Л. д. №А-ч-219-16 уд

От имени Кыргызской Республики

П Р И Г О В О Р

24 января, 2017 года

город Бишкек

Судебная коллегия Чуйского областного суда по уголовным и административным правонарушениям, с председательствующим в составе апелляционной комиссии К. Джунушпаевым, при участии судей А. Джумагулова, Н. Исаева, секретарей судебной комиссии Б. Агыбаевой, У. Мирбекова, Б. Акылбекова, государственных обвинителей К. Токтакунова, Орозбек уулу Эсена, С. Камалдинова, адвокатов В. Вахитова, Н. Токтакунова, А. Сыдыкова, общественных защитников Т. Исмаиловой, А. Мамараимова, Ч. Жакшылыкова, рассмотрев на открытом судебном заседании апелляционные жалобы представителя пострадавшего Ч. Бечеловой и адвоката подсудимого А. Аскарова А. Абылакимова в отношении решения Базар-Коргонского районного суда Жалал-Абадской области от 15-го сентября 2010 года

Данным решением, родившийся 17-го мая 1951 года в Базар-Коргонском районе, по национальности узбек, образование высшее, семейный, отец 4-х детей, работающий главой общественного объединения “Воздух”, ранее не судимый, до заключения под стражу житель села Базар-Коргон, ул. Хавузбою дом №3 Аскаров Азимжон согласно 28, 30, 227 статьям, часть 2, 1,3 пункты Уголовного кодекса Кыргызской Республики; главы 1 241-статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики; 1-го пункта 2-ой часть статьи 229 Уголовного кодекса Кыргызской Республики; 1, 2, 3 части 233-ей статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики; 30-340 статьям Уголовного кодекса Кыргызской Республики признан виновным. 1, 3 пунктами 2-ой части статей 28, 30, 227 Уголовного кодекса Кыргызской Республики лишен свободы на девять лет; 1-ой частью 241-ой статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики лишен свободы на один год; 1-м пунктом 2-ой части 299-ой статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики лишен свободы на пять лет с лишением права на ведение правозащитной, адвокатской деятельности, нотариальной конторы, занимать определённую должность в органах прокуратуры, требующей юридического образования, с лишением права на ведение деятельности в неправительственных организациях сроком до трех лет; 1-ой частью статьи 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики лишен свободы на девять лет; 2-частью этой же статьи лишен свободы на четыре года; 3-й частью этой же статьи лишен свободы на три года; Статьями 30 и 340 Уголовного кодекса Кыргызской Республики лишен свободы пожизненно, имущество конфисковано в пользу государства. На основании статьи 59 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, указанные статьи были полностью присоединены к друг другу и А. Аскаров был пожизненно лишен свободы, с лишением права на ведение правозащитной, адвокатской деятельности, нотариальной конторы, занимать определённую должность в органах прокуратуры, требующей юридического образования, с лишением права на ведение деятельности в неправительственных организациях сроком до трех лет, имущество было конфисковано в пользу государства. Было отмечено отбытие указанного наказания в колониях с особым режимом исправления. Началом срока отбытия наказания считается 16-ое июня 2010 года. Мера пресечения осталась без изменений в виде заключения под стражу. На основании 4-го пункта 2-ой части 61-ой статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики до момента вступления приговора в законную силу один день предварительного заключения соответствует одному дню содержания в исправительной колонии особого режима, в тюрьме. 1-ой частью статьи 299² Уголовного кодекса Кыргызской Республики оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

/Председательствовал Н. Алымкулов/

Выслушав доклад по делу судьи Чуйского областного суда Н. Исаева, судебная коллегия –

У С Т А Н О В И Л А:

Со стороны органов следствия было озвучено обвинение, что согласно 28, 30-ой статьям, пунктам 1,3 2-й части статьи 227; 1-ой части 241-ой статьи; 1-ой части статьи 299²; 1-ой части статьи 299; 1-го пункта 2-ой части 233-ей статьи; 1,2,3-ей частям 233-й статьи; 1,2,3,4,5 пунктам 2-й части 28,30, 227-ой статей, 3,4,5,6,9,10,13,14,15 пунктам 2-ой чати 30, 97-ой статей; пунктам 1,4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 пунктам 2-ой чати 28, 30, 97-ой статей и статьям 20-340 Уголовного кодекса Кыргызской Республики А. Аскаров совершил следующие преступления. 12-го июня 2010 года граждане узбекской нацональности Базар-Коргонского района и других районов, оставив жилые дома, в которых они сами проживали совершили попытку перехода в Республику Узбекистан через границу Кыргызстана. В этот день примерно в 16.00 на Кыргызско-узбекской границе села Чек Базар-Коргонского района для перехода в Республику Узбекистан собралось множество граждан Базар-Коргона узбекской национальности. Когда для объяснения гражданам узбекской национальности о возвращении в свои жилые дома в Базар-Коргонсий район на место прибыл глава Базар-Коргонской районной администрации Артыков Кубатбек, Аскаров Азимжон вместе с главой узбекской диаспоры Базар-Коргонского района М. Карабаевым и с людьми неизвестными следствию личностями в целях беспрепятственного пропуска через границу пограничниками Республики Узбекистан и создавая препятствия главе Базар-Коргонской районной администрации-акиму Артыкову Кубатбеку в проведении разъяснительных работ гражданам узбекской национальности о возвращении в свои жилые дома в Базар-Коргонсий район, пытался совершить преступление, стал соучастником преступления, агитируя, находившихся там людей с неизвестными следствию личностями, сказав: «возьмите в заложники» главу-акима Базар-Коргонской районной администрации К. Артыкова. Но, из-за не связанных с его волей причин это преступление не было реализовано */1,3 п., 2* ч., 28, 30, 227 ст. УК КР/.

Кроме того, А. Аскаров продолжил свои преступные попытки, использовав оружие в целях организации массовых беспорядков в селе Базар-Коргон и оказании помощи в сопротивлении представителям власти, в следствии у человека с неопределенной личностью были обнаружены «Макаров» и 10 штук пуль огнестрельного оружия АПС, которые незаконно хранились в доме проживания по ул. Хавузбою, №3 села Базар-Коргон. Указанные пули оружия были найдены 17-го июня 2010 года во время обыска дома Аскарова. В заключении судебно-баллистической экспертизы за номером 184 было определено, что обнаруженные в доме А. Аскарова 10 пуль 9-го калибра 18 мм, относится к «ПМ» за номером 38-88 и являются военным огнестрельным оружием */1-я часть 241-й статьи УК КР/*.

Также, А. Аскаров во время праздников «Айт» и «Курбан айт» получил в подарок от имама мечети Кара-Суу Рафика кары уулу агитирующие компакт-диски партии «Хизбут-Тахрир», компакт-диски он хранил в доме своего проживания по ул. Хавузбою, №3 села Базар-Коргон */1-я часть 299²-ой статьи УК КР*/.

