**Костанайский государственный педагогический институт**

**Психолого-педагогический факультет**

**Кафедра психологии**

Назмутдинов Р.А., Каирова Б.К.

**Студент жастардың корруцияға қарсы позициясын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық аспектісі**

Оқу-әдістемелік құралы



**Костанай 2016**

**ӘОЖ 159.9: (075)**

**ҚБЖ88.4я 7**

**Н 17**

**Авторлары:**

**НазмутдиновРизабекАгзамович*,*** психолог.ғ.канд., доцент;

**КаироваБекбаянКусаиновна*,*** аға оқытушы;

**Пікір жазғандар:**

**Дубинин Сергей Николаевич,** психология ғ.д., профессорЗ.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті гуманитарлық ғылымдар кафедрасы

**ДемисеноваШнарСапаровна,** п.ғ.к.,аға оқытушы Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, психологиякафедрасы

**Назмутдинов Р.А., Каирова Б.К.**

Н-17. Студент жастардың корруцияға қарсы позициясын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық аспектісі: оқу-әдістемелік құралы / Р.А. Назмутдинов, Б.К. Каирова. – Қостанай: КМПИ, 2016. – 133 с.

**ISBN-978-601-7839-55-0**

Әдістемелік құралда жастардың моралдық-этикалық принциптері мен ішкі тұлғалық мәдениетін нығайтуға арналған теориялық-практикалық материалдар қарастырылған. Өскелең жас ұрпақтың коррупция (жемқорлық) сияқты әлеуметтік қауіпті құбылысқа қарсы тұрып, тәуелсіз еліміздің азаматтарының құқықтық құндылықтары мен мәдениетін байыту көзделген.

Әдістемелік құрал педагогикалық мамандықта оқитын студенттерге, соның ішінде «5В010300-Педагогика және психология», «5В050300-Психология», мамандықтарына және мектеп психологтарына, кураторларға, оқытушыларға, жастар тәрбиесімен айналысатын мамандарға арналған.

ӘОЖ 159.9: (075)

ҚБЖ88.4я 7

**ISBN-978-601-7839-55-0**

© Костанай мемлекеттік

Педагогикалық институты, 2016

**КІРІСПЕ**

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алағанан бері құқықтық-азаматтық мемлекет құру үстінде. Осы уақыттан бері еліміздің жеткен жетістіктері, алған асулары көп болғанымен өкінішке орай кейбір жағымсыз құбылыстардың да орын алып отырғаны тарихи шындық. Сондай келеңсіз құбылыстардың қатарына ересек адамдар мен жастар арасында қоғамға қауіпті әрекеттерге бару, адамзатқа қарсы қылмыстық әрекеттер жасау жыл сайын өсіп келеді. Осындай қылмыстардың қатарына сыбайластық жемқорлық мәселесін айтуға болады. Бұл келеңсіз әлеуметтік-құқықтық құбылыспен елімізде белсенді күрес жүргізіліп жатса да, оның тамырына балта шабу оңай емес екенін анық байқатып отыр.

Сыбайлас жемқорлықтың қылмыстық әрекет ретінде кең ауқымда таралуына себеп болып отырған - мемлекеттік қызметтегі азаматтар мен жастардың құқықтық мәдениеті мен патриоттық сезімдірінің төмендігі. Тұлғалардың құқықтық мәдениеті құқықтық әлеуметтену үрдісінде дамып қалыптасады. Құқықтық әлеуметтенудің маңызды механизмі тұлғалардың құқықтық санасының қалыптасуы болып табылады. Құқықтық сана стихиялы және мақсатқа бағыттала жүргізілген отбасылық тәрбие мен оқу-тәрбие жұмыстарының нәтижесінде қалыптасады. Қалыптасқан құқықтық сананы тұлғаның құқықтық мәдениетінен, яғни оның қоғамдық ортада бекітілген заңдылықтар мен құқықтық-әлеуметтік нормалар негізінде өз мінез-құлқын реттеу, нормаларды құрметтеу сезімдерінен көрінеді. Олай болса, құқықтық сана, құқықтық мәдениет құқықтық нормаларға, Конституцияға қатысты тұлғаның құрметтеу сезімі негізінде мінез-құлқын, әрекеттерін, көңіл-күйін бақылау және реттеу болып табылады.

Құқықтық сана-сезімдер, көңіл-күйлер отбасының, білім беру жүйесінің, әлеуметтік ортаның тікелей ықпалы негізінде қалыптасып, кейін тұлғаның белсенді қоғамға пайдалы еңбек әрекеттері негізінде байып, толығып отырады. Осыған байланысты орта мектептерде, жоғарғы оқу орындарында «Құқық негіздері» пәндері және оқу-тәрбие жұмысына құқықтық тәрбие іс-шаралары енгізіледі. Дегенмен, бұл іс-шаралардың беретін нәтижесі ойдағыдай болмағандықтан ҚР қаржы полициясының ақпараттық-аналитикалық департаментінің бастығы Олжас Бектенов ҚР Білім және Ғылым министрлігіне білім бері жүйесіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты қалыптастыру курсын енгізуді ұсынған. Қаржы полиция агенствасы сыбайлас жемқорлыққа байланысты туындайтын себептерді, жағдаяттардың бетін ашып, дер кезінде әрекеттер жасап, болдырмаудың барлық жолдарын қолданады. Осы агенство Қазақстанның студенттер Ассоциациясымен, жастар Конгрессімен бірлесіп сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірге күресу үшін меморандумға қол қойған. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресе отырып, осындай қылмысқа барған адамдарды жазаға тарту жағына баса назар аударады. О.Бектенов құқық бұзушылыққа жүйелі түрде қоғамның барлық сферасы бірігіп жұмыс істегенде ғана жеңуге болады деп есептейді. Гонконг, Сингапур және т.б. мемлекеттің тәжірибелерін қолдана отырып, сыбайлас жемқорлықты жеңу жолдарын алға тартады [1].

Бұл мәселемен күресте нәтижелі көмек беретін білім беру жүйесі деп есептейді көптеген ғалым крминогтар-психологтар. Олардың ойынша қазіргі кезде мектептерде тәрбие жұмысы өз міндетін толық атқармайды. Тәрбие теориясы мен практикасына қайта оралып, тарихтан белгілі А.С.Макаренконың, В.А.Сухомлинскийдің, Я.Корчактың тәжірибелерін тәрбие жұмыстарына енгізудің маңызы зор деп есептейді ғалымдар. Сонымен бірге, отбасы тәрбиесіне де үлкен көңіл бөлу қажет. Өйткені баланың құқықтық сананың қалыптасуына бірден бір ықпал ететін агенттер - ата-аналар. Құқықтық сана тұлғаның жас ерекшелігіне қарай сапалы өзгеріп, адамның өмір тәжірибесіне сәйкес толығып, байып отырады. Құқықтық сана-сезім құқықтық мағынадағы білімдер жүйесі, оны жағымды эмоционалды қабылдау және күнделікті өмірде қолдану негізінде қоғамдық ортадағы құқықтық нормалар мен құндылықтарды адекватты қабылдап, солардың негізінде мінез-құлқын реттейді, оларды сыйлайды және ешқашан бұзбауға тырысады. Сондықтан да қазіргі кезде құқықтық мәдениеті жоғары, білімді жастар тәрбиелеу және қалыптастыру кезек күттірмейтін мемлекеттік маңызды шаралардың қатарында тұр.  Жастардың құқықтық мәдениетін көтеру ісінде - ең алдымен құқықтық санасының қалыптасуы мен оған ықпал ететін қозғаушы күштердің рөлін анықтап, сол мәселелер төңірегінде маңызды іс-шараларды жүйелі ұйымдастыруға баса назар аудару қажет. Қоғамдық өмірдегі рухани бастауларды зерделеп, құқықтық мәдениетті қалыптастыруда салт-дәстүрдің тигізетін ықпалын, оның адами құндылықтарын, бағыт-бағдарын басшылыққа алу керек.

Құқықтық білімнің негізі мектепте салынады, сондықтанда құқықтық тәрбие тек жалаң сөз арқылы емес, баланың санасының қабылдау мүмкіндігіне байланысты әр түрлі үйірмелер, клубтар, оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарды негізінде іске асуы қажет. Ао ЖОО келген жастардың  құқықтьқмәдениетті кәсіптік-теориялық білімдерімен қатар әртүрлі ғылыми-жобалар, студенттің өзіндік жұмыстары, диспуттар, ғылыми конференциялар т.б. формаларды қолдана отырып жүргізудің маңызы зор.

Адамның жалпы мәдениеті мен оның құқықтық мәдениетінің арасында тығыз байланыс бар. Құқықтық мәдениет жалпы адамзаттың рухани мәдениет мазмұнына енеді, бірақ өзіндік ерекшеліктерін сақтайды. Сондықтан да құқықтық тәрбиені жалпы рухани-адамгершілік тәрбиесімен сабақтастықта жүргізілуін басшылыққа алынуы қажет.

1. ЖЕМҚОРЛЫҚ МӘСЕЛЕСІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕЛУІ

Жемқорлық мәселесі мемлекеттік маңызды мәселе болып табылады. Елімізде әлеуметтік-экономикалық реформаларды жүргізу барысында кездестіріп отырған қиыншылықтардың басты себебі - сыбайлас жемқорлық. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жолында үнемі жұмыс істеп, ахуалды жақсартып келеміз, дегенмен, кейбір азаматтардың табысты жасыру, қаржы мен мүлікті шетелге шығару, салық төлеуден жалтару арқылы көлеңкелі экономика жасап халықтық бюджетті ысырапқа салуда. Сөзден іске қөшетін уақыт жетті, сыбайлас жемқорлықпен ашық күресетін кез келді» -деді өзінің халыққа Жолдауында [2].

«Жемқорлық» үғымы ғылыми әдебиеттерде сыбайлас жемқорлық түсінігмен қатар қарастырылады. Профессор А.Н.Ағыбаев жемқорлық тек бір адамның пара алуымен жасалынатын қылмыс емес, қылмыстық кодекс бойынша параны алған адамда, оны берген адамда заң алдында жауап береді, өйткені екі адамның арасындағы ортақ қылмыстық мәмлеге келіп, мақсатты түрде жасалынатын қылмыс болып табылады. Сондықтанда сыбайлас жемқорлық деп аталып, әлеуметтік-құқылық құбылыс ретінде екі жақты мәнде қарастырылады. Біріншіден, мемлекеттік қызметтегі тұлғаның өз міндетінің ерекше мәртебесін заңсыз түрде бас пайдасы үшін «сататынын» білдірсе, екіншіден, - мүдделі тұлға лауазымды қызметтегі тұлғаға пара беру арқылы оны «сатып алғанын» білдіреді. Сол арқылы заңсыз түрде өзінің материалдық, тұлғалық қажеттілігін жүзеге асырады. Сыбайлас жемқорлықтың осы екі мәні бірі-бірімен өзара тығыз байланысты және осы екеуінің сыбайластық әрекетінің негізінде Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келетін қылмыстық әрекет ретінде жауапқа тартылады.

Ғылыми әдебиеттерде жемқорлық мәселесі «сыбайлас жемқорлық», «пара алу», «кәсіби қызметін пайдалану арқылы заңсыз пайда табу», «мемлекеттік қызмет бабын пайда көзі ету» т.б. қылмыстық әрекет ретінде анықталады.

«Жемқорлық» этимологиялық мағынасына қарай «corruptio» деген латын сөзінің «параға сатып алу», «пара беру» деген түсінік ретінде криминалистика ғылымының төл категориясына айналды. Рим құқығында «corrumpire» түсінігі «сындыру, бұзу, зақымдау, параға сатып алу» деген мағына беріп, құқыққа қарсы іс - әрекетті білдіреді.

Ғылыми әдебиеттерде: «Сыбайлас жемқорлық — (лат. тілінен аударғанда «соrruptio» — пара беріп сатып алу, құқық бұзу, құлдырау, заңға қайшы келу деген мағынаны білдіреді) мемлекеттік қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың сатқындығын, оларды пара беріп сатып алу, олар қолындағы кәсібіне сәйкес берілген билікті, қызмет бабын жеке басын байыту, өз мақсатына пайдалану» арқылы еліне сатқындық жасап, отандастарының жеке бас құқығын заңды мүдделерін бұзу арқылы қылмыстық әрекеттерге барады. Олай болса, сыбайлас жемқорлық — бұл кез-келген лауазымды тұлғаның өзіне және тағы басқаларға заңсыз жолмен пайда әкелу мақсатында жасаған қылмыстық әрекеті болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне жол беретін мемлекеттік қызметкерлер үш топқа бөлінеді:

- Лауазымды тұлғалар;

- Жауапты мемлекеттік қызмет орында отырған тұлғалар;

- Лауазымды тұлғаларды сатып алушы тұлғалар.

Лауазымды тұлғаға - мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, ҚР Қарулы Күштер жүйесінде, ішкі істер жүйесінде және әкімшілік-шаруашылық міндеттерді атқарушы тұлғалар кіреді.

|  |
| --- |
| Сыбайлас жемқорлық қылмыстық әрекет ретінде лауазымды адамға пара беру және оны алу (талап ету) болып табылады. Пара алу көбіне қолында билігі бар, шешім шығаруға өкілетті қызметкерлер айналысып отыр. Қазақстан Республикасы Прокуратурасының статистикасы бойынша тек өкімет огандарында отырған шенеуліктер ғана емес, сонымен қатар, кіші деңгейлі жетекші қызметте тұрған тұлғаларда осындай қылмыстық әрекеттерге баратыны анықтаған, мысалы білім беру жүйесіндегі мектеп директорлары мен мұғалімдері осындай қылмыстық әрекеттері бойынша 6 орында тұрғанын мәлімдеген. Олай болса, әркім өзінің қызметін табыс көзіне айналдыра алады деген сөз. Ондай мектеп, мұғалім өскелең ұрпаққа қандай тәрбие береді. Оны көріп өскен бала, олда ертең өзінің қызметін пайдаланып, ар-ожданын сатпасына кім кепілдік бере алады. Ал ондай қылмыстық әрекетке бара алмаған азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды мүдделеріне қысымшылық жасалынады. Сондықтан пара берудің, пара алудың түпкі себептерін анықтап, қоғам болып белсенділік таныту, онымен күресу қажет. Сондықтан да пара беру де, пара алу да қылмыс ретінде әшкереленіп, жастардың қоғамдық-құқықтық санасын қалыптастыру арқылы жүзеге асыру қажеттігі бүгінгі күні кезек күттірмейтін мәселеге [3].  Сыбайлас жемқорлық мәселесін зерттеген ғалымдардың бірі Б.А.Амрекулов қызмет бабын асыра сілтеу, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, сеніп тапсырылған мемлекеттік мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, пара берушінің пайдасына орай жалған қорытыңды шығару, тендер мәселесін көп пара төлегеннің пайдасына шешу, сот шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау т. б. түрлерін қарастырған. Құрамы жағынан күрделі, көптеген қылмыстық әрекеттерді біріктіретін жемқорлық мәселесі қазіргі кезде жастардың қоғамдық-құқықтық сананың бұзылуына әкеліп отыр. Автордың пікірінше сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жою, құқықтық мәдениетті көтеру қажет. Әр бір азамат өздерінің құқықтарын қорғай білу және құқыққа қарсы жасалған іс-әрекет жағдайда қайдан көмек алу жолдарын нақты білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күресу әрбір азаматтың отанына деген сүйіспеншілігін, оның болашағына деген жауапкершілігін байқатады [4, 126].  Сыбайлас жемқорлық қылмысының көбеюі қоғамның моральдық-саяси дамуына кедергі келтіріп, әлеуметтік-психологиялық қайшылықтарды тудырады, жүргізіліп жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік жаңару үрдістеріне негативтік көзқарастардың пайда болуына негіз береді.  Сондықтан Қазақстан Республикасында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу туралы» 1998 ж. 2 шілдеде (өзгертулермен және толықтырулармен 1999 ж. шілдеде, 2000 ж. 28 сәуірде, 2001 ж. 9 тамызда) заң қабылданған [5].  Бұл заңның мақсаты – Қазақстанның азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қоғамдық мүдделерін қанағаттандыру, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылыққа жол бермеу, оны тоқтату және алдын алу арқылы мемлекеттік органдардың, лауазымды тұлғалардың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету.  Негізінен сыбайлас жемқорлықтың кең ауқымды өршуін көптеген ғалымдар (А.И. Долгова, К.Е. Игошев, Н.Ф. Кузнецова, С.Я. Лебедев, А.Н.Ағыбаев, М.Б.Құбайбергенов, Р.Вагапов т.б.) рухани-адамгершілік құндылықтардың бағасыздануы нәтижесінде бой көтере бастағанын алға тартады. Соған байланысты авторлар кейбір мемлекеттік қызметкерлердің құқық бұзушылық, сыбайлас жемқорлықпен айналысуының негізгі себептерін атап көрсеткен:  1.Мемлекеттік қызметкелердің құқықтық мәдениетінің төмендігі;  2. Мемлекеттік қызметке мамандарды таңдауға, іріктеуге немқұрайлық таныту, таныстық, тамырлық, туыстыққа жол берілуі;  3.Құқық бұзушылыққа жол беру, қызметтік тәртіп қатаң сақталмау;  4.Кейбір мемлекеттік қызметкерлердің мемлекет мүддесінен гөрі өзінің жеке мүддесін жоғары қоюы;  5.Кейбір мемлекеттік органдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң талаптарын қатаң қадағаламау, орын алған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шара қолданбау;  6. Қызмет бабы шапшаң өсетін басшылардың азаматтық позициясы, патриоттық жауапкершілігінің төмендігі;  7.Мемлекеттік қызметтегілердің интеллектуалдық деңгейі мен азаматтық позициясының төмендігі [6]. |

 Сыбайлас жемқорлық қылмыстық әрекет ретінде әлеуметтік-экономикалық жағынан ғана емес, сонымен қатар мемлекетің абыройы, мәртебесі  үшін, өскелең ұрпаққа тигізер теріс ықпалымен де өте қауіпті. Сыбайлас жемқорлыққа қылмыстық әрекет ретінде криминалист ғалымдар төмендегідей бірнеше анықтамалар берген мысалы Н.Ф. Кузнецова «сыбайлас жемқорлық - әлеуметтік көлеңкелі құбылыс деп көрсетіп, оның бір тұлғаны екінші бір тұлғаның сатып алуы» деген анықтама берген [7]. Профессор А.И. Долгова осы пікірді қолдай отырып, «сыбайлас жемқорлық мемлекеттік немесе басқада әлеуметтік статусы бар қызметкерлердің жеке басының пайдасы үшін ресми қызметтік мүмкіндіктері мен беделдерін сату немесе сол үшін сатылу» деп атап көрсеткен [8]. С.Я. Лебедев корупцияны шенеуніктердің өз қызмет бабын жеке пайдасы үшін қолдануға негізделген басқару аппаратының іріп – шіруі деген анықтама береді. Бұл жағдайда «cor» (дене) сөзін негізге алып корупция деген сөзге латын тілінен сөзбе сөз аударғанда дененің іруі, іріп – шіру процесі деген мағынаны береді [9]. Осы мәселені түбегейлі зерттеп жүрген профессор В.В. Волженкин «сыбайлас жемқорлық дегеніміз – әлеуметтік құбылыс болып табылатын, биліктің іріп – шіруі, мемлекттік қызметті атқаруға өкілетті адамдардың өз қызмет бабын, қызмет статусы мен беделін жеке басының баюы мақсатында немесе топтық мүдде үшін пайдалануы» деп анықтама берді [10].

Сонымен, сыбайлас жемқорлық қылмыстық әрекет ретінде өзінің қызметін пайдаланып заңсыз өзіне тәуелді адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін өрескел бұзып, еліміздің Конституциясына қарама-қарсы әрекет ететін тұлғалардың қылмыстық іс-әрекеттері.

|  |
| --- |
| Жоғарыда келтірілген себептерді талдай отырып, сыбайлас жемқорлықтан құтылудың жолы азаматтардың құқықтық сауатсыздығын жойып, азаматтық-патриоттық сезімді көтеру қажеттігі туындайды. Әрбір адам өзінің құқықтарын білсе, өздеріне қарсы қандай да бір құқық бұзушылық әрекет жасалған жағдайда тойтарыс бере алатындай құқықтық мәдениеті болса құқық бұзушылық мәселесі шешілер еді.  Сыбайлас жемқорлықпен басқа мемлекеттерде күресуде және олардың жақсы нәтижелері үлгі ретінде сыбайлас жемқорлықпен күресуде қолға алынуда. Ондай елдердің қатарына Дания, Финляндия, Швеция, Канада, Норвегия, Швейцария, Австралия, Сингапур, Люксенбург, Ирландия, Германия, Ұлыбритания, Израиль, АҚШ, Австрия, Исландия, Жапонияны жатқызуға болады. Мысалы Сингапур мен Гонгконгте қылмытың алдын алу принципі бойынша әрекет етеді және ыбайлас жемқорлық бойынша айыпталушыға кінәсідік презумциясының принципі қолданылмайды, ол өзінің кіріс көздерін түсіндіруге міндетті. Германия мен Францияда сыбайлас жемқорлықпен ұсталғандар 6 жылдан 10 жылға дейін сотталады немесе пара сомасынан екі есе көп айыппұл төлейді. Америкада осындай қылмысы үшін жазалау мерзімі 5 -жыл бас бостандығынан айырса, Жапонияда жеті жыл. Ең қатал жаза қазіргі Қытай елінде қолданылады. Экономикалық қылмыс жасағаны үшін «ату» немесе «өмірлік сотталу» жазасы қолданылады. Осы елде осындай қатал жазаға байланысты сыбайлас жемқорлық бірден төмендеп, мемлекеттік қызметтегі азаматтар адал еңбек етуге көшкен. Оңтүстік Кореяда сыбайлас жемқорлық туралы ақпарат берген адамға анықталған сомадан пайыздық сыйақы төленеді, ал пайда тапқысы келген шенеулік және оның туған-туыстары мәңгілікке мемлекеттік қызметке жіберілмейді екен. Францияда параны алғаны, ұсынғаны үшін бірдей жазаланады, екеуіне де 10 жылға түрмеге қамалынады және 1 млн. франк көлемінде айыппұл төлейді. Лауазымдық тұлғаларға лауазымнан босағаннан кейін 5 жылға дейін жинаған капиталымен жұмыс істей алмайды. Әділетті шешім, қатал тәртіп, бірақ бәріне бірдей. Бұдан шығатын түйін: «Қызметін сыйлау, елінің абыройын сыйлау, жастарға дұрыс тәлім-тәрбие беру» көзделеді [11].  Бұл жерден Б. Момышұлы  айтқандай  «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды» деп мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатында тек тәртіп болып, оны ешкім ешқандайда жағдайда бұзбаса жемқорлық мәселесін қатаң тәртіп енгізу арқылы жеңуге болады. Сонда ғана елімзідегі азаматтардың құқықтық мәдениеті мен азаматтық-патриоттық сезімдері жоғары болар еді [12].  Көптеген зерттеушілердің пікірінше, пайдакүнемдік қылмыстарға нашар отбасында материалдық таршылық көрген азаматтар барады деп есептейді. Өйткені олар бала кезінен сезінген жоқшылықты жылдам оңай ақша тауып, өзін «бай», «ауқатты» адамдар қатарына қосқысы келеді. |

  Дегенмен, кейбір криминалист-ғалымдар А.И. Долгова, С.Я. Лебедев, Н.Ф. Кузнецова, К.Е. Игошев зерттеулері бойынша, сыбайлас жемқорлық әрекеттерге баратын адамдардың көбі әлеуметтік жайлы, материалдық қамтамасыз етілген отбасынан шыққан адамдар екені анықталған. Бұдан отбасындағы тәлім-тәрбие жұмысы жолға қойылмағандығы, құқық бұзуға бейім криминогендік мінез-құлықты қалыптастыруға басқа да әлеуметтік жағдайлардың жол бергенін көрсетеді.

Қазіргі кезде көптеген адамдар сыбайлас жемқорлықтың құрбандығына айналып отыр, олар күнделікті жұмыс жасап отырған орнынан айырылып қалмас үшін басшыларына сыйақы төлеу, пара беру т.б . әрекеттерге барады. Сөйтіп, жемқорлықтың өршіп дамуына ықпал етеді. Кейбіреулер беретін ақшасы болмаса, банктен кредит алып беріп, соңынан төлей алмай зардабын өзі шегеді. Бұл туралы атақты ресей гуманист педагогы А.С. Макаренконың «адамның жаман мінезі басқаларға тікенектей қадалып жаралса, оның өзін де шөңге кіріп кеткендей сыздатып, қинайды» - деген болатын.

Қоғамдық ортадағы құқықтық нормалар мен құндылықтар негізінде реттелетін мінез-құлық – тұлғаның құқықтық мәдениетін анықтайды. Керісінше құқықтық нормаларға қайшы келетін мінез-құлық көріністеріндевиантты, құқық бұзушы, делинквентті, қылмыстық мінез-құлықты тұлға деп қарастырылады.

Г.Г. Шиханцовтың пікірінше нормадан ауытқушы, құқық бұзуға бейім мінез-құлықтың түп-тамырында жайсыз отбасы, мәдениеті төмен ата-аналар, отбасындағы дау-жанжалдар мен келіспеушіліктер жатыр, сондай ортадан теріс тәжірибе алып өскен жастар қылмыстық әрекеттерге кейде ойланбай барса, ал кейде жоспарлап, мақсат қойып жасайды [13, б.116].

Криминология ғылымында қылмыс жасаған адамды өз ақыл-ойын, іс-әрекетін ойластырып басшылыққа алатын саналы адам деп қарастырады. Ал «саналы» ақыл-есі дұрыс адам қылмысты ұғынып, еркімен жасаса, ол өз әрекетінің қисынсыз, ақылға қонбайтын және сол үшін бас бостандығынан айырылып, қамауға алынатынын біле тұра қылмыстық әрекетке барса, оны қалай атауға болады.

Заң психологиясы оқулығының авторларының бірі В.Л.Васильев отбасында ата-ананың, кейбір ересектердің бала тәрбиесіне немқұрайлы қарауы, олардың көзінше жасаған құқық бұзушылық мінез-құлқын мақтан етіп айтып, оны ерлік жасағандай баяндайды. Мұндай теріс мінез-құлықты естіген (бірнеше рет естіген) бала болашақта соларға ұқсап, заңсыз пайда түсіру, оны мақтан ету, сол арқылы өзінің экономикалық, әлеуметтік-психологиялық беделін көтеруге тырысады. Бұл  сезімдер адамның санасынан тыс бейсана деңгейінде сақталып, болашақта жүзеге асырылады [14]. Сонымен қатар, балалардың санасына теріс ықпал ететін, қылмыстық мінез-құлықты насихаттайтын бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады. Қазіргі күнде жасалынып жатқан зорлық-зомбылық, экономикалық қылмыстардың көбі теледидар, интернеттен көрсетілетін ақпараттардан, фильмдердің ықпалымен қылмыстық әрекеттерге баратыны анықталған. Оны 2003 жылы Павлодар қаласында мектеп оқушыларының жазықсыз адамды пышақтап өлтіру фактісіне Ресейдің «Бригада» сериалы әсер еткенін жасөспірімдердің өздері мойындаған. Ғалымдарының зерттеулеріне қарағанда, сотталғандардың 63 пайызы телекейіпкерлерге еліктеп заң бұзса, 22 пайызы қылмыс жасау тәсілдерін үйренген. Сол сияқты, арам пиғылды кейбіреулер балалар суицидін дамыту мақсатында өзін-өзі өлтіруге итермелейтін, оны қалайша жүзеге асыруға болатындығын насихаттайтын ақпараттық сайттар ашып, өздерінің әлеуметтік-психологиялық мәселелерін шеше алмай жүрген жастарға оңай жол көрсетіп отырған [15].

Қазіргі кезде заңсыз ақша табу, материалдық қамтамасыз етілген өмір туралы фильмдер жастардың арасында қызығушылыққа ие. Кейбіреулері жаңалықтарда жемқорлығы үшін жауапқа тартылып жатқан шенеуліктер туралы теріс ойда емес, қайта ол бір жақсы әрекет еткендей баға беріп жататындары болады. Бұдан кейбір жастардың құқық бұзушы мінез-құлыққа қарсылық танытпайтынын, сәті түссе өзі де сондай әрекеттерге баруы мүмкін деп болжауға болады. Г.Г.Шиханцовтың зерттеулері бойынша көптеген жеткіншектердің қылмыстық әрекеттерді пайда көзі ретінде қарап, өздеріне сыбайлас жемқорлыққа барған қылмыскерлердің әрекетін «ерлік» деп бағалайтындығын анықтаған [16, б. 183].

Сонымен, жоғарыда келтірілген талдауларды түйіндей келе сыбайлас жемқорлыққа мынадай қорытынды жасауға болады:

— сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-құқықтық-психологиялық құбылыс ретінде ғылыми жағынан зерттелуде;

— кейбір тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа саналы түрде барып, сол арқылы тек материалдық жағын ғана емес, сонымен қатар өзінің әлеуметтік-психологиялық мәнін көтеруді көздейді;

— сыбайлас жемқорлық ұғымы жастарға құқықтық тәрбие беру мен құқықтық мәдениетін қалыптастыруға кедергі келтіретін жағымсыз құбылыс.

Қазіргі экономикалық дағдарыс кезінде сыбайлас жемқорлық мәселесі жастар тәрбиесі үшін қауіпті құбылыс болып отыр. Жастар күнделікті өмірде оның теріс ықпалдарымен кездесуде (теледидар жаңалықтарынан, арнайы құқық және заң мәселесіне арналған ақпараттардан, оқу-тәрбие орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіліп жатқан іс-шаралардан, тұрғылықты жердегі өкілетті органдардың қызметкерлерінің қылмыстық әрекеттері т.б.).

Өмір практикасы көрсеткендей кейбір жастардың құқық бұзуға бейім мінез-құлқына себеп болып отырған осындай жағымсыз ықпалдар. Оны көрген кейбір жастар дайын тәжірибе ретінде қолданса, ал басқалары өзін ондай әрекеттерден аулақ ұстап, өзін-өзі тәрбиелеп, дүниетанымын байытып, өзінің болашағына жауапкершілікпен қарайды. Яғни, рухани жағынан жоғары алғыр адамдар оны жаңа өмірге «секіріс» факторы ретінде қабылдап, өзін шығармашылық дамытуға, жақсы әрекеттерге итермелеуші «жағдай» деп қабылдаса, тек надан адамдар ғана оны қылмысқа «себеп» деп теріс жолға түседі екен.

2 ЖАСТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК- ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛДАРЫ

Қазіргі  таңда құқық бұзушылық  әрекеттердің, соның  ішінде жастардың арасындағы  қылмыстық әрекеттердің көбеюі, оның алдын-алу шараларын қолдануды талап етеді. Осыған байланысты өскелең ұрпақтың тұлғасына тән құқықтық-адамгершілік санасын қалыптастырудың маңызы зор. Жастар өздерінің психикалық даму деңгейі бойынша тұрақсыздығы, бұрмалануға оңай түсуімен ерекшеленеді. Криминогендік белсенділер өздерінің қатарына осындай буыны қатпаған жастарды тарту арқылы, олардың санасын бұрмалайды, құндылықтар бағдары мен қажеттіліктер жүйесіне, қызығушылығы мен дүниетанымына кері ықпал етіп теріс сипатқа әкеледі. Бұл олардың құқық, заң категорияларына деген қарсылықтарын тудырып, дұрыс жолдан тайып, қылмыс жасауының бірден-бір себебіне айналады. Осыған орай, жастардың құқықтық санасының бұзылуына жол бермеу, олардың әлеуметтік-құқықтық нормалар мен құндылықтарды игерту мақсатында оқу-тәрбие жұмыстарына ерекше мән беру керек.

Адамзат қоғамында тұлғалардың қатынастарын реттеп, құқықтарын қорғау заңды түрде жазылған және жазылмаған нормалар арқылы жүзеге асады. Сол нормалардың ішінде (әлеуметтік, адамгершілік, рухани, моралдық, діни) құқықтық норма үнемі жаңарып, дамып отырады, сонымен қатар, азаматтардың қатынастары мен мінез-құлықтарын реттеуде басқаларына қарағанда жүйелі, әрі қатаң.

Құқықтық норманың басты қызметі – әділеттілік орнату. Аристотель құқықты саяси шындық, әділеттік десе, атақты француз педагогы Ж.Ж. Руссо құқықты қоғамдық билік деп түсіндірді. Құқық азаматтардың қоғамдық ортадағы бостандығын қамтамасыз етеді, мінез-құлқына, іс- әрекетіне, тәртібіне, сана сезіміне жан-жақты әсер етеді, мүдде-мақсаттарының іске асуына әділ жағдай жасайды, әр түрлі қылмыстық ниеттегі адамдардың теріс әрекеттерінен қорғайды, қамқорлық жасайды [18].

Адамдардың жекелік, топтық және ресми қарым-қатынастарын реттеп, қоғамның саяси-экономикалық, мәдени-әлеуметтік дамуына негіз беретін құрал. Сонымен қатар, құқық қоғамдағы заңдылықты, тәртіпті бақылап, мемлекеттің ішкі-сыртқы қатынастарын қамтамасыз ететін негізгі құрал.

Құқықтық нормаларды тұлға құқықтық әлеуметтену үрдісінде қабылдайды және ол жалпы әлеуметтену үрдісінің құрамдас бөлігі болып табылады. Құқықтық әлеуметтену процессінде әрбір тұлға өзі өмір сүретін қоғамның құқықтық нормаларын игереді және оны өз мінез-құлқын реттеуде ұстанады. Құқықтық әлеуметтену интериоризация, идентификация, игеру, еліктеу механизмдері арқылы жүзеге асады.

