**Türkmenistanyň konstitusion kanunçylygyny kämilleşdirmegiň esaslary**

**Meýilnama:**

1. Konstitusiýa barada düşünje we Türkmenistanyň Konstitusiýasy.
2. Türkmenistanyň döwlet we hukuk gurluşynyň esaslary.
3. Türkmenistanyň kanunçylygynda adamyň we raýatyň hukulary, azatlyklary we borçlary.
4. Türkmenistanyň Milli Geňeşi.

**1. Konstitusiýa barada düşünje we Türkmenistanyň Konstitusiýasy.**

Konstitusiýa sözi “constitus” diýen latyn sözünden gelip çykyp, “tassyk etmek, dikeltmek” diýmekligi aňladýar. Gadymy döwürlerde hem “Konstitusiýa” sözi ulanylypdyr. Ýöne ol konstitusiýanyň häzirki zaman düşünjesine laýyk gelmändir.

Konstitusiýa sözi „constitus” diýen latyn sözünden gelip çykyp, „tassyk etmek, dikeltmek― diýmekligi aňladýar. Gadymy döwürlerde hem ***„konstitusiýa*―** sözi ulanylypdyr. Ýöne ol konstitusiýanyň häzirki zaman düşünjesine laýyk gelmändir. Täze konstitusiýa adatça täze döwlet emele gelende, jemgyýetçilik gurluşynda düýpli özgerişlik bolan ýagdaýynda kabul edilýär.

Konstitusion kanunlar diýlip, Türkmenistanyň Konstitusion gurluşynyň esaslaryna düýpli täsir edýän kanunlara düşünilýär. Konstitusiýa Esasy Kanun bolmak bilen beýleki adaty kanunlardan tapawutlanýar. Ilki bilen Konstitusiýa iň ýokary hukuk güýjüne eýe bolan kanundyr. Bu kada Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 8-nji maddasyndan gelip çykýar, ýagny döwletiň, onuň ähli edaralarynyň we wezipeli adamlarynyň hereketleri diňe hukuk hem kostitusion gurluş arkaly amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwletiň Esasy Kanunydyr. Onda berkidilen kadalar we düzgünler gös göni hereket edýär. **Konstitusiýa ters gelýän kanunlaryň we beýleki hukuk namalarynyň ýuridik güýji ýokdur.** Konstitusiýanyň aýratyn kabul ediliş hem-de üýtgetme, goşmaça giriziliş tertibi bolýar. Bu bolsa onuň durnukly häsiýete eýe bolmalydygyndan gelip çykýar. Beýle diýildigi her bir döwlet Esasy Kanuny kabul edende köp wagtlaýyn uzak möhleti göz öňünde tutup kabul edýär. **Konstitusiýanyň ýene-de bir aýratynlyklarynyň biri ol mazmuny boýunça jemgyýet we döwlet gurluşynyň esaslaryny düzgünleşdirýär.**

**Daşary syýasat – bu halkara gatnaşyklary ulgamynyň aktorlarynyň, ýagny döwletleriň, halkara guramalarynyň, hökümete degişli däl guramalaryň, trans milli korporasiýalaryň köp ugurly özara gatnaşyklaryny öz içine alýan hereketleriň jemidir.**

Daşary syýasat babatda aýdanymyzda, Türkmenistan hoşniýetli, parahatçylygy söýüji daşary syýasaty ilkinji günlerden işläp düzdi we ony kämilleşdirip, yzygiderli alyp barýar. Şu güne çenli biziň döwletimiz birnäçe halkara guramalarynyň agzasy boldy. Dünýäniň köp döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýdy. **1992-nji ýylyň mart aýynyň 2-sinden bäri hem Birleşen Milletler Guramasynyň agzasydyr.**

Türkmenistan dünýä bileleşiginiň durmuşyna çuňňur ornaşýar. Halkara guramalarynyň köpüsine agzalyga girmegi, daşary syýasatda parahatçylykly ýaşaşmak, güýç ulanmazlyk, beýleki döwletleriň içerki işlerine gatyşmazlyk ýörelgeleriniň pugta berjaý edilmegi onuň dünýädäki abraýyny artdyrýar.