После этого Аскаров Азимжон продолжил свое преступление, 12 июня 2010 года приблизительно в 21:00 он заранее договорившись с жителями села Базар-Коргон Карабаевым Маххамадкадиром, Мамадалиевой Минюрой и Акматовым Каххаржаном, перед собравшимися на юго-восточной стороне села Базар-Коргон жителями ул. Сайдуллаев, в которой проживают граждане узбекской национальности, выступили со словами агитации оказания в отношении граждан кыргызской национальности насилия, унижения представителей кыргызского этноса, издевательств, обзывались: «кыргызы собаки» и другими разными словами, разжигая вражду между кыргызским и узбекским народом, унижали национальное достоинство кыргызов, агитируя преимущественные стороны узбеков, А. Аскаров активно призывал собравшихся на улице людей не подчинятся законным требованиям представителя власти соблюдать порядок, агитировал перекрыть улицы, дороги, ведущие в село Базар-Коргон, проявлять насилие к людям кыргызской национальности. В результате, узбекская диаспора установила изготовленные вручную ограждения на улицах Сайдуллаев, Дамлонжанов, Курбанов, Жалал-Абад, С. Рахимов и Тажибаев села Базар-Коргон, в результате были препятствия в ведении деятельности органов власти государственного управления, хозяйственно-бытовых и торговых предприятий и в селе Базар-Коргон имели место масштабные правонарушения */1-й пункт 2-й части 299-статьи УК КР/*.

В это же время А. Аскаров заранее договорившись с жителями села Базар-Коргон Карабаевым Маххамадкадиром, Мамадалиевой Минюрой и Акматовым Каххаржаном, агитировали собравшихся в расположенной в юго-восточной части села Базар-Коргон жителей улицы Сайдуллаев, в которой проживают граждане узбекской национальности оказать представителю власти вооруженное сопротивление и организовать массовые беспорядки, участвовать в массовых беспорядках, активно призывал не подчинятся законным требованиям представителя власти и оказывать насилие в отношении кыргызского народа. В результате проведения перед узбекской диаспорой вышеуказанной агитации узбекская диаспора установила изготовленные вручную ограждения на улицах Сайдуллаев, Дамлонжанов, Курбанов, Жалал-Абад, С. Рахимов и Тажибаев села Базар-Коргон, в результате были препятствия в ведении деятельности органов власти государственного управления, хозяйственно-бытовых и торговых предприятий и в селе Базар-Коргон имели место масштабные правонарушения */1, 2, 3-я часть 233-й статьи УК КР/*.

Аскаров Азимжон снова продолжая свое преступление, в целях реализации своего преступного замысла по дестабилизации общественно-политической ситуации в Базар-Коргонском районе 13-го июня 2010 года приблизительно в 08:00 часов заранее договорившись с главами узбекских диаспор Акматовым Каххаржаном, М. Карабаевым, Мирзалимовым Шукуржаном, Юлдашевым Мухиддином и Талибаевым Дилшодбеком, по их указанию на 553.5 км стратегической автодороги Бишкек-Ош на мосту реки “Кар-Үнкүр” вооруженные с прибитыми гвоздями палками, сделанными вручную железными саблями, дубинками, огнестрельным оружием, бутылками, с разлитыми для поджогов горючими средствами Розубаев Дилшодбек, Э. Расулов, Кочкаров Мухаммадзакир и с неизвестными следствию личностями 500-600 неизвестных людей узбекской национальности, которых в активно призывали не подчинятся законным требованиям представителя власти соблюдать порядок, подвергать насилию граждан кыргызской национальности, вместе с тем унижая представителей кыргызского этноса, издеваясь, говорили «кыргызы собаки», обзывались разными словами, агитировали оказывать вооруженное сопротивление представителям власти, выкрикивая лозунги направленные на разжигание национальной вражды, перекрыли автодорогу Бишкек-Ош. В результате была перекрыта стратегически важная для Кыргызской Республики автодорога Бишкек-Ош, были созданы препятствия в ведении деятельности управленческой власти, хозяйственно-бытовых и торговых предприятий, в селе Базар-Коргон имели место масштабные общественные правонарушения. На место события прибыли глава РУВД Базар-Коргона Мергентаев Мамыржан вместе с 16 сотрудниками оперативно-следственной группы и глава отдела Национальной безопасности Базар-Коргонского района Жолдошов Садывакас вместе с тремя сотрудниками, упомянутого отдела, которые потребовали прекратить незаконные попытки узбекской диаспоры и открыть дорогу. Не подчинившись их законным требованиям А. Аскаров сказал: «возьмите в заложники главу милиции, а остальных милиционеров убейте», после такой агитации находящиеся там, вооруженные огнестрельным и холодным оружием Д Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров и люди узбекской национальности с неизвестными следствию личностями оказали сопротивление прибывшим выполнять свои обязанности безоружным сотрудникам милиции. В результате сотрудникам Базар-Коргонского РУВД М. Мергентаеву, Р. Магеееву, Н. Каримкулову, Т. Таирову, Э. Мантыбаеву, С. Досову, К. Умурахунову, З. Утурову, А. Хайдарову, А. Абдуллаеву, Э. Салымбаеву, Ж. Жороеву, М. Эрмекову были нанесены легкие повреждения, а М. Сулайманову были нанесены тяжелые травмы, в связи с чем он скончался на месте происшествия, в целях скрыть следы преступления мертвое тело М. Сулайманова сожгли. Кроме этого, был нанесен ущерб, принадлежащей Базар-Коргонскому РУВД служебной автомашине образца «ВАЗ-2107» с государственным знаком 060 МВД на сумму 6200 сомов */1, 2, 3 части 233-й статьи УК КР/*.

В это же время, А. Аскаров не подчиняясь законным требованиям сотрудников милиции, в целях намеренного убийства сотрудников милиции, исполняющих свои обязанности по обеспечению общественной безопасности и соблюдению общественного порядка, словами: «возьмите в заложники главу милиции, а остальных милиционеров убейте», стал соучастников преступления, находящиеся там, вооруженные огнестрельным и холодным оружием Д Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров и люди узбекской национальности с неизвестными следствию личностями оказали сопротивление прибывшим выполнять свои обязанности безоружным сотрудникам милиции. В результате сотрудникам Базар-Коргонского РУВД М. Мергентаеву, Р. Магеееву, Н. Каримкулову, Т. Таирову, Э. Мантыбаеву, С. Досову, К. Умурахунову, З. Утурову, А. Хайдарову, А. Абдуллаеву, Э. Салымбаеву, Ж. Жороеву, М. Эрмекову были нанесены легкие повреждения, а М. Сулайманову были нанесены тяжелые травмы, в связи с чем он скончался на месте происшествия, в целях скрыть следы преступления мертвое тело М. Сулайманова сожгли. */1, 3, 4, 5 пункты 2-й части 28, 30-227-й ст.; пункты 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 2-й ч. 30-97-ст.; пункты 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 2-й ч. 28, 30-97-й ст.; 30-340-ст. УК КР/.*

Со стороны суда был принят вышеуказанный приговор.

Не согласные в этим приговором суда, законные представители пострадавшего Ч. Бечелова, Ж. Сулайманов и К. Сулайманова подали жалобу в апелляционном порядке, в которой говорится, что 13 июня 2010 года начались беспорядки, когда сотрудники милиции преградили дорогу людям узбекской национальности, после приказа «убейте милиционеров» кровожадные забросали милиционеров камнями, только один майор милиции Сулайманов Мыктыбек остался, его ударили по голове и он упал, после чего его закололи по рукам и разным местам колышками, арматурами и убили, в конце вылили бензин и сожгли, в целях скрыть следы тело протащили за дорогу около 100 метров и выбросили в сторону камышей, по этому делу было задержано 8 подозреваемых человек, над этими нелюдями было проведено судебное разбирательство, их вина была доказана, наказание назначенное им со стороны суда легкое, просили приговорить преступников к смертной казни.