Баланың дүниеге келген күннен басталатын әлеуметтену үрдісін қамтамасыз ететін механизм персонификация және идентификация. Бала сәби кезінен бастап ата-анасының өмір тәжірибесін көріп өседі, есейе келе сол көргендерін қайталай отырып әлеуметтік мінез құлық нормаларын қабылдайды. Л.С.Выготский психологияға енгізген «интериоризация» механизмі арқылы әлеуметтену процесінде өзіне қажеттінің бәрін «сырттан ішке енгізу» арқылы әлеуметтік-психологиялық қасиеттерге ие болады. Яғни құқықтық нормалар туралы түсініктерді, білімді, ережелер мен үлгілерді «сырттан ішке енгізу» арқылы құқықтық санасын қалыптастырады. Бала кезінен құқықтық санасы қалыптасқан адам құқықтық нормаларды құрметтейді, өзінің мінез-құлқын әрқащанда соған лайықтап басқарады. А.Н.Леонтьевтің ойынша «игеру» және «өз құндылығына айналдыру» ұғымдары арқылы адам дүниеге келген күннен бастап, айнала қоршаған ортасындағы құндылықтарды, нормаларды игереді және оны өзінің игілігіне айналдырады. Игерілген білім, тәжірибе, құқықтық нормалар оның құндылығына өтіп, болашақта өз әрекеттерін реттеуде белсенді пайдаланады. «Еліктеу»механизмі баланың өзіне ұнаған адамның мінез құлық үлгілерін қайталау арқылы өзінің мінез-құлқын әлеумет ортада реттейді. Еліктеудің оң және теріс жақтары болады. Қай жағын ұстану тұлғаның сана-сезіміне, жауапкершілігіне, тәлім-тәрбиесіне тығыз байланысты[19].

Құқықтық сананың бұзылуына көп жағдайда жайсыз әлеуметтік-психологиялық орта болып табылады. Ондай ортаға арақпен немесе есірткімен адами жолдан тайған отбасы, қылмыс жасап жазасын өтеп жатқан ата-ананың тәрбиесі, толық емес (не анасы, не әкесі) тәрбиесіз отбасы, сырттай жақсы көрінгенімен отбасында баланың құқығын бұзатын отбасылар, сонымен қатар, В.Л.Васильев өз зерттеулерінде әлеуметтік жағдайы жайлы, материалдық қамтамасыз етілген отбасынан шыққан адамдардың құқықтық мәдениетінің төмендігін анықтаған [20].

Тұлғаның құқықтық мәдениеті оның құқықтық санасымен тығыз байланысты. Құқықтық сананың қалыптасуы өзара байланысты үш компоненттен тұрады: танымдық, бағалаушылық, реттеушілік. Танымдық құқықтық мағынадағы тұлғаның білімі мен біліктілігі; *бағалаушылық* - құқықтық нормаларға деген эмоциялық қатынасы, ұнайды, ұнамайды деген баға беруі және соған байланысты құқықтық нормаларды ұстануы немесе бұзуымен айқындалады, ал *реттеушілік* - мінез-құлықты құқықтық нормалар негізінде реттеуге деген ниетпен анықталады. Құқықтық сана - дегеніміз, тұлғалардың құқықтық нормаларға деген көзқарасын, түсініктері мен сезімдердерін, мақұлдауын, жақтырмауын немесе құрметтеуін мінез-құлық арқылы көрінетін күрделі әлеуметтік-психологиялық жиынтық. Құқықтық сананың мәні оның бағалаушылық сипатында. Құқықтық сана әлеуметтік қатынастарды реттей, бақылай отырып, қоғамдық сананың басқа нысандарымен өзара әрекет етеді. Мысалы, меншіктің экономикалық санамен қатынастары, тұрмыс жағдайының адамгершілік санамен  қатынастары, ізгілік пен зұлымдық тұрғысынан т.б. Құқықтық сана өзінің сабақтастығымен, мәдени-тарихи  мазмұнымен күшті. Құқық туралы көзқарастар, түсініктер, идеялар мен теориялар ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Құқықтың мәдени-тарихи дамуы, реттеу әдістері мен жауапкершілік түрлері туралы түсініктер жастардың құқықтық санасының терең, жан-жақты дамуына ықпал етеді.

Құқықтық сана - көп қырлы феномен. Оның жеке адам мен қоғамның рухани үйлесімді дамуына негіз береді. Әрбір азамат құқықтық нормаларды және заңды қылмыстық жазадан қорықаннан емес, Конституцияны құрметтеу сезімімен өз мінез-құлқын реттеп бақылауға негізделген болуы керек.

Құқықтық сана - тұлғаға өз әрекеттерінің заңдылығын, әділдігін өзіндік бағалауына мүмкіндік береді. Өзінің ниетіне, мотивтері мен қылықтарына, әрекеттеріне сын көзбен қарап, дер кезінде бағалай білуі, мінез-құлқын реттеуі, құқық бұзушылықтың алдын алуы мүмкіндіктерін айқындайды. Өзін-өзі бағалау, өзінің заңды әрекеттеріне қанағаттану немесе істелген істері үшін ұялу, өкіну сезімінен көрініс береді. Адам ар-ожданының көрінісі ретінде ұялу, опық жеу оның мінез-құлқындағы құқықтық ауытқуды тежеуге мүмкіндік береді. Тұлғаның құқықтық санасы өзін-өзі бағалау дағдысына, құқықтық өзін-өзі тәрбиелеуіне негіз береді [21].

Құқықтық сана - тұлғалардың әлеуметтік белсенділігін реттеуде қолданылатын құқық нормалар, заңдылықтар мен құндылықтар түсініктер мен көзқарастар жиынтығынан тұрады. Құқықтық сана тұлғаның жалпы мәдениетімен тығыз байланысты. Құқықтық санаға негізделген мінез құлық дегеніміз – тұлға өзінің қоғамға пайдалы іс-әрекеттерін құқық нормалар талабына сәйкес орындау, заңда белгіленген мүмкіндіктерін пайдалану, өзіне жасалған заңсыз әрекеттерден қорғану жатады. Құқықтық сананың белгілері:

– Құқықты танып білуге тырысу;

– Құқықтық нормалар бекітілген актілерді түсіну;

– Құқықты құрметтеу;

– Құқықтың дұрыстығына және әділдігіне сену;

– Құқықтық нормаларды сақтауға дағдылану;

–Құқықтың талаптарын бұлжытпай орындау.

Құқықтық сана қалыптасуының негізгі факторы болып қоғамдық ортада ҚР Конституциямен бектілген құқықтық нормалар мен ережелер, жатады. Олардың атқаратын негізгі функциялары:

* тұлғалардың әлеуметтік-құқықтық қатынастарын реттеу;

– халықтың құқықтық білімін арттыру;

– құқықтық мәдениетті дамыта отырып, әлеуметтік теңдікті сақтау;

– қоғамдағы қатынастарды реттеу,

– құқықтық жауапкершілікті түсіндіру.

Қалыптасқан құқықтық сана-сезім тұлғаға қоғамдағы қатынастарды дұрыс түсініп, өзінің мінез-құлқын, әлеуметтік әрекеттерін реттеп, басқарып отыруға негіз береді. Ол тұлғаның әлеуметтік өзін жүзеге асыруға, міндеттерін еркін орындауға, болашағын дұрыс болжауға маңызды әсер етеді. Құқықтық сана-сезім арқылы тұлға қоғамдағы нормативтік актілер мен құбылыстардың, қатынастардың маңызын бейнелейді және қолдану аясын анықтайды [22].

Сонымен, құқықтық сана-сезім қоғамдағы құқықтық нормалар дамыту үшін, заңдылықты, тәртіпті қатаң сақтау үшін маңызы рөл атқарады. Олай болса, қоғам мүшелерінің құқықтық сана-сезімі сол қоғамдағы заңдылықтар мен құқықтық тәртіпті жүзеге асыруға негіз береді.

Құқықтық тәрбие- азаматтарда құқықтық сананың қалыптасуын, яғни жеке құқықтар мен бостандықтарды қолдау мен ұғынуды, мемлекеттің ішкі заңдары мен құқықтық нормаларды қабылдауы мен ұстану негізінде қамтамасыз етіледі. Ол тұлғаның құқықтық санасының қалыптасуын, құқықтық мәдениеті мен құқықтық тәрбиесінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге міндеттелген. Құқықтық тәрбие азаматтылықты қалыптастырудағы өзекті бағыттардың бірі болып табылады. Адамның құқықтық тәрбиелілігі құқықтық нормалар мен құндылықтарды игеру арқылы қоғам алдындағы адамның жауапкершілігін мойындау, бұлжытпай орындаудан тұрады.

Құқықтық тәрбие ел Конституциясына және мемлекеттік рәміздерді, заңдарды құрметтеуден, демократизмді ұстанудан және жоғары азаматтылық белсенділіктен тұрады.

Құқықтық тәрбиелілік тек жеке құқықтар мен бостандықтарды тану мен сақтауға деген ұмтылыстан ғана емес, сонымен қатар, қоғамның өзге мүшелерінің құқықтары мен міндеттеріне құрметтен де көрінеді. Бұл үшін тұлға сол мемлекет азаматтарының фундаменталды құқықтары мен бостандықтарын нақты білуі және ол елдің заңнамалық негіздерімен таныс болуы тиіс. Балаға бұл қасиет пен таным-түсінік ерте жастан бастап ата-ананың тәрбиесімен, үлгі-өнегесі, мектептегі оқу-тәрбие жұмыстары арқылы қалыптасып, заңға қатысты сыйластық сезімі пайда болады, соның нәтижесінде баланың санасында заң талаптарын мүлтіксіз орындау қажеттілігі туралы түсінік өмірінің негізіне айналады.

Құқықтық тәрбиеге сол мемлекетте қабылданған негізгі құқықтық нормаларымен танысудан басталады. Құқықтық нормалар азаматтардың мінез-құлық, іс-әрекеттеріне заңды шектеу қойып қана қоймай, сонымен қатар оның әлеуметтік әділдік негізінде орнығып, осы әділдікті сақтауды қаматамасыз етуге бағытталған іс-әрекеттер мен мінез-құлықтан тұрады. Бұл фактіде құқықтық және адамгершілік мәдениеттің бөлінбес байланысы жатқандығын түсінген кезде ғана адам оны сыйлайды және орындайды. ХІХ ғасырдағы көрнекті орыс заңгері және қоғам қайраткері А.Ф. Кони былай деп жазған: «Құқық және адамгершілік бір-біріне қарама-қарсы және жат ұғымдар емес. Екеуінің кайнар көзі ортақ, олардың шынайылық айырмасы басты түрде адамгершіліктің еркін орындалуымен құқықтың мәдениеттілікте. Осыдан құқықтық көзқарастардың адамгершілік идеалдармен байланысы шығады. Осы екі ұғым адамзаттың санасында неғұрлым бір-біріне жақын болса, соғұрлым қоғам саналы деңгейде дами түседі» [23]

Құқықтық мәдениет адамгершілік, еңбек тәрбиелерімен тығыз байланыста бола отырып, жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлға қалыптастыруда шешуші рөлге ие болады. Бұл бірліктің тиімді жүзеге асуы тек жанұяның, мектепке дейінгі мекемелердің, мектептің және басқа да әлеуметтік ұйымдардың, сонымен қатар БАҚ-ң келісілген күш салысуы жағдайда ғана мүмкін болады.

Құқықтық мәдениетке қарама-қарсы бағыт – құқықтық нигилизм.  
Нигилизм (лат. nihil – ештеңе) – қоғамда қалыптасқан мәдени құндылықтар мен мұраларды, діни, моральдық нормалар мен түсініктерді қайта қарауды, жоққа шығаруды білдіретін ұғым [24]. Ол ХІХ ғасырда Европада солшыл-радикалды бағыттағы философтар Ф.Г.Якоби, П.Ж.Прудон еңбектерінде жарық көрді. Адам мәселесі, оның ішінде шығу тегі, мәні, табиғаттағы орны және қоғамдық өмірдегі рөлі т.б. мәселелерді фундаменталдық философиялық талдаудың бір бағыты болып табылады.   
Нигилизм әлеуметтік құбылыс, және оның өзіне тән белгілі бағыттары бар: субъективизм, волюнтаризм, консерватизм, үстемділік, асыра сілтеу т.б.

Бұл бағыттар қоғамның, адамдардың өміріне көптеген зияндар келтіруде: рухани, моральдық, инабаттылық, адамгершілік қасиеттерді жоюда, еңбексіз баюды, ар-ұятты, әдет-ғұрыпты, салт-дәстүрді ұстанбауды насихаттайды.

Осы бағыттардың кейбір өкілдері мемлекеттің ең жоғары басқару аппаратына кіріп кетіп, мемлекетті басқару органдарының іс-әрекетіне теріс ықпалдарын тигізуге тырысуда.

Құқықтық нигилизмнің көріну түрлері:

1. Қоғамдағы құқықтық нормалардың талаптарын қасақана орындамау.

Құқық бұзушылық, құқыққа қарсы теріс мінез-құлық, қоғамға, ұжымдарға, адамдарға моральдық, материалдық зиян келтіру, адамдардың өміріне қауіп төндіру т.б.;

1. Азаматтардың жалпыға ортақ заңды нұсқауларды орындамай, өздерінің ойдан шығарған нормасымен жүріп қоғамдағы азаматтық, әкімшілік тәртіпті бұзу;
2. Заңды нормативтік актілердің арасындағы қайшылықтар. Кейде заңға тәуелді нормалар заңнан жоғары болып кетуі. Бұл нигилистік асыра сілтеу…;
3. Заңдылықты субъективтік, прагматикалық саясатпен ауыстыруға тырысу. Бұл қоғамның объективті дамуына зиян келтіреді;
4. Қоғамда адамдардың бостандығы, құқықтары, теңдігі толық қамтамасыз етілмесе, онда саяси нигилизмнің негізіне айналып көп зиян келтіруі, соғысқа апаруы мүмкін. Мысалы, Россиядағы чечен халқына қарсы соғыс;
5. Әртүрлі теориялардың арасындағы қайшылықтар, күрестер. Мысалы,

социалистік, коммунистік және буржуазиялық идеологияның күресі, 50 жыл атом қаруын себепсіз дамытып дүние жүзіндегі халыққа қауіп төндірілді [25].

Сонымен құқықтық нигилизм (немқұрайдылық – қоғамда құқық пен заңдылықтың девальвацияға ұшырауынан (құнсыздануынан), заңдылықты елемеуден, немесе олардың әлеуметтік реттеуші рөлін жете бағаламаудан көрінеді.

Құқықтық нигилизм — құқықтың әлеуметтік және тұлғалық құндылығын жоққа шығаратын, оны коғамдық қатынастарды реттеудің ең жетілдірілмеген тәсілі деп санайтын қоғамдық ой-пікірдің бағыты мен бағдары болып табылады.

Құқықтық нигилизм (немқұрайдылық) құқықтың рөлі мен маңызына парықсыз, ықылассыз (немқұрайдылықпен) қараудан құқыққа толығынан сенбеу және құқықты ешбір дәлелсіз теріске шығарып мойындамау. Соған байланысты:

1. Қоғамдағы заңдар мен құқықтық нормативтік актілерді қасақана бұзу;

2. Жаппай, барлық жерлерде заңдық ұйғарымдарды сақтамау, орындамау;

3. Бір-біріне қайшы келетін бұрмалаушы құқықтық актілерді қабылдау, сол арқылы оның құнын төмендету;

4. Заңдылықты саяси, идеологиялық және прагматикалық пайдалылықпен алмастыру;

5. Адам құқықтарын бұзу, әсіресе адамның өмір сүруге құқықтылығын, ар-намысына, жеке құқықтарына нұқсан келтіру, тұлғалық қадір қасиетін қолау, және тағы басқа да құқықтарын бұзу.

Құқықтық нигилизмді (немқұрайдылықты) жеңудің негізгі жолдары – азаматтарға құқықтық білім беру арқылы олардың құқықтық мәдениетін көтеру, азаматтық, рухани-адамгершілік тәрбие негізінде құқықтық санасын жоғары сапаға жеткізу; заңдарды жетілдіру; құқық бұзушылықтардың алдын алу, қылмыстарды азайту; заңдылық, құқықтық және мемлекеттік тәртіпті нығайту; тұлғалардың құқықтық нормаларды құрметтеуі мен ұстануына қол жеткізу; жастарға құқықтық білім беру және тәрбиелеу, жоғарғы білікті заңгер мамандар даярлау, олардың кәсіпқойлығын арттыру; құқықтық реформаны әрқашан дамытып отыру [26].

Жоғарыдағы айтылғандарды қорыта келіп, қазіргі кезде құқықтық нигилизмнен құтылудың негізгі жолдары:

– халықтың жалпы және құқықтық мәдениетін көтеру;

– азаматтардың моральдық және құқықтық санасын күшейту;

– заң шығарушы органдармен тұлғалардың кәсіби сапасын көтеру;

– саяси-экономикалық дағдарыстан тезірек шығу үшін азаматтардың рухани-адамгершілік деңгейін көтеру болып табылады.

Аталған мәселеге қол жеткізу үшін ең алдымен өскелең жас ұрпақтың тәрбиесіне, олардың мәдени деңгейіне көңіл бөлінуі қажет.

Мәдениет – адамзат жасайтын және адамдардың рухани қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыруға бағытталған материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы. Қоғамның мәдениеті бірнеше түрге бөлінеді: саяси, экономикалық, әлеуметтік, парасаттылық, инабаттылық, экологиялық құқықтық, т.б. Олар бір-бірімен тығыз байланыста қоғамның экономикалық саяси, әлеуметтік дамуына сәйкес дамиды. Сонымен қатар олар қоғамның әр саласындағы қарым-қатынастарды реттеп-басқарып отырады.

Мәдениет салаларының арақатынасы бірлестікте және дербестікте дамып қоғамның экономикасын, әлеуметтік жағдайын жақсартып, нығайтуға негіз береді. Жақсы дамыған экономика, мәдениеттің жан-жақты нығауына мүмкіндік жасайды, ал жақсы дамыған экономиканы жоғарғы мәдениетті жастар жасайды. Мәдениеттің жақсы дамуына мемлекетпен бірге бірлестіктер, одақтар, ұжымдар зор үлес қосады. Мәдениеттің жоғарғы деңгейі құқықтық мемлекет атануға жол ашады.

Сонымен, қоғамның парасаттылық, инабаттылық тәрбиелік деңгейі азаматтардың мәдени деңгейімен айқындалады. Қоғамда бұл екі жақты байланыс бір елдің, бір мемлекеттің ішкі шеңберінде ғана болады. Мәдениеттің дамуына сыртқы жағдайлар зор әсер етеді. Мысалы, дамыған елдердің мәдениеті артта қалған елдерге үлгі болып, олардың рухани байлығын, сана-сезімін көтеріп, жалпы мәдени деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Мәдениетті төмендегідей үш жіктеуде қарастырылады: антропологиялық, социологиялық, философиялық жіктеулер:

– антропологиялық жіктеу – мәдениет адамдардың іс-әрекеті мен қоғамның тарихи даму процесінде қалыптасқан материалдық және рухани жетістіктер. Бұл концепцияның өкілдері мәдениеттің мазмұнын жақсы түсіну үшін қоғамның барлық саласының жетістіктерін біріктіріп зерттеуді жақтайды;  
– социологиялық жіктеу – мәдениет қоғамның даму процесінде қалыптасқан рухани жетістіктер. Бұл концепцияның өкілдері мәдениеттің мазмұнын түсіну үшін қоғамның әлеуметтік және идеологиялық жетістіктерін біріктіріп зерттеуді қостайды;

– философиялық жіктеу – мәдениет қоғамдағы барлық материалдық және рухани құбылыстардың жиынтығы – деп түсіндіреді. Бұл концепцияның өкілдері мәдениеттің мазмұнын түсіну үшін қоғамдағы барлық құбылыстардың объективтік және субъективтік заңдылықтарын зерттеп, ғылыми тұрғыдан қорытынды тұжырымдар жасауды қарастарады.  
Антагонистік қоғамда материалдық және рухани мәдениет үстемдік етуші таптың мүддесіне бағындырылған. Ал демократиялық жолда дамушы елдердің мәдениеті ұлттық-интернационалистік нақышта болады.

Қазіргі замандағы мәдениет мазмұны жағынан алғанда өте кең, ол өткендегі барлық мәдениет атаулының ең прогресшіл және ең жақсы жақтарын заңды түрде қабылдап, дамып отырады. Мәдениет түсінігіне тек ғылым, ағарту, өнер, тіл және әдебиетпен ғана шектеліп қойылмайды. Мәдениеттің маңызды сипаты, оның интернационалдығы. Қоғамдық мәдениетінің негізгі салаларының бірі – құқықтық мәдениет. Бұл қоғамдағы мәдени құндылықтарды сақтау, жаңғырту, дамыту, оларға азаматтардың құрметтеу негізінде мінез-құлықтары мен іс-әрекеттерінреттеп-басқару. Құқықтық мәдениет қоғамдағы мәдениеттің құрамдас бір бөлігі болып табылады. Бұл объективтік процесс.

Құқықтық мәдениет қоғамның құқықтық санасының айнасы деуге болады. Өйткені бұл мәдениет адам қоғамының өткен формацияларының құқықтық мәдениетінің жетістіктерін жинақтап, біріктіріп отырады.

Құқықтық мәдениет екі бөлімнен тұрады: жеке тұлғалардың мәдениеті және қоғамдық мәдениет. Жеке тұлғалардың мәдениеті қоғамдық мәдениетті дамытуға шешуші үлес қосады. Құқықтық мәдениет жалпыадамзаттық құндылық, өйткені ол адам қоғамының тарихи цивилизациялық жетістігі.

Құқықтық мәдениет жеке тұлғалардың құқықтық білімінің деңгейіне қарай үшке бөлінеді: күнделікті, профессионалдық, теоретикалық. Күнделікті мәдениет адамдардың күнделікті тіршілік ету барысында өзінің мінез-құлқын, іс-әрекеттерін, қатынастарын жалпы қоғамдық қабылданған мәдениет шеңберінде реттеп басқаруы. Бұл көрсеткіш динамикалы өзгерісте, үнемі даму үрдісінде. Профессионалдық мәдениет – әрбір кәсіпкердің, әрбір маманның өз ісінің шебері, кәсіби құзіреттілігін анықтайтын сапалар мен қасиеттерден тұрады. Мысалы, педагог, ол тек өз пәнін ғана біліп қоймай, ол жан-жақты дүниетанымдық көзқарасы кең, балаларды жақсы көріп, олардың тағдырына өзінің ұстаздық еңбегімен үлес қосу. Теоретикалық мәдениет – жалпы философиялық, нақты методологиялық заңдылықтарды, тұжырымдарды талдай білу, дүниеге ғылыми көзқарас болу, әрбір әлеуметтік, экономикалық, саяси, психологиялық, идеологиялық өзгерістердің заңды себептерін ашып, түсіндіру жатады.

Мәдениет жүйесін құқықтық реттеудің, басқарудың негізгі бағыттары:  
– азаматтардың құқықтық сана-сезімін дамыту;

– құқықтық шығармашылықты жақсарту;

– нормативтік актілердің дұрыс орындалуын қамтамасыз ету;

–мемлекеттің құқықтық жұмысының нәтижесінде халықтың рухани және материалдық мүдделерін жақсарту.

Осы көрсетілген төрт бағыттағы құқықтық реттелу қоғамдық көлемде болсын жеке адамдар тұрғысынан болсын ғылыми творчестволық процесс деп білу керек. Сонда ғана тұлға мәдени прогрестік жолмен дамып, қоғамының рухани және материалдық жетістіктерін біріктіріп мемлекеттің жақсы дамуына мүмкіншілік жасайды.

Қоғамның мәдениет саласындағы қатынастар заң арқылы реттеліп, басқарылады. Заң мәдениеттің негізгі мүдде-мақсатын анықтап, оның орындалу бағыттарын көрсетіп реттеп отырады. Заң мәдениеттің жаңа бағытын, жаңа мақсатын болжап, алдын-ала заңға тәуелді нормативтік актілерін дайындап, мәдениетті мінез-құлықты қамтамасыз ету жағын бақылап отырады. Заң құқықтық мәдениетті басқаратын, дамытатын аппараттарды құрып, нығайтады.

**2.1 Құқықтық мәдениет**

Құқықтық сананың маңызды көрсеткіші, даму деңгейін айқындаушы тұлғаның құқықтық мәдениеті болып табылады. Құқықтық мәдениет құқыққа байланысты белгілі бір көзқарасты, құқықтық білімнің тереңдігін, тұрақты құқықытық бағдарды, тұлғаның рухани-құқықтық құндылықтар жүйесін айқындай отырып, құқықтық нормалардың тұлғаның мінез-құлқында әрқашанда, өмірдің қандай жағдайы болмасада бірлік құру ерекшелігімен көрініс береді.

Құққтық мәдениет құқықтық білімінің жоғары деңгейімен, тұлғаның құқыққа деген сыйластығы мен құрметі арқылы сипатталады. Ол адамдардың құқықтық сенімдеріне, басқа адамдар мінез-қылықтарына заңды немесе заңға қарсы келу фактілерімен баға беруіне және құқықбұзушылықтарға белсенді қарсы шығып, кедергі жасай отырып, заңды сақтап қалуға деген белсенді әрекеттерімен анықтайды.

Негізінен құқықтық нормалар әрбір адамның қоғамдағы еркіндігін, сонымен қатар өзіне және ешкімге қиянат жасамауға, адамдармен тең үйлесімді өмір сүруге бағытталған. Бұдан шығатын түсінік ешкім өзінің мінез құлқын құқықтық нормалардан қорыққаннан немесе «жұртттың бәрі» приниципі бойынша комформизм салдарынан өзін еріксіз тежеу емес, қалыптасқан құқықтық мәдениеті негізінде құқықтық нормаларды құрметтеу негізінде өзінің әлеуметтік белсенділіктерін (қарым-қатынасын, мінез-құлқын, жүріс-тұрысын) бақылау, реттеу болып табылады. Ал құқықтық конформизм тұлғаның құқықтық білімінің төмендігін, өзін қоғамдық ортада қалай ұстап, қалай әрекет етуге деген сенімінің жоқтығын білдіреді.

Олай болса, құқықтық мәдениет тұлғаның құқыққа бағынушылық мінез-құлқы мен құқықтық нормалар негізінде қоғамға пайдалы әрекеттермен (қарулы күштерде абыроймен қызмет ету; ғылым, спорт, өндірістік, саяси немесе көркем шығармашылық еңбектермен айналысып, биік жетістіктерге жету; рухани-адамгершілікке тәрбиелейтін салт-дәстүрлер мен діни-ғұрыптарды ұстана отырып, ұрпақ тәрбиелеу т.б.)айналыса отырып, өз елінің еркін азаматы ретінде өзін жүзеге асыруын айтуға болады [27].

Құқықтық мәдениеттің маңызды саласының бірі кәсіби құқықтық сана. Әрбір адам өзінің кәсіби біліміне сәйкес мемлекеттік орындарда қызмет жасайды. Мемлекеттік қызметтегі тұлғалар мемлекеттің рухани-материалдық құндылықтарын көздерінің қарашығындай сақтап, оның талан-таржыға түсіп кетпеуін қадағалай отырып, ар-ождан тазалығы мен азаматтық жауапкершілікті сақтаумен ерекшеленуі қажет. Бұл мемлекеттік қызметкердің құқықтық мәдениетімен тығыз байланысты.

Тұлғаның құқықтық мәдениеті - құқықты білу, ұғыну (түсіну) және құрметтеуден тұрады. Яғни, құқықтық құжаттарды, актілерді жете түсініп, оны өмірде қолданудан көрінеді.Құқықтық мәдениет тұлғаның жалпы тәртібі мен жауапкершілігінің қосындысынан пайда болады. Ендеше әрбір адам қоғамда қабылданған нормалар мен ережелерді жас кезінен ұғынып, оны өз мінез-құлқына арқау етсе, елде тәртіп орнайды.

Тәртіп- адамның қоғамдық ортадағы әрекеттерінің заңды және әлеуметтік ережелер мен нормаларға сәйкестігі. Дүниеге келген әрбір адам баласы сол ережелер мен нормаларды әлеуметтік институттарда тәрбие үрдісінде қабылдап, өзінің мінез-құлқын, қатынастарын, іс-әрекеттерін реттейді, жүзеге асырады.

Жалпыға ортақ тәртіпті сақтау тәрбиелілікті, тәртілікті білдіреді, өмірдің әрбір жағдаяттарында тұлғаның өзін-өзі ұстауы арқылы көрініс береді. Тәртіптілік - ұстамдылық, шыдамдылық, сабырлылық, іштей өзін-өзі ұйымдастырушылық, мақсатқа талпынушылық, кездескен қиындықтар мен кедергілерді ішкі адами қасиеттеріне жүгіне отырып жеңу, қайырымдылық, сыпайылылық, кішіпейілділік т.б. көптеген түсініктер арқылы тұлғаның әлеуметтік-психологиялық қасиеттерін көрсетеді.

Тәртіптіліктің даму деңгейі мінез-құлық мәдениетімен анықталады. Мінез-құлық мәдениеті тұлғалық даму деңгейімен тығыз байланысты.Мінез-құлық мәдениеті шеңберінде іс-әрекет мәдениетін, қарым-қатынас мәдениетін, қоғамдық ортада өзін-өзі ұстау мен бақылау және тұрмыстық мәдениетін қамтиды.

Келбет мәдениеті өзінің стиліне сәйкес киіне білуінен, жеке бас гигиенасын сақтаунан т.б. көрінеді. Оқушыны төменгі сыныптан бастап әртүрлі жағдаяттарға байланысты (сабаққа, қонаққа бару, сорттық үйірмелеріне қатысу, таза ауада серуендеуге т.б.) бойынша киім таңдай білуге үйрету. Киімді күтіп,таза ұстау мәдениеті оның ішкі мәдениетінің көрсеткіші болып табылады.

Қарым-қатынас мәдениеті мейрімділік пен сенімділікті, адамдарға әдептілік пен мұқияттылықты, айтылған пікірді, ақпаратты аяғына дейін тыңдап, ойланып жауап беру тәртібінен тұрады. Жақын және бөгде адамдармен,сыртта, қоғамдық орындарда қарым-қатынас ережесін сақтау мәдениеттіліктің белгісі. Қарым-қатынас мәдениетін адамның сөйлеу мәдениеті деп аталады. Сөйлеу мәдениеті сөздің құдіретін түсіну, сөздерді дұрыс пайдалану, тыңдай білу, естіген ақпарат бойынша жағымды сөздермен жауап қайтарудан тұрады.

Тұлғаның құқықтық мәдениетін қалыптастыру әдістеріне әңгімелесу, сұхбаттасу, пікірсайыстардыт.б. жатқызуға болады. Әңгімелесу тәрбие әдісі ретінде қисындылық және дәлелділік, анықтылық және жүйелілік, бейнелілік және әсерлілік талаптарына сай болуы керек. Әңгіме барысында тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктерін назарға алу, уақыт шектеулерін ескеру керек; бастауыш сыныптардағы оқушылары үшін 10 минуттан аспауы қажет, ал жоғары сыныптар үшін 30 - 35 минут болғаны жөн. Әңгімелесу келесі тәрбиелік міндеттерді шешу үшін қолданған жөн:

* әңгімедегі кейіпкерге, оның әрекеттеріне байланысты ізгі немесе наразылық сезімдерін ояту;
* адамгершілік түсініктерінің және тәртіп нормаларының мағыналарын ашу;
* тәртіптің үлгілерін ұсыну және ізгілікке ынталандыру т.б.;
* үйлесімді сөйлесу (коммуникативтік) дағдыларды қалыптастыру.

***Сұхбаттасу,***тәрбелеу әдісі ретінде, қоғамдық өмірді, адамдардың әрекеттерін, тәрбиеленушілердің өздерінің адами қасиеттерін бағалауға үйретеді. Өзін-өзі бағалау, бақылау мектеп жасындағы балаларда азаматтық және адамгершілік мінез-құлық нормаларын қалыптастыруға негіз береді. Сұхбаттасу қоғамдық өмірді жан-жақты танып білуге, жалпыадамзаттық құндылықтарды қабылдауға, адамның өзінің ішкі таным-түсініктерін байытуға пайдаланылады. Сұбхаттасу тақырыптары тәрбиеленушіні ойландырады, белгілі тұлғалық сапаларды түсінуге ұмтылдырады.

***Пікірсайыс***дегеніміз танымдық-тәрбиелік әдістердің қатарына жатады. Тәрбиеленуші талқыланып отырған мәселе бойынша өз ойын білдіруге, өзінің қатынасын түсінуге ұмтылдырады. Пікірсайыстың қорытындысында дәлелді, дәйекті бір шешім қабылдануы керек. Пікірсайыстың бір түрі – диспут. Оның пікірсайыстан айырмашылығы - белгілі және қорытынды шешімдер қабылданбайды. Диспут барысында тәрбиеленуші талқыланып отырған мәселеге қатысты өз ойын айтады және оның әлсіз немесе күшті жақтарына талдау жасайды. Пікірсайыс пен пікірталастың өткізілуі педагогтан үлкен даярлықты, шеберлікті талап етеді: қатысушыларды қызықтыратын дәйекті,өзекті мәселе болуы, ақылға қонымды әдебиеттер және түрлі дерек көздердітаңдалу қажет. Аталған әдістерді тәрбие жұмысында қолдану барысында тұлғаға қысым, көзқарасты күштеп таңдауға жол бермеу керек, керісінше өз ойын білдірген белсенді қатысушылардыкөтермелеп отыру қажет.

Мәдени сананың қалыптасуы тәрбие іс-шараларын тиянақты және жүйелі ұйымдастырумен тығыз байланысты. Тәрбие іс-шараларына қажетті жағдайларды тудыру, педагогикалық талап, инструктаж, иллюстрация, демонстрация және т.б. кеңінен қолданудың маңызы зор.

* Тәрбие жұмыстары кезінде жастардың алдына нақты талаптарды мен шарттарын қойып, олардың орындалуын бақылау;
* Тәрбиеленушінің бойында белгілі бір әлеуметтік-психологиялық қасиеттерінің шеңберін кеңейтуге ұмтылдыру;
* Жастардың өздеріне жауапкершілікті алып, кездескен қиындықтарды жеңіп шығуға, шығармашылық танытуға тәрбиелеу.