**Türkmenistanyň Konstitusiýasy** girişden, 142 maddadan, 8 bölümden, 6 bapdan ybarat. Onuň I bölümi **„Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary**― diýlip atlandyrylýar hem-de 1–24-nji maddalary özünde jemleýär. Bu bölümde döwletiň esasy alyp barýan ugry, döwlet häkimiýet bölünişigi, Türkmenistanyň raýatlarynyň hem-de daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýlarynyň esaslary we başgalar kesgitlenilýär. Konstitusiýanyň II bölümi **„Türkmenistanda adamyň we raýatyň esasy hukuklary, azatlyklary hem borçlary**― diýlip atlandyrylyp, ol 25–65-nji maddalary özünde berkidýär. Adam hukuklary baradaky mesele döwletimizde amala aşyrylýan syýasatlaryň özeni bolup durýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň III bölümi **„Türkmenistanda döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamy**― diýlip atlandyrylyp, ol özünde 6 baby jemleýär. 1-nji bap „Umumy düzgünler” (66–67-nji maddalar), 2-nji bap „Türkmenistanyň Prezidenti” (68–76-njy maddalar), 3-nji bap „Türkmenistanyň Milli Geňeşi” (77–90-njy maddalar), 4-nji bap „Türkmenistanyň Ministrler Kabineti” (91–95-nji maddalar), 5-nji bap „Kazyýet häkimiýeti” (96–108-nji maddalar) 6-njy bap „Döwlet häkimiýetiniň ýerli edaralary” (109–114-nji maddalar) diýlip atlandyrylýar. Esasy kanunyň IV bölümi **„Ýerli öz-özüňi dolandyryş”** (115–118-nji maddalar), V bölüm **„Saýlaw ulgamy, sala salşyk”** (119–128-nji maddalar), VI bölüm **„Prokuratura”** (129–133-nji maddalar), **„Ykdysadyýet we maliýe-karz ulgamy”** (134–139-njy maddalar), VIII bölüm **„Jemleýji düzgünler”** (140–142-nji maddalar) diýlip atlandyrylýar.

Döwrüň talabyna görä, Esasy Kanun hem, onuň esasynda kabul edilýän kanunlar hem ösýär, özgerýär, kämilleşýär. Kanunçylygy kämilleşdirmek döwlet gurluşyny ösdürmekligiň esasy ugrudyr. Türkmenistanyň ilkinji gezek 1995-nji ýylyň dekabr aýynyň 12-sine hemişelik Bitaraplygyny almaklygy bilen, 1995-nji ýylyň dekabr aýynyň 27-sine Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 1-nji we 6-njy maddalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. 1999-njy ýylyň dekabr aýynyň 29-nda, 2003-nji ýylyň awgust aýynyň 15-inde, 2005-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25inde, 2006-njy ýylyň dekabr aýynyň 26-synda, 2008-nji ýylyň sentýabr aýynyň 26-synda döwlet gurluşynyň kanuny binýadyny has kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.

„Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary” diýen bölümiň özi türkmen jemgyýetiniň we döwletiniň häsiýetiniň has möhüm özenini özünde jemleýär. **Konstitusiýa gurluşy we onuň esaslary konstitusiýa hukugynyň bir instituty hasaplanyp,** döwletiň we jemgyýetiň ösüşinde konstitusiýa hukuk ýörelgeleriniň, kadalarynyň jemi bolup durýar.

Biziň döwletimiz günsaýyn ösüp, onda her bir ädimde demokratik özgerişlikler bolup geçýär. Türkmenistan döwletimiziň alyp barýan baş ugry Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 1-nji maddasynda öz beýanyny tapýar, ýagny Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, onda döwleti dolandyrmak prezident respublikasy görnüşinde amala aşyrylýar. Şonuň ýaly-da Türkmenistan kanun esasynda hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýedir. Bu barada Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 2-nji maddasynda şeýle bellenýär: **“Türkmenistan dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen we kanun esasynda berkidilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýedir.**

Birleşen Milletler Guramasy özüniň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyndaky “Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy” Rezolýusiýalarynda Türkmenistanyň yglan eden hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ykrar edýär we goldaýar; Türkmenistanyň bu hukuk ýagdaýyna hormat goýmaga we ony goldamaga, şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna we çäk bitewüligine hormat goýmaga Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary bolan döwletleri çagyrýar.