В апелляционной жалобе адвокат подсудимого А. Аскарова А. Абылакимов был не согласен с данными приговором и подал апелляционную жалобу, в которой говориться, что подсудимый Аскаров Азимжон с момента задержания сотрудниками милиции 15 июня 2010 года, дал показания следствию о том, что по предъявляемым к нему обвинениям за ним нет никакой вины, что эти показания были несколько раз повторно озвучены и доказаны на судебных заседаниях, согласно требованию, указанной в 26-й ст. Конституции Кыргызской Республики, государственные обвинители не обязаны доказывать перед судом предъявляемые подсудимому Аскарову Азимжону со стороны органов следствия обвинения. Подсудимый не обязан доказывать свою вину. Бремя доказывания вины по уголовному делу возлагается на обвинителя, но на судебном заседании такой ситуации не было. Согласно требованиям, указанным в 315-й статье Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд принимает судебный акт только при совокупности доказанных на заседании суда фактов. Но суд при рассмотрении дела не выполнил данное требование закона. Напротив, приговор был принят на основе только односторонне накопленных, путем битья, избивания, оказания давления на подсудимых со стороны органов следствия фактов, предъявленные подсудимому Аскарову Азимжону по первому эпизоду 1, 3-й пункты 2-й ч. 28, 30-227-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики обвинения на судебном заседании не были доказаны ни одним фактом, потому что проходящий по данному эпизоду дела в качестве потерпевшего аким Базар-Коргонского района Артыков Кубатбек в своих показаниях на следствии и в зале суда указывает следующее: «я попросил Аскарова о том, что надо вернуть людей, в ответ он спросил какие я могу дать гарантии, тогда другие люди сказали, что нас необходимо сделать заложниками». Также на том месте вместе с акимом Артыковым для возвращения людей находился имам центральной мечети Базар-Коргонского района Тажидин, проходивший по делу в качестве дополнительного свидетеля Ташиев Калмамат сказал о том, что 12 июня 2010 года вместе с Артыковым прибыл в село Чек в качестве телохранителя Артыкова. Поведал, что вместе с ними поехал и имам Тажидин, Аскаров Азимжон попытался взять в заложники Артыкова схватив его за руки. В то же время водитель Артыкова Кочоров Бакытбек в своих показаниях, данных на суде в качестве показаний дополнительного свидетеля указал, что «Аскаров шепотом агитировал женщин, говорил возьмите в заложники акима, женщины окружили Артыкова, мы схватили Артыкова за руки и вместе с телохранителем вытащили из круга». Проходивший как пострадавший Артыков и его телохранитель Ташиев, а также находившийся рядом водитель Кочоров на одном и том же судебном заседании дали разные показания, Ташиев, который находился рядом в качестве телохранителя Артыкова и его водитель Кочоров непременно не перечащие, зависимые напрямую от Артыкова люди. Они обязательно будут говорить только то, что им скажет Артыков, в таких условиях нельзя полностью доверять их показаниям. Суд должен был рассматривать их показания, данные в суде с критикой. Но этого не случилось. Если 12 июня 2010 года в селе Чек по призыву Аскарова женщины пытались взять в заложники Артыкова, это увидело бы много людей, в то же время рядом с Артыковым прибыл имам района Тажидин, который был рядом. В такой ситуации необходимо было допросить районного имама Тажидина в качестве нейтрального человека по событию. Но, ни органы следствия, ни суд не допросил Тажидина в качестве основного свидетеля, потому что, если Тажидина допросили бы на суде, то выяснилось бы, что никто не делал попыток взять в заложники Артыкова. Показали бы, что все это ложь, родственники потерпевшего не дали возможность адвокатам привести Тажидина в зал суда для дачи показаний. На суде не доказана вина А. Аскарова по 1-й части 241-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, так как 15 июня 2010 года Аскаров Азимжон был заключен под стражу сотрудниками милиции. А обыск его дома был произведен лишь 17 июня 2010 года. На судебном заседании сторона обвинения должна была пригласить присутствовавших при обыске понятых в качестве нейтральных свидетелей, опросить и доказать виновность. Потому что после заключения под стражу А. Аскарова в его дом несколько раз приходили оперативные сотрудники и производили обыск, вызывает споры то, что А. Аскаров в жизни не державший оружие спрятал дома 10 штук патронов оружия ПМ, эти патроны ничего не решают, у А. Аскарова в руках не было оружия, он в никого не стрелял, этот эпизод подделан в целях увеличения количества преступлений, совершенных Аскаровым со стороны органов следствия. Орган обвинения опасаясь того, что понятые тоже поддельные не стала допрашивать их на судебном заседании, иначе при допросе они доказали бы. В таких условиях Аскаров должен быть полностью оправдан по предъявленному по 1-й части 241-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики обвинению, на судебном заседании вина подсудимого А. Аскарова по 1-му пункту 2-й части 299-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики не была доказана ни одним фактом, 12 июня 2010 года вечером на улице Сайдуллаев села Базар-Коргон никто не слышал призывов или попыток А. Аскарова к национальной вражде, этот эпизод также не был доказан ни одним свидетелем, ни одним фактом на заседании суда, в этих условиях по данным статьям А. Аскаров также подлежит оправданию, на судебном заседании не доказана вина А. Аскарова по 1, 2, 3-й части 233-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики и 340-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики по которым вынесен обвинительный приговор, допрошенные на заседании суда свидетели глава Базар-Коргонского РУВД М. Мергентаев и его водитель Хайдаров в своих показаниях указали, что 12 июня 2010 года когда они прибыли на улицу Сайдуллаев села Базар-Коргон около тысячи людей узбекской национальности перегородили дорогу прицепом, там были Минюра, Шурик, но Азимжона Аскарова они там не видели, а по событию 13 июня 2010 года из допрошенных на заседании суда тринадцати сотрудников Базар-Коргонского РУВД, проходивших по делу в качестве пострадавших, шестеро сказали, что видели А. Аскарова на мосту среди собравшихся там людей, остальные семь сотрудников милиции сказали что не видели А. Аскарова на мосту и заявили суду, что если и видели, то не видели как он говорил, самое интересное то, что на этом же мосту до прибытия сотрудников милиции среди народа находились глава отдела ГКНБ Базар-Коргонского района Жолдошев Садыбакас и вместе с ним два оперативных сотрудника его отдела Кочоров Муратали и Камчыбеков Замир, которые наблюдали за происходящим среди народа, в показаниях данных на заседании суда свидетели Камчыбеков Замир и Кочоров Муратали заявили, что среди людей, находящихся на мосту был Аскаров, но они не слышали его обращений к народу, напротив сообщил, что видел как возглавляющий людей М. Карабаев кричал и приказывал: “бейте, чего смотрите, убейте”, в таких условиях по данному уголовному делу можно было провести нейтральные переговоры, не перетягивая одеяло на сторону пострадавшего, почему мы не должны верить показаниям сотрудников ГКНБ Базар-Коргонского района М. Кочкарова и Камчыбекова Замира, а в одностороннем порядке верить пострадавшим, которые преследуют цель лишь бы посадить А. Аскарова. Значит только шестеро пострадавших односторонне дают показания в отношении А. Аскарова, о том, что он кричал, агитируя людей. В таких условиях не устранив вышеуказанные недостатки, не учитывая их полностью, не выполнив требования закона, указанных в 15-й статье Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики о том, что подозрительные обстоятельства по указанным требованиям должны решаться только в пользу подсудимых, указав на то, что назначая такую тяжелую меру наказания А. Аскарову невозможно назначить пожизненное заключение, попросили убрать приговор Базар-Коргонского районного суда в отношении Аскарова Азимжона от 15 сентября 2010 года и дать оправдательный приговор в отношении подсудимого Аскарова Азимжона.