Педагогикалық-психологиялық қызметтің практикалық жағдайында оқушыдан нақты жеке тұлғалық қасиетті талап ететін жағдайлар жиі кездеседі. Сонымен қатар кураторлар, тәрбиеші педагогтар арнайы тәрбиелік –әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды тудыра отырып, осы жағдайдан жол іздеу барысында тәрбиеленушілер өзінің эмоциясын, танымдық қабілеттерін басқаруға, реттеуге машықтандыру қажет. Осылайша, тәрбиеленушінің ізденісі жаттығуға айналып, оның басты принципіне өтеді, өзін-өзі жүзеге асыруына негезі береді және өз өміріне, іс-әрекеттеріне деген жауапкершілігін қалыптастырады.

Жауапкершілік –жеке тұлғаның алға қойған мақсатын іске асыру нәтижесінде кездескен қиындықтарды жеңу арқылы нәтижеге ие болуы. Жауапкершілік адамның өмірге деген қызығушылығын туғызады.

Қазақстан Республикасы жалпыға міндетті білім беру стандарттарыда азаматтың жауапкершілігін қалыптастыру мектеп бітірушінің ең маңызды құзереттілігі деп атап көрсетілген. Әлбетте, әр адамның жауапкершілігі оның ар-ұяты мен қоғамдағы беделімен анықталатын көрсеткіш. Тұлғаның азаматтық қасиеті оның өз міндеттеріне жауапкершілікпен қарауымен анықталады.

Адамның қоғам алдында жауапкершілігі елдегі демократиялық принциптермен тығыз байланысты. Еркін адам қоғамның дағдарыссыз, тұрақты дамуына колдау көрсете алады, қоғам алдында ол өзінің жауапкершілігін толығымен сезіну арқылы өз еркімен қоғамның талаптарын орындай алады.

Жауапкершілік пен міндет бір-бірімен тығыз байланыста,адамның ар-намыс сезіміне негізделеді.Жауапкершіліктің қатал анықтамасының өлшемі мен айқындауына қарағанда міндет айқынырақ болып келеді. «Азаматтық ой, сезім, үрей, азаматтық міндет, азаматтық жауапкершілік-бұл адамның ар-намыс сезімінің негізі» - деген В.А.Сухомлинский[28].Жауапкершілік және міндет сезімдерінің қалыптасуы отбасынан басталып, мектепттен жалғасып, жоғарғы оқу орнында маңызды тәрбиелілік көрсеткішке айналады.

Адамның адамдар арасындағы өзін-өзі ұстауы, бақылауы көпшілік мойындаған нормалар мен құндылықтарға сәйкестігімен бағаланады. Нормлар, құндылықтар -бұл талап ету, орналастыру, адамның сол немесе басқа жағдайда не істеу керек екенін анықтайтын ереже. Норма адамның басқа адаммен, қоғаммен, ұжыммен қарым-қатынасының тәртібін білдіреді. Сол нормалар мен құндылықтар жалпыадамзаттық болып табылады. Сондықтан да оларды адамгершілік нормалар немесе адамгершілік мәдениет деп атайды. Бұл нормалар адамдар арасындағы қарым-қатынасты қадірлеу, өзара жәрдем беру, бір-біріне демеу болу және т.б жатады.

Адамгершілік нормаларын кейде моралдық нормалар деп атайды. Адамгершілік нормаларына жататын категориялардың жиынтығын **мораль** (*мораль*лат.тілінен аударғанда - *адамгершілік*) түсінігімен байланыстырады. Мораль әлеуметтік-қоғамдық түсініктің негізі және жеке адамның адамгершілік нысанына жатады.Мораль - адамның мінез-құлқын нормативті реттеуінің негізгі түріне жатады. Ол адамның мінез-құлқын, сана-сезімін қоғамдық өмірде, әлеуметтік ортада реттейді. Моралдық нормада жеке сендірулер, мотивтер, өзін-өзі бақылау ережелері жинақталған, яғни адамның сана-сезімін тәрбиелеуге маңызды рөл атқарады. Басқаша айтқанда, сана-сезім адамның өзін-өзі моральдық реттеушісі ретінде көрініс береді.Адамның моральды қабылдауы және оны іс-әрекетінде ұстануы оның адагершілігі туралы мағлұмат береді.

Сонымен адамгершілік нормасы дегеніміз адамның мынадай мінез-құлық, әлеуметтік-психологиялық қасиеттері мен ерекшеліктерін біріктіреді:мейрімділік, инабаттылық, адалдық, шынайылық, әділеттілік, еңбекқорлық, ұжымдылық, шығармашылық, жауапкершілік, қайырымдылық және т.б.

Адамгершілік мәдениет тәрбиесі азаматтық тәрбие мәселесімен өза тығыз байланысты. Азаматтық тәрбие азаматшылдықты қалыптастыруда тәрбиенушілердің мақсатты түсіну,қоғамдық өмірге деген құндылықты қарым-қатынас орнату, тұлғаның ішкі сезімінің бостандығы мен борышын құрайды. Азаматтық тәрбиені патриоттық және интернационалистік, ұлтаралық мәдениқарым-қатынас, экологиялық және экономикалық мәдениетпен түсіндіріледі. «Азаматтық сезім -жан дүниенің аса жоғары игі қозғалысы,олар адамды ұлық тұтады,қоғамдық сана-сезімді бекітеді,әділетті,абыройлы етеді.Адамның терең азаматтық дамуы оның жеке құндылығы,жеке өмірінің көрінісі;оның айналасында болып жатқан нәрселердің қоғамдық маңыздылығын түсінуге, өзінің жеке басына қатысты болмаса да,оның жан дүниесіне қатыстылығын түсіну» - деп атап көрсеткен Н.Ә.Назарбаев[29].

Қоғамдық өмірдің құбылыстарына құндылықтық қатынас қоғам дамуының тенденциялары мен жағдайына шынайы қызығушылықты,қоғамдық өмірге белсенді араласуға деген ұмтылысты,жеке еңбегі арқылы мемлекет саясатының әлеуметтік-экономикалық жоспарларын іске асыруға белсенді араласуды меңзейді. Азаматтық әр адамның құқығын, ол адамды мемлекеттің және қоғамның ең жоғарғы құндылығы ретінде мойындайды және сақтайды.

Тұлғаның ішкі бостандық сезімі оның ар-намысы негізінде өзін-өзі ұстау, бақылау, жетілдіру және жеке қажеттіліктерін саналы түрде қоғамдық нормалар мен құндылықтар негізінде жүзеге асыру біліктілігінде көрінеді. Азаматтық тәрбие - өзін-өзі тәрбиелеудің даналығы, құдіретті және еркіндікке итермелейді. Еркіндік, яғни ішкі жан дүниенің қажеттіліктері мен қызығушылықтарын сыртқы ортада ешкімге қиянат жасамай өзін-өзі жүзеге асыру болып табылады. Өз еңбегінің нәтижелерін көру, шынайы мақтаныш сезімі мен басқа адамдардың оның еңбектегі жетістіктерін мойындауы – адам өмірінің басты тірегі.Дәл сол еңбекте адам өзін толыққанды азамат ретінде қоғамда орнықтырады.

Азаматтылықтың құрылымында тұлғаның өнегелілік сапалары ерекше орын алады.Азаматтық тәрбиетұлғаның өзін жүзеге асыру, әлеуметтік абыройға ие болу, басқа адамдардың ар-намысын сақтау - барлығы да тәрбие негізінде қалыптасып, адамды өмірде бақытты, өзін шығармашылық тұлға ретінде қабылдауына негіз береді.

**2.2 Жоғарғы оқу орнындағы құқықтық мәдениетті қалыптастыру жұмыстарының жүйесі**

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес тәрбиелеу білім беру жүйесінде жүзеге асырылатын, жалпы адамзат құндылығы негізінде білім алушылардың рухани-адамгершілік ұүндылықтарын дамыту үшін жағдай жасауға, олардың өмірлік өзін-өзі билеуіне, азаматтық және кәсіптік тұрғыдан қалыптасуына көмек көрсетуге, жеке адамның өзі-өзі жетілдіру үшін жағдай жасауға бағдарланған нысаналы қызмет ретінде қаралады.

ЖОО-дағы тәрбие ісінің тұжырымдамасында тәрбиелеу білім берудегі бірінші дәрежелі басымдық ретінде айқындалады, ал азаматтық жауаптылықты, құқықтық сана-сезімді, руханилық пен мәдениетті, бастамашылықты, дербестікті, тағаттылықты, қоғамдағы табысты түрде әлеуметтендіруге қабілеттілікті қалыптастыру маңызды міндеттер ретінде қаралады [30].

ЖОО тәрбиелеу жұмысының негізгі міндеті – тіршілік етудің негізгі: танымдық, кәсіптік, отбасылық, рухани-мәдени, қоғамдық-саяси салаларда өзін-өзі жетілдіруге қабілетті, біліктілігі жоғары маманды даярлау. ЖОО-ның тәрбие кеңістігінде студенттерді тікелей ынталандыру кезінде басқарушылық ықпалмен тәрбие жұмысының барынша жоғары нәтижесіне қол жеткізу. Осыған байланысты білім алушылардың тұлғалық-кәсіптік қалыптасу проблемасына баса назар аударып, әлеуметтік ортада кездесетін жағымсыз жағдаяттардан (жемқорлық, оңай пайда табу, отбасына, баласына қиянат жасау (ажырасу, алименттен қашу) саналы түрде бас тарту, өзіне жауапкершілік ала білу, өмірде кездесетін қиындықтарды жеңу арқылы шыңдалу құндылықтарын қалыптастыру өзекті болып табылады. Бұл тұрғыда жүйелілік, практикалық-бағдарлық, ғылыми негізділік, болжамдық тәсіл қағидаттары негізінде әзірленетін тәрбиенің мазмұны мен ұжымдық нысандарын жаңарту аса мәнге ие болады.

Студентке жаһандану жағдайында дүниетанымдық қауіпсіздік негіздерін қалыптастыру арқылы салауатты өмірлік бағдарды таңдауға және өзінің өзекті қажеттіліктерін құқықтық мәдениет шеңберінде жүзеге асыру - жоғары оқу орнындағы тәрбиенің негізін қалайды.

ЖОО-дағы тәрбие жұмысының негізгі қағидаттарының бірі студенттің өзін-өзі басқару жүйесін қалыптастыруға және жастарды әлеуметтендіруге мүмкіндік беретін әрбір адамның құқығы мен жауапкершілігінің теңдігі қағидасын ескеру болып табылады.

Студенттердің өзін-өзі басқару нысандарын дамыту Қазақстанның Болон процесіне қосылуымен байланысты өзекті сипат алады, ал студенттің өзін-өзі тәрбиелеу, жетілдіру, ұйымдастыру тәрбие жұмысының негізгі талаптарының бірі болып табылады.

Қазақстан қоғамына, жұмыс берушілерге бүгінгі таңда белсенді өмірлік ұстанымы, көшбасшылық қасиетті бар, жаһандық танымға икемді, халықаралық ынтымақтастыққа құзыретті, иманды, іскер жас адамдар қажет.

Кез келген ЖОО уақыт талабымен алға қойылған міндеттерді жеке тұлғаны дамытудың мазмұнын, әдістері мен нысандарын жаңарту, оқу орнының нақты жағдайлары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, тәрбие жұмысының жүйесін жаңғырту арқылы ертеңгі күннің талабына сай жастарды тәрбиелеу жолын іздестіруде.

«Адамға ең бірінші тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім-азаматтың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі», - деген Әл-Фараби бабамыз. Олай болса, өз тағдырын өзі шешуге қолын енді жеткізген халқымызға ұлттық рухани болмысты дұрыс қалыптастыруға ат салысатын жастарды тәрбиелеу бүгінгі күннің басты мәселесі.

Қазіргі кезде әрбір адамның негізгі күші білімде (білімді мыңды жығады) болғандықтан, жастайынан халықтың тарихи-этникалық мұрасын, ұлтының әдет-ғұрып өнегесін, салтын сақтауға, саналы көзқарасын қалыптастыруға, ұлттық мақтанышын туғызуға және жағымсыз қылықтар мен ықпалдардан өзін сақтай алатын жастарды тәрбиелеу бір жағынан педагогтардың міндеті болса, екінші жағынан ол әрбір адамның өзіндік міндеті болмақ.

Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан – 2050» стратегиясында: «Өзіміздің және ұрпақтарымыздың бойында жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуіміз қажет. Бұл бәрінен бұрын еліміз үшін және елдің жетістіктері үшін үлкен мақтаныш»,– деп көрсетілген [31]. Барлық азаматтардың тең құқығы мен отанымыздың абыройын сақтау үшін жастардың жауапкершілігіпен қазақстандық патриотизм сезімдерін нығайту мақсатында отбасындағы және білім беру жүйесіндегі тәрбие жұмыстарын халық педагогикасы негізінде жандандырудың бүгінгі күннің маңызы міндеттерінің бірі болып табылады.

Студент жастардың жемқорлыққа қарсы тәрбие жұмыстары отбасында, орта білім беру жүйесінде жүргізілген жұмыстармен сабақтастықта әрі қарай жалғасын табады. Жоғарғы оқу орнына келген бірінші курс студенттерімен жемқорлыққа қарсы тәрбие жұмысында олардың жалпы түсініктерін анықтай отырып, жемқорлықтың себептері, оны тудыратын фактлоары, түрлері және оның адам өмірі үшін қаншалықты қауіпті екені туралы таным-түмініктерін кеңейту. Ал, 2-3-ші курстарда жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыра отырып, олар өз еркімен ішкі рухани-адамгершілік құндылықтары негізінде оңай пайда табудан, «ауырдың үстімен, жеңілдің асынан жүру» қағидасынан таза болуды қалыптастыру. Өмір сынақ, әрқашанда әрбір адамның алдынан таза жолдан тайдыру себептері кездеседі, сондай кезде әр адам өзіне жауапкершілік алып, одан бас тартатқанда, елде тәртіп орнығады. Бұл міндетті арнайы пәндердің шеңберінде (заң психологиясы, девиантты мінез-құлық психологиясы, дінтану, әлеуметтану, құқық негіздері, саясаттану, педагогика т.б.), сонымен қатар жүргізілетін тәрбие сағаттарында үнемі ескерілген жөн. Қазіргі кезде жемқорлықпен (коррупция) күресу мәселесі өзекті болғандықтан тәрбие жоспарына әртүрлі формада ұйымдастырылатын іс-шараларды енгізу арқылы студенттердің осы мәселе бойынша толық жүйелі құндылықты қатынасын орнатуға болады. Жемқорлыққа қарсы тәрбие жұмыстарының негізгі элементтері төмендегі 1 кестеде келтірілген.

Кесте 1

Білім беру жүйесіндегі жемқорлыққа қарсы тәрбие жұмыстары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Курс | Тәрбие жұмысының міндеттері | Тәрбиелік іс-әрекеттің мазмұны | Тәрбие жұмысының негізгі формалары |
| 1-2 | Қоғамда қабылданған нормалар мен ережелер негізінде өмірде кездесетін міндеттерді (сынақтарды) құқықтық мәдениет негізінде шешу құзіреттілігін қалыптастыру | Тәртіпті сақтай отырып жетістікке жету | Арнайы практикумдер, таңдау пәндері, ғылыми жобалар мен зерттеу жұмыстары негізінде |
| 3-4 | Студенттердің коррупцияға қарсы дүниетанымын қалыптастыру, өмірге құндылықты көзқарас орнату | Коррупция –құқық бұзушылықтың бір түрі ғана емес, сонымен қатар тұлғаның өміріне үлкен қауіп ретінде | Сабақ, дебаттар, дискуссия, тәрбие сағаттары, әңгімелесу, кеңес беру |

Студенттермен тәрбие жұмысында пікір алмасу, дебаттар, әлеуметтік-психологиялық тренингтер т.б. интерактивті әдістерді қолдана отырып жүргізген жұмыстардың нәтижесі тиімді болмақ. Осындай әдістер арқылы 1- курс студенттерінің жемқорлық сияқты жағымсыз құбылысқа деген көзқарасын анықтауға және оған деген теріс қатынасын қалыптастыруға негіз береді. 3-4х курс студенттерімен «Біз коррупцияға қарсымыз» тақырыбында жүйелі жүргізілген тәрбие жұмыстары нәтижесінде олардың өмірге құндылықты көзқарастарын қалыптастыру, дұрыс шешім қабылдау, өзіне жауапкершілік алу сияқты қасиеттерін нығайтуға болады.

Тәрбие жұмыстары кезінде төмендегі мәселелерді талқылау белгілі бір тиянақты шешім қабылдау мүмкіндіктерін дамытуға мүмкіндік береді:

* ЖОО оқу орнына түсу;
* Жатаханадан орын алу, онда өзін-өзі ұстай, бақылай білу;
* Емтихандарды тапсыру;
* Жол ережелерін, моралдық нормаларды сақтау;
* Әлеуметтік төлем ақыларды алу, сыйақыларды бөлу;
* Анықтама, жолдамалар алу;
* Дау, жан-жалдарды шешу;
* Кіші кәсіпкерлік іс-әрекеттерді құру, ұйымдастыру т.б.

Осы және тағы да басқа өзекті мәселелер, тақырыптар бойынша жүргізілген тәрбие жұмыстарында іскерлік ойындарды, әлеуметтік-психологиялық тренингтерді, дискуссия мен диспуттарды т.б. интерактивтік әдістерді қолдану арқылы студенттердің мәселеге байланысты ішкі позицияларын, қатынасын, таным-түсінігін анықтауға, түзетуге мүмкіндіктер бередіКуратордың (эдвайзердің) студенттермен жүргізетін тәрбие жұмыстарының жоспарында әрбір студенттің жеке көзқарасын, жемқорлық (құқық бұзушылық) мәселесін шешуге бағытталған әдіс-тәсілдерді кеңінен қолданылып, нәтижесінде теріс әлеуметтік-психологиялық ауытқушылықтардан студент өз еркімен бас таруға әкелу қажет. Әринеқалыптасып қалған теріс қылықтардан, әдеттерден жылдам арылту оңай есем. Бірақ студенттің қалауымен, оның ішкі қажеттіліктері ескеріліп, жүйелі жүргізілген әлеуметтік-психологиялық ықпал ету әрекеттері өзінің тиімді нәтижесін береді. Студент институт қабырғасында төрт жыл оқиды, сол уақыттың ішінде мақсатқа бағыттала жүргізілген жұмыс оның өмірлік позициясын, даралық-тұлғалық сапаларын, мінез-құлық ерекшеліктерін, қарым-қатынас жасау дағдыларын өзгертуге мүмкіндік береді.

Куратор (эдвайзер) сенімді, ашық әңгімелесу әдісін сауатты қолдану нәтижесінде студенттердің дүниетанымына, өмірлік құндылықтар жүйесіне, сыбайлас жемқорлық мәселесіне қатынасын өзгертуге әсер ете алады. Қазіргі кезде көптеген адамдар оңай олжа табу, аз еңбек етіп, көп ақша табу жолдарын іздейді. Солардың ішінде студент жастар да кездеседі. Осындай студенттерді дұрыс жолға бағыттаудың бір тәсілі – ашық, сенімді әңгімелесу. Тәрбие жұмысының әдісі ретінде әңгімелесу бірнеше кезеңдерден тұрады. Соларға тоқталып өтейік:

Кезең 1 «Әңгімеге шақыру» студентті әңгімелесуге, сыр шертуге деген мотивациясын тудыру. Ол үшін өзекті мәселе бойынша студенттің қызығушылығын тудыру, әңгімеге өз еркімен пікірін білдіруге ынтасын ояту. Эдвайзер болашақ әңгіменің жоспарын, туындайтын сұрақтары мен оның жауаптары бойынша алдын ала дайындалып алып, студенттің мәселеге деген қызығушылығын көтермелеу. Әңіме кезінде эдвайзер студенттің қаншалықты тыңдап және мәселенің маңыздылығын түсініп отырғанын қадағалауы қажет. «Мен кіммен сөйлесіп отырмын?», «Сен мені тыңдап отырсың ба, әлде басқа бірдеңе ойлап отырсың ба?», «Қалай түсінбейсің бұл өте маңызды ғой» т.б. сұрақтармен студентті ашық әңгіме шақыру – дұрыс емес. Талқыланатын сұрақ айтушыға да, оны естушіге де маңызды және қызықты болғаны жөн. Бос әңгіме өмірде толып жатыр, ал ашық, өзара түсіністіктегі рефлексивті қарым-қатынас сирек болады. Өйткені әңгімелесушілердің сөйлесу мәдениеті төмен болуы немесе сөйлесуге деген ниеті болмауы мүмкін. Куратор әңгімелесетін уақытты, орынды дұрыс таңдағаны жөн. Өйткені осы екі фактор әңгімелесудің сапасына ықпал етеді

Кезең 2 «Көзқарас немесе өзіндік пікір» әңгімелесушілердің әңгіме тақырыбына деген қатынасын анықтауға мүмкіндік береді. Әңгіме тақырыбына студенттердің көзқарасын біліп алмайынша жемісті нәтиже алу мүмкін емес. Сондықтанда арнайы сұрақтар арқылы кері байланыс орнатып алып, мәселенің маңызды жақтарына көшу қажет. Әр кезде студенттердің пікірлеріне, мәселеге қатынасын бақылай отырып, белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге болады. Ең алдымен студенттердің алған әсері мен жеткен нәтижелеріне көңіл аудару маңызды. Өйткені олар әңгімеден кейін ой толғап, тек қана әрбір студент өзіне ғана тән түйін жасайды. Маңыздысы сол түйгеннен кейінгі мінез-құлық пен қатынастағы оңтайлы өзгеріс.

Кезең 3 «Ақпараттық баяндама» белгілі бір фактілермен дәлелденген ақпаратты ортаға салу. Ой-пікірді ортаға салудың келесідей нұсқалары болады:

* Педагогтің, студенттердің қонақтардың пікірі;
* Кино және бейне фильмдер ақылы;
* Дискуссияларды ұйымдастыру арқылы;
* Оқу, көпшіліктің алдында оқып беру арқылы;
* Топтық ақпарат беру арқылы.

Бұл кезең әңгімелесудің маңызды және біршама ұзақ уақытты талап етеді. Оның басты мақсаты – ақпараттық қары-қатынас (ақпарат алмасу) болып табылады. Бір ақпарат бойынша бірнеше көзқарастар айтылу мүмкін немесе сөздері мен дауыс ырғақтары өзгеріп әртүрлі эмоциялық тонға түсуі мүмкін. Эдвайзер осы ерекшеліктерді ескере отырып, ортақ түсіністікке бағыттап отыруы қажет.

Кезең 4 «Өзара түсіністік» әңгімеге қатысушыларды бірін-бірі мұқият тыңдап, өзара түсіністікте ақпарат алмасуға дағыдыландыру. Ол үшін эдвайзер әңгімелесуші студенттерді жайлы дауыс ырғағымен арнайы сұрақтар, толықтырулар арқылы әңгімеге бағыт-бағдар беріп отырады. Әңгіменің тақырыбы басқа мәселелерге көшіп кетпеуін, әңгіме кезінде кейбір эмоциялық қалпы тұрақсыз студенттердің жайсыз пікірлерін, көзқарастарын қалыпты деңгейде ұстауға ықпал етеді.

Осы кезеңнің маңызды бөлігі әңгімелесуші студенттердің бір-біріне сұрақ қоя білу мәдениетін нығайту болып табылады. Дұрыс қойылған сұрақ мәселені тереңірек талдауға, одан маңызды түйін шығаруға, ой толғауға мүмкіндік береді. Ертеде Грек философтары адамның мәдениеттілігінің бір көрсеткіші ретінде оның сұрақ қоя білу өнерін қарастырған екен. Қарап отрысақ, одан бері көп уақыт өтседе әлі көп адам дұрыс сұрақ қоя білу өнерін игермеген екен. Дұрыс қойылған сұрақ, оны мұқият тыңдап, ойланып берілген жауап мәселені жылдам және тиімді шешудің қысқа жолы. Тәрбие жұмыстары кезінде осы принципті басшылыққа алған кураторлар үлкен жетістікке жетеді.

Кезең 5 «Ортақ пікір шығару (түйін жасау)» Бұл кезде айтылған пікірлер бойынша белгілі бір түйін жасалынып, қортынды шешімге келеді. Бұл кезеңнің маңыздылығы жасалынған түйіннен нәтижеге көшу, яғни қабылданған ортақ шешім бойынша енді оны жүзеге асыру үшін қимыл-әрекеттер жасайды (мінез-құлқын, қарым-қатынас жасау дағдыларын қайта қарап, оны өзгеруге әрекеттер жасау т.б.).Бұл ертеңгі күнге жоспар жасау, болашақта болатын өзгерісті болжау т.б. тиімді өзгерісті сезіну мен оны жүзеге асыру жолдарын қарастыру болып табылады.

Мысал ретінде студенттермен жүргізілетін әңгімелессудің тақырыптарын келтірейік:

1. Қоғамдағы құқықтық мәдениет жемқорлықтың алдын алу шарты ретінде.
2. Жемқорлық тұлғаны азғындаушы әрекет.
3. Оңай олжаны алғың келген тілекпен қалай күресуге болады?
4. Этика және құқық, адамгершілік және пайда.
5. Жемқорлықтың кері айналып келіп тиер зияны.
6. Қоғамдағы әділдік, ар-ожданымдағы әділдік т.б.

Сонымен бірге, мысал ретінде студенттермен жүргізілетін кураторлық сағаттардың күнтізбелік жоспарын ұсынамыз:

Кесте 2

**Кураторлық сағаттардың күнтізбелік жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/С | Тақырыбы | Мерзімі | Кураторлық сағат | Көрнекі құралдары,  дәлелді құжаттары |
| 1 | Студенттердің ар-намыс кодексінің талаптарын талқылау, тәртіп бұзған студенттермен жұмыс жүргізу шаралары, топтағы оқу озаттарын, белсенді студенттерді алғыс хаттармен марапаттау. |  | Пікір алмасу сағаты | Хаттама, Институтттың ішкі талаптары мен ережелері, слайдтар |
| 2 | Мемлекеттің стратегиялық бағдарламалары туралы (ҚР ПрезидентіН.Ә. Назарбаевтың жыл сайынғы жолдауы талқылау) |  | Талқылау сағаты | Хаттама, баяндама мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 3 | Салауатты жастар – салауатты болашақ |  | Пікір алмасу сағаты оғанкеңес беретін дәрігерлерімен кездесу | Хаттама, баяндама мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 4 | «Адамгершілік – асыл қасиет» (ойшылдардың, философтардың адамгершілік туралы афоризмдерін талдау) |  | Пікір алмасу сағаты | Хаттама, тақырыптық  афоризмдер, слайдтар |
| 5 | Қазіргі жастардың ұлттық тәрбие мәселесі мен ұлттық салт дәстүрлерге қатынасы |  | Пікір алмасу сағаты | Хаттама, баяндамалар мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 6 | Ғаламтордың пайдасы мен зияны |  | Пікір алмасу сағаты | Хаттама, баяндамалар мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 7 | Қазақстандағы экономикалық және рухани дағдарыстардың себептері |  | Пікір алмасу сағаты | Хаттама, баяндама  мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 8 | Жастарға әсемдік жарасады (ішкі сұлулық жайлы ой бөлісу) |  | Әдеби-музыкалық тәрбие сағаты | Хаттама, слайдтар,  сценарий,тақырыптықсуреттер |
| 9 | Еркін болу құқығы (құқықтық сауаттылық пен құқықтық мәдениет мәселесі) |  | Пікір алмасу сағаты | Хаттама, слайдтар,  сценарий,тақырыптық суреттер |
| 10 | Көркем фильмдердің тәрбиелік мәні мен маңызы (жастардың талғамы мен қажеттіліктері мәселесі) |  | Пікір алмасу, кеңес беру | Хаттама, слайдтар,  сценарий,тақырыптық суреттер |
| 11 | Тұлғаның ішкі тәртіп ережесі және еліктеу механизмі |  | Пікір алмасу, ой бөлісу сағаты | Хаттама,слайдтар,  сценарий, |
| 12 | Абайдың қара сөздеріндегі патриотизм мәселесі |  | Пікір алмасу, талқылау сағаты | Хаттама, баяндама мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 13 | **«Құқық – әділет пен парасат жолы»** |  | Пікір алмасу, сағаты | Хаттама, баяндама мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 14 | Ер есімі ел есінде (Отан үшін ерен еңбек еткен, ерлік жасаған батырларға құрмет) |  | Пікір алысу сағаты | Хаттама, баяндама мәтіні, слайдтар,  тақырыптық суреттер |
| 15 | **"STOP CORRUPTION" атты пікір-сайыс турнирі** |  | Пікір алысу сағаты | Хаттама, баяндама мәтіні, слайдтар, тақырыптық суреттер |

**ҚОРЫТЫНДЫ**

Қазақстан Республикасы болашақта өзін зайырлы, құқықтық, демократиялық мемлекет ретінде орнықтыруды мақсат етіп отыр. Бұл мақсатты жүзеге асырудың тетігі жастар екендігі белгілі. Сондықтан да жастардың құқықтық мәдениетін көтеруге бағытталған заңдарда, ең алдымен жастардың құқықтық білімі мен тәрбиесін жетілдіруге бағытталған шаралар қажет. Құқықтық тәрбие беру жас адамның жеке тұлғасын қалыптастырып, олардың бойына жоғары партиоттық сезіммен отанына, еліне, жеріне адал болу, адал қызмет ету мәселесін нығайтуды міндет етеді. Мемлекетіміз жастарға құқықтық тәрбие беру ісіне үнемі маңыз беріп келеді. Қазақстан заңдарына терең құрмет сезімін қалыптастыру, оларды сөзсіз сақтау және орындау — ұзақ уақыт тәрбие жұмысын жүргізудің жемісі. Көбіне құқықтық сананың төмендегі, материалдық дүниеге деген қызығушылықтың жоғарылығы мен рухани игіліктерге деген қажеттіліктің болмауы қоғамға жат қылықтар жасауға негіз береді. Сондықтан да әр бір жас адамның санасына құқықтық нормаларды жеткізу, жеткізіп қана қоймай оның күнделікті мінез-құлық нормасына айналдыру үшін күресу құқықтық тәрбиенің басты міндеті болып табылады.

Қазақстан Республикасының әрбір азаматының бойына құқықтық құндылықтарды сіңіріп, құқықтық сананы қалыптастыру қажеттігі бүгінгі өзекті мәселеге айналып отыр. Қоғам үшін ең қымбат қазына – адам, адамның бостандығы мен өмірі. Бүгінгі жастар осы қымбат қазынаны бағалай білуі тиіс. Сол себептен құқықтық мәдениетті қалыптастыру тәрбиенің негізгі мақсатына айналуы қажет. Бала кезінен мемлекет заңдары мен қоғамда өмір сүру ережелерін құрметтеуге, қоғам заңдылықтарын бұзуға төзбеушілікке, қоғамдық тәртіпті сақтауға тәрбиелеу арқылы құқықтық мәдениетті қалыптастыруға болады.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев қоғамда құқықтық мәдениетті қалыптастырудың маңыздылығына аса назар аударып былай деген: «Өркениетті қоғамда құқықтық мәдениет әр адамның жалпы мәдениетінің қажетті бөлшегі, әрбір лауазымды адамға қойылатын кәсіби талап болып табылады. Тиісті құқық тәртібін орнықтырмайынша, біздің экономиканы реформалауымыз, қоғам өмірінде демократиялық қалыпты өлшемдерді бекітуіміз неғайбыл».

Олай болса, жалпы білім беру жүйесі құқықтық мәдениетті қалыптастырудың алтын бесігі, негізгі саласы болып табылады.

Әрбір жас адамның әлеуметтік-құқықтық тәжірибесін қалыптастыру проблемасы мектеп практикасында әлі терең шешімін таба қойған жоқ, жоғарғы оқу орнында көп көңіл кәсіби білім беру мәселесіне арналады да, ал тәрбие жұмыстары рухани-адамгершілік, салауатты өмір салты мәселелері төңірегінде ұйымдастырылады. Сондықтанда бүгінгі күні құқықтық тәрбиеге баса назар аударатын уақыт келіп жетті. Қандай білімді болып өндіріске келген жас мамандар құқықтарын қорғай алмай, бостандықтарын пайдалана алмай, кейде сыбайлас жемқорлықтың қармағына ілігу немесе басқа да өкінішті жағдаяттарға душар болып жатады. Мұның бәрі олардың құқықтық сауатсыздықтарынан екенін түсінеді.

Қазіргі кезде жастарға өмірдегі қоғамның қарым–қатынас заңдылықтарын терең ажырата алу үшін құқықтық сана, құқықтық мәдениет қажет.

Құқықтық тәрбие сан қырлы күрделі процесс, ол жалпы және арнаулы білімдер мен әлеуметтік-психологиялық ықпалдарды (тәрбие жұмыстары, іскерлік ойындар, дискуссиялар, тренингтер, пікір алмасулар т.б.) қамтитын тұтас жүйе. Жастарды қоғамдық пайдалы тәртіпке, құқықтық санаға негізделген әлеуметтік белсенділікке жетуін қамтамасыз ету мемлекеттік бағдарламалардың басты мақсаты болғанымен, жергілікті жерлерде (мектептерде, ЖОО-да) нақты іс-шаралар жүргізу баяу.

Жастық шақтың басты ерекшелігі — адамның жаны мен тәнінің сапалық, сандық жағынан елеулі өзгерістерге жеңіл түсуінде. Студенттік жаста адамның қоғамдық белсенділігі артады, сана-сезімі өседі, психикасы шыңдалып, нығая түседі. Ол қоғамнан өз орнын табуға тырысады, қоршаған ортаға сын көзбен қарайды. Олар өзідерінің мүмкіндіктерін бағалау, оны таңдаған мамандықтары негізінде жүзеге асыру, рухани өмірге қызығу, қоғам мен тұлғаарасындағы байланыс, қақтығыс, дағдарыс т.б. заңдылықтарды саналы түрде түсіну арқылы кемелдену немесе ауытқушылықтарға жол беру тәжірибелерін бастан өткізеді. Сол арқылы тәжірибе жинақтайды.Мұның бәрі оның күшті, епті, ширақ, оңтайлы болып өсуіне және түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, құқықтық ережелерді бұзбай, кездесетін кедергілерді жеңіп, өзіне жауапкершілікті алуға үйретеді.