**2. Türkmenistanyň döwlet we hukuk gurluşynyň esaslary.**

Konstitusiýanyň 1-nji maddasyndan gelip çykyşyna görä, Türkmenistan döwletiniň **dolandyryş görnüşi prezident respublikasy**, **döwlet çäk-gurluş görnüşi boýunça unitar**, **syýasy düzgün görnüşi boýunça bolsa demokratik** döwletdir. Turuwbaşdan Türkmenistanyň territoriýasy (çägi) emele gelen serhetlerde eldegrilmesizligi we bölünmezligi, dolandyryş görnüşiniň **respublika** görnüşinde boljakdygy hakynda, döwlet häkimiýetiniň eýesiniň bolsa halkdygy, onuň öz häkimiýetini gös-göni sala salşygyň (referendumyň) we wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýandygy barada **„Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky konstitusion kanunda**” berkidildi. Diýmek, eger-de döwlet baştutany öz wezipesini saýlaw esasynda eýeleýän bolsa, respublika; emma döwlet baştutany öz wezipesini nesilden-nesle ýa-da ömürlik geçirýän bolsa, onda oňa monarhiýa diýilýär. **Unitar** bolsa „unus” diýen latyn sözünden gelip çykyp, **„bir, bitewi, ýeke-täk”** diýmekligi, **demokratiýa bolsa, „demos–halk, cratus–häkimiýet”** diýen sözlerden gelip çykyp, **„halk häkimiýeti”** diýmekligi aňladýar.

Esasy Kanunymyzyň 3-nji maddasynda demokratiýa sözüniň manysy açylyp görkezilýär, onda: „Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny halk amala aşyrýar, halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr. Ol öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar.

Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýelemäge haky ýokdur” diýilýär[[1]](#footnote-1). Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ähli maddalarynda demokratik ýörelgelerden ugur alynýar. Mysal üçin, häkimiýet halka degişli (3-nji madda), döwlet Baştutany halk tarapyndan saýlanylýar (70-nji madda), Mejlisiň deputatlary, halk maslahatlarynyň agzalary, geňeş agzalary (121-nji madda) halk içinden saýlanylýar, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna degişli möhüm meseleleri çözmek üçin ählihalk sala salşyklary we ýerli sala salşyklar geçirilýär (124-nji madda). **Unitar döwletlerde federatiw döwletlerden tapawutlylykda bir bitewi territoriýasy dolandyryş-çäk birliklerden durýar.** Unitar döwletiň ýeke-täk Konstitusiýasy, bir kanun çykaryjy edarasy, ýeke-täk dolandyryş ulgamy, bir kazyýet ulgamy, bir raýatlygy we ş.m. bolýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 23-nji maddasyndan ugur alsak: „Türkmenistanyň çägi welaýatlara, etraplara, şäherlere we beýleki dolandyryş-çäk birliklerine bölünýär. Dolandyryş-çäk birliklerini döretmegiň we üýtgetmegiň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.[[2]](#footnote-2) Özbaşdaklygyň gazanylmagy, onuň Esasy Kanunda berkidilmegi, biziň halkymyza öz ykbalyny özi kesgitlemäge doly mümkinçilikleri döretdi. Biziň döwletimizde kanunyň, hukugyň ýokarylygy Konstitusiýanyň esasynda hem ykrar edilýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 6-njy maddasynda: **„Türkmenistanda döwlet häkimiýeti kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet häkimiýetlerine bölünýär, olar biri-birini deňagramlaşdyryp, özbaşdak hereket edýärler.”** diýip kesgitlenilýär.[[3]](#footnote-3)

Döwletiň kanun çykaryjy edaralaryna **häkimiýet** diýilýär. **Hökümet** – döwleti edara ediji, iş dolandyrjy gurama. Hökümet öz işinde häkimiýetiň çykaran kada-kanunlaryndan ugur alyp işleýär. **Hukuk döwleti hökmany suratda adalatly döwlet bolmalydyr.** Sebäbi hukuk hem-de adalat diýen düşünjeler biri-birinden aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ösen döwletlerde hukugyň dabaralanmagyna adalatyň dabaralanmagy hökmünde garalýar.

**Hukuk başlangyçlarynda gurlan we hukuga tabyn bolan döwlet – hukuk döwleti diýlip ykrar edilýär.** Türkmenistan halkara gatnaşyklarynda özara hormat goýmaklyga, oňşuklylyga, ynsanperwerlige esaslanyşy ýaly, özüniň içerki durmuşynda-da şol ýörelgelerden ugur alýar. Döwletde we jemgyýetde milletara we sebitara ylalaşygyň, geçirimliligiň, durmuş hyzmatdaşlygynyň ykrar edilmegi Türkmenistan döwletiniň içerki syýasatynyň öňe tutýan ugrudyr. Häzirki wagtda döwletimizde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda adam hukuklaryny doly kepillendirmek ugrunda dürli görnüşdäki döwlet ähmiýetli çäreler durmuşa ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň bu adalatly döwlet syýasaty adam mertebesiniň ýokarlanmagyna, ilatyň durmuş ýagdaýynyň ýokary derejede saklanylmagyna, erkin we adalatly jemgyýetiň gurulmagyna gönükdirilendir. **Adam hukuklary barada döwlet syýasaty adamyň esasy hukuklary we azatlyklaryny hemde bu hukuklara we kanuny bähbitlerine bolan kepillerini, goragyny, adamyň fiziki we bedeni taýdan ösüşini, milli gymmatlyklaryň ruhy ösüşi bilen utgaşmaklygyny öz içine alýar.**