На заседании Жалал-Абадского областного суда адвокат подсудимого А. Аскарова Н. Токтакунов привел дополнительную апелляцию, в которой адвокат полностью поддерживает апелляционную жалобу А. Абылакимова и указывает, что по данному уголовному делу судом не соблюдены нормы Конституции Кыргызской Республики и 14-й статьи 1-го параграфа Международного пакта о гражданских и политических правах, что 23 августа 2010 года обращался в Жалал-Абадский областной суд с просьбой перевести уголовное дело для рассмотрения в другой район, но эта просьба не была удовлетворена и судебный процесс рассматривался в здании Ноокенского районного суда; при рассмотрении уголовного дела судья Базар-Коргонского районного суда допустил процессуальные нарушения закона, когда назначенное на 02 сентября 2010 года рассмотрение уголовного дела, адвокат не смог приехать из города Бишкек, потому что услышал о заседании 01 сентября 2010 года по телефону, без его участия были опрошены 16 свидетелей, 06 сентября 2010 года на судебном заседании увидев кровоподтеки и синяки на лице А. Аскарова и других четверых подсудимых обратился к суду с просьбой произвести осмотр тел подсудимых согласно требованиям закона, но судья оставил эту просьбу открытой, определение суда не была понятна защитнику, судья не дал разрешения на его /адвоката/ встречу с подсудимым А. Аскаровым, здесь были нарушены нормы Международного пакта и требования Конституции, что возможно в отношении подсудимых опять применялись пытки, что во время судебного разбирательства со стороны законных представителей пострадавших были запугивания адвокатов, высказаны различные непристойные слова, крики, но судья не предпринял никаких попыток остановить эти незаконные действия на судебном процессе, по этой причине не была опрошена и одна из свидетелей, к примеру, Азиза Абдурасулова, не опрошенные свидетели говорят о нарушении пункта «е» 14-й статьи 3-го параграфа Международного пакта, в ходе судебного разбирательства при допросе свидетеля Шакаримовой были нарушены требования закона, дело рассмотрено в одностороннем обвинительном порядке, после события по делу сотрудники милиции задержали подсудимого А. Аскарова 15 июня 2010 года, а протокол задержания составили 16 июня, это ситуация говорит о нарушении требований 9-й статьи Международного пакта, 4-го пункта 24-й статьи Конституции Кыргызской Республики и 95-97-й статей Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, также согласно требованиям 99-й статьи Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики о задержании подсудимого А. Аскарова не были оповещены его родственники, когда А. Аскаров находился под стражей /ИВС/ у адвоката были проблемы при прибытии для встречи, в Базар-Коргонском РУВД имели место запугивания законных представителей, родственников пострадавших, местных жителей Базар-Коргона в адрес адвокатов подсудимых, сотрудники милиции уже давно открыто заявили о том, что не смогут обеспечить безопасность адвокатов, со времен следствия до настоящего момента встречался с А. Аскаровым всего 40 минут, это совсем мало времени, со стороны следствия были допущены нарушения закона, когда адвокату не предоставляли копии протоколов допроса уголовного дела А. Аскарова, кроме этого погибший сотрудник милиции работал в данном РУВД Базар-Коргонского района, 17 июня 2010 года, воспользовавшись тем, что А. Аскаров находится под стражей, следственная группа без участия А. Аскарова произвела незаконный обыск его дома, нет сведений о том, кто заполнял протокол обыска в деле, были нарушены требования закона, было много препятствий встрече адвоката с А. Аскаровым, обвинение строилось лишь на показаниях шести сотрудников милиции, а поскольку подсудимый А. Аскаров на протяжении многих лет работал правозащитником сотрудники милиции того района указали свое хорошее к нему отношение, полностью поддержали апелляционную жалобу адвоката А. Абылакимова и обратились с просьбой отменить приговор в отношении А. Аскарова от 15 сентября 2010 года и вынести оправдательный приговор.

На апелляционном судебном заседании подсудимый А. Аскаров не признал полностью вину по предъявленному ему обвинению, поддержал показания данные им в первой судебной инстанции, 12 июня 2010 года на кыргызско-узбекской границе в селе Чек Базар-Коргонского района, когда несколько групп граждан узбекской национальности хотели перейти в Республику Узбекситан, прибыл аким района Артыков, Артыков приехал и сказал: «Азим аке, верните народ», на что тот ответил: «какие можешь дать гарантии», не агитировал людей взять в заложники акима, с акимом он разговаривал всего одну-две минуты, в этот же день вечером вернувшись в село Базар-Коргон увидел, что граждане узбекской национальности перекрыли улицу Сайдуллаева прицепом, там он находился до 04:30 13 июня, потом ушел домой, о том, что он был дома его семья и соседи полностью доказали на данном судебном заседании, а 13 июня в 08:30 его не было на мосту автодороги Бишкек-Ош, он не агитировал народ к массовым беспорядкам, не призывал взять главу милиции в заложники и не агитировал убивать милиционеров, доказывающие документы сгорели вместе со зданием, в котором он работал, о том, что в тот день 13 июня на мосту умер сотрудник милиции она услышал от местных жителей, кто и как умер он не знал. А патроны (пули) от пистолета, обнаруженные в его доме были подкинуты сотрудниками милиции, кассеты и листовки ему дал сын имама Кара-Суйского района, но кассеты он не смотрел, после произведения обыска пропали, хранящиеся дома продукты питания, 15 июня 2010 года сотрудники милиции сказали, что его вызывает глава Базар-Коргонского РУВД, а потом закрыли его там в ИВС, в этот же день его допросила прокурор Дж. Туражанова, затем его снова заперли в ИВС, с момента задержания сотрудники милиции производили насильственные действия, били и пинали в целях получения признательных показаний, потому что он в качестве руководителя общественной организации «Воздух» боролся с нарушениями прав человека со стороны сотрудников милиции Базар-Коргонского района, что это специально организованное дело, потому что если бы он 13 июня 2010 года действительно находился на мосту, призывая людей узбекской национальности к массовым беспорядкам, приказывал напасть на сотрудников милиции, тогда почему 13 июня его сразу же не задержали на основании возбужденного 13 июня по данному факту уголовному делу, а ждали до 15-го июня. 16 июня 2010 года его официально заключили под стражу в ИВС, адвокатом не обеспечили. С момента задержания до окончания Жалал-Абадского областного суда его и остальных шестерых подсудимых избивали сотрудники милиции, в свое время о таких правонарушениях не говорилось, позже он вынужденно обратился в международные правозащитные органы и только во время судебного разбирательства в Чуйском областном суде создалась такая возможность, следственный орган указал, что не имеет отношения к озвученным обвинениям и событиям и показав его невиновность, попросил отменить приговор суда первой инстанции от 15 сентября 2010 года, вынести оправдательный приговор, освободить из под стражи.