Жастарға құқықтық тәрбие беру, қоғамдық қарым-қатынастағы заңды және әлеуметтік мәселелердің саяси мәнін жан-жақты, әрі терең түсінуіне негіз жасайды. Бұл тәрбиеленушінің «көзі ашық» қоршаған дүниенің әлеуметтік, экономикалық, саяси, психологиялық, идеологиялық құбылыстарының заңдылықтарын түсіну арқылы жаңа өзгерістерге уақытында бейімделіп отыруына негіз береді.

Құқықтық құбылыс, құқықтық ұғым және құқықтық категория жастардың заң негіздегі құқықтық сауаттылығын ашу үшін 6-7-ші сыныптардан бастап арнаулы оқу-әдістемелік құралдар арқылы мектепті бітіргенге дейін, одан кейін ЖОО орнындағы оқу-тәрбие жұмысында жалғасын табуы қажет. Сол мақсатта осы оқу құралы дайындалып, оны жастар тәрбиесімен айналысатын мамандарға арналып отыр.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Интернет ресурс : http://bnews.kz/ru/news/post/278254
2. **Интернет ресурс:** <http://bnews.kz/ru/news/post25854>
3. **Ағыбаев А.Н.** Мемлекет және құқық теориясы. Алматы 2013. 286 б.
4. Амеркулов Б.А. Криминологическое направление предупреждения противоправного поведения // Повышение правосознания правовой грамотности граждан в условиях развития правового государства и демократизации общества: мат-лы междунар. науч.-теорет. конф.
5. **Интернет ресурс:** <http://online.zakon.kz>
6. Куламбаева К.К. Об особенностях формирования правовой культуры как элемента общей культуры граждан //Перспективы государственно-правового и социального развития Республики Казахстан:Материалы Международной научно-практичкской конференции.-Костанай:КЮИ МВД РК,2001.-С.99-102.
7. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминалистической детерминации.-М.; МГУ. 2006. 381 с.
8. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступления. –М.; Слова. 2002. 316 с.
9. Лебедев С.Я. Традиции, обычай и преступность.-М.; 2005. 267 с.
10. Волженкин В.В. Правовая культура и преступное поведение. Красноярск. 2008. 220с.
11. Николаев С.М. Понятие и сущность антикоррупционного воспитания // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2011. - № 7 - 2. - С. 159 - 162.
12. **Интернет ресурс:** <http://bnews.kz/ru/news/post/257512>
13. **Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. –М.; ЗЕРЦАЛО 1999. -352 с.**
14. **Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб Питер, 2009. -560**
15. Жаңабаева М К. Жастардың құқықтық әлеуметтенуінің кейбір мәселелері. // Қаз ҰУ Хабаршысы- 2003, 45 б.
16. Шиханцов Г.Г. Криминальная психология. –М.; Юридическая литература. 2001. 326 с.
17. Ағыбаев А.Н. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы 2013. 286 б.
18. Гладких В. И. Коррупция: генезис, детерминанты и пути

преодоления. – 2001. –№ 3. – С. 42 - 46.

19. Каирова Б.К. Әдеуметтік психология. Костанай, 2008. 100б.

20. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии.-М.; 2007. 544 с.

21.Амиров, Д. К. АмироваАнтикоррупционное и правовое воспитание: Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений, студентов колледжей и вузов. – Казань, 2010;

22. Сафронова И.В., Фокеева И. М*.* Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры: методическое пособие /науч. рук. В. И. Пискарёв. – Казань, 2010.

23. Криминалистика. Оқу құралы **/**/Жәкішев Е.Ғ., Алматы «Жеті Жарғы» - 2006. 143 б..

24. Большая юридическая энциклопедия.//Составители- В.В.Авасян, С.В.Андреева, Е.В. Белякова. –М.: Изд.Эксмо, 2005. –455 с.

25. Нұртаев Р.Т. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзекті мәселелері.//Қазақстан Республикасы Заңнама Институтының Жаршысы № 3 2015. Б-13-21.

26. Замалетдинов Р.Р., Ибрагимова Е. М., Формирование антикоррупционной культуры у школьников: Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – Казань, 2010;

27.Долгова А.И. Криминалистика. Учнбное пособие.-Воронеж. 2002. -411 с.

28.Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. //Мукажанова Р.А. Руководство для тренера. Алматы. 2015. 163 с.

29. Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Ақиқат ұлттық-қоғамдық-саяси журналы. № 6. (21). 2013.

30.Қазақстан Республикасының «Білім» туралы заңы.