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet baştutanlygyna geçmegi bilen türkmen döwletiniň ösüşi **„Döwlet adam üçindir.** Biziň döwletimiz we jemgyýetimiz üçin adamdan , onuň bähbitlerinden ýokarda durýan baýlyk ýokdur― diýen ýörelgelere esaslanýar.

Türkmenistan özüni **dünýewi döwlet** diýip ykrar etdi. Umuman, **dünýewi döwlet** diýlende, **diniň döwlet işlerinden aýry hereket etmekligine** düşünilýär.

Türkmenistanda dünýewi döwletiň gurulmagy we onuň kemala gelmegi Esasy Kanunymyzda özüniň giň beýanyny tapdy. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda bellenilişine görä: **„ Döwlet dinleriň we dine uýmagyň erkinligini, olaryň ;kanunyň öňünde deňligini kepillendirýär. Dini guramalar döwletden aýrydyr, olaryň döwletiň işine gatyşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýär.**

**Döwletiň bilim ulgamy dini guramalardan aýrydyr we ol dünýewi häsiýete eýedir.**”[[4]](#footnote-4)

Her bir döwletiň taryhynda onuň daşary syýasat gatnaşyklaryna goşulyşmagynyň we ilerläp başlamagynyň pursady hökmünde hasaba alyp boljak seneler bar. 1995-nji ýylyň dekabr aýynyň 12-si Türkmenistanyň durmuşynda şeýle sene bolup durýar. Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy „Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” kararnamasyny kabul etdi, şol kararnamada bolsa BMG-niň agzalary bolan döwletleriň Türkmenistany hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar etmegi, Türkmenistanyň şu halkara-hukuk derejesine, onuň garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna we ýerleriniň bitewüligine sarpa goýmagy we olary goldamagy göz öňünde tutulýar. BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite kararnamasynyň kabul edilmegi Türkmenistanyň parahatçylygy söýüjilikli daşary syýasat ugrunyň, halkara işlerine onuň iş bähbitli ornunyň Milletler Bileleşigi tarapyndan ykrar edilmegi boldy.

2016-njy ýylda ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylan konstitusion özgertmeleriň çäginde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy bilen baglanyşykly hukuk kada Konstitusiýamyzyň täze rejelenen görnüşinde öz beýanyny tapdy. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 2-nji maddasynda şeýle bellenilýär:

“Türkmenistan dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen we kanun esasynda berkidilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýedir.

Birleşen Milletler Guramasy özüniň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyndaky «Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy» Rezolýusiýalarynda Türkmenistanyň yglan eden hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ykrar edýär we goldaýar; Türkmenistanyň bu hukuk ýagdaýyna hormat goýmaga we ony goldamaga, şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna we çäk bitewüligine hormat goýmaga Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary bolan döwletleri çagyrýar.

Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy onuň içeri we daşary syýasatynyň esasy bolup durýar.”[[5]](#footnote-5)

**2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyndaky Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi.** Şeýle ýokary halkara derejesindäki çözgüdiň kabul edilmegi Türkmenistanyň daşary syýasatynyň umumadamzat bähbitlerine laýyk gelýänligini we onuň hemişelik bitaraplygynyň dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde wajyp orun tutýanlygyny subut etdi.[[6]](#footnote-6)

**3. Türkmenistanyň kanunçylygynda adamyň we raýatyň hukulary, azatlyklary we borçlary.**

Türkmenistanyň raýatlarynyň syýasy hukuklarynyň ilkinjisi hökmünde, erkin pikir ýöretmäge we pikirini beýan etmäge, maglumatlary almaga bolan hukugy görkezmek bolar. Bu Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 42-nji maddasynda: “Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýaly-da ony kanuna laýyklykda ýaýratmaga päsgel bermäge hukugy ýokdur.