На судебном заседании потерпевший К. Артыков поддержал свои показания данные в ходе следствия и на суде первой инстанции, в день 12 июня 2010 года когда пришла весть о том, что жители Базар-Коргонского района узбекской национальности уходит в сторону Узбекистана, прибыв на место увидел как люди узбекской национальности переходят через границу в Узбекистан, когда мы приехали в село Чек увидели там множество автомашин, пройдя в сторону границы увидел там Азимжона Аскарова и Минюру, увидев Аскарова Азимжона, он обратился к Аскарову со словами: «остановим народ, на нашей стороне тихо», на что Аскаров ответил: «Вы даете гарантию?», он ответил, что не может гарантировать, в одно время людей стало больше, послышалась нецензурная лексика и началась шумиха, он сказал Аскарову что его пристрелять, если он перейдет границу, тот ответил, что не пристрелять, потому что они родные и если нужно то и вас за ручку проведем. Он испугался услышанного, в один момент, находившиеся рядом с ним телохранитель К. Ташиев и водитель, сославшись на то, что едет губернатор, тихо привели его в автомашине и увезли.

Допрошенный в апелляционной инстанции свидетель К. Ташиев в таком же смысле заявил, что 12 июня 2010 года, когда они приехали на границу Кыргызстана и Узбекистана с акимом К. Артыковым, последнего чуть не схватили люди узбекской национальности, которые хотели взять акима в заложники, он и водитель акима, ссылаясь на то, едет губернатор вывели К. Артыкова из толпы людей и увезли.

Полностью поддерживая апелляционную жалобу законный представитель потерпевшего Ч. Бечелова, в апелляционной инстанции заявила, что М. Сулайманов является ее супругом, 12 июня 2010 года в 17:00 ее супруг пришел домой, сменил одежду, на вопрос что происходит ответил все спокойно, я сказала не ходи, а он сказал ничего не будет, он ушел после того как пришел Каримов Бахтияр, той ночью я не смогла спать, когда я сказала иди домой, он ответил спи, на следующий день утром в 08:00 пришла дочь одного из братьев супруга и сказала, что Мыкы застрелили, я не поверила, приехала в больницу села Базар-Коргон, там один человек сказал, чтобы мы шли в РУВД, войдя в РУВД я спросила «Где Мыкы?», но никто не ответил, позже, когда сказали что Мыктыбек находится в машине скорой помощи, на его теле не было ни одного живого места, от ножевых ранений кровь не останавливалась, обгорела половина его тела.

На судебном апелляционном заседании потерпевший М. Мергентаев дал показания, что 12 июня 2010 года пришли известия о том, что 800-1000 человек перекрыли начало улицы Сайдуллаев, которая пересекает с автодорогой Бишкек-Ош, и не пропускают ни одну технику, ни одного человека, примерно в 20:00 на начало улицы Сайдуллаев, которая пересекает с автодорогой Бишкек-Ош прибыли глава Базар-Коргонского районного отделения государственной национальной безопасности и другие сотрудники, там находились глава Базар-Коргонского айыльного округа М. Карабаев, глава районного кенеша села Базар-Коргон Ш. Мирзалимов и около 1000 человек узбекской национальности, они свалили прицеп трактора на начало улицы Сайдуллаев, перекрыв дорогу Базар-Коргонской региональной больницы. На следующий день 13 июня 2010 года утром примерно в 08:00 в РУВД Базар-Коргонского района поступила информация о том, что на автодороге Бишкек-Ош села База-Коргон собираются граждане узбекской национальности, на место он прибыл вместе с 15-ю людьми, на мосту реки «Кара-Үңкүр” их встретили около 800-1000 людей узбекской национальности, они не пропускали автомашины, сам Мыктыбек и 15 сотрудников, работающие под его началом, были в гражданской одежде и безоружны. За 1-1,5 минуты переговоров он попросил людей разойтись, потому что нельзя перекрывать дорогу и мост, он услышал, как с разных сторон люди выкрикивали, это глава милиции, не верьте ему, он заодно с кыргызами, после чего кто-то сбоку ударил его арматурой, он потерял сознание, и когда пришел в себя, в больнице, услышал, что люди на мосту избивая убили М. Сулайманова. Он указал, что там не собирались граждане кыргызской национальности, только вооруженные граждане узбекской национальности, а они были сотрудниками милиции, что об этом знали все собравшиеся там граждане узбекской национальности.

В апелляционной инстанции пострадавший К. Умарахунов сказал, что 13 июня 2010 года утром приблизительно 07-08:00 он приехал в РУВД Базар-Коргонского района, он доложил главе милиции о ситуации, о том, что на мосту собрались люди, что 15 сотрудников милиции без оружия отправились на мост, где собрались около 600-700 человек узбекской национальности, которые перекрыли дорогу и никого не пропускали, о том, что среди людей видели А. Аскаров, он управлял людьми, о том, что слышал как А. Аскаров сказал задержите главу милиции, остальных убейте, они заодно с кыргызами, кыргызы собаки и о том, что не знает в какой одежде был А. Аскаров.

На апелляционном судебном заседании потерпевший Э. Мантыбаев поведал о том, что более 500 человек узбекской национальности перекрыли мост, куда они прибыли вместе с главой милиции и коллегами всего 15 человек, во время переговоров он слышал, как говорили задержите главу милиции, остальных убейте, это кыргызы. Аскарова он видел своими глазами, как тот руководил людьми, агитировал и кричал убивайте кыргызов собак, после этого начали закидывать камнями, все были вынуждены бежать, что он тоже получил травмы. А как избивали М. Мергентаева и М. Сулайманова он не видел.

Показания подобного смысла на апелляционном судебном заседании, поддержав свои показания, данные во время следствия и на суде первой инстанции остальные пострадавшие Э. Салымаев, Т. Таиров, Ж. Жороев сказали, что когда 13 июня 2010 года примерно в 08:00 около 800 человек узбекской национальности собрались и перекрыли мост села Базар-Коргон, они как сотрудники милиции проводили там мероприятия, главы людей узбекской национальности, точнее К. Карабаев, А. Аскаров и другие выкрикивали задержите главу милиции, убивайте кыргызов, после чего началось закидывание камнями и все начали убегать, о том, что получили травмы в этом происшествии, что не видели джип черного цвета со снайперами, что прибывшего на место события вместе с ними М. Сулайманова с особой жестокостью убили граждане узбекской национальности.

Свидетель С. Жолдошев на апелляционном судебном заседании говорил о том, что работает главой районного отделения Базар-Коргонского районного отдела ГКНБ, что 13 июня 2010 года утром к ним поступила информация о том, что на мосту собралось 200-300 человек узбекской национальности, куда они отправились вчетвером и еще сотрудники милиции, на том мосту они встретились с М. Карабаевым и попросили успокоить народ и отправить по домам, на что последний не обратил внимания и отошел в сторону, что там же среди людей находился А. Аскаров, что на руках у людей узбекской национальности были ножи, палки, через какое-то время в их сторону полетели камни и они были вынуждены бежать.