31. **Интернет ресурс: http://bnews.kz/ru/news/post/277519**

|  |
| --- |
|  |
| **ГЛОССАРИЙ**  **АВТОРИТАРИЗМ –**жеке  адамның  билігіне  негізделген,  басқаруда  күшке  сүйенетін  мемлекеттік-саяси  тәртіп.  Мұнда  атқарушы  билік  үстемдік  етеді. Парламент  болғанымен  ол  кеңесші  органға  айналады.  Тоталитарлық  тәртіппен  салыстырғанда  мұнда  көпшілік  партия,  бірыңғай  идеология  болмайды  және  экономика  бақылауға  алынбайды. Тоталитарлық  тәртіптің  басқа  белгілері  негізінен  сақталады. Ол  көбіне  саяси  жағдайға  белсене  араласатын  әскер  күшіне  сүйенеді.  Мемлекеттің  сайлау  органдары  шектеледі.  **АГРЕССИЯ –**басқа  елдердің  жерін  тартып  алу,  егемендігінен  айыру  немесе  шектеу, халқын  күшпен  бағындыру  мақсатымен  қарулы  шабуыл  жасау.  **АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ –**жеке  тұлғаның  емін-еркін  дамуын  қамтамасыз  ететін  қоғамның  күйі. Азаматтық  қоғамның  құрамына  адамдардың  өздері  тудырған  қауымдастықтар (қоғамдық, кәсіби, шығармашылық  ұйымдар, ассоциациялар  және  т.б.) азаматтардың  өндірістік  және  жеке  өмірі, әдет-ғұрыптары, салттары  кіреді. Бұл  қоғамда  мемлекеттің  жеке  адам  өміріне  араласуына  шек  қойылады.  Онда  адамның  халықаралық  дәрежеде  танылған  ережелерге  сай  құқықтары  сақталады.  **АДАМ –**жер  бетіндегі  тірі  организмдердің  жоғарғы  сатысы,  саяси-қоғамдық  қатынастардың  негізгі  субъектісі  мен  объектісі.  **АДАМ  ҚҰҚЫҚТАРЫ –**белгілі  бір  игілік  алуды, өмір  сүруді  қамтамасыз  ететін  адамдар  мен  мемлекет  арасындағы  ережелердің  өзара  қатынастары,  кепілдіктері.  **«АЙДАР ТАҒУ» ТЕОРИЯСЫ** – (негізін салған Дж.Г.Мид) мағынасы адамға лақап ат тағу. Ол оң және теріс мағынада болуы мүмкін, мысалы «бос кеуде», «жарым ес», «түк білмес», т.б. қоғам мүшелері тарапынан болған айыптаулар адамды девианттылық жолға түсуіне себеп болады, немесе мадақтау арқылы адамның өзін тиімді жүзеге асыруына негіз береді.  **АНОМИЯ** – (ғылыми айналымға енгізген француз әлеуметтанушысы, юрист Э.Дюркгейм) қоғамдағы адамгершілік құндылықтар жүйесі, құқықтық нормалардың бұзылуы, адамдардың тәртіпсіз мінез-құлық, заңсыздық әрекеттер жасауын білдіретін термин.  **АУЫТҚУШЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ** – (девиантты) топтағы, қоғамдағы жеке тұлғаның немесе тұлағалардың құқық (жалпы адамгершілік нормаларды) бұзушылық мінез-құлық, бұл қоғамның моральдық және құқықтық талаптарына қарсы жасалатын әрекеттердің жиынтығы. Оның девиантты, делинквентті, аддиктивті, агрессивті, деструктивті т.б. түрлері болады.  **БЕЙІМДЕЛУ** – жүйенің сыртқы және ішкі орта жағдайларына икемделу үрдісі.  **БЕЙТАРАПТАНДЫРУ** – девианттық мінез-құлықты жалғастыруға мүмкіндік беретін жауапты реакция. Девианттық әрекеттер жасайтын адамдар, көп жағдайда жауапкершіліктен бас тарту, келтірлегн залалдан бас тарту, жәбірленушіні айыптау және бұл девианттық әрекетті айыптаушыларды сынау сияқты тәсілдер (техникалар) көмегімен өзінің кінәсін бейтараптандыруға тырысады.  **ӘЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕЛУ** – жеке тұлғаның әр түрлі әлеуметтік құралдардың көмегімен өзгерген ортаға белсенді түрде бейімделу үрдісі.  **Гуманистік психология** – ХХ ғасырдың 60жж. батыста пайда болған және психологияның негізгі пәні жоғары көріністерінде, құндылықтары мен мағыналарында қарастырылатын адам болуы қажет деп есептейтін психология ғылымындағы бағыттардың бірі. Г.п. көрнекті өкілдері – А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олппорт т.б.  **ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕ, ПРОБЛЕМА** – субъектілермен (жеке тұлғалармен, топтармен және т.б.) сезілетін әлеуметтік қайшылық, бұл олар үшін маңызыд болып табылатын, бар мен болуы тиіс нәрсенің, қызмет нәтижелері арасындағы сәйкессіздік, ол мақсатқа жетуге арналған құралдардың жеткіліксіздігінен немес болмауынан, осы жолдағы кедергілерден, әр түрлі қызмет субъектілерінің мақсаттары арасындағы күрестен пайда болып, әлеуметтік қажеттіліктердің қанағаттандырылмағандығына әкеледі.  **ӘЛЕУМЕТТІК САНКЦИЯЛАР** – қоғамның, әлеуметтік топтың интеграциялануы , оның мүшелерінің әлеуметтенуі қызметін атқаратын және соңғыларына нақты әлеуметтік әрекеттерді қолданатын әлеуметтік бақылаудың оперативті құралдары.  **ӘЛЕУМЕТТЕНУ** – тұлғаның қалыптасуы, жеке тұлғаның құндылықтарды, ережелерді, ұстанымдарды, сол қоғамға, әлеуметтік қоғамдастыққа, топқа тән мінез-құлық үлгілерін үйрену және меңгеру үрдісі.  **ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУ** – бұл зерттелінетін әр түрлі әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени және т.б. қоғамда болып жатқан құбылыстар туралы жаңа мәліметтер алу мүмкіндігін беретін теориялық және тәжірибелік процедуралардың жүйесі. Әлеуметтік зерттеулер жүргізу объективті себептермен туады, әдетте, ол дамудың анағұрлым сәйкес күйіне басқару нысанын айналдыруға бағытталған, басқару шешімдерін қабылдау қажеттілігімен байланысты.  **ӘЛЕУМЕТТІК ҮЛГІ** – аса тұрақты, қандай да бір әлеуметтік нысан (адам, топ , құбылыс) туралы сызбаланған көрініс.  **ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР** – адами мәдениетпен қалыптастырылған және қоғамдық сананың өнімі болып табылатын адамгершілік және эстетикалық талаптары.  **ДЕВИАНТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ** – қандай да бір қоғамдағы әлеуметтік мінез-құлық нормаларына қайшы келетін (ауытқитын) әрекеттердің жасалуы.  **ДЕВИАНТТЫЛЫҚ** – әлеуметтік құбылыс, бұл қоғамда ресми белгіленген немесе іс жүзінде қалыптасқан ережелерге сай келмейтін адам қызметінің көпшілік және тұрақты формаларына қатысты байқалады.  **ДЕЛИНКВЕНТТІК СУБМӘДЕНИЕТ** – девианттық мінез-құлықты түсіндіру барысында қолданылатын ұғым, ол девианттық мәдениет – жекелей алғанда жастар тобымен азшылдардың кері позицияда және депривацияда байқалатын әлеуметтік әсердің қалыптасуын көрсетеді.  **ДЕЛИНКВЕНТТІК** – (құқық бұзушылық) бұл термин қарапайым тентектіктен ұрлық сияқты қылмыстық әрекеттерге дейінгі құқықтық және әлеуметтік нормалардың әр түрлі бұзылуларын қамтиды.  **ДЕПРИВАЦИЯ** – шектетілу, әлеуметтік игіліктерге қатынасудың теңсіздігі.  **ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ**(латынша – бөлектеу, қашықтату + жеке адам) жеке адамның құлдырауы, өзіндік **«мен»**-ге байланысты түйсіктерінен айырылуы.  **ДЕТЕРМИНИЗМ**(латынша – себетілік) – еш нәрсе жайдан-жай пайда болмайды, ол белгілі бір себептермен пайда болатыны жөніндегі ілім. Бұл идеяны ежелгі грекияда пайда болып, одан бергі барлық жаратылыстанулық-ғылыми және философиялық оймен бірге дамып келеді. Негізін салғандар [Демокрит](https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82) және Епикур барлық нәрсе қажеттіліктен туындайды және ол бір түрден екіншіге, бір қасиеттен, екіншіге ауысып отырады.  **КОНСТИТУЦИЯ –**мемлекеттік  және  қоғамдық  құрылыстың  негізгі  қағидаларын, принциптерін  білдіретін  негізгі  заң.  **КОРРУПЦИЯ –**1) мемлекеттік  және  саяси  қайраткерлерді, министрлерді, парламент  мүшелерін, шенеуніктерді  және  т.б. параға  сатып  алу;   2) лауазымды  адамдардың  жеке  басын  байыту  мақсатында  өз  қызметін  қылмыстық  жолмен  пайдалануы, парақорлығы, сатылғыштығы.  **КОРРУПЦИЯНЫҢ ТҮРЛЕРІ** *–* іс-әрекеттің түрлеріне, өрісіне қарай — әкімшілік, саяси, жеке тұлғалық, дүниежүзілік болып бөлінеді.  **КОРРУПЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ** — қылмыстық әрекеттің бір түрі, қылмысы үшін тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық және тағы да басқа жауапкершілікке тартылады.  **ҚҰҚЫҚТЫҚ  МЕМЛЕКЕТ –**демократиялық  жолмен  қабылданған  заң  үстемдік  ететін, оның  алдында  бәрі  де  тең  саналатын, жеке  адамның  құқықтары  жан-жақты  қамтамасыз  етілетін  мемлекеттік  құрылыс.  **ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ** – қоғамдық ортада қабылданған құқықтық нормалар мен құндылықтарға құрметпен қарау, мінез-құлқын құқықтық нормалар негізінде реттеу.  **МАРГИНАЛДЫҚ** – мәдениет аралық байланыстар, әлеуметтік және технологиялық ығысулар және т.б. факторлар ықпалымен нормативті-құндылықтар жүйесінің босаңсуы нәтижесінде пайда болатын, тұрақты әлеуметтік құбылыстарға қатысты сипаттама.  **МАСКҮНЕМДІК** – спирттік ішімдіктерді жүйелі түрде пайдалану нәтижесінде дамитын созылмалы дерт, ол алкогольден физиологиялық және психологиялық тәуелділік арқылы білініп, тұлғының әлеуметтік және психологиялық құлдырауына әкеледі.  **НАШАҚОРЛЫҚ** – медицинеада – дерт, әлеуметтануда – ауытқыған мінез-құлық түрі.  **ӘЛЕУМЕТТІК НОРМАЛАР** – әлеуметтік әрекетке жалпы көрсеткіш болып табылатын тиісті мінез-құлықты күту; жеке тұлғалар мен топтарды әлеуметтік реттеу құралдары.  **МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ** – адамның қандай да бір қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған әрекеттері.  **НИГИЛИЗМ –**жалпы  қабылданған  заңдық  ережелер, қоғамдық  саяси  өмірдің  тәртіптерін  және т.с.с. жоққа  шығару.  Саясатта  оны  жақтаушылар  қалыптасқан  саяси  қазыналарға, партиялар  мен  саяси  қайраткерлердің  іс-әрекетіне  қарсы  болып, қабылдамайды.  **СУБМӘДЕНИЕТ** – қандай да бір әлеуметтік немесе демографиялық топтың мәдениеті, құндылықтар, ұстанымдар, әлеуметтік топтың, бүтін бір қоғам немесе ұйымның құрамдас бөлігінің өмірлік стилі мен мінез-құлығының тәсілдерінің жүйесі.  **ТЕРРОРИЗМ -**саяси себептермен  жеке адамдарды,көпшілікті қорқыту,жазалау мақсаттарындағы қылмыстық әрекет**.**  **ТОЛЕРАНТТЫҚ –**басқалардың пікіріне, сеніміне, тәртібіне шыдамдылық көрсету, саясатта алуан пікірлікті, оппозицияның кең мағынасында жұмыс істеуіне мүмкіндік беруді, олардың ой-пікірлеріне түсіністікпен қарауды білдіреді.  **ТҰЛҒАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ** – тұлғаның өмірлік мақсаттары және осы мақсаттарға жетудің негізгі құралдары болып табылатын және осының әсерінен жеке тұлғалардың әлеуметтік мінез-құлықтардың маңызды реттегіштері қызметіне ие, әлеуметтік құндылықтар.  **ТӘРБИЕ**– қойылған мақсатқа жетуге бағытталған тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара тиімді іс-әрекеттері (достастық).  **ТӘРБИЕЛІК ҮРДІС**– ол өзіндік даму, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі іске асыруға бағыттау мақсатында .педагогтар мен балалардың өзара іс-әрекеттері.  **ТӘРБИЕЛІК ЖҰМЫС**– ол анағұрлым толық өзіндік дамуы мен өзін-өзі табысты көрсету мақсатында ересектер мен балалардың бірлескен тіршілік әрекеттерін ұйымдастыру жөнінде мақсатты бағытталған қызмет.  **ТӘРБИЕЛІК ЖҮЙЕ**– 1) тәрбиенің негізгі компоненттерінің өзара іс-қимылдары үдерісінде туындайтын (мақсаттар, субъектілер, олардың қызметі, пікірлесу, қарым-қатынас, материалдық база) және ұжымдық өмір бейнесі ретінде интегративті сипаттамалар мен оның психологиялық жағдайы (Л.И.Новикова) қамтылған тұтас әлеуметтік организм; 2) өзінің басты қызметі – тәрбиеге қатысты ретке келтірілген ашық әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық-педагогикалық жүйе. Тәрбиелік жүйенің күрделі құрылымы бар және білім беру саласында білім беру мазмұнының, үдерістің, оны ұйымдастырудың әдістері мен формаларының мақсаттары арқылы сипатталатын тәрбие жұмысының жүйесін, өзара байланысты іс-шаралардың жүйесі.  **ТӘРБИЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ** – нақты тәрбиелік нәтижеге жетуде белгілі бір қабілетті және бірізділікті жүзеге асыратын операциялардың жиынтығы.  **ТОЛЕРАНТТЫҚ**– сезгіштіктің олардың қайталанушы әсерлер нәтижесінің төмендеуі салдарынан фрустаторлар мен стрессорларға психологиялық тұрақтылық, төзімділік, шыдамдылық.  **ФЕНОМЕН** (грек тілінде-келіп көрінетін, құбылыс). психологияда санада болатын субьективтік және сезім тәжірибелері арқылы ұғынуға болатын құбылыс. Сирек әдеттегіден тыс, төтенше құбылыс.  **ЭКСТРЕМАЛДЫ ТҰЛҒА**(латынша) – шектен шыққан, ерекше жағдайда мінез құлық пен шебер әрекеттердің нәтижесінде сол жағдайды жеңіп шығу мүмкіндігі  ҚОСЫМШАЛАР:  ҚОСЫМША - А  ***«Сыбайлас жемқорлықсыз өмір»***  тақырыбы бойынша студенттер арасында өткізілетін ғылыми жұмыстар сайысының өткізілу ережесі  Сайысқа қатысу үшін   1. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында оқитын әрбір студент сайысқа қатыса алады. 2. Сайысқа түсетін жұмыстарға қойылатын талаптар:   Тақырыбы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әлеуметтік өзекті мәселені қамтитын, сайысты ұйымдастырушылардың әзірлеген номинация талаптарына сәйкес дайындау;  3.Жұмысты сайысқа тапсырушы келесі қажетті талаптарды ескеруі керек: мәтіні қысқа, тиянақты, жүйелі болу, оригиналды өңделген; эмоционалдық қабылдауға ыңғайлы: түсі, шрифті, суреттері, графикалық элементтері, шығармашылық қабілеті, сонымен қатар, анықталмаған деректер болмауы шарт;  4. Басқа адамдардың еңбектері мен идеяларын арнаулы сілтемесіз қолдануға болмайды.  4.1 Сайысқа қатысу үшін өтініш қағазы толтырылады. Ұйымдастырушылардың әзірлеген өтініш формасы осы қосымшаның соңында келтірілген.  4.2 Сайысқа қатысушылар бірнеше номинация бойынша бірнеше жұмыс дайындап қатысуына болады. Бір материалмен бірнеше номинацияға қатысуға болмайды.  4.3 Өтініште сайысқа дайындалған жұмыстың қысқаша мазмұны, техникалық мінездемесі, автордың (авторлардың) толық аты-жөні, байланыс ақпараттары жазылуы қажет.  4.4 Сайыстық жұмыс «Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы» деген белгімен ұйымдастыру комитетіне тапсырылады.  4.5 Бұрын басқа сайыстардан жүлделі орындарға ие болған жұмыстар осы сайысқа жіберілмейді.  4.6 Сайысқа жіберілген материалдар иесіне қайтарылмайды және сын-пікір жазылмайды.  5. Сайыстық жұмыстарды іріктеу көрсеткіштері  Сайысқа ұсынылған жұмыстар келесідей көрсеткіштер бойынша бағаланады:  5.1 Жаңашылдығы (автордың зерттеу нәтижелері, материалды ерекше мағыналы етіп дайындауы ескеріледі);  5.2 Жұмыстың сайыс тақырыбына сәйкестігі, өзектілігі, мақсаты, міндеттері, болжамы ғылыми тұрғыда құрастырылып, зерттеу нәтижелерімен дәлелденуі;  5.3 Тақырыптың ашылуы және тереңдігі, автордың дәйектілік үшін келтірген нақты дәлелдері ескеріледі;  5.4 Кәсіби шеберлігі, мәселені шығармашылық жағынан шеше білу қабілеті, қатысушыларға тиімді ықпал ету технологиялары мен әлеуметтік әдістері;  5.5 Жұмыстың әлеуметтік маңыздылығы, позитивтілігі мен креативтілігі;  5.6 Жұмыстың нақтылығы, автордың орындау стилінің мақсатқа лайықтылығы.  6. Сайысты қортындылау және жеңімпаздарды марапаттау  6.1 Сайыстың жеңімпаздары арнайы құрылған Сайыстық комиссияның қорытынды шешімімен анықталады.  6.2 Сайыстық комиссия жоғарғы оқу орнының оқытушыларынан тұрады.  6.3 Сайыстық комиссияның жұмысын тағайындалған төраға басқарады.  6.4 Сайыс белгіліген уақытында жүргізіліп, соңында комиссия мүшелерінің талқылауынан кейінгі белгіленген орындармен жеңімпаздар анықталады.  6.5 Сайыстық комиссияның қортынды талдауынан бірнеше 2 немесе 3 адамның ұпай саны сәйкес келсе, торағаның қортынды шешімі бойынша (лайықты деген автордың еңбегі бойынша және жұмысты қорғауы бойынша артықшылығы протоколда көрсетіледі және жүлделі орындарды марапаттағанда ашық жарияланады) бір адамға жүлделі орын беріледі;  6.6     Комиссияның жұмысы және қорытынды шешімі бойынша хаттама толтырылады, комиссия мүшелері қолдарын қояды;  6.7 Жүлделі орындарға ие болғандар алған орындары көрсетілген Дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады;  6.8 Ең таңдаулы жұмыстар практикалық жүзеге асыруға ұсынылады.  Ережеге қосымша  **ҚАТЫСУШЫНЫ ТІРЕКУ ҚАҒАЗЫ (ӨТІНІШ)**  Қатысушыны тіркеу қағазы (Өтініш)  Қатысушы туралы ақпарат (авторлары):  Аты, жөні тегі;  Туған күні, айы, жылы;  Оқу орнының атауы, сынып, факультете, курс, топ;  Мекен жайы;  Байланыс телефоны;  Электрондық поштасы;  Сайфстық жұмыс туралы ақпарат;  Номинация:  Атауы:   |  | | --- | |  |   **ҚОСЫМША - Б**  **«Өнер – сыбайлас жемқорлыққа қарсы»**  **қабырға газеті сайысын өткізу туралы**  **ЕРЕЖЕСІ**      **Негізгі мақсаттары мен міндеттері:**  1 Өскелең ұрпақты құқық бұзушылыққа қарсы күресті насихаттау  2 Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қарсы көзқарастытәрбиелеу  3. Жастардың шығармашылық белсенділіктерін көтеру.  **Байқауды ұйымдастырушылар:**  ҚМПИ студенттермен тәрбие және әлеуметтік жұмыс бөлімі.  **Байқауды өткізу тәртібі**  Байқау 20... жылдың  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ өткізіледі. Байқау жұмыстары № \_\_\_\_\_ дәрісханада (холда) өтеді, байқауға арналған эұмыстар каб. № қабылданады.  **Байқауға қатысушылар:**  Байқауға қатысуға әртүрлі мамандықтарда оқитын 1,2,3,4,курс студенттері шақырылады. Қабырға газеттерін топ болып немесе жекеленгшен студенттер жасап қатысуына болады. Қабырға газетіндегі материалдар тақырыптан ауытқымауы қажет;  Қабырға газеттері келесі номинациялар бойынша сайысқа түседі:  **Номинациялардың тақырыптары:**  1.  «Сыбайлас жемқорлық елімізге төнген әлеуметтік қауіп»;  2.  «Біздің елімізде жемқорлыққа жол жоқ!»  3.  «Жастардың құқықтық мәдениеті».  4. «Қазақстан жастары сыбайлас жемқорлыққа қарсы»  **Жұмыстарға қойылатын талаптар:**  1. Қабырға газеттері А 1 форматында түрлі-түсті бояулармен эстетикалық орындалуы тиіс.  2.  Газет материалдары ретінде жемқорлыққа қарсы материалдар, сұхбаттар, мақалалар, статистикалық көрсеткіштер, фотолар, бейне суреттер, өлеңдер, әзіл-оспақтар және басқа материалдар арқылы тақырыпты ашуға болады.  3.  Газетте міндетті түрде келесі ақпарат болуы тиіс:  - «номинация»,  - Қатысушының (қатысушылардың) тегі, аты, жөні, байланыс телефоны (барлығы 16 TimesNewRoman шрифтімен терілген және қабырға газетінің төменге оң жағында орналасуы тиіс);  Байқау талаптарына сай келмеген қабырға газеттері қарастырылмайды (құттықтау, ашық хаттар, карикатуралар, плакаттар және т.б.).  **Байқау материалдарын бағалау көрсеткіштері:**  -  Байқау шарттарын сақтау;  - газеттерді көркемдік рәсімдеу;  - көркемдік, тақырыптық материалдарының сапасы (бейнелілік, материалдарды баяндаудың бірегейлігі және сауаттылығы, тақырыпқа сәйкес келуі, логикалылығы, шығармашылығы);  - бейнелеу өнерінің сапасы (көркемдік, креативтік, позитивтік, дара ерекшелік).  **Қорытынды шығару және жеңімпаздарды марапаттау**  ҚМПИ оқытушыларынан комиссия құрылады. Комиссияның жұмысын төраға басқарады. Байқау акт залында өтетін концертте байқау қорытындыларын шығарылп және жеңімпаздарды марапатталады.  **Байланыс ақпараты.**  **Сайысты өткізу ережелері:**  Сайыс 1 кезеңнен тұрады, уақыты және өтетін орны белгіленеді.  Сайысқа қатысушылар өз еңбектерін ұйымдастыру бөліміне әкеліп, тіркеуден өтеді.  **Сайыс нәтижелерін қорытындылау:**  1. Сайыс нәтижелерін қорытындылау үшін арнайы комиссия құрылады.  2. Комиссия мүшелері алдын ала белгіленіп, алқалар қазысы туралы ақпарат беріледі.  3. Қандай критерийлер бойынша жеңімпаздар анықталатыны туралы ақпараттарды алдын ала анықтап, олармен қатысушыларды таныстырылады.  4. Сайыстың жеңімпаздары мадақтау хатымен және естелік сыйлықтармен марапатталады.  **Байқауды өткізу тәртібі**  Байқау 20... жылдың  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ дәрісханада (холда) өтеді.  ҚОСЫМША -В  **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты қалыптастыруға арналған тәрбие сағаты бойынша конкурстың ережесі**  **1. Жалпы ереже**  1.   Ереже  конкурстыөткізу тәртібі мен уақытын айқындайды.  2. Конкурстың мақсаты:   * өскелең ұрпақтың құқықтықмәдениетін қалыптастыруға арналған тәрбие жұмысын жандандыру; * жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы санасын қалыптастыру; * балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын  тәрбиелеу.   3. Конкурстың негізгі принциптері: ашықтық, барлық қатысушыларға шартты тең қою, қаулы қабылдаудағы ұжымдылық.    **2. Қатысушылар**  1.Конкурсқа барлық типтегі мектептер, педагогтар, оқушылар   қатыса алады.    **3. Конкурстың тәртібі мен шарттары**  1. Конкурс  уақыты институттың (мектептің) тәрбие жоспары бойынша белгіленеді**.**  2. Конкурсқа қатысушы әдвайзер (класс жетекші) тәрбие  сағатының  жоспар-конспектісін құру керек. (Төменде мысал ретінде келтірілген).  3. Тәрбие сағатының тақырыбына сәйкес слайд, диск және бейне материалдар мен фильмдерден үзінділер және т.б. дайындалуы шарт.  4. Конкурсқа түскен материалдарға пікір берілмейді және қайтарылмайды.  5. Конкурс құжаттары қазақ тілінде (орыс тілінде) қабылданады.  6. Конкурс материалдары ұйымдастыру комитетіне белгіленген уақытында тапсырылуы қажет. № кабинет,  байланыс телефоны:  7.  Конкурс қорытындысы « » 20 шығарылады.  **4. Қорытынды**  Конкурс жеңімпаздары  сыйлықтармен, мақтау қағаздарымен марапатталады.  Барлық сайысқа қатысушыларға қатысу сертификаты беріледі.  **Кураторлык сағатынын тақырыбы**: Заңды білу – заман талабы   **Тәрбие сағатының мақсаты**:   1. Студенттерге адам құқықтары мен бостандықтары жайлы баптардан түсінік қалыптастыру, құқықтық білімдерін толықтыру;  2) Адамгершілік, ізгі қасиеттер мен ар – ождан бостандығына, адалдық пен мейірімділікке баулу арқылы құқықтық тәрбие беру;  3) Студенттердің саяси саналылығы мен таным белсенділігін арттыру, заңдарды талдай отырып, өз беттерімен салыстыра білуге, өмірде қолдана білуге баулу;   **Тәрбие сағат көрнекіліктері**: Қ. Р - ның рәміздерінің суреттері, Қ. Р - ның Конституциясы, заң жинақтары, көрме, заң туралы қанатты сөздер;  **Тәрбие сағаттың барысы**.   Ұйымдастыру: а) Қатысушыларды үш топқа бөлу: 1 - топ «Ақиқат», 2 - топ «Заңгерлер». 3 - топ «Болашақ»  б) Әділқазылар алқасын тағайындау.  в) Конкурстың мақсаты және мазмұнынымен таныстыру.  Эдвайзердің сөзі:  Құрметті студенттер мен қонақтар! Бүгінгі «Заңды білу – заман талабы» атты тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймыз.  Қазір сіздердің алдарыңызда үш топқа бөлінген студент жастар алдымен:              1. Визиткалық карточкаяғни топтың аты, топ ұранымен таныстырады;              2. 10 сұрақтан  тұратын «Тікелей сұрақтар» бойынша білімдерін жарыстырады, Сіздердің алдарыңызда өздерінің құқықтық білімдерімен сайсқа түседі. Сөзді студенттерге берейік.                          **І бөлім:** Визиткалық карточка - топтың аты, топ ұранымен таныстыру.  **ІІ бөлім:** «Тікелей сұрақ» әр топқа 10 сұрақтан беріледі. Олар оған көп ойланбастан жауап берулері қажет. «Ақиқат» тобының сұрақтары:      1. «Конституция» сөзінің аудармасы қалай? (Латынның «constitution» құрылым, өкілім);      2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің бірден – бір бастауы. (халық)      3. Республика заңдары қай кезде күшіне енеді? (Президент қол қойғаннан кейін)      4. Егемендік алғаннан кейін Қ. Р - да Конституция қанша рет қабылданды? (2 рет, 1993 ж, 1995)      5. Республикадағы жоғарғы заң шығарушы орган.(Парламент)      6. Қ. Р азаматтары еңбек етуге міндетті ме? (міндетті емес)      7. «Қасым ханның қасқа жолы» қанша тараудан тұрады? (5 тараудан)      8. Қ. Р өзін қандай мемлекет ретінде орнықтырады? (демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік      9. Қазақстан Республикасында қабылданған қандай заңдарды білесіңдер? (Бала құқығы, білім заңы, неке және отбасы туралы заң т. б.)      10. Қ. Р - ның тәуелсіздігі туралы заң қашан қабылданды? (1991 жыл, 16 желтоқсан)     «Заңгерлер» тобының сұрақтары:     1. «Құқық» дегеніміз не?      2. Қазақстан Республикасының Конституциясы қанша бөлімнен және қанша баптан тұрады?      3. Қ. Р - да билікті иемденіп кетуге кімнің құқы бар?      4. Қ. Р - да ресми түрде қолданылатын тіл?      5. Қ. Р - да «Баланың құқықтары туралы» заң қай жылы күшіне енді?      6. Қ. Р - ның теңгесі қашан қолданысқа енгізілді?      7. Қ. Р әкімшілік құрылымы жағынан қандай мемлекет?      8. Қазақстан Республикасы қазіргі Конституциясы қай елдің Конституциясына ұқсас?      9. «Жеті жарғыда» бір құнның мөлшері қанша?      10. Дүние жүзіндегі тұңғыш Конституция қай елде пайда болды?       «Болашақ»тобының сұрақтары:      1. «Демократия» грек тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді?      2. Адам құқығының жалпыға бірдей Декларациясы қашан қабылданды?      3. Қ. Р - ның басқару нысаны қандай?      4. Халықпен мемлекет атынан билік жүргізуге кімнің құқығы бар?      5. Қ. Р. «Мемлекеттік нышандары туралы» заң қай жылы қабылданды?      6. Қ. Р - дағы «Баланың құқығы» туралы заң қанша баптан, қанша тараудан тұрады?      7. 1998 жыл қандай жыл болып аталып өтті?      8. 17 - желтоқсан қандай күн?      9. «Жеті жарғыны» қабылдаған қазақ ханы кім?      10. Балалар құқықтарының Конвенциясы қашан қабылданды?       **ІІІ бөлім** «Ақиқат» тобына: Сұрақ: 36 - бап, 1 - тармақ. Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы және қасиетті міндеті - ...;  «Заңгерлер» тобына: Сұрақ: 22 - бап, 1 - тармақ. Әркімның құқығы, бостандығы, ар – ожданы ... ;  «Болашақ» тобына: Сұрақ: 14 - бап, 1 - тармақ. Тең, алдында, мен, бәрі, заң, сот, жұрттың. Осы сұрақтар бойынша толық мағлұмат беру (1 мин. әр топқа)  **ІV - бөлім** «Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері»деп аталады. Әр топ парақша таңдайды, сосын таңдаулары бойынша интеактивті тақтаға шыққан суреттер бойынша толық мағлұмат береді. Мысалы: Ақиқат тобына: (ту суреті); Заңгерлер тобына: (елтаңба суреті); «Болашақ» тобына: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны.  **V бөлім.** «Жағдаяттық сұрақтар».  «Ақиқат» тобына: Мәдина түрік жігітіне тұрмысқа шықпақшы, бірақ ата - анасы қарсы. Себебі, олар Мәдина ҚР - ның азаматтығын жоғалтады деп қорқады және өз еліне келе алмайды деп алаңдайды. Мәдина азаматтығын жоғалтады ма, әлде?  «Заңгерлер» тобына: Ирина мен Қайрат ҚР - ның азаматтары. Бірақ олар Украинада келісім бойынша жұмыс жасайды. Олардың отбасында ұл бала дүниеге келді, балаға қай елдің азаматтығы беріледі?  «Болашақ» тобына: Қарт адам Париж қаласындағы ҚР - ның елшілігіне келіп, оған ҚР - ның азаматтығын беруді өтінді, бірақ ол кісі жасырынып жүрген, халықаралық соттың шешімімен өмір бойы темір тордың ар жағында отыруы керек қылмыскер болатын. Оған азаматтық беріле ме?  **VI бөлім.** Пікір сайыс.  Берілген бейне клиптер бойынша әр топ өз ой тұжырымдарын білдіру керек.  «Ақиқат» тобына: «Жастар және қылмыс» атты қысқаша бейне фильм. Сессия кезіндегі сыбайлас жемқорлықпен емтихан тапсыру, сөйтіп институтты аяқтап аурухананың хирургия бөліміне жұмысқа келген жас қыз алдына жылдам жәрдеммен келген науқасқа дәрігерлік көмек көрсете алмайды.  «Заңгерлер» тобына бейне фильм «Сыбайлас жемқорлық және бумеранг». Жол полициясы жол тәртібін бұзған жас жігітті қылмысы үшін жазаламай оның орнына одан ақшалай сыйақы алып босатып жібереді. Арада бірнеше сағат салып, әлгі жігіт мектептен келе жатқан екі қызбаланы соғып кетеді. Олардың бірі алған ауыр жарадан қайтыс болады. Сол кішкентай қыз бала әлгі жол полициясының қызы болып шығады.  «Болашақ»тобына: Мектеп директоры мен сынып жетекшісі 6 сынып оқушысы Ануардың анасынан мектепті жөндеуге 40 мың тенге талап етеді. Бірақ ол кісінің ондай ақша тауып беретін жағыдайы жоқ. Мектеп директоры да, сынып жетекшісі де онымен есеп айырысқанша Ануардың мектептегі өмірін тозаққа айналдырады, оның және анасының абыройына тиетін сөздерді айтып, ақшаны жылдам арада алып келуін талап етеді. Бір күні жүйкесі тозған бала өз өміріне балта шауып асылып өлуге әрекет жасап жатқанда, еден жуатын апай құтқарып қалады. Мәселені талқылау барысында бала шындықты айтп береді.  Үш топ осы бейне фильмдерді қарап болған соң өз пікеірлерін және осы мәселені шешудің жолдары туралы ойларын ортаға салады.    **VII бөлім** «Мұны әркім білуге тиіс» рубрикасы бойынша үш топқа келесі тапсырмалар беріледі. Әрбір топ мейлінше толық оны ашулары қажет:  Тапсырмалар:  «Ақиқат» тобына: «Студенттердің құқықтары»  «Заңгерлер» тобына: «Студенттердің міндеттері»  «Болашақ» тобына: «Студенттердің жауапкершілігі»  **Қорытынды:** Әділ қазы алқасы әр топтың жұмыстары бойынша әрбір бөлімнен кейін қорытындысын жасайды, соңында көп ұпай жинаған топқа 1,2,3 орындар беріліп, жоғары белсенділік танытқан студенттерді марапаттайды.  ҚОСЫМША-Г  САУАЛНАМА  *Құрметті респондент!*  *Зерттеу жұмыстарымызға қатысып, мына сауалнама сұрақтарына шын жүректен жауап беруіңізді сұраймыз. Рахмет!*  1. «Құқық» түсінігіне төмендегі келтірілген ұғымдардың қайсысы толық мағлұмат береді деп ойлайсыз?  1. мінез-құлық нормасы;  2. Тәртіп;  3. Әділдік;  4. Өзіңді жүзеге асыру мүмкіндігі;  5. Қорғау және қорғану;  6. Жазалау, жауапқа тарту.  2. Кейбір адамдарға құқықтық нормалар ұнамайды, бірақ оған бағынады. Қалай ойлайсыз неліктен?  1. Құқықтық норманы бұзуға болмайды;  2. Жауапқа тарылудан қорқады;  3. Барлық адамдар құқықты бұзса, қоғамда өмір сүру қауіпті болады;  4. Құқықтық нормаларды сыйлайды, мәдениетті адамдар;  5. Қоғам, адамдар сыйламай кетеді деп қауіптенеді;  6. (пікіріңізді жазыңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  3.Қай кезде адамдар құқықтық нормаға қарсы қылықтар жасайды деп ойлайсыз?  1. құқықтық норма тұлғаның сеніміне сәйкес келмегенде;  2. құқықтық норма салт-дәстүрге, діни сенімге қарсы болса;  3. қоғамдық тәртіпті, адамның өмірін сақтауға байланысты;  4. құқықтық нормалар қандай жағдайдада сақталу қажет;  5. тәртіпті бұзғаны үшін жауапқа тартылмайтынын білген жағдайда;  6. (пікіріңізді жазыңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Конститутция және құқықтық номалар мені қорғайтынына сенімдімін:  1. қорғайды;  2. онша сенімді емеспін;  3. мүмкін кей жағдайда;  4.мүлде сенбеймін.  5. Құқықтық біліміңіз бен құқықтық мәдениетіңіздің жоғарылығын (төмендігін) сезген жағдаятта болып көрдіңіз бе:  1. ие;  2. жоқ;  3. ондай жағдай болған жоқ.  5. Адамдар не үшін, қандай мақсатпен құқықтық нормаларды білуі қажет?:  1. құқық бұзушылықтың алдын алу үшін;  2. қоғамдық ортадағы тәртіпті сақтау үшін;  3. өздерін, туыстарын қорғау үшін;  4. қоғамда еркін өмір сүру үшін, туындаған мәселені заңгерлердің көмегінсіз шешу үшін;  5. (пікіріңізді жазыңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  6. Қалай ойлайсыз мектепте, колледждерде және жоғарғы оқу орнында жастарға құқықтарын қорғау үшін арнайы білім беру қажет пе?  1. ие;  2. нақты жауп беруге тартыншақтаймын;  3. өмірде басқаша болғандықтан, одан пайда болады деп ойламаймын  4. (пікіріңізді жазыңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  7. Қандай жағдайда адамның құқығын шектеу қажет деп ойлайсыз?:  1. басқа адамдардың құқығын қорғау жағдайында;  2. қоғамдағы тәртіппен, әділдікті сақтау үшін;  3. сыбайлас жемқорлық қылмыстарының алдын алу үшін;  4. адамның құқығын шектеуге болмайды;  5. (пікіріңізді жазыңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  8.Қалай ойлайсыз, адамдар қылмыстық жауапқа тартылатынын біле тұра неге қылмыстық әрекеттерге барады?:  1. қылмыстық әрекеті үшін жазаға тартылмайтына сенімді;  2. қылмыстық әрекетін ешкім білмейді, білдірмей жасады деп ойлайды;  3. қиын өмірлік жағдаяттар итермелейді;  4. жылдам, еңбек етпей байып шыға келуге тырысады;  5. жақсы қорғаушы алып, жазадан босап кетеді деп сенеді;  6. (пікіріңізді жазыңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  9.Біздің мемлекетте қылмыспен күресу жұмыстары жақсы жолға қойылған ба?   1. жақсы 2. қанағаттанарлық 3. қанағаттандырмайды 4. сыбайлас жемқорлыққа байланысты көп қылмыс ашылмайды; 5. (пікіріңізді жазыңыз)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   10. Еліміздің Заңын, құқықтық нормаларын бұбауға сізге не себеп болар еді?  1. Сыйлаймын, бұзбаймын, ол менің азаматтық ұстаныма қарсы;  2. заң ақиқатқа сәйкес келмейді, сонда да бұзбауға тырысамын;  3. адамдардың сенімін жоғалтып алудан қорқамын;  4. қоғамдық тәртіпті сақтау әдетім;  5. ата-анамды, мені танитын адамдардың алдында ұятқа қалғым келмейді.  **ҚОСЫМША - Д.**  **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы**  Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 2 шілде № 267    **1-тарау. Жалпы ережелер**  **1-бап. Заңның мақсаты**              1. Осы Заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа тарту арқылы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік міндеттерді атқаратын лауазымды және басқа да адамдардың, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптерін айқындап айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерін, сондай-ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгілейді.              2. Осы Заң сол сияқты демократиялық негіздерді, мемлекетті басқарудағы жариялылық пен бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген сенім нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға да бағытталған.  **2-бап. Негізгі ұғымдар**              1. Осы Заңда мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың, сондай-ақ соларға теңестірілген адамдардың лауазымдық өкілеттігін және соған байланысты мүмкіндіктерін пайдалана отырып не мүліктік пайда алу үшін олардың өз өкілеттіктерін өзгеше пайдалануы, жеке өзі немесе делдалдар арқылы заңда көзделмеген мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алуы, сол сияқты бұл адамдарға жеке және заңды тұлғалардың аталған игіліктер мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі арқылы олардың сатып алуы сыбайлас жемқорлық деп ұғынылады.              2. Осы Заңда, сондай-ақ өзге заңдарда көзделген, заңдарда белгіленген тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соқтыратын сыбайлас жемқорлықпен жымдасқан немесе сыбайлас жемқорлық үшін жағдай туғызатын әрекеттер сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар (сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтар) болып табылады.              3. Мемлекеттік міндеттер – Қазақстан Республикасының Конституциясымен және заңдарымен мемлекеттің, оның органдары мен мемлекеттік қызмет атқаратын адамдардың өкілеттігіне жатқызылған іс жүргізу мәндері.              3-1. Мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау мәндеттері – заңдармен уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету, заңдардың бұзылу себептері мен жағдайларын анықтау мен жою, азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру, нормативтік құқықтық актілердің дәл әрі біркелкі қолданылуын және нормативтік актілердің міндетті талаптарының орындалуын тексеру жөнінде жүзеге асыратын міндеттері.              4. Лауазымды адамдар – тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкілеттік бойынша мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құрамаларында өкімет өкілінің міндеттерін жүзеге асыратын не ұйымдастырушылық-билік етушілік немесе әкімшілік-шаруашылық міндеттерін атқаратын адамдар.              5. Жауапты мемлекеттік қызмет атқаратын адамдар – мемлекеттің міндеттері мен мемлекеттік органдардың өкілеттігін тікелей атқару үшін Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының конституциялық және өзге де заңдарында белгіленген қызметтерді атқаратын адамдар.  Ескерту. 2-тармақ өзгерді – Қазақстан Республикасының 1999.07.23 № 454 Заңымен.  Өзгеріс 2000 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.  Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды – Қазақстан Республикасының 2001.06.08 № 206 Заңымен.  Ескерту. 2-тармақ өзгерді – Қазақстан Республикасының 2003.09.25 № 484 Заңымен.  **3-бап. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық субъектілері**              1. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін осы Заңның негізінде мемлекеттік міндеттер атқаруға уәкілетті адамдар мен оларға теңестірілген адамдар жауапты болады.              2. Мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілетті адамдарға:              1) барлық лауазымды адамдар, Парламенттің және мәслихаттардың депутаттары, судьялар;              2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңдарына сәйкес барлық мемлекеттік қызметшілер жатады.              3. Мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілетті адамдарға:             1) жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адамдар;             2) заңда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасының Парламенті мен мәслихаттардың депутаттығына кандидаттар ретінде тіркелген азаматтар, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару сайланбалы органдарының мүшелері;  3) жергілікті өзін-өзі басқару органдарында тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін, еңбегіне ақы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет қаражатынан төленетін қызметшілер;  4) мемлекеттік ұйымдарда және жарғылық капиталында мемлекеттің үлесі кемінде отыз бес пайыз болатын ұйымдарда басқару міндеттерін атқаратын адамдар теңестіріледі.  4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектілеріне лауазымды және мемлекеттік міндет атқаруға уәкілетті өзге де адамдарды немесе оларға теңестірілген адамдарды сатып алуды жүзеге асырушы, сол сияқты оларға заңға қайшы мүліктік игіліктер мен артықшылықтар беретін жеке және заңды тұлғалар да жатады.  Ескерту. 3-бап жаңа редакцияда – Қазақстан Республикасының 2003.09.25 № 484 Заңымен.  **4-бап. Заңның қолданылу аясы**  1. Осы Заң Қазақстан Республикасының күллі аумағында барлық жеке және заңды тұлғаларға қатысты қолданылады. Осы Заң Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде, егер халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтары мен Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты қолданылады.  2. Жекелеген мемлекеттік міндеттерді атқару тәртібі туралы (мәслихат депутаттарының, судьялардың мәртебесі туралы, мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының қызмет өткеруі туралы, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың өзге де ықтимал субъектілері туралы) заңдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шектеулер мен тыйым салу көзделетін басқа да құқықтық нормалар белгіленуі мүмкін.  3. Судьялар, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарында көзделген негіздер мен тәртіп бойынша сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жауапты болады.  4. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар және әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық пен жаза, әкімшілік жауапкершілік пен шара тиісінше Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделеді. **<\*>**  Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – Қазақстан Республикасының 2003.09.25 № 484 Заңымен.    **5-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптері**  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес:   1. барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдігі; 2. мемлекеттік органдардың қызметін анық құқықтық регламенттеуді, мұндай қызметтіңзаңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттік және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету; 3. мемлекеттік аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын жеке және заңды тұлғаларқұқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешу рәсімдерін жетілдіру; 4. жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ мемлекеттіңәлеуметтік-экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару жүйелерін қорғаудың басымдығы; 5. Қазақстан Республикасының Конституциясы 39-бабының 1-тармағына сәйкеслауазымды адамдар мен мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілдік берілген басқа да адамдардың, сондай-ақ соларға теңестірілген адамдардың құқықтары мен бостандықтарын шектеуге жол берілуін тану; 6. Жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қалпынакелтіру, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтың зиянды зардаптарын жою және олардың алдын алу; 7. сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылыққа қарсы күреске жәрдем жасайтыназаматтардың жеке басының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 8. мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілдік берілген адамдар мен соларға теңестірілгенадамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттің қорғауы, аталған адамдар мен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс деңгейін қамтамасыз ететін жалақы (ақшалай үлес) мен жеңілдіктер белгілеу; 9. осындай қызметті жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға кәсіпкерлік қызметтімемлекеттік реттеуге өкілеттік берілуін болдырмау, сондай-ақ оған бақылау жасау; 10. сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу, жолын кесу жәнеолардың алдын алу мақсатында жедел-іздестіру қызметі мен өзге де қызметтерді жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгіленген тәртіппен заңға қайшы тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлікті заңдастыруға жол бермеу мақсатында арнайы қаржылық бақылау шараларын қолдану; 11. осы Заңның 3-бабының 1,2 және 3-тармақтарында аталған адамдар үшін кәсіпкерлікқызметпен айналысуға, соның ішінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді басқару органдарында ақы төленетін қызметтер атқаруға тыйым салуды белгілеу негізінде жүзеге асырылады, бұған мұндай қызметті атқару заңмен белгіленген қызметтік міндеттерімен көзделген реттер қосылмайды.   ҚОСЫМША - Е  **СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҒЫЛЫМИ ЖОБА ЖҰМЫСЫ:**  Жоба жұмысы жоғарғы оқу орнындағы студенттің кәсіби дайындығының көрсеткіші. Бұл дайындық студенттің өзіндік ғылыми зерттеу мәдениетінің қалыптасуын, (өзекті мәселені қарастыру, ғылыми теориялық мағлұматтар жинау, оны талдау, тәжірибе жүргізу, нәтижелерін өңдеу т.б.) шығармашылык және логикалық ойлау қабілетін дамытады. Жоба жұмысы оқу барысындағы алынған білімді тереңдетуге және оны өмірлік нақты мәселелер бойынша қолдануға (менің барлық біліп, үйреніп жатқаным маған қай жерде, не үшін қажет, осы білімді қалай пайдалануыма болады?) мүмкіндік береді.  **Конкурстың негізгі мақсаты**: студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарына дағдыландыру, қызығушылықтарын көтеру, өздігінен білімдерін толықтыру, интеллектуалдық-шығармашылық әлеуетін ынталандыру.  **Конкурстың негізгі міндеттері:**  - зерттеу жұмыстарына қызығушылық танытқан  қабілетті және дарынды студенттерді анықтау және оларға қолдау көрсету;  - студенттердің үздік жетістіктерін көрсету және насихаттау, өзара ғылыми қатынастарын ұйымдастыру;  - жастардың интеллектуалдық әлеуетін дамыту.  II. Конкурс қатысушылары  Конкурсқа Қостанай жас ғалымдар жеке және командалық құрамда (2-3 қатысушыдан) топтан болуы мүмкін;  III. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі:  Конкурсты дайындау мен өткізу бойынша ұйымдастыру комитеті құрылады.  Ұйымдастыру комитеті Конкурсты өткізуге және қорытынды кезеңін дайындауға тікелей басшылықты жүзеге  Асырады. Қазылар алқасының құрамын, Конкурсты  өткізу бағдарламасын, қатысушы- командалардың тізімін бекіту жұмыстарымен айналысады.  Конкурстың қорытындысын шығарады және  жеңімпаздармен жүлдегерлерді марапаттау жолдарын анықтайды.  9.Қазылар алқасы қатысушылардың жұмыстарын тексереді және бағалайды, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтайды.  10. Конкурс үш кезеңде өткізіледі:  1) бірінші кезең – факультеттік деңгейде;  2) екінші кезең – институттық деңгейде  Конкурстағы жұмыстардың ғылыми-практикалық деңгейін арнайы құрылған факультеттің, институттың комиссиясы анықтайды.  3) үшінші (қорытынды) кезең – республикалық. Екі турдан жеңімпаз болған жұмыс республикалық конкурсқа жіберіледі.  11.Жобаны қорғау кезеңі - зерттеу жұмысы қорғалады  Автордың (бірлескен авторлардың) жобаны қорғауына (баяндама жасауға) 7-10 минут уақыт беріледі.  12. Конкурсқа қатысу үшін студенттер тіркеу қағазын тапсырады. (оның үлгісі осы ақпараттардың астында келтірілген)  13. Конкурстың қорытынды кезеңінде - қазылар алқасы (комиссия мүшелері) жасалған баяндамаларды талдайды, жүлделі орындарды және номинациялар бойынша жеңімпаздарды іріктейді.  14. Конкурсқа ұсынылған жұмыстар рецензияланбайды  және қайтарылмайды.  15. Аппеляция қарастырылмайды.  16.Зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобаларды  қорғауда слайдтар қолданылады. Қатысушы жұмысының  электронды нұсқасын өзінде ұстауы тиіс.  Екінші күні Конкурстың жұмысы қорытындыланып, жеңімпаздар марапатталынады.  IV. Конкурсқа ұсынылатын жұмыстардың ресімделуіне  қойылатын талаптар:  17. Конкурсқа 1-4 курс студенттерінің зерттеу жұмыстары секциялар бойынша қабылданады:  1 секция - Жемқорлықпен күресу жолдары;  2 секция – Құқықтық тәрбие мен тұлғалық жауапкершілік;  3 секция – Жемқорлыққа қарсы құқықтық мәдениетті қалыптастыру.  18. Әрбір бағыт бойынша зерттеу жұмыстары теориялык, эксперименттік бөлімдерден тұрады және олар ойлап тапқыштық негізде болуы шарт.  19. Жұмыс қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады. Жұмыстың көлемі 30-45 беттен аспауы керек  20. Беттерін нөмірлеу, сол жағы 3 см., асты-үсті 2 см. оң жағы 1,5 см. қалдыру міндетті.  21. Әрбір жұмыста таңдалған тақырыптың мақсаты мен міндеттері, практикалық маңыздылығы, автордың қосқан үлесі көрсетілген ғылыми жетекшісінің пікірі болуы керек.  V. Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар:  Жұмыстың мәтіні компьютерде WORD, 14 кегель, 1,5  жоларалық, солдан шегініс (абзац) – 1,25см терілген болуы керек.  VI. Жұмыстың құлымы:  - титул парағы;  - мазмұны;  - түйіндеме (аннотация)  – жұмыстың қысқаша мазмұны (резюме) қазақ және орыс  тілдерінде баяндау (жұмыстың қандай тілде жазылуына байланысты);  - кіріспе – тақырыптың өзектілігі, мақсаты мен міндеттері, болжамы мен практикалық маңыздылығы көрсетіледі;  - теориялық бөлім: ғылыми әдебиеттер бойынша таңдалған тақырыпқа теориялық талдау жасау, негізгі түсініктерге анықтамалар беру;  - эксперименттік бөлім: зерттеу орны, респонденттерге мінездеме, зерттеу кезеңдері мен зертеу әдістері және стандартталған психодиагностикалық әдістемелері,  зерттеу жұмыстың қорытынды нәтижесі мен тұжырымдамалар;  - практикалық ұсыныстар;  - қолданылған әдебиеттер тізімі;  - қосымша.  VII. Титул парағына қойылатын талаптар:  -ЖОО атауы, факультет және кафедраның толық атаулары;  -жұмыстың тақырыбы;  - секция № көрсетіледі;  - жұмысты орындаушының (аты-жөні, мамандығы, курсы)  -жұмыстың ғылымижетекшісі (аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі, жұмыс орны);  -жұмыс орындалған жыл.  VШ.Конкурсқа қатысушылар өз зерттеу жұмыстарын және шығармашылық жобаларынқорғау үшін көрнекіматериалдар, сызбалар, суреттер немесе макеттер дайындауларықажет.  ІХ. Жеңімпаздарды анықтаужәне марапаттау  22. Конкурс жұмыстарын бағалау келесі көрсеткіштер бойынша жүзеге асырылады:  -жұмысты орындаудағы жеке белсенділік деңгейі;  -шығармашылығы;  - қойылған сұрақтарға жауаптардың толықтығы;  -тақырыптыңзерттеу тереңділігі.  - қорғаудағы, өңдеудегі оригиналды ерекшелігі.  23.Конкурсты қорытындылау барлық жұмыс қорғалып болған соң жүзеге асырылады. Жеңімпаздарды әрбір секция бойынша немесе барлық секцияға ортақ анықталады (комиссияның және ұйымдастыру коитетінің ортақ шешімі бойынша):  24. Марапаттау I, II, III дәрежелі дипломдар мен мақтау қағаздары арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар, ұйымдастыру комитетінің шешімі бойынша номинациялар анықталып, марапатталынады.  25. Барлық қатысушыларға сертификаттар беріледі.  **Конкурсқа қатысуға өтінім**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. | Аты-жөні, тегі |  | | 2. | Мамандығы |  | | 3. | Курс |  | | 4. | Тақырыбы |  | | 5. | секциясы |  | | 6. | Байланыс телефондары |  | | 7. | Е-mail |  | |  | Ғылыми жетекшісінің аты жөні |  | | 8. | Ғылыми дәрежесі (толық) |  |   ҚОСЫМША – Ж  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАНЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ АКАДЕМИЯСЫ  **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері»**  **оқу пәнінің бағдарламасы**  Құрастырушылар:   1. Бурбаев Т.К.- философия ғ. докторы, профессор; 2. Болеев Т.К.- педагогика ғ.докторы, профессор; 3. Шакишев К.Д. – заң ғ.к., доцент; 4. Муксимов **С.С.**- доктор,ҚР мемлекеттік қызмет Агентствасының бас инспекторы.   **Пәннің мақсаты**: Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымын, мәдениетін, азаматтық ұстанымдарын қалыптастыру.  **Пәннің міндеттері:**  - жемқорлық әрекеттеріне әсер ететін факторлар, жемқорлық көріністері туралы жалпы кешенді білімдер мен біліктіліктерді дамыту;  - сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық мәдениетті қалыптастыру;  - күнделікті өмірде, білім алу, қызмет ету кезінде жемқорлық көріністерін сын түрғысынан қабылдап, батыл күресе білу дағдысын бекіту.  **Пәнді игеруге негізделген әдістемелік нұсқаулар:**  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәнін игеру кезінде сабақты әртүрлі формада өткізуге болады: дәрістер, семинарлар, кейс-стади, дебаттар, коучинги және т.б.  Пән бойынша білімдерді игеруде міндетті:  **Білуге:**   * Жемқорлықтың пайда болуы, негізін, мазмұнын білу; * Сыбайлас жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық, моральдық жауапкершілік; * Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күш - заңнама;   **Істей білу**:   * моральдық құндылықтарды күнделікті өмірде өз мінез құлқында жүзеге асыру; * адамгершілікті, жалпы мәдениетті, құқықтық мәдениетті жоғарылату бойынша өзіндік жұмыстар жасау; * рухани-адамгершілік құндылықтарын жемқорлықтың алдын-алу әрекеттерінде қолдану; * сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіріп отыру; * құқықтық мәдениетін байыту мақсатында өз еркімен ғылыми-практикалық әдебиеттер, интернет ресурстардан білімдерін толықтыру; * институт, қоғамдық ұйымдардың сыбайлас жемқорлыққа байланысты өткізетін іс-шараларына белсенді қатысу.   **Пәннің тақырыптық жоспары**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Тақырыптардың және бөлімдердің атауы** | **Сағат көлемі** |  | | **Өзіндік жұмыс** | | **Дәріс** | **Тәжіри**  **белік сабақ** | | **1** | **«Жемқорлық» түсінігінің әдіснамалық негіздері**  1.1 «Жемқорлық», «сыбайлас жемқорлық» түсініктері туралы.  1.2 Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері пәні, мақсаты мен міндеттері.  1.3 Жемқорлықтың тарихи дамуы.  1.4 Қазіргі кездегі жемқорлықтың әлеуметтік-психологиялық зияны | 10 | 1 | 3 | 5 | | **2** | **Қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарының жетілуі шарты негізіндегі жемқорлыққа қарсы тұру**  1 Қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастары жүйесінің реформалануы, жемқорлыққа қарсы тұру мәселесіндегі басты фактор.  2 Мемлекеткеттік қызмет көрсету процессін жетілдіру.  3 Мемлекеттік жоспарлауды жетілдіру  4 «Электронды үкімет» тұжырымдамасын жүзеге асыру  5сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру. | 10 | 2 | 3 | 5 | | **3** | **Жемқорлық құлықтарының психологиялық ерекшеліктері.**  **3.1 Жемқорлық мінез-құлықтарының тетіктері**  3.2 Жемқорлық мінез-құлықтарының тұлғалық детерминанты  3.2.1 Тұлғаны профильдендіру -  өзін-өзі тұлғалық ұстаудың модельі 3.2.2 жемқорлықты факторлар ықпалына түспейтін тұлғаны тәрбиелеу ерекшеліктері | 10 | 2 | 3 | 5 | | **4** | **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру**  4.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің элементі ретінде құқықтық және адамгершілік сана  4.2 Сыбайлас жемқорлыққа қоғамдық бақылау  4.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің мағынасы  4.4 Шет елдердегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет  4.5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсылықтың жаңа идеология | 10 | 3 | 3 | 5 | | **5** | **Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері**  1 Бастауыш мектеп жасындағы балалардыңсыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудың ерекшкліктері  2 Жасөспірімдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудың ерекшкліктері  3 Студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудың ерекшкліктері | 10 | 2 | 5 | 5 | | **6** | **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың этникалық ерекшеліктері**  1 ҚР этникалық мәдениеттеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілік  2 Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік ҚР ұлттық қауіпсіздігінің факторы ретінде | 10 | 1 | 3 | 5 | | **7** | **Сыбайдас жемқорлық әрекет үшін құқықтық жауапкершілік**  1 Тәртіптік жауапкершілікке әкеп соғатын сыбайдас жемқорлық әрекеттері  2 Әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғатын сыбайдас жемқорлық әрекеттері  3 Қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатын сыбайдас жемқорлық әрекеттері | 10 | 2 | 5 | 5 | | **8** | **Әр түрлі сфералардағы сыбайдас жемқорлық әрекет үшін моральдық-этикалық жауапкершілік**  1 Қоғамдағы моральдық-этикалық жауапкершілік  2 Жанұядағы моральдық-этикалық жауапкершілік  3 Еңбек ұжымдағы моральдық-этикалық жауапкершілік | 10 | 1 | 3 | 5 | | **9** | **Діни ереже мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты ретінде**  Сыбайлас жемқорлық үшін әр түрлі діндердегі жауапкершілік. | 10 | 1 | 2 | 5 | |  | **Барлығы** | 90 | 15 | 30 | 45 |   **Әдебиет:**  Негізгі әдебиет:  1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы  2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық саясат: оқу құралы/ Е. Алауханов. - Алматы: Заң әдебиетi, 2009. – 256 б.  3. Адамгершілік мемлекеттік қызметшілердің жаңа генерациясы ретінде. / Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С./. 2011.  4. Бюрократия, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік басқарудың тиімділігі/ В. Д. Андрианов. - М.: ВолтерсКлувер, 2009. - 248 б. - Библиогр.: 234 б.  5. Сыбайлас жемқорлық және мемлекет: себептер, салдар, реформалар: О.А.Алякринский / С. Роуз-Аккерман. ағыл. ауд. - М.: Логос, 2003. - 356 б  6. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлықтың психологиялық тетіктері//Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет №1,2015.  *Қосымша әдебиет:*  1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мен мемлекеттік қызмет стандарттарының жетілдіруі: Жаңа Зеландия, Австралия мен Малайзияның тәжірибесі. - London: DAI, 2006  2. Билік, сыбайлас жемқорлық пен адалдық: Ғылыми басылым.: Ағыл. ауд./ А. А. Рогоу. - М.: РАГС басылымы, 2005. – 176 б. – (Шетелдік пен отандық ойдың антологиясы)  3. Әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыстың призмасы арқылы АҚШ «ақ жағалы» қылмыскерлік: Моногр. /О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 207 б. - Библиогр.: 195 б.  4. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықпен күрестің көкейтесті проблемалары/ О. А. Абдыкаримов. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2005. – 19 б.  5. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде және оның алдын алу шаралары: Оқу құралы. /Г. С. Мауленов. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2005. – 96 б.  6. ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы: оқу құралы / Б. А. Жетписбаева. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2011. – 157 б.  7. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы: Оқу құралы/Б. А. Жетписбаева. - Астана: ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2008. – 327 б.  **Мазмұны**  Кіріспе........................................................................................................................... 3  1. Жемқорлық мәселесінің ғылыми зерттелуі...........................................................5  2. Жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастырудың әлеуметтік-  психологиялық жолдары............................................................................................ 12  2.1Құқықтық мәдениет.............................................................................................. 20  2.2 Жоғарғы оқу орнындағы құқықтық мәдениетті қалыптастыру жұмыстарының  жүйесі.............................................................................. .............................................25  Қорытынды.................................................................................................................. 33  Қолданылған әдебиеттер тізімі.................................................................................. 35  Глоссарий............................................................................................................ .........37  Қосымшалар................................................................................................................ 43  Конец формы  Начало формы  Конец формы | |
|  |

ВВЕДЕНИЕ

В казахстанской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственное прежде всего миру взрослых финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями. Данный вид преступления изучается на уроках права, истории и т.д. К моменту окончания школы учащиеся получают целостное представление о коррупции как социальном явлении и как преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания . В рамках сложившейся системы воспитательной работы в высших учебных заведениях задача антикоррупционного воспитания не ставилась. Ориентация студентов на идеалы справедливости, честности, порядочности в системе нравственного воспитания молодежи обеспечивает нравственно-ценностную основу отказа от любых противоправных и безнравственных действий. Воспитание культуры поведения и дисциплинированности должно обеспечить профилактику отклоняющегося поведения молодых людей в целом.