Hiç kim özüniň pikirini we ynam-ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndermegine mejbur edilip bilinmez.

Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry syrlary özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary kanunda gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almaga we ýaýratmaga hukugy bardyr.”[[7]](#footnote-7)

Adam hukuklary barada Türkmenistanyň goşulan halkara hukuk namalarynyň käbirlerini mysal getirsek, „Adamyň hukuklarynyň ählumumy jarnamasy”, (10.12.1948 ý.), „Raýatlar we syýasy hukuklar hakyndaky halkara ylalaşygy” (16.12.1966 ý.), „Ykdysady, durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara ylalaşygy” (16.12.1966 ý.), „Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýa” (20.11.1989 ý.) we başgalar. Adamyň hukuklary diýlende has giňişleýin düşünilýär. **Adamyň hukuklary we azatlyklary onuň haýsy döwlete degişlidigine garamazdan, çaganyň dogulmagy bilen ýüze çykýar.** **Ondan tapawutlylykda raýatyň hukuklary şahsyýetiň belli bir döwlete degişliligi bilen, ýagny raýatlyk hukuk ýagdaýy bilen baglanyşyklydyr.** Raýatlyk adam bilen döwletiň arasynda ýüze çykýan syýasy-hukuk baglanyşyk bolup durýar. Mysal üçin: Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet häkimiýet edaralaryna saýlamaga we saýlanylmaga haky bar. Türkmenistanyň raýatlary bolan her bir erkek kişi belli bir ýaşda gulluk etmäge borçludyrlar.

Adamyň we raýatyň hukuklary hem-de azatlyklary öz gezeginde üç topara bölünýär: **1. Şahsy hukuklary we azatlyklary.** **2. Syýasy hukuklary.** 3. **Sosial-ykdysady hukuklary.** **Raýatyň şahsy hukuklary hem-de azatlyklary** “şahsyýet” diýen düşünjäniň özünden gelip çykýar. Şahsy hukuklar, köplenç, tebigy hukuklar bilen gabat gelýärler. Mysal üçin: adamyň ýaşamaga bolan hukugy, şahsy eldegrilmesizligi we azatlygy, raýatyň hukuklaryny çäklendirmek, ony hukuklaryndan mahrum etmek, oňa iş kesmek ýa-da jeza bermek bolmaz, beýle ýagdaýlara diňe kanunda göz öňüne tutulan halatlarda ýol berilýär. Şahsy durmuşyna eden-etdilikli gatyşylmagyndan, şonuň ýaly-da hat-habarlarynyň, telefon we beýleki aragatnaşyklarynyň syryny saklamak düzgüniniň bozulmagyndan (37-nji madda), öz namysyna we at-abraýyna hyýanat edilmeginden her bir raýatyň goranmaga (31-nji, 60-njy madda) hukugy bar. Her bir adamyň Türkmenistanyň çäginde ondan-oňa erkin gitmäge, ýaşajak ýerini saýlap almaga, (39-njy madda) ýaşaýyş jaýynyň eldegrilmesizligini goramaga (51-nji madda) hukugy bar.

Konstitusiýa laýyklykda adamlaryň **sosial-ykdysady hukuklaryna** eýeçilik hem-de ony miras goýmaga hukuklary (47-48-nji maddalar), ähli raýatlaryň zähmet çekmäge, (49-njy madda) dynç almaga bolan hukuklary (50-nji madda), her bir raýatyň bilim almaga hukugy, (55-nji madda) abadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýyny edinmäge bolan hukugy (51-nji madda), Türkmenistanyň raýatlarynyň öz çeper, ylmy we tehniki döredijiligini erkin alyp barmaga bolan hukuklary (56-njy madda) degişlidir.

**Raýatlaryň syýasy hukuklary** raýatlaryň döwlet häkimiýeti bilen gatnaşyklarynda ýüze çykýan hukuklarydyr. Bulara mysal edip şulary görkezmek bolýar: Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ynam-ygtykadyna erkin eýermäge we ony erkin beýan etmäge, (42-nji madda) kanunçylykda bellenen tertipde ýygnaklary, ýygnanyşyklary we ýörişleri geçirmek azatlygy (43-nji madda):

bu hukuk kadasynda görkezilýän, ýygnak diýen düşünje raýatlaryň syýasy hukuklaryny berkidýän kadalaşdyryjy hukuknamalarynda örän köp gaýtalanýan düşünjeleriň biri bolup, ol umumy ynançlary we garaýyşlary bolan adamlaryň, jemgyýetçilik guramanyň, maşgalanyň ýa-da kärdeşler arkalaşygynyň agzalarynyň umumy gyzyklandyrýan meselelere garap we ses köplügi arkaly çözgüt kabul etmek üçin bir ýere jemlenmegi bolup durýar.