Показания подобного характера на заседании апелляционного суда дали и сотрудники-свидетели ГКНБ З. Камчибеков и М. Кучаров, которые заявили, что 13 июня 2010 года во время организованных людьми узбекской национальности массовых беспорядков на мосту Базар-Коргонского района они видели среди народа А. Аскарова.

На заседании апелляционного суда свидетель А. Бакиров поведал о том, что в 2010 году он работал прокурором Базар-Коргонского района, 13 июня 2010 года граждане узбекской национальности перекрыли автодорогу Ош-Бишкек, когда прибывшие на место сотрудники милиции начали проводить разъяснительные работы на них напали люди, в результате погиб М. Сулайманов, по данному факту возбуждено уголовное дело, следствие по которому вел его заместитель Дж. Туражанова, во время допроса сотрудников милиции они указали на А. Аскарова, в свою оочередь А. Аскаров или его адвокат не обращались с жалобой на давление или насилие со стороны милиции.

Свидетель М. Махмуджанов при прибытии 12 июня 2010 года приблизительно в 18:00 на улицу Сайдуллаев увидел скопившихся там людей, которые перегородили дорогу прицепом его трактора, там находились, руководящие людьми М. Карабаев, Мамадалиева Минюра, А. Аскаров, поскольку он живет вдоль дороги на следующий день 13 июня 2010 года слышал разговор М. Карабаева, Минюры и А. Аскарова, стоявших на улице Сайдуллаева о том, что они убили сотрудника милиции, что потом, когда его тоже закрыли в ИВС там он увидел А. Аскарова и со злости побил его, потому что из-за него сгорел дом одного из его родственников, день своего задержания точно не помнит, 15 или 16 июня.

Допрошенная в качестве дополнительного свидетеля в апелляционной инстанции Дж. Туражанова сказала, что 2010 году работала заместителем прокурора Базар-Коргонского района. 13 июня 2010 года был воскресеньем, после получения информации о том, что на мосту собралось около 2000 вооруженных человек узбекской национальности, глава милиции взяв около десяти сотрудников выехал на место для переговоров с народом. Спустя некоторое время глава милиции М. Мергентаев получил головную травму, и другие сотрудники тоже были травмированы. Поступила информация о пропаже одного из милиционеров этой группы, затем вторая группа выехала на поиски заместителя главы и регионального инспектора М. Сулайманова. Через некоторое время нашли труп Сулайманова, свидетель своими глазами видела тело, половина его тела было обколото острыми предметами, половина обгорела. Он был в гражданской одежде. Она велела сотрудникам милиции отвезти тело на экспертизу, на что милиционеры ответили, что дороги перекрыты и в больницу попасть невозможно. Тогда она вызвала экспертов, их посадила в машину отвезла их вместе с телом с частный дом села Кызыл, где была произведена экспертиза. Было выяснено нанесение колотых ран и поджог. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело, она была руководителем следственной группы и сама допросила всех сотрудников милиции, 15 июня 2010 года на допрос привели А. Аскарова, после завершения допроса А. Аскаров ушел, а после результатов следствия, когда выяснилось, что во время беспорядков на мосту А. Аскаров находился там в качестве лидера толпы, на следующий день 16 июня 2010 года А. Аскаров был задержан, пока она занималась следствием по уголовному делу А. Аскаров не обращался с жалобой об оказании насилия, нанесении побоев со стороны милиции, позже дело было передано Генеральной прокуратуре.

Дополнительный свидетель О. Бердибаев на заседании апелляционного суда рассказал, что, когда он 2010 году работал заместителем прокурора Жалал-Абадской области к ним с жалобой обратился адвокат А. Аскарова Н. Токтакунов, вместе с жалобой передавший 2 фотографии, где у А. Аскарова были увечья (травмы). По данной жалобе он встречался с А. Аскаровым в ИВС, но поскольку внутри были дежурные сотрудники, чтобы не стеснять А. Аскарова привели в кабинет Базар-Коргонской прокуратуры и уже там выведя сотрудников милиции им дали возможность поговорить. Когда его спросили оказывают ли давление сотрудники милиции, Аскаров А. ответил, что по отношению к нему не оказывается давление. Когда спросили об увечьях на фотографиях, А. Аскаров сказал, что поругался с М. Махмудовым и тот его побил. Когда предложили провести судебно-медицинскую экспертизу, А. Аскаров сказал, что уже проходил экспертизу. После этого я предложил ему написать жалобу на М. Махмуджанова, чтобы привлечь последнего к ответственности, что уже почти готово заключение судебно-медицинской экспертизы, А. Аскаров отказался писать жалобу и сказал, что он написал объяснительное письмо на кыргызском языке. После этого, когда я вызвав М. Махмуджанова спросил зачем он избил Аскарова, тот ответил, потому что его телегой перекрыли мост, тогда сгорел его дом и я злился от того, что остался на улице, зашел в камеру и увидел сидящих там А. Аскарова и Шурика, тогда я и побил А. Аскарова. Когда сотрудники милиции спросили избил ли он вас, А. Аскаров сказал, что сам работает правозащитником и его все знают.

По просьбе адвокатов на заседании апелляционного суда была допрошена, отбывающая наказание М. Мамадалиева, которая рассказала следующее: 13 июня 2010 года она не видела на мосту А. Аскарова, поскольку ее самой там не было, а 12 июня вечером она видела А. Аскарова и М. Карабаева на улице Сайдуллаев.

Осужденный Ш. Мирзалимов на судебном заседании сообщил, что 12 и 13 июня 2010 года он находился в Базар-Коргонском районе, об А. Аскарове не может дать никакой информации, поскольку в эти дни он не видел А. Аскарова.

На апелляционном судебном заседании, отбывающий наказание М. Кочкаров сообщил, что 12 и 13 июня 2010 года он находился в Узбекистане, а когда он вернулся в Кыргызстан 15 июня его задержали сотрудники милиции, закрыли и избивали, чтобы тот дал показания про А. Аскарова.

Отбывающие наказание Д. Розубаев, Э. Расулов и И. Абдураимов в апелляционной инстанции дали показания о том, что 13 июня 2010 года не были на мосту и что не знакомы с А. Аскаровым, о том, что с момента задержания их избивают милиционеры.

Опрошенные по просьбе адвокатов в качестве дополнительных свидетелей А. Умуралиев, Г. Осмонов, П. Акбарова, А. Осмонова, О. Халбаева, Ш. Акбаратов на заседании апелляционного суда сообщили, что 13 июня 2010 года примерно в 08:00-08:30 часов сосед А. Аскарова видел, как тот стоит возле своего дома с людьми.

Дополнительный свидетель Т. Аскарова в апелляционной инстанции рассказала, что А. Аскаров является старшим братом ее супруга, 13 июня 2010 года рано утром в 04:00-05:00 когда в ворота дома А. Аскарова постучали, вышел сам А. Аскаров и сказал: «не бойтесь, все будет в порядке», после примерно в 10:00-11:00 часов А. Аскарова позвали мужчины села и забрали с собой, ее супруга Аскарова Хакимжона также взяли под стражу, где они находились вместе и их обоих избивали сотрудники милиции.