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития Казахстана, осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы воспитания. Просвещение и воспитательная работа по формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.

Большое значение в профилактике коррупции мы придаем работе с молодежью, Агентством подписаны меморандумы о сотрудничестве с Ассоциацией студентов Казахстана, Конгрессом молодежи, об этом сегодня на пресс-конференции СЦК сказал начальник информационно-аналитического департамента финансовой полиции РК Олжас Бектенов, сообщает сайт СЦК ortcom.kz.

«В Министерство образования и науки внесено предложение о включении курса антикоррупционного воспитания в школьную программу. Наряду с мерами по формированию антикоррупционного мировоззрения, Агентством финансовой полиции проводится активная работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных и экономических преступлений. Мы исходим из того, что недостаточно противодействовать преступности исключительно уголовно-правовыми мерами», - сказал О.Бектенов.

Необходимо устранять предпосылки совершения правонарушений, решать имеющиеся проблемы на системном уровне считает О.Бектенов. «В данном контексте на основе опыта Гонконга, Сингапура и других стран, внедрена практика проведения углубленных исследований деятельности госорганов на предмет выявления законодательных лазеек и организационных упущений, позволяющих недобросовестным сотрудникам злоупотреблять должностным положением, то есть сотрудники Агентства совместно со специалистами исследуемого госоргана выявляют «узкие места», нормы, несущие в себе высокие коррупционные риски».

«Подобным образом Агентством проанализирована деятельность органов СЭС, ГАСК, дорожной полиции, противопожарной службы, налоговых органов, управлений земельных отношений, т.е. государственных структур, наиболее часто контактирующих с населением и предпринимателями. По итогам исследований в данные госорганы внесены представления об устранении причин и условий, способствующих коррупции. С Налоговым комитетом Министерства финансов утвержден совместный план мероприятий по противодействию коррупции в налоговых органах на 2013-2015 годы», - отметил О. Бектенов.

Исторический опыт показывает сложность оперативного решения такой задачи из-за консервативности педагогической деятельности. Речь идет об изменении педагогического сознания, когда необходимо по-иному взглянуть на теорию и практику воспитательной работы. Опыт решения подобных воспитательных задач в последние годы (антинаркотическое воспитание, половое воспитание) показывает неэффективность приоритетного использования информационно-просветительского метода. Увеличение числа лекций и бесед по проблемам коррупции будет способствовать знанию студентов о данном явлении, но не отказу от коррупционных действий в будущем. Необходимо педагогическое осмысление сущности коррупционных действий человека и определение содержания и средств антикоррупционного воспитания. Методические рекомендации – это попытка предложить определенную систему педагогических действий по решению задач антикоррупционного воспитания.

**1 ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития Казахстана, осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы воспитания [1,2,3,4].

Именно поэтому антикоррупционное воспитание является важной частью антикоррупционной политики в целом.

В широком педагогическом смысле антикоррупционное воспитание – это специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие с целью формирования в обществе неприятия коррупции, в том числе и при осуществлении учебно-воспитательного процесса.

В узком педагогическом смысле – это процесс и результат специализированной учебно-воспитательной работы, направленной на организацию противодействия коррупции [5, с. 159-162].

Антикоррупционное воспитание является составной частью нравственного воспитания. Это целенаправленный процесс формирования у человека антикоррупционных знаний, соответствующих моральных потребностей, убеждений, качеств и чувств, устойчивых норм поведения.

Тесную связь коррупции и нравственности личности можно проследить уже в переводе слова «коррупция».

Так, латинско-русский словарь наряду с указанными значениями приводит и такие, как «совращение, упадок, превратность (мнения или взглядов), а также губить, разрушать, обольщать, искажать, фальсифицировать».

В этой связи существует мнение, что латинский термин «corruptio» происходит от двух корневых слов «cor» (сердце, душа, дух, рассудок) и «ruptum» (портить, разрушать). Поэтому суть коррупции не в подкупе, продажности публичных и иных служащих, а в нарушении единства (разложении, распаде) той или иной социальной системы, в том числе системы государственной власти [6, с. 68-70].

В современный период общепринятым является понимание коррупции как использования должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащих уставленным правилам [7, с. 6–10.].

По своей направленности и механизмам реализации коррупционное поведение – это разновидность социального поведения, оно представляет собой совокупность поступков и действий должностного лица, которые по своим результатам затрагивают интересы отдельных людей, социальных групп, социальных общностей или общества в целом. Именно в таком поведении проявляются индивидуально-психологические и социальные качества человека.

С точки зрения социальной нормы коррупционное поведение можно рассматривать как один из видов девиантного поведения, которое определяется соответствием или несоответствием тех или иных поступков профессиональным нормам и социальным ожиданиям.

Граница между нормой и отклонением от нее может быть размытой в зависимости от позиции того, кто дает оценку тому или иному поведенческому акту, а также от того, в контексте каких общественных норм производится эта оценка. Кроме того, существует постоянное расхождение между декларируемыми моральными нормами и принципами, с одной стороны, и реальной мотивацией поступков индивида, с другой [8, с. 154-160].

По мнению большинства юристов и юридических психологов, «никакие внешние обстоятельства не могут являться определяющими причинами противоправного деяния, если они не положены одновременно на внутренние детерминанты человеческой активности» [9, с. 42-46].

Здесь возникает вполне закономерные вопросы о том, что есть норма и отклонение в социальном развитии человека, каким образом институты социализации могут влиять на освоение социально одобряемых способов поведения и отношений личности? Норма – это то, что типично, что общепринято, что соответствует доминирующим общественным представлениям о должном в социальном поведении индивида и его отношениях с людьми.

Норма – и есть стандарт одобряемого поведения человека. Если этот стандарт подвергается деформации, искажению, если он расплывчат, тогда возникает дезориентация личности в социальном пространстве, тогда исчезают внятные границы долженствования, определяющие нравственную и гражданскую позицию человека в системе социальных связей [10,11,12].

Логика воспитания социальности, гражданственности, высокой нравственности в растущем человеке предстает вполне понятной: от чувств – к образам, к эталонам, образцам, к идеальным представлениям, а от них – уже к практической деятельности, к поступкам, к повседневному поведению, проявляющему и закрепляющему формирующееся отношение личности к важным социальным феноменам – гражданственности и нравственности.

В конечном счете, как считает А.В.Репринцев, преимущественно эти качества определяют всю социальность взрослеющего человека, его гражданскую, его жизненную позицию, всю систему смысложизненных координат [13, с. 36-41].

Следовательно, антикоррупционное просвещение общества должно быть неотъемлемой частью нравственного и гражданского воспитания молодежи, формирования антикоррупционной культуры, осознания своих прав и обязанностей перед обществом [14, с. 219].

В настоящее время перед образовательными учреждениями ставится задача по целенаправленному антикоррупционному воспитанию, что способствует на начальной стадии образовательного процесса формировать у молодежи антикоррупционное мировоззрение [ 15,16 ].

Однако в настоящее время решение большинства вопросов психолого-педагогического процесса, направленного по профилактику коррупционного поведения, далеко от своего завершения.

Поэтому здесь целесообразнее использовать термины, ясно указывающие на невозможность осуществления личностью коррупционного поведения.

Такой характеристикой личности может явиться ее антикоррупционность, предполагающая однозначно негативное отношение к коррупции, поскольку приставка «анти-» толкуется, например, в словаре С.И. Ожегова как образующая существительные и прилагательные со значением противоположности, враждебности, направленности против кого-нибудь или чего-нибудь [17, с. 968].

В различных видах позиции в явном или неявном виде реализуются социальные, психологические и нравственные характеристики личности. Поэтому в научный обиход были введены такие понятия, как социальная позиция (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, И.Д. Аванесян), жизненная позиция (Л.М. Архангельский), общественно активная позиция (К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Мальковская, Ф.П. Судентайте), внутренняя позиция (Л.И. Божович), нравственная позиция (А.И. Титаренко, Л.Б. Волченко, В.А. Блюмкин), активная жизненная позиция (В.И. Бакштановский, В.И. Пирогов) [18, с. 400-403].

Слово «антикоррупция» можно толковать как деятельность, направленную против коррупции [19 с. 189-193].

Под «антикоррупционностью» следует понимать совокупность личностных качеств человека, позволяющих ему выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий.

Антикоррупционная наполняемость позиции личности в системе общественных отношений является консолидирующей основой и выступает, как своеобразный психологический «регулятор» по отношению к событиям окружающей действительности, к собственной деятельности, к объектам труда и к другим членам общества (активность, целеустремленность, видение перспективы будущей профессиональной деятельности, ответственность, убежденность в социально-нравственной оправданности своих действий).

Переходя к раскрытию понятия «позиция личности», необходимо констатировать, что этот термин получил широкое распространение в философской, психологической и педагогической научной литературе 70-х - 80-х гг. XX в.

По Б.Г. Ананьеву «позиция личности как субъекта общественного поведения и многообразной социальной деятельности представляет сложную систему отношений личности (к обществу в целом и общностям, к которым она принадлежит, к труду, людям, самой себе), установок и мотивов, которыми она руководствуется в своей деятельности, целей и ценностей, на которые направлена эта деятельность» [20, с. 242].

А.Н. Леонтьев рассматривает позицию как процесс самостоятельной деятельности личности, суть которой проявляется в моральном выборе. Позицию, как личность в целом, образует деятельность. Позиция — это условие развития личности. Осознав свою позицию, личность поднимается на новый уровень развития. С помощью позиции А. Н. Леонтьев объясняет механизм формирования личности как субъекта общественных отношений (деятельность – позиция – сознание – личность) [21].

А.Г. Асмолов рассматривает позицию человека как систему общественных связей, общений, которые открываются ему, как то, что ради чего и как использует человек врожденное и приобретенное им (даже черты своего темперамента и, конечно, приобретенные знания, умения, навыки... мышление) [22,23].

То же относится и к внешним условиям, к объективным возможностям удовлетворения потребностей человека. Позиция человека есть некоторая система, имеющая объективно-субъективный характер, считает Н.Ф. Родионова [18, с. 400-403]. Она объективна, поскольку детерминирована общественным бытием, а содержание ее предопределено характером общественных отношений. Она субъективна, так как складывается при непосредственном участии людей, под влиянием их сознания.

Е.С.Зорина считает, что понятие «позиция» носит междисциплинарный статус, отражает интегральную наиболее обобщенную характеристику личности человека, его деятельности и поведе­ния в контексте выполнения общественных функций и социальной ситуации развития.

Как отмечает Е.С.Зорина, каждый вид позиции имеет свои, свойственные только ей характеристики, присущую только ей систему отношений, образующих ее содержание [18, с. 400-403].

В общеупотребительном значении позиция (от лат. positio — положение) — это «положение, расположение чего-либо», «точка зрения, мнение в каком-либо вопросе, отношение к чему-либо, а также действия, поведение, обусловленные этим отношением», полоса, участок местности или акватории, занимаемые для подготовки и ведения боя [24, с. 61]**.**

Отношения, а, следовательно, и позиция как система отношений, рассматриваются как ядро субъектности, выступают не только условием развития человека, но и важным показателем его зрелости. Позиция характеризует «место» человека в его жизнедеятельности: является ли он истинным ее субъектом или живет, влекомый обстоятельствами.

Позиция определяет субъективные отношения, ценностные ориентации, интересы, мотивы, установки и т. д.); устойчивые типичные для субъекта способы осуществления своей жизни, отношений с окружающими людьми (уходит ли он от противоречий, сглаживает их или, наоборот, заостряет) и направленность личности как «отношение того, что личность получает и берет от общества, <…> к тому, что она ему дает, вносит в его развитие» [25, с. 15].

Позиция – это целостное духовно-практическое проявление человека, имеющее свои количественные и качественные параметры измерения. Другими словами, жизненная позиция личности выступает как феномен, раскрывающий меру участия человека в разрешении общественных противоречий и степень опосредования этой активности для собственного действительно всестороннего развития [26, с. 197-206].

Позиция личности занимает важное место и в структуре личности, и в структуре деятельности. В личности человека выделяют две группы психических образований: те, которые выступают как побудители его поведения, и те, которые составляют исполнительский компонент в психической регуляции этого поведения [27,28]. Это обстоятельство позволяет считать, что позиция выступает как активность, реализуемая в проведении ценности; в ней ценность не декларируется, не просто заявляется, а живет, реализует свой потенциал, либо — противоположный случай — уходит от самовыражения.

Позиция личности — это категория, отражающая ценностное отношение к окружающей действительности и реализуемая в деятельности, линии поведения, в общении с другими людьми [29,30,31,32].

Заметим, что в трактовке категории «позиция» выделяются два аспекта проблемы – содержательный (внутренний), рассматривающий знания, жизненный опыт, систему взглядов человека, основные ценности личности, и процессуальный (поведенческий), направленный на изучение решения субъектом определенных задач [33, с. 197-206].Поэтому личностная позиция всегда выражается в определенном виде деятельности.

Поскольку личность - это совокупность общественных отношений (К. Маркс, А.Н. Леонтьев и др.), видный отечественный психолог В.И. Мясищев определяет позицию личности как «интеграцию доминирующих избирательных отношений человека в каком-либо существенном для него вопросе» [34,35].

Анализ данного определения, которое не вызывает возражений у ученых, изучающих проблему позиции личности, указывает на многогранность и многоаспектность данного понятия [36, с. 73].

Личность характеризуется, прежде всего, как система отношений человека к окружающей действительности. Самое главное и определяющее личность — ее отношения к людям, являющиеся одновременно и взаимоотношениями. Отношения человека представляют сознательную, основанную на опыте, избирательную психологическую связь его с различными сторонами жизни. Она выражается в его действиях, реакциях и переживаниях. Отношения характеризуют степень интереса, силу эмоций, желания или потребности. Поэтому они и являются движущей силой личности [37,38].

Согласно этой концепции ядром личности является индивидуально-целостная система ее субъективно-оценочных, сознательно избирательных отношений к действительности, представляющая собой интериоризованный опыт взаимоотношений с другими людьми в условиях социального окружения. Система отношений определяет характер переживаний человека, особенности восприятия действительности, характер поведенческих реакций на внешние воздействия.

Все составляющие психической организации человека — от самых низших до высших ее подструктур — связываются так или иначе с отношениями, причем функциональные возможности человека в организации деятельности могут быть определены лишь на уровне положительного отношения к ее задаче.

Опыт взаимоотношений с людьми однозначно формирует и соответствующую систему внутренних отношений человека [25, с. 30].

Следуя этой логике, можно утверждать, что антикоррупционная позиция личности охватывает все виды антикоррупционных отношений личности и выступает структурным элементом целостной личности человека наряду с такими видами позиции личности, как субъектная, гражданская, мировоззренческая и др.

Опираясь на выводы основателя психологии отношений В.Н. Мясищева, можно утверждать, что отношение человека к коррупции представляет сознательную, основанную на опыте, избирательную психологическую связь его с различными сторонами антикоррупционной деятельности, выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях. В свою очередь, они образуются и формируются в процессах деятельности [39, с. 22]. Наряду с непосредственным отношением существует опосредствованное. Непосредственное отношение определяется отношением к процессу, к цели и обстановке деятельности; оно также определяется тем психофизиологическим состоянием, которое характеризуется как состояние активное или пассивное. Из всего этого складывается непосредственное активно-положительное отношение потребности. Опосредствованное отношение определяется местом ожидаемого результата деятельности в системе целей личности [39, с. 11].

В повседневной жизни под отношением понимается «взаимная связь разных предметов, действий, явлений, касательство между кем или чем-нибудь, … связь между кем-нибудь, возникающая при общении, контактах». [17, с. 282] «Отнестись» в этом смысле, означает «составить своё представление, отношение о ком или чём-нибудь, внутренне оценить, проявить свое чувство по отношению к кому или чему-нибудь, симпатию или антипатию» или «иметь касательство к кому или чему-нибудь», а также «входить в число кого или чего-нибудь, в какой-нибудь разряд, множество» [там же].

Деятельность и поведение одного и того же человека в каждый данный момент определяются ее отношениями к различным сторонам действительности.

Психическое отношение выражает активную избирательность субъекта, определяющую индивидуальный характер деятельности и отдельных поступков.

Чем богаче индивидуальность, тем активнее она перестраивает действительность, тем шире ее опыт, тем более опосредованы ее реакции, тем более они утрачивают зависимость от непосредственных условий и становятся как бы внутренне обусловленными.

Активность субъекта характеризуется, прежде всего, полярным отношением интереса или безразличия; в свою очередь избирательно направленная активность определяется положительным отношением — стремлением, любовью, увлечением, уважением, долгом или отрицательным отношением — антипатией, антагонизмом, враждой [40, с. 32].

Раскрывая сущность понятия «отношение» в психологии, В.Н. Мясищев указывал на то, что психологический смысл отношения состоит в том, что оно является одной из форм отражения человеком окружающей его действительности [39]. Формирование отношений в структуре личности человека происходит в результате отражения им на сознательном уровне сущности тех социальных объективно существующих отношений общества в условиях его макро- и микробытия, в которых он живет. Включение студентов в систему отношений предполагает формирование адекватной данным отношениям позиции, которая проявляется в деятельности.

Таким образом, в конкретных случаях отношение человека выступает как своеобразная интеграция более частных, так сказать, парциальных отношений к различным объектам, ситуациям, событиям, состояниям окружающей его действительности и т. д., объединяемым им по каким-то признакам в одну категорию. Система таких более общих отношений составляет структуру характера человека [28].

Говоря об отношениях, входящих в антикоррупционную позицию личности, необходимо отметить, что они многоаспектны и не поддаются количественному описанию, настолько беспредельны отношения человека к окружающей действительности. При этом в каждом индивидуальном случае система антикоррупционных отношений субъективна и уникальна.

Однако лишь немногие отношения, входящие в антикоррупционнную позицию личности, могут быть названы доминирующими. Так, например, можно испытывать определенное отношение к одежде, прическе, половозрастным характеристикам человека, предлагающего вступить в коррупционные взаимоотношения, к месту и времени, где это произошло и проч., но маловероятно, что решение, связанное с выбором или отказом от коррупционного поведения, будет основано только на таких отношениях.

На основе анализа вышеперечисленных понятий представляется возможным обозначить основное видение термина «антикоррупционная позиция личности», под которым понимается интеграция доминирующих избирательных опосредованных отношений человека, возникающих в ходе антикоррупционной деятельности, в виде психологической связи с различными сторонами коррупции, выражающейся в его действиях, реакциях и переживаниях.

При этом, если антикоррупционные отношения являются доминирующими в деятельности, можно говорить об антикоррупционной направленности личности в целом.

Основными функциями антикоррупционной позиции личности выступают:

- познавательная функция, которая характеризуется осмыслением индивидом коррупционных явлений в правовой практике. В процессе реализации данной функции происходят изучение и объяснение антикоррупционных процессов, протекающих в различных системах общества (например: образовательная, политическая и экономическая системы). Познавательная функция не ограничивается только определением или объяснением причинно-следственных связей различных антикоррупционных явлений, что нисколько не приближает нас к познанию антикоррупционной культуры. Она нацелена на вскрытие глубинных процессов, в основе которых лежат проблемы, являющиеся сутью, первопричиной возникновения коррупционных проявлений;

- функция моделирования служит средством формирования соответствующей модели антикоррупционного поведения. В процессе реализации данной функции происходит создание некого образа или стандарта антикоррупционного поведения индивида, соответствующего правовым нормам;

- регулирующая функция дает возможность сопоставлять свое антикоррупционное поведение с правовыми требованиями.

Антикоррупционная позиция личности, как воспитательный результат, связана и включена в систему однородных процессов — социализации, социальной адаптации молодежи, образовательного процесса и воспитания как его части, наряду с обучением и развитием личности. Антикоррупционная позиция личности формируется в сложном процессе, где одновременно участвуют различные общественные институты, начиная с государства и заканчивая семейными, образовательными, религиозными и т.п.

Государственные установления, семейные, религиозные и другие нормы и ценности являются основой антикоррупционной позиции личности. Однако они усваиваются личностью избирательно.

В условиях демократии индивид самостоятельно выбирает ценностные ориентации, свою антикоррупционную позицию. Здесь нет единой общей модели антикоррупционности, установленной государством или другими институтами общества в качестве обязательной, а многообразие форм антикоррупционного поведения отражает индивидуальность личности. Поэтому особое место в формировании антикоррупционной позиции личности принадлежит системе непрерывного образования, которая латентно или открыто формирует заданные обществом и государством нормы, ценности, роли, функции антикоррупционного поведения личности. Иначе говоря, образовательные институты искусственно, т.е. специальными педагогическими технологиями, внедряют стандарты антикоррупционности в сознание личности, формируя ее антикоррупционную позицию.

Антикоррупционное воспитание личности, формирующее нравственные качества, находит свое выражение в активной педагогической деятельности, предполагающей активизацию субъектов образовательного процесса; наличие положительной эмоционально-окрашенной антикоррупционой позиции самого педагога; обеспечение возможности личностного выбора и присвоения антикорупционых ценностей и идей.

Для формирования антикоррупционой позиции личности важно, чтобы убежденность личности в неприемлемости коррупции непосредственно была связана с объективным проявлением общественного сознания и образа жизни социума. Эта форма связи личности и общества имеет для индивида как минимум три ряда отношений: убежденность в истинности познанного (как общего знания, так и профессионального); убежденность в соответствии этого знания общественным потребностям; убежденность в значимости усвоенных общественных норм, идей и идеалов для собственной жизни [26, с. 199].

Необходимость формирования антикоррупционной позиции личности предполагает самоопределение, осознание внутренней свободы, ответственности за собственный выбор и деятельность. Это требует от человека наличия таких специфических морально-нравственных качеств как: гражданское мужество, смелость, честность, порядочность. Воспитывая субъекта - личность в различных ее аспектах, необходимо помнить, что он будет жить и действовать в определенном государстве и обществе, что человек в разнообразных проявлениях своей жизнедеятельности должен быть честным.

Следовательно, процесс формирования антикоррупционной позиции является не обособленной категорией воспитательного процесса, а есть его неотъемлемая часть и основа.

Таким образом, целью системы воспитания, формирующей антикоррупционную позицию, является необходимость формирования личностных качеств, ориентированных на общепринятые нормы и нравственные ценности и включающих высокие общечеловеческие и профессиональные свойства, широкие коммуникативные и адаптационные возможности.

Сенситивным периодом формирования антикоррупционной позиции личности следует считать юношеский возраст, в ходе которого осуществляется профессиональное образование, постепенное включение в трудовые отношения, позволяющие осознать проблему коррупции.

Другая форма антикоррупционного воспитания состоит в том, чтобы на основе анализа определить, с какими базовыми ценностями и понятиями связано явление коррупции, и внести некоторые дополнения в учебно-тематические планы.

Таким образом, логика формирования антикоррупционной позиции личности строится: от чувств – к образам, к эталонам, образцам, к идеальным представлениям, а от них – уже к практической деятельности, к поступкам, к повседневному поведению, проявляющему и закрепляющему формирующееся отношение личности к коррупции. Как считает В.А. Репринцев, в конечном счете, преимущественно эти качества определяют всю социальность взрослеющего человека, всю систему смысло-жизненных координат [13, с. 38].

Воспитание – процесс многофакторный. При организации и проведении процесса воспитания субъекты воспитательной работы должны учитывать огромное количество объективных и субъективных причин. Многофакторность объясняет эффект неоднозначности результатов воспитания, приводящий к тому, что в одних и тех же условиях результаты воспитательных воздействий могут существенно различаться**.**

**2 СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У СТУДЕНТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ**

Мировоззрение – это система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна органично дополнить мировоззренческую картину подрастающего поколения.

Разработка и реализация комплекса мер по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-этических принципов человека, особенно молодежи; воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, формирование особой, крайне неблагоприятной для коррупционной системы психологической среды в обществе должны быть поставлены в разряд важнейших направлений деятельности образовательных учреждений.

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы воспитания. Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся так и у студентов антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.

Исторический опыт показывает сложность оперативного решения такой задачи из-за консервативности педагогической деятельности. Речь идет об изменении педагогического сознания, когда необходимо по-иному взглянуть на теорию и практику воспитательной работы. Опыт решения подобных воспитательных задач в Казахстане в последние годы (антинаркотическое воспитание, половое воспитание) показывает неэффективность приоритетного использования информационно-просветительского метода. Увеличение числа лекций и бесед по проблемам коррупции будет способствовать знанию студентов о данном явлении, но не отказу от коррупционных действий в будущем. Необходимо педагогическое осмысление сущности коррупционных действий человека и определение содержания и средств антикоррупционного воспитания. Методические рекомендации – это попытка предложить определенную систему педагогических действий по решению задач антикоррупционного воспитания.

1. Основные подходы к созданию системы антикоррупционного воспитания в современном ОУ.

Создание системы антикоррупционного воспитания предполагает уточнение ряда терминов, определяющих сущность коррупции как социального явления.

Корру́пция (от лат. corrumpere – «растлевать») – использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам (законодательству). Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите. Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над распределением по своему усмотрению каких-либо не принадлежащих ему ресурсов (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом коррупционного поведения является возможность получения экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.

Выделяют отдельные проявления коррупции. Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи.

Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей.

Системное рассмотрение позволяет выделить ряд взаимодополняющих взглядов на сущность явления коррупции:

 коррупция как особый вид правонарушений, связанный с превышением должностных полномочий;

 коррупция как особый образ жизни людей, обладающих властью, который предполагает ряд традиционных действий (взяточничество, проявление своеволия, подбор «нужных» людей);

 коррупция как особый способ решения проблем в обход существующих законов и правил с использованием подкупа должностных лиц;

 коррупция как особый подход к людям, обладающим властью, связанный с демонстрацией им своего уважения и удовлетворения их потребностей.

Такое многообразие взглядов на коррупцию порождает многочисленные сложности при его искоренении и необходимость системных усилий со стороны общества, государства, каждого человека по борьбе с коррупцией.

Выделяются следующие признаки коррупции:

1. Принимается решение, нарушающее закон или неписаные общественные нормы.

2. Стороны действуют по обоюдному согласию.

3. Обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества.

4. Обе стороны стараются скрыть свои действия.

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.

Задачи антикоррупционного воспитания:

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.

Выделим основные компоненты системы антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении:

 отсутствие случаев коррупционного поведения в образовательном учреждении;

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного действия на учебных занятиях;

 обретение опыта решения жизненных и вузовских проблем на основе взаимодействия педагогов и студентов;

 психолого- педагогическая деятельность по формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения.

Основной результат антикоррупционного воспитания видится в подготовке человека, способного выполнять властные полномочия или взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий. Для достижения этого результата необходима работа с ребенком в различные возрастные периоды. В связи с тем, что в начальной школе особое внимание обращается на формирование культуры поведения и потребности в соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание может строиться на анализе отношений рядовых граждан с хранителями общественного порядка. Это позволяет определить основную задачу антикоррупционного воспитания как формирование потребности в соблюдении правил в процессе взаимодействия с хранителями порядка.

С нашей точки зрения, это базовая задача системы антикоррупционного воспитания. В связи с этим возникает необходимость осознанного принятия студентами правил решения жизненных проблем. Для этого необходимо создание ситуаций, в которых они обретают опыт продуктивного решения своих проблем в отношениях с властью. Это позволяет в рамках системы воспитания добавить еще один раздел под названием «Успех без нарушений». В рамках этого раздела помимо информационно-просветительной составляющей, направленной на изложение способов честного решения проблем, создаются ситуации решения жизненных проблем на основе индивидуального выбора. Основная задача представляется достаточно сложной: демонстрация студентам эффективности жизнедеятельности по существующим нормам и правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится деловая игра, в ходе которойстуденты самостоятельно решают поставленную задачу.

Элементом социальной практики может стать организация ученического самоуправления в группе, увеличение числа поручений для студентов группы с определенными властными полномочиями. Важным элементом антикоррупционного воспитания становится система практикумов по овладению навыками вне коррупционного решения проблем. Желательно, чтобы составной частью этих практикумов стали реальные жизненные ситуации. В процессе этой работы происходит осознание обучающимися основных способов жизнедеятельности и решения жизненных проблем. Одной из них становится проблема взаимодействия с представителями власти.

В работе с со студентами 2-3х курсов решается основная задача системы антикоррупционного воспитания: формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного поведения. В процессе решения данной задачи студенты на уроках права и обществознания подробно изучают данный вид правонарушений и причины его появления. В процессе внеурочной деятельности особое внимание обращается на проведение дискуссий по данной теме, способствующих выявлению жизненной позицииобучающихся по данному вопросу. Основные элементы системы антикоррупционного воспитания отражены в табл. 1.

Таблица 1

Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Курс | Ведущая воспитательная задача | Основное содержание воспитательной деятельности а | Основные формы воспитательной работы |
| 1-2 | Формирование компетентности в решении жизненных задач по существующим нормам и правилам | Успех без нарушений | Обучающие практикумы |
| 3-4 | Формирование у студентов антикоррупционного мировоззрения | Коррупция как особый вид правонарушения | Учебные занятия,дебаты,  дискуссии |

4. Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения у студентов.

Для студентов 3-4х курсов предлагается проведение социального практикума «Боремся с коррупцией», в рамках которого анализируются типичные социальные ситуации коррупционного поведения, идет поиск грани, отделяющей преступление от взаимопомощи и сделки.

Данный практикум может включать в себя следующие темы для обсуждения и осмысления:

 Поступление в вуз.

 Сдача экзамена.

 Несоблюдение правил дорожного движения.

 Получение пособия.

 Получение справки.

 Разрешение конфликта.

 Организация предпринимательской деятельности.

Основной формой осуществления социального практикума будет являться дискуссия, в ходе которой студентам будет предложено высказать свое мнение и предложить свой способ решения данной ситуации. Самоопределение студентов во время занятий социального практикума позволит зафиксировать степень их готовности к отказу от коррупционных действий.

Особое внимание следует обратить на проведение разнообразных игр, в которых на студентов возлагают различные властные полномочия. В ходе этих игр можно как диагностировать уровень отношения человека к коррупции, так и формировать антикоррупционное мировоззрение. К сожалению, сломать сложившиеся привычки и стереотипы достаточно сложно. Кураторский час может быть рассмотрен как определенный разговор тьюттера со студентами. Цель, связанная с изменением собеседников (их индивидуально-личностных качеств, жизненной позиции, поведения), является воспитательной и превращает разговор в воспитательную беседу.

Одной из возможных целей воспитания в современных условиях является формирование осознанного отказа, а затем ценностного неприятия студентами коррупции. Решение этой проблемы невозможно в рамках отдельного информационного часа, но технологически грамотно организованная беседа является важным элементом в системе антикоррупционного воспитания. Воспитательная беседа как способ решения педагогической задачи в процессе общения имеет четко определенную структуру и включает ряд обязательных этапов, превращающих просто разговор в законченное воспитательное мероприятие.

Этап 1 «Приглашение к разговору» направлен на обеспечение мотивации и включение в разговор. Для этого объявляется тема беседы, осуществляется настрой на беседу, определяется цель, излагается план проведения беседы. При необходимости излагаются правила поведения. Беседа невозможна, если ваши собеседники не готовы слушать и разговаривать. Вызвать человека на разговор порой получается за один миг, а иногда приходится прилагать массу усилий («Я с кем разговариваю?», «Интересно, а меня кто-то слушает?», «Перестань дуться, давай поговорим»). Предлагаемые цель и тема разговора должны быть интересны и важны всем участникам беседы. На данном этапе определяется и фиксируется характер отношений в процессе разговора. Ведущий выбирает тон разговора, определяет свое место по отношению к воспитанникам. «Я хочу поговорить» – эта фраза свидетельствует о его желании оказать воздействие в процессе разговора. «Давайте поговорим» – есть показатель направленности усилий воспитателя на организацию взаимодействия со слушателями. «Мне бы хотелось от вас услышать…»; «Готовы ли вы со мной поделиться и рассказать» – эти фразы свидетельствуют о готовности выслушать собеседников.

Этап 2 «Точка зрения» направлен на выявление позиции участников беседы по заданной теме. Не зная взглядов участников беседы, невозможно определить предмет обсуждения. Для этого формулируются соответствующие вопросы, создается механизм высказываний и способ фиксации этих высказываний. В конце этапа анализируются высказывания, тем самым создаются условия для перехода к следующему этапу. Ведущий в рамках данного этапа может зачитать поступившие вопросы, отметив, что на каждый из них в ходе беседы будут даны ответы.

Этап 3 «Информационное сообщение» включает изложение аргументов и новых фактов. Существуют различные варианты данного изложения:

 Рассказы педагога, гостей, студентов.

 Кино, видео.

 Организация дискуссии.

 Чтение.

 Групповое выступление.

Это основной и обычно самый продолжительный этап беседы. Основное его назначение – организация коммуникации (информационного обмена). Один и тот же факт можно преподнести в различном словесном оформлении, что окажет различное влияние на воспитанников.

Этап 4 «Понимание» направлен на анализ того, что услышали и поняли участники беседы. Для этого с помощью специально подобранных вопросов организуется общее обсуждение темы и содержания беседы.

Для проверки понимания важно обеспечить обратную связь с участниками беседы. Специалисты по коммуникации выделяют следующие способы установки обратной связи:

 Расспрашивание.

 Перефразирование или вербализация.

 Отражение чувств.

 Резюмирование.

Важным элементом этого этапа являются вопросы, которые могут задавать участники беседы. Вопросы побуждают к размышлению. С помощью вопросов обеспечивается включение обучающихся в контекст беседы. Выделяют открытые, закрытые и наводящие вопросы.