Ýygnanşyk (miting) diýlende, adamlaryň durmuşynda ýüze çykýan möhüm syýasy, ykdysady we sosial meselelere garamak üçin şol adamlaryň ählisiniň bir ýere ýygnanyşmagyna düşünilýär.

Ýörişler (demonstrasiýalar) geçirmek diýlende bolsa, konstitusion hukukda, erkin köpçülikleýin ýörişleri (manifestasiýany)[[8]](#footnote-8) amala aşyrmaklygyň bir görnüşi bolan, jemgyýetde ýüze çykan haýsy-da bolsa bir meselä beýleki raýatlaryň we degişli döwlet häkimiýet edaralarynyň ünsüni çekmeklik üçin adamlaryň köçeleriň pyýadalar üçin niýetlenen ýerlerinde ýa-da çatryklarda geçirirýän köpçülikleýin guramaçylykly ýörişine düşünilýär.[[9]](#footnote-9) syýasy partiýalaryň düzümine girmäge bolan hukuklary, (44-nji madda) raýatlaryň saýlaw hukuklary we ş.m.

Ýygnaklar, ýygnanyşyklar we ýörişler döwlet hem-de jemgyýetçilik tertibiniň, raýatlaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň, durmuş, ýaşaýyş hem ahlak kadalarynyň berjaý edilmegi bilen geçirilmelidir. Şol çäreleri geçirmezden öň degişli döwlet häkimiýet edaralary edaralary habarly edilmelidir. Şonuň ýaly-da görkezilen kadalaşdyryjy hukuknamalara laýyklykda ýygnaklary, ýygnanyşyklary we ýörişleri geçirmäge bolan hukugyň amala aşyrylmagy, beýleki adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň durmuşa geçirilmegine zyýan etmeli däldir.

Türkmenistanyň Esasy Kanunynyň 4-nji maddasynda „ Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipeleridir.

Döwlet her bir raýatynyň öňünde jogapkärdir we şahsyýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpjün edýär, raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegrilmesizligini, tebigy we aýrybaşgalanmaz hukuklaryny goraýar.” diýlip aýdylýan bu kadalar jemgyýetimiziň we döwletiň hukuk esaslaryny düzýär.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmegi bilen, döwletde adam mertebesini has hem ýokary göterip, onuň mizemez hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmekde, kanun bozulmalarynyň öňüni almakda hem-de jemgyýeti demokratiýalaşdyrmagyň ýolunda aýgytly ädimler ädildi. Türkmenistan adam hukuklaryny we azatlyklaryny doly derejede durmuşa geçirmek üçin zerur bolan syýasy, ykdysady, hukuk şertlerini döredýär. Türkmenistan raýat we adam barasynda dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen halkara hukugynyň ähli kadalaryny ýerine ýetirýär we hormatlaýar.

1948-nji ýylyň dekabr aýynyň 10-na „Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasy” yglan edildi. Bu jarnama ilkinji gezek adamyň esasy hukuklary we azatlyklary beýan edilen halkara resminamasydyr. Ählumumy jarnamanyň şeýle möhüm ähmiýete eýedigi göz öňünde tutulyp, onuň kabul edilen güni bolan dekabr aýynyň 10-y BMG tarapyndan **„Adam hukuklarynyň güni”** diýlip ykrar edildi. Türkmenistan döwleti hem öz milli kanunçylygynda şu jarnama esaslanýar. Türkmenistan halkara gatnaşyklarynda özara hormat goýmaklyga, oňşuklylyga, ynsanperwerlige esaslanyşy ýaly, özüniň içerki durmuşynda-da şol ýörelgelerden ugur alýar. Döwletde we jemgyýetde milletara we sebitara ylalaşygyň, geçirimliligiň, durmuş hyzmatdaşlygynyň ykrar edilmegi Türkmenistan döwletiniň içerki syýasatynyň öňe tutýan ugrudyr. **„Adam türkmen döwletiniň baş gymmatlygydyr, ýurdumyzda amala aşyrylýan ähli özgertmeler, ozaly bilen, halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, adamlaryň bähbitlerini goramaga gönükdirilendir”** diýmek bilen, häzirki wagtda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda adam hukuklaryny doly kepillendirmek ugrunda dürli görnüşdäki döwlet ähmiýetli çäreler durmuşa ornaşdyrylýar.