В апелляционной инстанции дополнительный свидетель Ж. Исмаилов сообщил, что в 2010 году прибыл в южный регион в качестве руководителя следственной группы по актуальным событиям. Сначала он поехал в город Жалал-Абад, а через неделю прибыл в Базар-Коргонский район. Следственная группа состояла из 6 следователей, когда они прибыли в Базар-Коргонский район в местной прокуратуре уже было заведено уголовное дело по факту убийства сотрудника милиции, они взяли это дело на производство и провели следственные мероприятия. По результатам следствия на А. Аскарова и других обвиняемых были заведены уголовные дела и переданы в суд. Все следственные мероприятия по данному делу были произведены в рамках закона и состоялись также разбирательства по факту пыток, в результате которых они не были доказаны и А. Аскаров не обращался к ним с жалобой о пытках и жестоком обращении.

Дополнительный свидетель Н. Жоробеков рассказал, что 13 июня 2010 года были массовые беспорядки между людьми кыргызской и узбекской национальности, после 3-4-х дней в качестве члена следственной группе, непосредственно имеющей отношение к делу, участвовал в обыске дома А. Аскарова. На основании обыска были найдены кассеты, патроны пистолета марки «Макаров». Их передал в прокуратуру, обыск проходил с санкцией прокурора и соблюдением всех норм закона, а то, что забрали и продукты питания из дома Аскарова ложь.

На апелляционной инстанции дополнительный свидетель А. Абдирасулова сообщила, что 13 июня 2010 года прилетела из города Копенгаген, связалась с Т. Исмаиловой, встретилась и они договорились выехать в город Ош. В то время ее находилась в доме у родственников в Базар-Коргоне, дочь сообщила что ситуация тяжелая, по этой причине с целью узнать о ситуации в Базар-Коргоне она позвонила А. Аскарову. А. Аскаров ответил, что в них стреляют, на вопрос кто, он ответил БТР. Тогда она сказала им что надо бежать, так как это не милиционеры, БТРы попали в руки людей. Когда она перезвонила через 2 часа. А. Аскаров сказал, что есть погибшие, горят улицы и они бежали из дома. 16 июня утром она услышала о задержании А. Аскарова. Когда мы позвонили прокурору и спросили почему задержали А. Аскарова, сказав, что он правозащитник и проводил мониторинг, нам ответили, что его вина уточняется и его допрашивают в качестве свидетеля. Позже по поручению президента Р. Отунбаевой она приезжала в Базар-Коргонский район с рабочей командировкой для проверки информации о пытках в отношении А. Аскарова. При встрече с А. Аскаровым в РУВД они не смогли нормально поговорить, со всех сторон их окружили сотрудники милиции, при встрече под глазами А. Аскарова были синяки и другие раны. Заместитель главы милиции кричал на А. Аскарова говоря, видишь к тебе из центра люди пришли, если кто-нибудь тебя избивал расскажи, А. Аскаров промолчал, не смог выронить ни одного слова. После этого Аскарова спросили о видеофильме, он сказал, что во время задержания его забрали сотрудники милиции. Когда его спросили били ли тебя, он подал знак глазами. Прибыв в столицу, рассказала Р. Отунбаевой о тяжелом состоянии А. Аскарова, об имеющихся синяках на теле, о том, что местные милиционеры ополчились против него. На следующий день Р. Отунбаева перевела А. Аскарова с Ноокена в город Жалал-Абад. При посещении А. Аскарова во второй раз в Жалал-Абаде, когда спросили А. Аскарова кто его избил, А. Аскаров ответил, что, если он скажет, его убьют.

Обсудив все материалы дела, приложенную к уголовному делу собранную по открывшимся обстоятельствам информацию и материалы, прикрепленные к делу по просьбам адвокатов и подсудимого, а также изучив мнение комитета Организации Объединенных Наций по правам человека, выслушав речь присутствующих, показания подсудимого, пострадавших и свидетелей, обсудив обстоятельства апелляционных жалоб, судебная коллегия приходит к следующему выводу.

Как видно из материалов следствия, первая судебная инстанция полностью и правильно определив обстоятельства уголовного дела, разносторонне и глубоко изучив собранные во время следствия факты находит полностью доказанной вину подсудимого А. Аскарова по 1, 3-му пунктам 2-й ч. 28, 30, 227-й статьям; 1-й ч. 241-й статьи; 1-му пункту 2-й ч. 299-й статьи; 1, 2, 3-й части 233-й статьи и по 30-340-статьям Уголовного кодекса Кыргызской Республики и судебная коллегия в отношении него вынесла обоснованное решение.

Несмотря на то, что подсудимый А. Аскаров не признает озвученные в его адрес обвинения, его вина будет доказана сборником фактов, собранных в уголовном деле и проведенными судебными разбирательствами.

В частности, по обвинению в совершении А. Аскаровым преступления, указанного в 1, 3-м пунктах 2-й ч. 28, 30, 227-й статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики, допрошенный в качестве потерпевшего глава-аким Базар-Коргонской районной государственной администрации К. Артыков сообщил, что 12 июня 2010 года он, услышав, что граждане узбекской национальности села Базар-Коргон ушли на Кыргызко-Узбекскую в селе Чек для перехода в Республику Узбекистан, прибыл со своими водителем и телохранителем с целью провести разъяснительные беседы и попросить людей вернуться в свои дома. На границе было около 1000 человек узбекской национальности. Пройдя в сторону границы, он увидел там Азимжона Аскарова и Минюру, когда, увидев Аскарова, Азимжона он предложил остановить людей, что у них тихо, Аскаров сказал: «Вы можете гарантировать?», аким ответил, что не может гарантировать, в один момент людей стало больше, послышалась брань, началась шумиха, он сказал Аскарову что его пристрелять, если он перейдет границу, тот ответил, что не пристрелять, потому что они родные и если нужно то и вас за ручку проведем. Он испугался услышанного, в один момент, находившиеся рядом с ним телохранитель К. Ташиев и водитель, сославшись на то, что едет губернатор, тихо привели его в автомашине и увезли.

Согласно протоколу, проведенной во время следствия очной ставки потерпевший К. Артыков полностью поддержал свои показания и засвидетельствовал, что А. Аскаров говорил возьмем его в заложники, при переходе границы поведем его перед собой */5-е приложение у.д. 47-48 стр/*.

Свидетель К. Ташиев, поддержав показания данные выше К. Артыковым, сообщил, что если бы он и водитель акима Б. Кочкоров не вывели главу районной администрации сославшись на то, что едет губернатор, собравшиеся люди выполнили приказ А. Аскарова и взяли бы того в заложники.

На апелляционной инстанции согласно, объявленным свидетелем Б. Кочкоровым показаниям, 12 июня 2010 года он вместе с акимом К. Артыковым и К. Ташиевым на границу государств Кыргызстана и Узбекистана, увидели там скопление около 1000 человек узбекской национальности, нацеленных перейти в сторону Узбекистана, там они видели М. Мадалиеву, Д. Талибаева, М. Карабаева, К. Акматова и А. Аскарова, тогда лидеры людей узбекской национальности, в частности А. Аскаров и другие приказывали людям взять в заложники К. Артыкова, после чего в начале беспорядков когда народ стал отталкивать акима к границе, со ссылкой на приезд губернатора К. Артыкова посадили в автомашину и вытащили из места беспорядков */пр. 5 у.д. 19-20 стр./.*

Свидетель Абдумажитов Тажидин в апелляционной инстанции дал следующие показания. 12 июня 2010 года по предложению акима К. Артыкова они прибыли на Кыргызско-Узбекскую границу, где увидели скопление людей узбекской национальности, желающих перейти в Узбекситан, там К. Артыков увидел А. Аскарова и попросил вернуть людей, на что А. Аскаров спросил какие гарантии можешь дать, но К. Артыков ничего не ответил, после чего он сам зашел в толпу людей, а что было между А. Аскаровым и К. Артыковым он не знает */прил. 2 по открывшимся новым обстоятельствам по делу у.д. 56-58 стр./*.