Этап 5 «Обобщение» обеспечивает логическое завершение беседы. Очень важную роль играет финальная точка – момент перехода от разговора к осмыслению и оценке его результатов. Завершение беседы может быть внешним, формальным: время, отведенное для разговора, закончилось. Об этом может сообщить специальный сигнал: высыпавшийся песок песочных часов, звонок заведенного будильника, сообщение «хранителя времени». Возможен внутренний смысловой финал: цель разговора достигнута, больше говорить не о чем. Об этом может свидетельствовать возникшая пауза. Беседа о состоявшемся разговоре начинается с рефлексии воспитанников: что осталось в памяти, о чем задумался, какие сделал выводы? В зависимости от вида и тематики беседы возможна самооценка воспитанниками своих высказываний и оценка высказываний других. Воспитатель, внимательно выслушав воспитанников, комментирует их выступления, делает необходимые выводы, повторяет основные мысли, прозвучавшие в ходе беседы.

Этап 6 «Послесловие» позволяет поразмышлять о будущем. Казалось бы, беседа завершена, и в ней поставлена финальная точка, но жизнь продолжается, и воспитатель позволяет себе поразмышлять о «завтрашнем» поведении воспитанников в соответствии с темой и выводами беседы. Для этого обозначаются основные ситуации поведения, называются варианты решения, из которых необходимо совершить выбор оптимального для данной ситуации. Выражается вера в полезность прошедшей беседы и успешность поведения воспитанников в будущем. Предложим несколько вариантов проведения классного часа в рамках антикоррупционного воспитания( для студентов 1-2х курсов).

1. Кураторский час-убеждение (предъявление требований) строится как демонстрация правильного (не нарушающего нормы) поведения, формирование потребности соблюдать нормы и правила, изложение последствий нарушения закона. Ведущий выступает в роли человека, обеспечивающего соблюдение порядка (это соответствует статусу работников прокуратуры). Проявление экстремизма рассматривается как действия, направленные на разрушение существующего порядка по причине недовольства этим порядком.

Для студентов1-х курсов можно провести классные часы следующей тематики:

 Коррупционное поведение: возможные последствия.

 Казахстанское законодательство против коррупции.

 Быть честным.

 Поступить по справедливости.

В процессе подготовки беседы следует обратить внимание на подбор примеров из реальной жизни. Причина проведения такой беседы очень прозрачна. Воспитанники ведут себя не так, как положено: не соблюдают нормы, правила, законы, традиции, считают коррупцию нормой жизни. Возмущенный воспитатель убеждает их в том, как следует действовать, что нельзя делать и по каким причинам! Как часто мы доводим свое убеждение до положительного подросткового решения? Увы, в реальной жизни наши дети чаще решают поступать наперекор нашим убеждениям. При этом ссылаться на сложность убеждения современного ребенка бессмысленно.

Этап 1 «Приглашение к разговору» включает:

 Четкое изложение причин проведения беседы (рост проявлений коррупции, изменения законодательства в данном направлении).

 Объяснение необходимости беседы на данную тему с этой категорией слушателей (без понимания проблемы невозможно остановить волну коррупции).

 Обоснование тематики беседы (коррупция разрушает государство).

Этап 2 «Точка зрения» направлен на выяснение отношения студентов к закону, правилу, норме через опрос, анкетирование, свободное высказывание мнений. Для этого воспитатель может выбрать определенное высказывание, пословицу, поговорку, цитату из документа. Возможно прямое отношение: «Как ты относишься к коррупции?» А возможно выяснение отношения к поведению нарушителей. Нежелание студентов отвечать на вопросы – это показатель отсутствия контакта с педагогом и уважения к нему. А нежелание воспитателя задавать вопросы – показатель неуверенности (вдруг студенты не ответят или скажут не то). Увы, не уверенный в себе человек не способен убедить других. Можно начинать с простого поднятия рук: «Поднимите руки те, кто знает, как по современному российскому законодательству наказываются проявления коррупции». Письменное анкетирование в ходе самой беседы непродуктивно, лучше огласить обработанные результаты анкетирования, проведенного накануне. Чтобы в одиночку убедить целую группу, требуется особое мастерство, поэтому на этом этапе важно показать самым сомневающимся, что у вас есть единомышленники среди слушателей.

Этап 3 «Информационное сообщение» направлен на изложение необходимой информации. Положительные и отрицательные примеры, занимательные истории из жизни, неизвестные воспитанникам факты. Структурирование сообщения помогает его пониманию и усвоению: семь аргументов, три довода о необходимости борьбы с коррупцией. Студенты быстро устают только слушать, поэтому продуктивно сочетать информацию с заданиями. К примеру, обучающимся предлагается изготовить памятку «Правила хорошего тона», фиксируя прозвучавшие в выступлении педагога фразы.

Этап 4 «Понимание» направлен на выявление изменений в сознании студентов под воздействием речи преподавателя. Для этого педагог предлагает заранее подготовленные вопросы или ситуации, действуя в которых нужно найти правильный выбор. Возможно проведение небольшой письменной работы, в которой излагается логика поведения. Для активизации студентов может быть организована работа в парах, в процессе которой обучающиеся выясняют друг у друга, что они усвоили в процессе выступления педагога.

Этап 5 «Обобщение» позволяет подвести итоги беседы. Прежде всего, куратор оценивает поведение студентов в процессе беседы, хвалит внимательно слушающих и не нарушавших поведение, делает замечание тем, кто, по его мнению, был недостаточно внимателен. Затем оцениваются результаты, продемонстрированные обучающимися на этапе понимания. Студентам предлагается пообещать не нарушать норму.

Этап 6 «Послесловие» содержит призыв вести себя как положено. Педагог выражает свою уверенность в том, что в дальнейшем студенты будут действовать в соответствии с предложенными нормами и правилами. При этом педагог показывает, какие последствия ожидают тех, кто будет вести себя правильно (будут хвалить, не будет проблем и т. п.), и тех, кто не пожелает вести себя так, как надо (наказание, замечание со стороны окружающих, вечные проблемы в жизни и т. д.).

Успешность проведения кураторского часа-убеждения обеспечивается даром педагога убеждать, красноречием, уверенностью в себе, знанием психологических особенностей обучающихся и грамотной аргументацией.

2. Кураторский час-увлечение строится на основе влияния на эмоции и чувства слушателей. Основной задачей такого выступления становится отторжение участников беседы от коррупционного поведения, ориентация на другие жизненные ценности. Возможны различные варианты названия классного часа: внушение (внушаем отвращение к проявлениям коррупции), призыв (призываем задуматься и изменить образ жизни), потрясение (показать всю неприглядность коррупции, заставить слушателей испытать эмоциональное потрясение и сформировать негативное отношение к коррупции). В художественной литературе и публицистике такое выступление называют пламенной речью, заставившей слушателей изменить свое поведение. В религии существует еще одно название подобного выступления: проповедь. Оратор для достижения цели превращает свое выступление в маленький спектакль. К сожалению, не любое яркое выступление заставляет изменить жизненные взгляды, зато всегда остается в памяти.

Тема кураторского часа-увлечения обычно задается ярким лозунгом–призывом.

В качестве вступления могут быть использованы художественные произведения, например, басня И.А. Крылова «Лисица и Сурок»:

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» – Лисицу спрашивал Сурок. «Ох, мой голубчик-куманек! Терплю напраслину и выслана за взятки. Ты знаешь, я была в курятнике судьей, Утратила в делах здоровье и покой, В трудах куска недоедала, Ночей недосыпала: И я ж за то под гнев подпала; А все по клеветам. Ну, сам подумай ты: Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы? Мне взятки брать? да разве я взбешуся! Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, Чтоб этому была причастна я греху? Подумай, вспомни хорошенько». – «Нет, кумушка; а видывал частенько, Что рыльце у тебя в пуху».

Иной при месте так вздыхает, Как будто рубль последний доживает: И подлинно, весь город знает, Что у него ни за собой, Ни за женой,— А смотришь, помаленьку, то домик выстроит, то купит деревеньку. Теперь, как у него приход с расходом свесть, Хоть по суду и не докажешь, Но как не согрешишь, не скажешь: Что у него пушок на рыльце есть.

Выступление-увлечение для обучающихся может быть организовано по следующим темам:

 Коррупция – порождение зла.

 Коррупционеры разрушают страну.

 Жить по совести и чести.

 Путь к справедливости.

Эффективности данного кураторского часа способствует наличие у педагога артистических способностей, владение психотехниками словесного воздействия на людей.

Важным становится не только смысл слов, а интонация, эмоции и чувства, с какими эти слова произносятся, какие яркие образные слова и выражения используются при этом.

Этап 1 «Приглашение к разговору» ориентирован на создание атмосферы, обеспечивающей определенный эмоциональный настрой. Беседа может начаться с прослушивания музыки, просмотра видеофрагмента, чтения стихов, показа театральной сцены. Очень важно создать образ, в котором коррупция показана как одна из страшных бед нашей жизни. Можно предложить слушателям на минуту задуматься о том, почему страдают от коррупции невинные люди.

Этап 2 «Точка зрения» обеспечивает включение студентов в разговор. Для этого им предлагается ответить на предложенные куратором вопросы. Например, завершить начаты педагогом предложения. Возможен разбор конкретных ситуаций: «Что мы сделаем, если увидим…» В завершение этапа педагог эмоционально оценивает отношение студентов к теме и содержанию беседы. Педагог предлагает студентам выполнить определенные задания по теме беседы. К примеру, что-то нарисовать, сочинить сказку, придумать девиз, подобрать четверостишие и т. д.

Этап 3 «Информационное сообщение» отличается эмоциональной речью педагога, чтением стихов и прослушиванием музыки, просмотром короткого, но эмоционально яркого видеофрагмента. Основной упор делается на внушение определенного отношения: это прекрасно, это надо ценить, так следует действовать – и наоборот, это ужасно, так ведут себя только некультурные люди, это запрещено и действовать так нельзя. Самое сложное на данном этапе – это найти «золотую середину» между разговором об основных жизненных ценностях и разбором реальных жизненных ситуаций.

Этап 4 «Понимание» направлен на проявление и фиксацию эмоциональной оценки обучающимися услышанного и увиденного. Это возможно как через некое творческое задание: придумай и запиши свой жизненный девиз поведения в данной ситуации, сочини четверостишие, в котором отражается твое отношение и т. п. Для закрепления понимания педагог использует приемы эмоциональной похвалы, выражение чувств.

Этап 5 «Обобщение» направлен на оценку поведения студента в процессе беседы. Происходит выражение благодарности со стороны воспитателя наиболее активным участникам беседы.

Этап 6 «Послесловие» направлен на демонстрацию желаемого поведения и отношения к жизни со стороны студента. Педагог высказывает свои пожелания к обучающимся в соответствии с тематикой беседы.

Успешность проведения кураторского часа-увлечения обеспечивается даром внушения педагога, уверенностью в себе, знанием психологических особенностей студентов, владением навыками эмоционально-чувственного воздействия и грамотной аргументацией.

3. Кураторский час – информационное сообщение представляет собой изложение путей и способов решения проблемы коррупции. Достаточно часто такое выступление носит название лекции. Лектор выступает в роли специалиста, хорошо знающего и глубоко изучившего данную проблему, что позволяет ему давать слушателям полезные советы по ее решению (таким специалистом вполне может быть работник прокуратуры). Проявление коррупции рассматривается как определенная социальная проблема, связанная с наличием определенной группы людей, пытающихся использовать свое служебное положение в корыстных целях.

Тема обычно определяется проблемой, анализу которой будет посвящен классный час. Возможная тематика классных часов:

 Возможно ли преодолеть коррупцию?

 Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону?

 Причины коррупции их преодоление.

 Борьба с проявлениями коррупции в городе N.

Девиз подобной беседы – объяснить, как правильно действовать. Педагог осуществляет информационное воздействие на студентов с точки зрения выбора способа достижения цели: «Если ты хочешь достичь конкретной цели, это лучше всего делать следующим образом». Причина проведения в процессе самостоятельной деятельности. Воспитательная цель беседы состоит в формировании компетентности студентов, информировании о конкретном способе решения проблемы и основных ее составляющих.

Этап «Послесловие» направлен на использование студентами высказанных взглядов в реальной жизни с учетом возможных последствий. Куратор студенческой группы позволяет себе дать ряд советов о том, что желательно изменить в своих речах и поступках.

Успешность проведения занятия обеспечивается аналитическими способностями педагога, умением понять и выслушать любое мнение, знанием психологических особенностей обучающихся, мастерством ведения спора. Возможные риски связаны с неумением слушателей излагать свою точку зрения в культурной форме.

Выбор варианта проведения кураторского часа зависит от поставленной цели, особенностей обучающихся и уровня компетентности тьюттера.

Приложение

Сценарий кураторского часа «Коррупция: выигрыш или убыток?..»

Цель и задачи:

Способствовать созданию антикоррупционной атмосферы в обществе, предупреждению коррупционного поведения граждан, формировать антикоррупционную устойчивость личности. Показать на примерах, к каким последствиям может приводить коррупция при попустительстве со стороны государства и общества, раскрыть «невыгодность» коррупционного поведения для каждого члена общества; выявить наиболее эффективные пути противодействия различным формам проявления коррупции в повседневной жизни.

Участники: педагог-консультант; группы (команды) из 4–5 чел. (для студентов 1-2 курсов.). Реквизит: справочный раздаточный материал (карточки № 1–3), таблица для заполнения (№ 5) и задания для итогового обсуждения (№ 4).

Время проведения: 1 час.

Ход занятия:

Вступительное слово куратора. Коррупции могут и должны противодействовать государство, бизнес, СМИ, международные и иностранные организации. Но важно понимать, что противостояние коррупции – дело всего общества, каждого из нас.

Рассмотрим отдельные возможные случаи коррупции и обсудим меры по нейтрализации или минимизации проявлений коррупции в описанных ситуациях.

Для этого необходимо

 познакомиться со справочным материалом;

 заполнить таблицу № 6, кратко описав в 1–3 предложениях возможную ситуацию, связанную с проявлениями коррупции (1–2 примера);

 определить наличие признаков коррупционного действия в той или иной ситуации;

 проанализировать мотивы, причины коррупционных действий непосредственных участников коррупционного действия;

 выразить собственное отношение к действиям участников ситуации;

 выделить последствия для государства, общества, личности (как для участников «сделки», так и для других людей: «ближний круг» – родственники, друзья, коллеги и др., «дальний круг» – другие жители города, граждане страны; обсудить предложенные меры по профилактике коррупции.

Работа может быть организована в парах или малых группах. При итоговом обсуждении представители групп (команд) излагают ситуацию и анализируют ее. Члены других групп (команд) задают вопросы, делают уточнения.

Задание № 5 предполагает коллективную дискуссию.

№ 1. Основные признаки коррупционного действия

1. Обоюдное согласие участников действия.

2. Наличие взаимных обязательств.

3. Получение определенных выгод и преимуществ обеими сторонами.

4. Принимаемое решение нарушает закон или противоречит моральным нормам.

5. Сознательное подчинение общих интересов личной выгоде.

6. Обе стороны стремятся скрыть свои действия

№ 2. Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года N 267.

Статья 2. Основные понятия

      1. Под коррупцией в настоящем Законе понимается не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

Статья 366. Получение взятки

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство -

наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) -

наказываются штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) путем вымогательства;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере;

4) неоднократно, -

наказываются штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечание. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей.

Статья 312.Дача взятки

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Дача взятки должностному лицу, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) -

наказывается штрафом в размере от тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Дача взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере

в) неоднократно

- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

№ 4. Итоговое обсуждение

|  |  |
| --- | --- |
| Считаете ли вы, что материальное вознаграждение (подарки, деньги) врачам, преподавателям школ и вузов, работникам ЖЭКов и т. д. за работу, которую они должны делать бесплатно, является столь же опасным и вредным явлением для обществ, как и коррупция органов государственной власти? | |
|  |  |

№ 5. Вопросы для коллективной дискуссии :

А как бы Вы ответили на данный вопрос?

От чего, на ваш взгляд, зависит распространение коррупции?

Кто оказывается в выигрыше, а кто – в убытке от коррупционных действий? Свое мнение обоснуйте.

№ 6. Таблица для анализа коррупционных ситуаций :

-Пример жизненной ситуации (краткое описание в 1-3 предложениях)

-Форма коррупции, ее правовые/ этические оценки

-Участники

-Предполагаемая «выгода» коррупционной ситуации

-Вредные последствия

-Предлагаемые меры по предупреждению коррупционной ситуации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляется, что антикоррупционное воспитание в вузе целесообразно реализовывать формальным и неформальным способами. Так, формальное воспитание представляет собой включение антикоррупционного воспитания в общеобразовательные программы, реализуемые вузом. Что касается неформального воспитания, то оно реализуется в свободное от учебы время и включает в себя патриотические мероприятия, конференции, экскурсии, различные формы внеучебной практики. Основная цель реализации программ антикоррупционного воспитания: формирование неприятия к коррупционным преступлениям и персонифицированного понимания коррупции.

Задачи антикоррупционного воспитания:    
1) познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями;

2) поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции;   
3) продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;   
4) внести свой вклад в выполнение заданий, формулируемых в общих программах и образовательных стандартах:   
- воспитание в себе ценностных установок (уважение к демократическим ценностям; неравнодушие ко всему происходящему рядом; честность, ответственность за действие, поступок; постоянное совершенствование личной, социальной, познавательной и культурной компетенции и т. д.);   
- реализация расширения возможностей (общаться, находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать разногласия и конфликты; принимать участие в жизни школы, местной общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. п.).

Предполагаемый результат - личность, наделенная знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности государства, не желающая мириться с проявлениями коррупции, способная и желающая их устранять. В практике организации учебного процесса вуза можно применять различные формы антикоррупционного воспитания. Так, можно внести дополнения в учебно-тематические планы преподаваемых дисциплин и в выбор специальных курсов. Темы дополнений должны быть напрямую связаны с коррупцией. Это легко организуется, не занимает много времени на занятии, однако без систематизации указанные нововведения будут выглядеть как отдельные, ничем не связанные акции. Другая форма антикоррупционного воспитания состоит в том, чтобы на основе анализа определить, с какими базовыми ценностями и понятиями связано явление коррупции, и внести некоторые дополнения в учебно-тематические планы.

Рассматривая положительные аспекты интеграции антикоррупционного воспитания, необходимо отметить, что первая предложенная форма проще организуется и легче контролируется. Второй способ основывается на методах социального воспитания, которое должно продолжаться в течение нескольких лет. Тем, кто выбирает этот способ, надо удостовериться, что все преподаватели социальных предметов ознакомлены с целями антикоррупционного воспитания, его содержанием и возможностями.   
Наиболее эффективной для использования в вузе является интегрированная система антикоррупционного воспитания, предусматривающая межпредметные связи и различные направления рассматриваемой проблемы.

В основе разработанной программы интегрированной системы антикоррупционного воспитания лежит принцип персонификации как осознание и принятие гражданином ответственности, связанной с коррупционными преступлениями.

Способы получения и предоставления информации в процессе антикоррупционного воспитания могут быть весьма разнообразными: лекции, анализ проблемных статей, отчетов работы правоохранительных органов, исторических источников, а также специальных исследований, посвященных коррупции в Казахстане и за рубежом; беседы с различными людьми (сотрудниками правоохранительных органов, свидетелями, политиками, государственными служащими, потерпевшими) и др.   
Особое мастерство и специальная подготовка требуется от организаторов учебных занятий по проблематике антикоррупционного воспитания. Это обстоятельство вызвано тем, что информирование слушателей о коррупционных проявлениях и отсутствие конкретных антикоррупционных целей учебного занятия может лишь сформировать у них желание ознакомиться с возможностями коррумпированного поведения и соответствующими факторами риска. В связи с этим при построении занятия о коррупции следует сохранять чувство меры, не забывая о том, что основная цель занятия - выработка персонифицированного понимания коррупционногоповедения.

Персонифицированное понимание коррупционного поведения предполагает:   
1) понимание слушателем предоставляемой информации. В этом случае наиболее уместно использование статистических данных уровня коррупционной преступности, социально-политических аргументов и примеров возможных коррупционных последствий;   
2) усвоение и запоминание материала. Процесс антикоррупционного воспитания необходимо строить с использованием активных форм научения. Слушатели должны самостоятельно определять коррупционные преступления и выстраивать возможные последствия их совершения; учиться принимать грамотные правовые решения в повседневной жизни и на работе;   
3) принятие информации лично для себя. Установки бывают особенно сильными, если они не навязываются, а формируются в процессе интенсивного обдумывания и всестороннего анализа материала. В качестве наиболее эффективных форм обучения необходимо использовать проектную деятельность слушателей и круглые столы.

Другим действенным методом антикоррупционного воспитания оказывается вовлечение слушателей в общественно значимую деятельность в рамках различных видов практики. Необходимо подчеркнуть, что вовлечение юношества в антикоррупционные проекты в процессе внеучебной практики укрепляет их антикоррупционные установки.

Следующая стратегия изменения установки восприятия коррупции как обыденного явления современного общества основывается на том, что полученные знания хранятся в памяти отдельно друг от друга и нуждаются в определенном времени для своего согласования. В дальнейшем они изменятся сами собой. Этому будет способствовать грамотное, лаконичное построение программы обучения, учитывающей график прохождения дисциплин, в которые планируется интегрировать антикоррупционное воспитание. Таким образом, первая оценка информации антикоррупционной направленности может быть негативной, однако постепенно она изменится на неприятие коррупции.

Антикоррупционное воспитание в общем понимании основывается на воспитании общечеловеческих ценностей. Формирование персонифицированного понимания коррупционного поведения следует расценивать как систематизированный процесс, последовательно интегрированный в ежедневную учебную деятельность слушателей. Программа антикоррупционного воспитания предусматривает возможность расширения проектов, связанных с несколькими изучаемыми предметами или дополнительной воспитательной деятельностью. Предпочтение должно отдаваться тем предметам, которые поощряют и развивают взаимопонимание учеников.   
Следует отметить, что построение обучения на системе жестких запретов и правил, а также возможной каре за совершение коррупционных преступлений изначально ведет к отторжению слушателями получаемых знаний. Коррупция, как и преступная деятельность в целом, - это вопрос выбора каждого человека. Задача заключается в том, чтобы создать предпосылки, условия для такого выбора, который соответствовал бы интересам общества. Кроме того, оценивая возможные результаты предлагаемого выбора, надо рассматривать все возможные варианты и последствия, то есть обучаемые должны научиться критически и прагматически воспринимать и оценивать свое поведение.

Таким образом, антикоррупционное воспитание в высшем учебном заведении является одним из направлений антикоррупционной стратегии государства и заключается в формировании неприятия к коррупционным преступлениям и персонифицированного понимания коррупции слушателями вуза. Реализация антикоррупционного воспитания предполагает системное интегрирование знаний в различные изучаемые дисциплины, а также вовлечение слушателей в общественно значимую деятельность в рамках учебной и внеучебной практики. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Интернет ресурс : http://bnews.kz/ru/news/post/278254

2. Интернет ресурс: http://www.nomad.su/?a=3-201507220020

**3.Интернет ресурс:** http://online.zakon.kz

**4.Интернет ресурс: http://bnews.kz/ru/news/post/278254**

5.Николаев С. М. Понятие и сущность антикоррупционного воспитания // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2011. - № 7 - 2. - С. 159 - 162.

6.Козельская Н. Л. Влияние коррупции на экономику. Понятие и сущность коррупции // Право и экономика. – 2011. - №4. – С. 68 - 70.

7.Кудашкин А. В., Козлов Т. Л. Еще раз о правовом понятии коррупции // Современное право. -2010. - № 6. - С. 6 –10.

8.Закирова Л. М., Добротворская С. Г. Оценка склонности к риску лиц с коррупционным поведением // Образование и саморазвитие. - 2012. - Т. 4. - № 32. - С. 154 -160.

9.Гладких В. И. Коррупция в России: генезис, детерминанты и пути преодоления // Российский следователь. – 2001. –№ 3. – С. 42 - 46.

10.Бондаревская, Е. В. Формирование нравственного сознания старших школьников [Текст] / Е. В. Бондаревская. – Ростов- н/Дону: Педагогический институт, 1976. – 191 с.

11.Вишневская В. П. Развитие антикоррупционного самосознания личности для обеспечения безопасности общества // Прикладная юридическая психология. - 2010. - № 3. - С. 124 - 125.

12.Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: Наука, 1978. – 312 с.

13.Репринцев А. В. Социальное воспитание молодежи как фактор формирования антикоррупционного стандарта поведения личности // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2010. - Т. 16. - № 2. - С. 36 - 41.

14.Ибрагимова Е. М., Хамдеев А. Р. Cущность понятия антикоррупционная культура и ее функции // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 3. - С. 219.

15.Куламбаева К.К. Об особенностях формирования правовой культуры как элемента общей культуры граждан //Перспективы государственно-правового и социального развития Республики Казахстан:Материалы Международной научно-практичкской конференции.-Костанай:КЮИ МВД РК,2001.-С.99-102.

16.Колумбаева Ш. Роль воспитания в контексте социализации // Достояние науки. – 2007. - №4. – С. 38-241.

17.Ожегов С. И. Словарь русского языка . // Гл. ред. С. П. Обнорский. 50000 слов. - М.: Наука. - 2009. – 968 с.

18. Зорина Е. С. Позиция личности в философско-социологических и психолого-педагогических исследованиях 70-80-х гг. xx в.// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. - № 61. - С. 400 - 403.

19.Хамдеев А. Р. Особенности к вопросу о формировании антикоррупционной культуры обучающихся // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - 2012. - № 2 [76]. - С. 189 - 193.

20.Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - М.: Педагогика, 1980.- 242 с.

21.Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность . - М.: Политиздат, 1975. – 302 с.

22.Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М.: Москва – Воронеж, 1996. – 176 с.

23.Асмолов А.Г. Психология личности. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2001. – 336 с.

24.Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика . Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 114 с.

25.Борытко Н. М., Мацкайлова О. М. Становление субъектной позиции учащегося в гуманитарном пространстве урока: Монография / Науч. ред. Н. К. Сергеев. - Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2012. - 132 с.

26.Басюк С. В. Воспитание гражданско-правовой позиции личности старшеклассника // Педагогический журнал Башкортостана. - 2010. - № 4 - 2. - С. 197 - 206.

27.Бодалев А. А. Нравственность и гражданственность современного российского общества // Социальная политика и социология. - 2010. - № 1. - С. 6 - 12.

28.Бодалев А. А. Психология личности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. - 188 с.

29.Бездухо, В. П., Жирнова Т. В. Нравственно-ценностная сфера сознания студента: диагностика и формирование. - М.: МПСИ, 2012. - 202 с.

30.Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов-н/Дону, 2006. - 512 с.

31.Бурцева Е. В. Проблема субъектности сотрудников в системе органов внутренних дел // Психология и право. - 2013. - № 1. - С. 22 - 32.

32.Буткова Т. А. Педагогические аспекты воспитательной работы по формированию антикоррупционного поведения // Юристъ - Правоведъ. - 2013. -№ 1 (56). - С. 97 - 99.

33.Барышникова С. В. Технология создания программы патриотического воспитания // Мир науки, культуры, образования. - 2009. - № 6.- С. 141 - 143.

34.Мясищев В. Н. Основы общей и медицинской психологии. - Л.: Медицина, 1968. - 106 с.

35.Мясищев В. Н. Психология отношений . - М.: МПСИ, 2015. - С. 155.

36.. Намазбаева Ж.И. Развитие личности. - Алматы, 1995. – 177 с.

37.Назмутдинов Р.А. Влияние отклоняющегося поведения на ценностную сферу личности //Перспективы государственно-правового и социального развития Республики Казахстан:Материалы Международной научно-практичкской конференции.-Костанай:КЮИ МВД РК,2001.-С.293-295.

38.Намазбаева Ж.И. Развитие личности. - Алматы, 1995. – 177 с.

39.Мудрик А. В. Социальная педагогика // Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина. – М.: ИЦ Академия, 2012. – С. 8 - 33.

40.Бочегуров, А. И. Роль гражданского общества в противодействии коррупции [Текст] / А. И. Бочегуров // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2011. - № 5. - С. 123 - 126.

ГЛОССАРИЙ

***Аномия*** — дезинтеграция нравственных ценностей, смешение ценностных ориентаций, наступление ценностного вакуума по принципу «все дозволено». Проявляется в виде ненормативного поведения — господства группового эгоизма, равнодушия и жестокости, распространения преступности, правового нигилизма.

***Антикоррупционное образование***— формирование у населения антикоррупционных установок.

***Антикоррупционные стандарты***— совокупность поведенческих и правовых норм, запретов, ограничений, обязанностей, установленных для соответствующей области социальной деятельности и направленных на предупреждение коррупции;

***Взяточничество*** — действие, когда государственный служащий или приравниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или опосредованно принимает, обещает или договаривается принять взятку, требует дачи взятки или провоцирует его на законное действие или бездеятельность при выполнении полномочий.

***Виды коррупции***в зависимости от сферы деятельности — административная, политическая, частная, международная.

***Волокита*** — форма вымогательства, нарочитое затягивание рассмотрения дела с целью получения взятки.

***Вымогательство*** — принуждение человека заплатить деньги или предоставить другие ценности в обмен на действие или бездействие.

Данное принуждение может быть осуществлено при помощи давления, в том числе и морального.

***Выявление коррупции***и правовое преследование — установление коррупционных действий, превращение в жизнь принципа неизбежности и справедливости наказания.

***Девиация***— нарушение обычных для общества или группы со циальных правил и норм.

***Государственный служащий***— лицо, которое находится на государственной службе: государственный политик, государственный служащий публичного администрирования согласно закону о государственной службе, а также другое лицо, которое, работая в государственных или муниципальных органах или учреждениях, в судебных, правоохранительных органах, в органах госконтроля и надзора, а также в приравниваемых к ним органах, выполняет функции представителя власти, или лицо, наделенное административными полномочиями, а также официальный кандидат на упомянутые должности.

***Злоупотребление*** — действие, с помощью которого государственный служащий или лицо, приравниваемое к государственному служащему, злоупотребляет служебным положением или превышает полномочия, если в результате этого государству, международной общественной организации, юридическому или физическому лицу была причинена большая утрата.

***Клептократия*** *—* коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений.

***Клиентские связи, клиентизм***— взаимовыгодные связи покровителя и другого лица или группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними.

***Конфликт публичных и частных интересов***— ситуация, по которой лицо, которое находится на государственной службе, в ходе

выполнения своих обязанностей или доверенности обязано принимать решение о доверенности, связанной также и с ее личными интереса

ми, или принимать участие в его принятии, или выполнять такую доверенность.

***Коррумпированность*** — это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение путем использования должностных полно

мочий, зараженность стремлением к незаконному обогащению посредством использования возможностей занимаемого служебного

положения. Реализация этой возможности зависит от нравственных устоев человека, честности, уважения к самому себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу.

***Коррупционер***— служащий государственной, муниципальной (должностное или не должностное лицо) или негосударственной (лицо,

выполняющее управленческие функции или не выполняющее таковых) организации, обладающий специальной деликтоспособностью

(т.е. способностью нести юридическую ответственность за совершение акта коррупции), признанный виновным в совершении коррупционного правонарушения на основании судебного решения или в ином установленном законом порядке (например, в случае совершения дисциплинарных коррупционных проступков).

***Коррупционное правонарушение***— как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную,

уголовную или иную ответственность.

***Коррупционное преступление***— это предусмотренное в Уголовном кодексе Российской Федерации общественно опасное деяние,

которое выражается в противоправном получении государственным, муниципальным или иным публичным служащим, либо служащим

коммерческой или иной организации (в том числе, международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот)

либо в предоставлении последним таких преимуществ.

***Коррупционные сети*** *—* формирование взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками по вертикали управления, а так

же по горизонтали на различных уровнях управления между разными ведомствами и структурами.

***Корысть*** *—* одно их альтернативных свойств коррупционных правонарушений, выражающееся в стремлении обогатиться или обо

гатить других лиц за счет чужого имущества или прав на него с нарушением установленного правовыми нормами и договорами порядка распределения материальных благ.

***Коррупция* — (от лат. corruptio — разламывать, портить, повреждать)** социальное явление, включающее совокупность этических и

правовых нарушений, выражающееся в злоупотреблении государственной властью, положением, статусом для получения выгоды,

преимуществ в личных целях в ущерб общественному благу и интересам государства.

***Кумовство* (устар.)** — форма фаворитизма, когда должностное лицо предпочитает при назначении на государственные должности выдвигать своих родственников.

***Лихоимство* (устар.)** — получение лицом, состоявшим на государственной или общественной службе каких-либо преимуществ за

совершение незаконных действий (бездействия) по службе (см. ст.402 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г.).

***Лоббизм* — (от англ. Lobbi — кулуары)** система организаций и агентов крупного бизнеса при законодательных органах власти, имеющих целью оказание давления на законодателей и чиновников.

***Лоббист*** — физическое лицо, которое имеет право заниматься лоббистской деятельностью, или предприятие, учреждение, организация, внесенное в список лоббистов в установленном законом порядке.

***Лоббистская деятельность***— возмещенные действия лоббистов, направленные на осуществление влияния в сфере изменения,

дополнения правовых актов или признание их недействительными, на принятие или непринятие новых правовых актов. Целью такой деятельности является превращение в жизнь интересов заказчика с соблюдением личных прав или общественных и государственных интересов.

***Мздоимство* (устар.)** — получение в нарушение установленного законом порядка лицом, состоявшим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за совершение законных действий (бездействия) по службе (см. ст.401 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 1845 г.).

***Невыполнение должностных обязанностей*** — имеет место в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения по неосторожности государственным служащим или лицом, которое приравнивается к нему, своих обязанностей, в результате чего государству, юридическому или физическому лицу наносится большой убыток.

***Непотизм* (кумовство**) — раздача родственникам, знакомым и друзьям доходных должностей, званий, недвижимости с целью укрепления собственной власти и деловых связей и тем самым создание системы подчиненных и коллег — должников, которые используется при принятии решений.