Raýatlyk we syýasy hukuklar hakyndaky halkara Paktyň 19-njy maddasyndan ugur almak bilen Esasy Kanunyň 42-nji maddasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ynam-ygtykadyna erkin eýermäge we ony erkin beýan etmäge bolan hukuklary yglan edilýär we kepillendirilýär. Bu hukuklar gönüden-göni adamyň ruhy hem döredijilik erkinligine bolan hukuklarynyň aňlatmasy hökmünde çykyş edýär. Şonuň bilen birlikde-de pikir we söz azatlygy bolmazdan ylmy seljerişleri geçirmegiň, döredijilik we mugallymçylyk işi bilen meşgullanmagyň erkinligine, erkin saýlawlara bolan hukuklaryny amala aşyryp bilmejekdikleri öz-özünden düşnüklidir.[[10]](#footnote-10)

Söz azatlygyna bolan hukuk – bu adamyň öz garaýyşlaryny köpçülikde erkin beýan etmäge bolan hukug ydyr. Bu hukuk gönüden-göni köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň azatlygy bilen baglanyşyklydyr.

Türkmenistanyň raýatlarynyň ýene bir syýasy hukuklarynyň biri-de her bir raýatyň jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gös-göni ýa-da erkin saýlanan wekilleriň üsti bilen gatnaşmaga hukugydyr.

Her bir raýatyň jemgyýeti we döwleti dolandyrmaga bolan hukugy – bu raýatlaryň Konstitusiýada berkidilýän esasy hukuklarynyň biri bolup, ol tutuşlygyna raýatlaryň jemgyýeti we döwleti dolandyrmaga bolan syýasy hukuklarynyň mazmunyny açyp görkezýär.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň II bölümi **„Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary, azatlyklary we borçlary”** diýlip atlandyrylyp, onda adam hukuklary we azatlyklary giňden beýan edilip, bular Konstitusiýanyň 25–65-nji maddalarynda berkidilendir. Çünki adam hukuklaryny kepillendirmek milli kanunçylygyň özenini tutmak bilen demokratik, hukuk döwleti üçin mahsus bolup durýar. Ýurdumyzyň Konstitusiýasynda adamyň we raýatyň şahsy, syýasy, durmuş ykdysady hukuklary hem-de onuň döwlet tarapyndan goragy anyk görnüşde berlendir. Konstitusiýanyň girişinde hem adam hukuklarynyň goralmagy barada aýdylýar. „adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip, jemgyýetde asudalygy we agzybirligi üpjün etmäge, halk häkimiýetiniň hem-de demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň esaslaryny betmäge çalşyp,

Türkmenistanyň Esasy Kanunyny – şu Konstitusiýany kabul edýäris” diýip bellenýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasy ilat üçin deňhukuklylygy kepillendirýär. Adam hukuklary babatdaky mesele döwletimizde amala aşyrylýan ykdysady we syýasy özgerişikler bilen hem aýrylmaz baglanyşyklydyr. Bu mesele her bir raýatyň azatlygyna, abadançylygyna, işine, durmuşyna, mertebesine degişlidir. Esasy Kanunymyzyň 26-njy maddasynda şeýle berkidilendir: „ Adamyň hukuklary we azatlyklary eldegrilmesizdir hem-de aýrybaşgalanmasyzdyr.

Konstitusiýa we kanunlara laýyk gelmeýän bolsa, adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmäge hiç kimiň haky ýokdur.

Adamyň we raýatyň belli bir hukuklarynyň we azatlyklarynyň Konstitusiýada we kanunlarda sanalyp geçilmegi olaryň beýleki hukuklaryny we azatlyklaryny inkär etmek ýa-da kemeltmek üçin peýdalanylyp bilinmez.”

Türkmenistanda ýaşaýan raýatlaryň hemmesine olaryň haýsy millete degişlidigine, gelip çykyşyna, emläk we wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ygtykatyna, haýsy partiýa degişlidigine garamazdan, olaryň deňhukuklylygy we azatlyklary Konstitusiýamyz tarapyndan kepillendirilýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 32-nji maddasynda adamyň ýaşamaga we ony amala aşyrmagyň erkinligine hukugy bardyr, hiç kim ýaşamaga bolan hukugyndan mahrum edilip bilinmez. Her bir adamyň erkin ýaşamaga bolan hukugy döwlet tarapyndan kanun esasynda goralýar. Türkmenistandan ölüm jezasy ýatyrylandyr.

