнүн жоболорун катуу жетекчиликке алууга тийиш, ага ылайык кылмыш тарабынан келтирилген материалдык зыяндын орду толтурулбаса, жазык куугунтугунун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендиги үчүн кылмыш иши токтотулууга жол берилбестигин эске алуулары зарыл.

**Тыянак**

 Көрсөтүлгөн категориядагы жазык иштерин кароого бирдей мамилени камсыз кылуу максатында экологиялык коопсуздукка жана жаратылыш чөйрөсүн коргоого каршы кылмыштар жөнүндө иштер боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Пленумунун токтомунун долбоорун даярдоо сунушталат.