***Отмывание денег***— действия, с помощью которых осуществляется попытка узаконить ил*и припрятать происхождение полученных преступным путем денег.*

***Подкуп*** — действие, связанное с непосредственным или опосредствованным предложением, обещанием дать или дачей взятки государственному служащему или лицу, приравниваемому к государственному служащему, за желательное законное действие или без деятельность в ходе выполнения им полномочий или посреднику с целью достижения тех же результатов.

***Посул*** *—* на Руси плата подсудимого судье «за прилежание». Размер «посула» нормировался, поэтому получение лишнего являлось уже «лихоимством». С XVI в. был запрещен и стал рассматриваться как взятка.

***Превенция коррупции* —** устранение причин и факторов коррупции.

***Противодействие коррупции***— скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции.

***Принципы публичного администрирования***— верховенство закона (деятельность базируется на правовых органах), объективность (действия должны быть беспристрастными), незлоупотребление властью (запрещается заниматься деятельностью при отсутствии полномочий или при принятии решений стремления к целям другим, чем установленные законодательством).

***Протекционизм («коррупционный патронаж»)* —** форма коррупции, своего рода влиятельная поддержка, помощь кому-нибудь в устройстве его дел.

***Публичное администрирование***— регламентированная законодательством деятельность государственных органов местного самоуправления, направленная на превращение в жизнь правовых актов, решений местного самоуправления, на администрирование предусмотренных публичных услуг.

***Публичные интересы***— заинтересованность общества в беспристрастном и справедливом принятии решений лицами, которые находятся на государственной службе.

***Публичные коррупционные преступления***— преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

***Непубличные коррупционные преступления*** — преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

***Теневая экономика***— официально незарегистрированная экономическая деятельность. Включает законные, в принципе, виды деятельности (о которых не сообщается в налоговые органы) и незаконные виды деятельности (торговля наркотиками, проституция и др.).

***Фаворитизм* —** форма коррупции, покровительство, попустительство, получение незаконных привилегий, назначение услуг или предоставление ресурсов от должностного лица родственникам, знакомым, в соответствии с их принадлежностью к партии, религии и т. п.

***Частные интересы***— личная имущественная или неимущественная заинтересованность лица, которое находится на государственной службе, или ее родственника, или члена семьи, который может влиять на принятие решений при исполнении служебных обязанностей.

***Transparency International***— антикоррупционная международная неправительственная организация

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

1. Общие положения

1.1. Конкурс антикоррупционной направленности «Молодежь против коррупции» (далее - Конкурс).

1.2. Информация о проведении Конкурса и его итоги публикуются на официальном сайте Костанайского государственного педагогического института.

2. Цели конкурса

Целями Конкурса являются:

антикоррупционное воспитание молодежи на основе утверждения общечеловеческих ценностей, таких как нравственность, честность, милосердие, дружелюбие, патриотизм, толерантность;

стимулирование творческой и общественной деятельности учащейся молодежи и преподавателей, направленной на изучение проблем противодействия коррупции;

популяризация      государственной     антикоррупционной политики, реализуемой в Республике Казахстан.

3. Номинации конкурса

Конкурс проводится в 2 номинациях:

- «Лучший плакат антикоррупционной направленности»;

- «Лучшее сочинение антикоррупционной направленности».

В номинациях Конкурса участник вправе выбрать любую тему:

«Коррупция - СТОП!» – тема затрагивает всевозможные направления антикоррупционной деятельности, способы противодействия и профилактики коррупции, анализ причин возникновения коррупционных проявлений, пропаганду общепринятых моральных устоев, делающих коррупцию неприличной. Приветствуется анализ исторических аспектов возникновения коррупции, способов борьбы с коррупцией в Казахстане и в мире. Также в приоритете рассказ об активной социальной, гражданской позиции автора конкурсной работы, которая направлена на создание в обществе атмосферы нетерпимости по отношению к коррупции, конструктивные предложения и инициативы граждан и институтов гражданского общества по искоренению коррупции в современном обществе.

«Что такое коррупция и как с ней бороться» – тема затрагивает изучение причин коррупционных проявлений, их негативных последствий и способов борьбы с коррупцией, в том числе, в исторической ретроспективе и в аспекте общественно-политических наук.

«На страже закона, против коррупции» – тема посвящена антикоррупционному воспитанию молодёжи, формированию гражданско-­патриотических и антикоррупционных ценностей в молодежной среде. В данной теме можно отразить возможности правового, гражданского, нравственного, культурного и социального противодействия коррупции.

«Культура против коррупции» – тема пропаганды борьбы со взяточничеством, мздоимством, лихоимством, казнокрадством, стяжательством в культуре народа Казахстана, повышения интереса молодежи к борьбе с коррупцией через события культурной жизни.

«Созидательная сила искусства – против взяточников и мздоимцев» –тема адресована талантливой молодежи, проявляющей свои творческие способности в области музыкального, изобразительного, хореографического, театрального, кинематографического в аспекте противодействия коррупционным проявлениям.

«Строю будущее, свободное от коррупции» – тема молодежного предпринимательства, самообеспечения и самозанятости, свободных от коррупции; пропаганда преимуществ организации мелкого и среднего бизнеса, защищённого от коррупции, способного эффективно отстаивать свои права.

«Имею право на жизнь без коррупции!» – тема борьбы с правовым нигилизмом, юридической безграмотностью молодежи, которые препятствуют эффективному противодействию коррупции, в том числе, обеспечению и защите трудовых прав молодых людей, финансовой грамотности молодежи.

«Мир      без      коррупции» –     данная     тема      рассказывает     об антикоррупционной практике других государств, о международных усилиях по борьбе с коррупцией, о роли Организации Объединённых Наций и других международных органов, в задачи которых входит противодействие коррупции.

4. Участие в конкурсе

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие студенты Костанайского государственного педагогического института

4.2. Требования к конкурсным работам:

для участия в Конкурсе необходимо подготовить материал социального характера на антикоррупционную тематику по одной или нескольким из установленных организаторами Конкурса номинаций и тем;

представляя работу на Конкурс, участник должен учитывать наличие в работе необходимых условий, а именно: текст должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и прочее, отсутствие недостоверных сведений;

запрещается использовать (заимствовать) чужие тексты или идеи дизайна полностью или частично.

4.3. Заявка на участие в Конкурсе подается согласно форме, указанной в приложении к настоящему Положению.

4.4. Участники Конкурса имеют право подать несколько заявок, в том числе по разным номинациям. Одни и те же материалы одним участником могут быть поданы на Конкурс только по одной номинации.

4.5. К заявке прилагаются краткое описание конкурсной работы на бумажном носителе с указанием содержания и технических характеристик работы, фамилии, имени, отчества автора/авторского коллектива и контактной информации;

4.6. Конкурсные работы представляются с пометкой «Конкурс антикоррупционной направленности «Молодёжь против коррупции».

4.7. Работы, удостоенные ранее премий и наград, на Конкурс не принимаются.

4.8. Материалы, направленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

5. Критерии конкурсного отбора

При оценке конкурсных работ используются следующие критерии:

новизна (учитываются предложенный автором подход, полученные результаты);

соответствие работы заявленной теме;

аргументированность и глубина раскрытия содержания работы автором;

профессионализм и техника творческого решения, эффективность воздействия на аудиторию использованных социальных методик  и технологий;

социальная значимость, позитивность и креативность конкурсной работы;

точность и целесообразность избранного стиля исполнения работы.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. Победители конкурса определяются Конкурсной комиссией по подведению итогов Конкурса (далее - Комиссия).

6.2. Конкурсная комиссия формируется из преподавателей вуза.

6.3. Руководство работой Комиссии осуществляется председателем Комиссии.

6.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее половины общего числа ее членов.

6.5. Комиссия не позднее объявленной даты подводит итоги Конкурса.

6.6. Победители Конкурса определяются исходя из количества баллов, присуждаемых участникам Конкурса членами Комиссии. Члены Комиссии коллегиально выставляют баллы от 1 до 5 по каждому из критериев оценки конкурсных работ, указанных в разделе 5 настоящего Положения. Итоговой оценкой конкурсной работы является средняя оценка по всем критериям, определяемая как среднее арифметическое от суммы всех оценок комиссии, выставленных конкурсной работе. На первое место в каждой номинации могут претендовать работы, получившие среднюю оценку не ниже 5 баллов, на второе и третье места – не ниже 4 баллов.

6.7. Комиссия утверждает правильность подсчета итоговых баллов, присвоенных каждой поданной на конкурс работе, и распределение призовых мест среди участников Конкурса открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

6.8.     Решение     Комиссии     оформляется    протоколом,    который подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и всеми присутствующими членами Комиссии.

6.9. Все победители Конкурса награждаются Дипломами с указанием призового места и ценными подарками.

6.10. Лучшие авторские работы получают организационную, информационную поддержку, рекомендуются для практической реализации с указанием данных рекомендаций в Дипломах победителей..

Приложение к Положению

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТАУЧАСТНИКА (заявка)

Информация об участнике (соавторе):

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Дата рождения |  |
| Наименование учебного заведения, класс, факультет, курс, группа |  |
| Почтовый адрес |  |
| Ф.И.О. педагога, руководителя (при наличии) |  |
| Домашний адрес |  |
| Код, телефон |  |
| Электронная почта |  |

Информация о конкурсной работе:

Номинация

Название

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

Программа практико–ориентированного элективного курса «Коррупция: история возникновения, формы проявления и способы противодействия»

**Цель программы:**развивать и воспитывать ценностные установки и способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.

**Задачи программы:**

познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями

- предупреждение коррупционных правонарушений среди участников ;

-продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией образовательных отношений;

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в вузе;

- обеспечение защиты и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации вуза;

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений;

- повышение эффективности управления, качества и доступности представляемых школой образовательных услуг;

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

- совершенствование методов обучения и воспитания студентов нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;

- разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий;

-воспитание у молодежи ценностных установок (уважение к демократическим ценностям; неравнодушие ко всему происходящему рядом; честность, от­ветственность за действие, поступок; постоянное совершенствование лич­ной, социальной, познавательной и культурной компетенции и т. д.);

- реализация возможностей (общаться, находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответствен­ность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать разногласия и конфликты; принимать участие в жизни вуза, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. п.).

Программа курса включает в себя 5 разделов.

В первом разделе ***«Понятие коррупции»*** рассматриваются вводные вопросы о коррупции, раскрываются основные понятия, методы исследования коррупции, определяются субъекты коррупционных действий.

Второй раздел ***«Последствия коррупции»*** раскрываются проблемы, возникающие в результате влияния коррупционных действий субъектов на различные аспекты жизнедеятельности.

Третий раздел ***«Происхождение коррупции»*** раскрывает вопросы распространения коррупции в различных эпохах.

Четвертый раздел ***«Возможности борьбы с коррупцией»*** показывает основные этапы борьбы с коррупционными действиями.

Последний раздел курса «Проблемные аспекты борьбы с коррупцией» раскрывает трудные вопросы, которые возникают в процессе борьбы коррупционными преступлениями.

**Тематическое содержание курса:**

*Тема 1. Природа коррупции как социального явления*

1. Понятие и признаки коррупции.

2. Содержание коррупции как социально-правового явления. Отношение к коррупции в обществе.

3. Историко-правовой анализ борьбы с коррупцией. Причины коррупции.

4. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план противодействия коррупции.

*Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции*

1. Классификации правовых средств и способов противодействия коррупции.

2. Нормативная правовая база противодействия коррупции.

3. Конституционные основы противодействия коррупции.

4. Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

5. Трудовое законодательство и преодоление коррупции.

6. Гражданское законодательство и предупреждение коррупции.

7. Гражданское и гражданское процессуальное законодательство в противодействии коррупции.

8. Административные правовые меры противодействия коррупции.

9. Уголовное законодательство и борьба с коррупцией.

10. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции в Республике Казахстан.

11. Правовые основы противодействия коррупции в зарубежных странах (зарубежный опыт правового регулирования противодействия коррупции).

*Тема 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов*

1. Деформация правовых норм.

2. Типология коррупциогенных факторов и критерии их оценки.

3. Антикоррупционная экспертиза (понятие, субъекты, порядок проведения). Подготовка заключений.

4. Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы.

*Тема 4. Государственные и муниципальные служащие, их статус и коррупционные риски служебного поведения*

1. Правовое положение государственного служащего. Пределы служебного усмотрения.

2. Факторы, влияющие на формирование коррупциогенного сознания государственного служащих.

3. Основные проявления коррупции в системе государственной службы и способы противодействия.

4. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей.

5. Организация предоставления государственными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

6. Выявление, преодоление и урегулирование конфликта интересов на государственной службах.

7*.* Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.

8. Обеспечение подразделениями кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений проведения проверок.

*Тема 5. Способы преодоления коррупции в государственном управлении*

1. Правовой статус государственного органа и органа местного самоуправления, коррупционные правонарушения при его реализации.

2. Проблемы упорядочения государственных функций.

3. Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции.

4. Использование административных процедур и регламентов. Центры оказания государственных услуг, предоставления государственных услуг в электронной форме.

5. Устранение административных барьеров (правомерность и законность отношений с бизнес-структурами).

6. Институциональная основа противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления.

7. Антикоррупционные программы государственных органов и органов местного самоуправления. Опыт и проблемы реализации.

Способы предотвращения коррупционных рисков:

1. Формирование правосознания и антикоррупционного поведения в обществе.

2. Упорядочение правового обеспечения государственного управления.

3. Мониторинг возможных коррупционных ситуаций.

4. Диагностика поведения участников управленческих, экономических и иных отношений.

*Тема 6. Типичные коррупционные правонарушения*

1. Основные виды правонарушений коррупционного характера в системах государственной службы.

2. Эффективность конкурсных процедур по поводу использования государственного имущества, средств соответствующих бюджетов.

3. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для государственных нужд.

4. Рейдерство как типичное коррупционное проявление.

5. Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам и коррупция.

6. Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осуществления контрольно-разрешительной деятельности.

7. Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с недвижимостью.

8. Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных нормативных правовых актов.

9. Конфликт интересов на государственной службе. Порядок его предотвращения и урегулирования.

*Тема 7.Юридическая ответственность государственных служащих за коррупционные правонарушения*

1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения.

2. Уголовная ответственность.

3. Административная ответственность

4. Гражданско-правовая ответственность.

5. Дисциплинарная ответственность.

*Тема 8. Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции*

1. Оперативно-разыскная деятельность по выявлению и пресечению коррупционных преступлений.

2. Расследование уголовных дел о коррупционных преступлениях.

3. Органы прокуратуры и иные правоохранительные органы в сфере противодействия коррупции. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

4. Взаимодействие государственных органов при привлечении к ответственности юридических лиц, причастных к коррупции.

*Тема 9. Гражданское общество против коррупции*

1. Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры граждан.

2. Роль общественных объединений и СМИ в борьбе с коррупцией.

3. Формирование антикоррупционного общественного мнения и поведения.

4. Общественный контроль как средство противодействия коррупции.

5. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.

*Тема 10. Социально-психологические аспекты формирования антикоррупционного поведения*

1. Отношение к коррупции в разных слоях общества.
2. Динамика массового сознания граждан и коррупция.
3. Формирование антикоррупционной мотивации.
4. Критерии оценки межличностных отношений.

*Тема 11. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции*

1. Международные нормативные правовые акты по противодействию коррупции.

2. Международный и зарубежный опыт организации антикоррупционного обучения.

*Тема 12*

История развития коррупции и борьбы с ней в Казахстане. Направления оптимизации антикоррупционной политики. .

***Методы проведения занятий:***

Лекция, дискуссия, тест, ролевая игра, творческое задание, эссе,

***Ожидаемые результаты:***

- формирование личности,наделённой знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности госу­дарства, не желающая мириться с проявлениями коррупции, способная и желающая их устранять,

- самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и анализировать её,

- проводить социологически опрос, представлять его результаты в виде графиков, таблиц, диаграмм, интерпретировать результаты полученных сведений,

- выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать результаты, делать выводы, обращаться в соответствующие органы за защитой своих нарушенных прав.

- создавать и защищать свой проект,

- анализировать юридические казусы (случаи, дела, ситуации) с точки зрения правовых норм,

- повысить правовую культуру молодежи.

**По окончании курса студенты должны знать:**

-нормы законодательства, регулирующие те или иные отношения, связанные с проблемами коррупции;

- причины и условия возникновения коррупции.

**Интернет-ресурсы:**

Музалевская Е.А. Проявления коррупции в системе образования //http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/

2006/Mazulevskaja/

Панфилова Е. Противодействие коррупции силами гражданского общества: миф или реальность? / Э. Панфилова. — //http:/www.transparency.org.ru/CENTER/DOC/.

Москвин,Тарханов В. Борьба с коррупцией: «Главное — не навреди!» /М. Москвин,Тарханов. — http://www.kremlin.org.opinions/194466797.

Справочный документ о международной борьбе с коррупцией, подготовленный Секретариатом ООН. А/CONF. 169/14. 1995. 13 Apr. — www.un.org/russian.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о конкурсе плакатов «**Искусство против коррупции**»**

**1.1. Конкурс плакатов «**Искусство против коррупции**» проводится в рамках выполнения плана воспитательной работы.**

**2.Цели и задачи конкурса.**

**2.1. Конкурс проводится с целью антикоррупционной пропаганды и воспитания нетерпимого отношения к коррупции; поддержки талантливой, творчески одаренной и неравнодушной к социальным проблемам молодежи.**

**2.2. Для достижения цели конкурс решает следующие задачи:**

**- привлечение к конкурсу как можно больше студентов вуза;**

**- содействие становлению гражданственности, патриотизма и формированию правовой культуры ;**

**- организация выставки плакатов антикоррупционной направленности;**

**- награждение победителей, продвижение авторских творческих коллективов и антикоррупционная пропаганда.**

**3. Участники конкурса.**

**3.1. Участниками конкурса являются творческие коллективы авторов и индивидуальные авторы.**

**3.2. К участию в конкурсе принимаются плакаты антикоррупционной направленности.**

**3.3.При оценке поступивших материалов принимаются во внимание следующие критерии:**

**1) соответствие обозначенной тематике;**

**2) стиль;**

**3) техническое качество;**

**4) соответствие этическим принципам;**

**5) внешнее оформление.**

**4. Порядок проведения конкурса.**

**4.1. Конкурс проводится в два тура.**

**4.2. В рамках первого тура осуществляется сбор и передача в** жюри конкурса **заявки и плакатов конкурса, с указанием ФИО автора (ов).**

**4.3. В рамках второго тура осуществляется оценка членами жюри работ, представленных на конкурс, а также определение и награждение победителей конкурса.**

**4.4. Итоги конкурса и работы победителей конкурса выставляется для публичной демонстрации.**

**4.5.Общее методическое руководство конкурсом плакатов осуществляет оргкомитет.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**

АНКЕТА

о коррупции для опроса

Порядок заполнения анкеты

Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответа. Затем выберите наиболее близкие для Вас варианты ответа и обведите их номера кружком (не более двух в каждом опросе).  
Если в представленном перечне отсутствует варианты ответа и обвидете их номера кружком (не более двух в каждом вопросе).  
Если в представленном перечне отсутствует вариант ответа, соответствующий Вашему мнению, впишите свой ответ в графе “Иное”. Вы также можете сделать любые дополнения и пояснения в конце анкеты.  
Данная анкета является анонимной. Указывать какие-либо персональные данные при ее заполнении не нужно. Результаты анкетирования будут использованы только в обобщенном порядке.  
Благодарим Вас за сотрудничество!

1. Приходилось ли Вам в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов совершать следующие действия?  
1.1. Передача незаконного вознаграждения, “выражение благодарности” государственным служащим.

А) нет;  
Б) один раз в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году;  
В) два раза, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  годах;  
Г) три раза, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  годах;  
Д) четыре и более раз, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  годах.  
  
1.2. Передача незаконного вознаграждения, “выражение благодарности” лицам, работающим в негосударственных организациях.  
А) нет;  
Б) один раз в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году;  
В) два раза, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  годах;  
Г) три раза, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  годах;  
Д) четыре и более раз, в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  годах.  
  
2. В каких сферах Вам приходилось сталкиваться с коррупционными барьерами и решением вопросов с помощью вознаграждения?  
А) в сфере государственных закупок;  
Б) операции с земельными участками;  
В) сбор налогов;  
Г) лицензирование предпринимательской деятельности;  
Д) получение государственных целевых кредитов;  
Е) таможенное оформление импортируемых товаров;  
Ж) строительство и ремонт за счет бюджетных средств;  
З) возбуждение и прекращение уголовных дел;  
И) нотариальное удостоверение сделок;  
К) сертификация товаров и услуг;  
Л) контроль над соблюдением условий лицензирования;  
М) поступление в учебных заведения:  
высшие государственные учебные заведения,  
общеобразовательные школы,  
дошкольные учреждения;  
Н) в сфере здравоохранения;  
О) иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
3. С представителями каких органов Вам приходилось решать вопросы, прибегая к помощи вознаграждений?  
А) с представителями министерств (по возможности указать каких)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Б) с представителями органов местного самоуправления;  
В) с представителями органов прокуратуры;  
Г) суда;  
уголовное судопроизводство,  
гражданское судопроизводство,  
арбитражное судопроизводство.  
Д) органов внутренних дел;  
Е) органов КНБ  
Ж) таможенных органов;  
З) органов санитарного надзора;  
К) налоговых органов;  
Л) иных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
4. Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуациями, которые специально были созданы для того, чтобы получить с Вас незаконное вознаграждение?  
А) да, один раз (в какой сфере):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
Б) я регулярно сталкиваюсь с такими ситуациями (в какой сфере): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
В) нет.  
  
5. Какие вопросы можно решить в государственных органах и органах местного самоуправления, не прибегая к помощи вознаграждений?  
А) абсолютно любой вопрос;  
Б) только самые значительные;  
В) как повезет, смотря к какому лицу попадешь;  
Г) никакие, за все нужно “благодарить”;  
Д) незаконное вознаграждение нужно давать только в тех случаях, когда решение вопроса четко не урегулировано и зависит от личного отношения лица, уполномоченного на его решение;  
Е) платить нужно только в том случае, если хочешь чего-то добиваться в обход законной процедуры;  
Ж) иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
6. Совершались ли в отношении Вас незаконные действия государственными служащими с намерением получить от Вас вознаграждение за прекращение таких действий (по возможности укажите, представителями каких органов)?  
А) да, один раз, представителями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
Б) регулярно совершаются представителями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
В) нет.  
  
7. Считаете ли Вы, что в случае нарушения Вами законодательства сможете избежать предусмотренной законом ответственности, дав взятку?  
А) да, все будет зависеть только от размера взятки;  
Б) да, если нарушения не будут значительными;  
В) нет;  
Г) иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
8. Если Вам приходилось давать вознаграждения государственным служащим, то оно было дано Вами за совершение:  
А) услуг, действий, которые должны быть предоставлены бесплатно (например, за избежание волокиты);  
Б) незаконных действий;  
В) иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
9. Если Вам приходилось давать вознаграждения (взятку), почему Вам пришлось прибегнуть к этому?  
А) это необходимая часть нашей жизни и без этого трудно делать дела;  
Б) этого можно избежать, но со взятками все получается гораздо быстрее и качественнее;  
В) я стараюсь не прибегать к помощи взяток, тот случай был исключением;  
Г) иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
10. Укажите размер разовых вознаграждений, которые Вам приходилось давать?  
А) от 500 до 1000 т.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раз;  
Б) от 1000 до 5000 т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раз;  
В) от 5000 до 50 000 т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раз;  
Г) свыше 50 000 т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раз.  
  
11. Если Вам приходилось давать вознаграждения, кто выступал инициатором этого?  
А) я сам предложил (вознаграждение);  
Б) лицо, уполномоченное на решение проблемы, дало понять, что просьба будет удовлетворена только за соответствующее вознаграждение;  
В) мне предложил дать вознаграждение посредник;  
Г) иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
12. Каким способом Вы расплатились?  
А) дал деньги лицу, от которого зависело решение проблемы;  
Б) передал через посредника;  
В) использовал предложенную мне схему передачи денег (перевел деньги через подставных лиц, воспользовался оффшорными компаниями);  
Г) предоставил иные материальные блага:  
сделал дорогой подарок,  
оплатил обучение,  
оплатил зарубежную поездку,  
иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
Д) предоставил нематериальные блага (например, оказал содействие при решении какого-либо вопроса);  
Е) иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  
  
13. Хотели бы Вы, чтобы лицо, получившее от Вас вознаграждение, понесло за это ответственность, предусмотренную законом?  
А) да, только за получение взяток от других лиц;  
Б) да, и я готов оказывать любое содействие в этом;  
В) да, и я бы оказал содействие соответствующим службам, если бы четко знал, куда и как обратиться;  
Г) да, если буду уверен, что мое содействие не повлечет неприятных последствий для меня;  
Д) нет, поскольку буду благодарен, что мою проблему решили;  
Е) нет, так как не хочу быть задействован в этом;  
Ж) мне это безразлично.  
  
14. Если Вам приходилось давать вознаграждение, то как Вы оцениваете вероятность привлечения к ответственности лица, которое получило от Вас вознаграждение (укажите в процентах)?  
А) уверен, что к ответственности не привлекут;  
Б) маловероятно (вероятность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %);  
В) возможно (вероятность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %);  
Г) вероятность привлечения к ответственности велика (вероятность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %).  
  
В заключение просим ответить на несколько вопросов, которые помогут точнее оценить общие результаты ответов на вопросы анкеты.  
15. Ваш пол:  
А) мужской;  
Б) женский.  
  
16. Ваш уровень дохода:  
А) от 15 000 т. в месяц;  
Б) от 15 000 до 30 000 т. в месяц;  
В) от 30 000 до 80 000 т. в месяц;  
Г) от 80 000 до 150 000 т. в месяц;  
Д) свыше 150 000 т. в месяц.  
  
17. Ваш возраст:  
А) от 18 до 30 лет;  
Б) от 30 до 50 лет;  
В) старше 50 лет.  
  
18. Ваш уровень образования:  
А) неполное среднее;  
Б) среднее или среднее специальное;  
В) высшее.  
  
Укажите имеющиеся у Вас пояснения, дополнения, замечания и предложения по проблемам коррупции:   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д**

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модельная учебная программа по дисциплине

«Основы антикоррупционной культуры»

по всем специальностям и направлениям подготовки бакалавров

**Составители:**

1. **Бурбаев Т.К.**- доктор философских наук, профессор, и.о. зав. кафедрой «Социально – управленческие технологии» Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;
2. **Болеев Т.К**.- доктор педагогических наук, профессор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;
3. **Шакишев К**.**Д.** – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой «Гражданско-правовых дисциплин» Института правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
4. **Муксимов С.С.**- доктор по профилю, главный инспектор Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

*Название дисциплины*: **Основы антикоррупционной культуры. Код: OAK.**

**Время и место проведения**: согласно утвержденному расписанию учебного заведения.

**Пререквизиты**: психология, культурология, основы права, экономическая теория, история Казахстана,

**Постреквизиты**: дисциплины по специальностям в зависимости от траектории обучения.

**5)** **Характеристика курса**

**5.1 Назначение курса.** Дисциплина направлена на формирование антикоррупционного мировоззрения, культуры студентов.

**5.2 Цель:** формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению.

**5.3 Задачи дисциплины:**

- дать комплексные знания о сущности и факторах коррупции, ее различных проявлениях;

- развить правовую культуру личности, способствующую противодействию коррупции;

- вооружить знаниями, умениями и навыками по противодействию коррупции;

- развить навыки, умение критического анализа коррупционных явлений.

**5.4 Содержание дисциплины:** «Основы антикоррупционной культуры» является целостной междисциплинарной системой знаний для всех специальностей и направлений подготовки бакалавров.

**5.5 Форма занятий:**

При изучении дисциплины «Основы антикоррупционной культуры» используются различные формы проведения занятий: лекция, семинар, кейс-стади, дебаты, мозговой штурм, коучинг, копинг-стратегии, тренинг и другие интерактивные формы и методы обучения. Форма и методы изучения материала определяются с учетом особенностей специальности и траектории обучения.

* 1. **В результате изучения курса обучающийся должен:**

**знать:**

**-** сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции.

|  |  |
| --- | --- |
| **уметь:**  **владеть навыками:** | -реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;  -работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;  -задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции.  -анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора; |
|  | - совершенствования антикоррупционной культуры;  -действия в ситуации конфликта интересов.  - |
|  |  |

**5.7 План изучения дисциплины**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование разделов и тем** | **Кол-во часов** | **В том числе аудиторных часов** | | **Самост. работа** |
| **Лекции** | **Практические занятия** |
| **Тема 1** | **Теоретико-методологические основы понятия «коррупции»**  1.1 Историческое развитие понятия «коррупция»  1.2 Понятие коррупции как антисоциального явления  1.3 Идея нетерпимости к коррупции  1.4 Трансформация коррупции в современных государствах | 9 | 2 | 4 | 3 |
| **Тема 2** | **Совершенствование социально-экономических отношений казахстанского общества как условия противодействию коррупции**  2.1 Реформирование системы социально-экономических отношений Казахстанского общества как фактор противодействия коррупции  2.2 Совершенствование процесса оказания государственных услуг  2.3 Модернизация государственного планирования  2.4 Реализация концепции «Электронного правительства»  2.5 Совершенствование антикоррупционного законодательства | 9 | 2 | 4 | 3 |
| **Тема 3** | **Психологические особенности природы коррупционного поведения**  3.1 Психологические механизмы коррупционного поведения  3.2 Личностные детерминанты коррупционного поведения  3.2.1 Профилизация субъект-субъектных отношений в различных поведенческих моделях  3.2.2 Особенности формирования свойств личности под влиянием коррупциогенных факторов | 9 | 2 | 4 | 3 |
| **Тема 4** | **Формирование антикоррупционной культуры**  4.1 Правовое и нравственное сознание как элементы антикоррупционной культуры  4.2 Общественный контроль за коррупцией  4.3 Значение антикоррупционной культуры  4.4 Антикоррупционная культура в зарубежных странах  4.5 Новая идеология противостояния коррупции | 9 | 2 | 4 | 3 |
| **Тема 5** | **Особенности формирования антикоррупционной культуры молодежи**  5.1 Особенности формирования антикоррупционной культуры детей младшего школьного возраста  5.2 Особенности формирования антикоррупционной культуры подростков  5.3 Особенности формирования антикоррупционной культуры студентов | 9 | 2 | 4 | 3 |
| **Тема 6** | **Этнические особенности формирования антикоррупционной культуры**  6.1 Нетерпимость к коррупции в этнических культурах РК  6.2Формирование нетерпимости к коррупции как фактор национальной безопасности в РК | 9 | 2 | 4 | 3 |
| **Тема 7** | **Правовая ответственность за коррупционные деяния**  7.1 Коррупционные деяния, влекущие дисциплинарную ответственность  7.2 Коррупционные деяния, влекущие административную ответственность  7.3 Коррупционные деяния, влекущие уголовную ответственность | 18 | 4 | 8 | 6 |
| **Тема 8** | **Морально-этическая ответственность за коррупционные деяния в различных сферах**  8.1 Морально-этическая ответственность в обществе  8.2 Морально-этическая ответственность в семье  8.3 Морально-этическая ответственность в трудовом коллективе | 9 | 2 | 4 | 3 |
| **Тема 9** | **Религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционные культуры общества**  9.1 Ответственность за коррупцию в различных религиозных вероисповеданиях | 9 | 2 | 4 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **90** | **20** | **40** | **30** |

**6) Список литературы**

*Нормативные правовые акты*

1. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 г.N 267
2. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 453-I
3. О Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 119.

*6.1 Обязательная литература*:

1. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986

2. Антикоррупционная правовая политика: учеб. пособие / Е. Алауханов. - Алматы: Заң әдебиетi, 2009. - 256 с.

3. Нравственность как основа становления новой генерации государственных служащих. / Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С./. 2011.

4. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления / В. Д. Андрианов. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - 248 с. - Библиогр.: 234 с.

5. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы: Пер. с англ. О.А.Алякринского / С. Роуз-Аккерман. - М.: Логос, 2003. - 356 с.

6. Болеев Т.К. Психологические механизмы коррупционного поведения// Государственное управление и государственная служба №1,2015.

*6.2 Рекомендуемая литература*:

1. Противодействие коррупции и улучшение стандартов государственных услуг: опыт Новой Зеландии, Австралия и Малайзии. - London: DAI, 2006

2. Власть, коррупция и честность: Науч. изд.: Пер. с англ. / А. А. Рогоу. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 176 с. - (Антология зарубеж. и отеч. мысли)

3. "Беловоротничковая" преступность в США через призму мирового финансово-экономического кризиса: Моногр. /О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 207 с. - Библиогр.: 195 с.

4. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан / О. А. Абдыкаримов. - Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2005. - 19 с.

5. Коррупция как социальное явление и меры её предупреждения: Учеб. пособие. /Г. С. Мауленов. - Астана: Акад. гос. службы при Президенте РК, 2005. - 96 с.

6. Антикоррупционное законодательство РК : учеб. пособие / Б. А. Жетписбаева. - Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2011. – 157 с.

7. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан: Учеб. пособие /Б. А. Жетписбаева. - Астана: Акад. гос. упр. при Президенте РК, 2008. - 327 с.

**7) Контроль знаний**

Проведение текущего контроля в ходе аудиторных занятий, контроль качества выполнения самостоятельной работы; два рубежных контроля; промежуточная аттестация в форме экзамена.

**8)Требования курса**

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» может являться как обязательной, так и элективной, в зависимости от рабочего учебного плана. Объем учебной нагрузки составляет 2 кредита, из них 10 часов - лекции, 20 часов - семинарские занятия, 60 часов – самостоятельная работа обучающихся, в том числе с преподавателем.

Оглавление

Введение…………………………………………………………...................70

1. Проблема формирования антикоррупционной позиции личности в

научной литературе…………..…………………………………………......72

2.Система воспитательнной работы по формированию у студентов

антикоррупционного мировоззрения……………...………………….…..........82

Заключение………………………………………………………………………97

Список использованной литературы………………………………………….101

Глоссарий ……………………………………………………………………... 104

Приложения ……………………………………………………………............109