Türkmenistanyň milli syýasatynyň esasy umumy demokratik ýörelgelerden, ozaly bilen, adam hukuklaryndan ybarat. Konstitusiýa döwletimizde adam hukuklarynyň doly berjaý edilmegine kepil geçýän baş hukuk nama bolup durýar. Türkmenistanda raýatlaryň hukuklary we azatlyklary bilen deň derejede olaryň konstitusion borçlary hem berkidilýär. Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn bolýan her bir adam Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, kanunlaryny berjaý etmäge we milli däp-dessurlaryny hormatlamaga borçludyr. Şeýle-de Konstitusiýamyza laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary üçin döwlet salgytlaryny we gaýry tölegleri tölemek, Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek kişä bolsa ählumumy harby borçlulyk göz öňünde tutulýar.

**4. Türkmenistanyň Milli Geňeşi.**

Türkmenistanyň Milli Geňeşi **77-nji madda** laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşi (Parlament) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşi iki palatadan – Halk maslahatyndan we Mejlisden ybaratdyr.

**78-nji madda.** Halk Maslahatynyň düzümine welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň mejlislerinde gizlin ses bermek arkaly saýlanylýan her welaýatdan we Aşgabat şäherinden sekiz wekil agza bolup girýär. Olary saýlamagyň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. Halk Maslahatynyň sekiz agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.halk maslahatynyň düzümine 30 ýaşy dolan, ýokary bilimi bolan we soňky on ýylyň dowamynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty saýlanyp we bellenip bilner. Türkmenistanyň her bir eks-prezidenti Halk Maslahatynyň agzasy bolup durýar, eger ol bu hukugy ulanmakdan ýüz döndürmedik bolsa.

Mejlis 125 deputatdan ybarat bolup, olar saýlawçylarynyň sany takmynan deň bolan saýlaw okruglary boýunça saýlanýarlar. Mejlisiň deputatlygyna 25 ýaşy dolan we soňky on ýylyň dowamynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty saýlanyp bilner.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň we deputatlarynyň ygtyýarlyk möhleti bäş ýyl.

Şol bir adam bir wagtda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň agzasy we deputaty bolup bilmez.

**79-njy madda.** Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalary aşakdaky halatlarda möhletinden öň ýatyrylyp bilner:

1) ählihalk sala salşygynyň çözgüdi esasynda;

2) özüniň agzalarynyň we deputatlarynyň umumy sanynyň üçden iki böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul eden karary esasynda (öz-özüni ýatyrmagy);

3) alty aýyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň ýolbaşçy düzümi düzülmedik halatynda, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan.

80-nji madda. Halk Maslahaty öz düzüminden Halk Maslahatynyň başlygyny, onuň orunbasaryny saýlaýar, komitetleri we toparlary düzýär.

Mejlis öz düzüminden Mejlisiň Başlygyny, onuň orunbasaryny saýlaýar, komitetleri we toparlary düzýär.

Halk Maslahatynyň we Mejlisiň öňki çagyrylyşygynyň agzalary we deputatlary Halk Maslahatynyň we Mejlisiň täze çagyrylyşygynyň birinji maslahatlary açylýança öz ygtyýarlyklaryny saklaýarlar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalary öz dessurlaryny kabul edýärler hem-de öz işiniň içerki tertip-düzgüniniň meselelerini çözýärler.

1. Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat – 2016. 3-nji madda. [↑](#footnote-ref-1)
2. Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat – 2016. 23-nji madda. [↑](#footnote-ref-2)
3. Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat – 2016. 6-njy madda. [↑](#footnote-ref-3)
4. Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat – 2016. 18-nji madda. [↑](#footnote-ref-4)
5. Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat – 2016. 18-nji madda. [↑](#footnote-ref-5)
6. Türkmenistanyň daşary syýasaty, okuw kitaby Aşgabat. 2017. 78-79 sah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Türkmenistanyň Konstitusiýasy. Aşgabat – 2016. 42-nji madda. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ýüze çykarma. [↑](#footnote-ref-8)
9. Türkmenistanyň Syýasy gurluşy. Aşgabat-2014. 68 sah. [↑](#footnote-ref-9)
10. Türkmenistanyň syýasy gurluşy. Aşgabat-2014. 65 sah. [↑](#footnote-ref-10)