В таких условиях, судебная коллегия отмечает, что с критикой относится к заявлениям адвокатов и самого подсудимого А. Аскарова о том, то 12 июня 2010 года он находился на границе, но А. Аскаров не призывал людей взять кого бы то ни было в заложники.

Потому что стабильность показаний потерпевшего К. Артыкова, свидетелей К. Ташиева, Б. Кочорова, данные ими во время следствия и состоявшихся судебных разбирательств об агитации А. Аскарова по взятию в заложники акима К. Артыкова определит судебная коллегия.

Отсутствие других доказательств, подтверждающих показания адвоката и подсудимого А. Аскарова также определяет судебная коллегия.

В такой ситуации судебная коллегия находит верной заключение о том, что вышеуказанные преступные действия А. Аскарова подлежат квалификации пунктами 1, 3 2-й части 28, 30-227-статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Потому что 12 июня 2010 года, когда на Кыргызско-Узбекскую границу, расположенную в селе Чек Базар-Коргонского района собрались граждане узбекской национальности села Базар-Коргон для прохождения границы и туда приехал глава-аким Базар-Коргонского района К. Артыков для разъяснения гражданам узбекской национальности вернуться в свои дома в Базар-Коргоне, Азимжон Аскаров вместе с лидерами узбекской диаспоры Базар-Коргонского района М. Карабаевым и неизвестными следствию личностями людьми в целях их беспрепятственного пропуска через границу Республики Узбекистан со стороны пограничников, создавали препятствия для возвращения граждан назад в село Базар-Коргон, стали призывать людей узбекской национальности к совершению преступления «взять в заложники» главу-акима Базар-Коргонского района К. Артыкова, таким образом став соучастником преступного действия, агитировал, находившихся на мосту людей узбекской национальности с неизвестными следствию личностями. Но, по причинам, не связанных с его волей это преступление не реализовалось, поэтому судебная коллегия определит, что А. Аскаров своими действиями совершил преступление, предусмотренное 1,3-м пунктами 2-й части 28, 30-227-й статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Точнее, совершенное по предварительному сговору действие, как захват или удержание лица в качестве заложника, с применением физического насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой убийством, если такое преступление не доведено до конца по не зависящим от людей обстоятельств считается попыткой преступления.

Значит, по данному эпизоду заключения первой судебной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и виновность подсудимого в совершении преступления полностью подтверждена исследованными в ходе судебного разбирательства фактами.

Подсудимый А. Аскаров не ограничился вышеуказанными преступлениями, продолжил свои преступные деяния, совершив преступление, предусмотренное 1-м пунктом 2-й части 299-статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Судебная коллегия считает, что преступление, совершенное по данному эпизоду полностью доказано следующими фактами.

В частности, во время следствия при допросе подсудимой М. Мамадалиевой в качестве подозреваемой в присутствии ее адвоката О. Касымовой стало известно, что 11 июня 2010 года примерно в 16:00 А. Акматов, М. Карабаев, Ш. Мирзалимов и другие, несколько человек собравшись отправились на стадион для проведения собрания. Через час после этого услышав, как парень по имени Гайрат говорил, если есть автомат и оружие несите на круговую села Базар-Коргон, деньги заплатит Абдукахар, она ушла домой. На следующий день примерно в 15:00 купив на рынке необходимые продукты питания, дойдя пешком до круговой, увидела, что там тоже собралось несколько человек. Там спросила у М. Карабаева что происходит, он ответил, что это не женское дело и ушел. В это время А. Аскаров и собравшиеся там 7-8 человек сели в машину и направились на стадион для проведения собрания. Когда они вернулись через 15 минут, на вопрос что случилось они ответили, что едут открывать таможню, а нам надо приготовиться. Придя домой она сказала едем на таможню, но ее младшая сестра и зять Абдусамат не согласились. После этого приблизительно в 19:00 выйдя из дому, пришла на круговую села Базар-Коргон, чтобы загрузить единицы на мобильный телефон. Там находились стоматолог Ш. Мирзалимов, Ш. Акматтов, Д. Мамадаминов, Икрам хажы и 200 человек узбекской национальности, которые организовывали людей для выхода на посты. Примерно в 21:30 часов Азам аке, работающий в Базар-Коргонском айыльном округе, депутат Арапбай и другие люди тоже находились там, в это время таксист Ражабай позвонил на телефон Азам аке и сообщил, что тележку, которой они перегородили улицу Сайдуллаев убрал с дороги, приехавший глава милиции. Тогда они втроем с Азамом аке, Арапбай аке приехали на улицу Сайдуллаев. Когда туда прибыл начальник милиции, они поругались, потому что глава милиции убрал тележку и открыл дорогу. Потом, когда милиционеры ушли они снова перегородили тележкой улицу. В 22:00 часов пришли Мамадкадир и А. Аскаров, которые сказали: «ты организуй ребят и никуда не двигайся с улицы Сайдуллаев, если придут милиционеры и кыргызы бейте их» и ушли. Через 10 минут после этого она ушла домой. Там оставались около 100 парней, в руках у них были палки с прибитыми гвоздями. На следующий день она собрала вещи и сбежала в сторону села Жаман. Когда А. Аскаров, М. Карабаев сказали: «Организуй народ и выходи на улицу Сайдуллаев», я вышла на улицу Сайдуллаев и перегородила тележкой дорогу. Эти показания были озвучены в апелляционной инстанции */прил. 3 у.д. 81-86 стр./*.

Также эти показания М. Мамадалиева полностью подтвердила при очной ставке по время следствия */прил. 3 у.д. 103 стр./*.

Кроме того, поддержав на апелляционной инстанции это свое показание, М. Мамадалиева сообщила, что 12 июня 2010 года М. Карабаев и А. Аскаров были на улице Сайдуллаев, но во время следствия ее запугали сотрудники милиции, они под пытками вынудили ее признать А. Аскарова организатором.

Кроме этого, вышеуказанные показания Мамадалиевой Минюры в апелляционной инстанции полностью поддержал свидетель М. Махмуджанов, который сообщил, то 12 июня 2010 года примерно в 18:00 пришел на улицу Сайдуллаева, где скопился народ, а прицепом его трактора перекрыли дорогу, там же находились, руководящие людьми М. Карабаев, Мамадалиева Минюра, А. Аскаров.

Судебная коллегия отмечает, что на судебном заседании не нашли свое место доводы М. Мамадалиевой и А. Аскарова о запугивании и избиении со стороны сотрудников милиции, потому что в свое время они не обращались с жалобами по фактам пыток в соответствующие органы, судебная коллегия приходит к выводу, что доводы М. Мамадалиевой по применению пыток со стороны милиции были попыткой спасти себя и А. Аскарова от уголовной ответственности.

Судебная коллегия считает, что в ходе судебных разбирательств вышеуказанные факты были всесторонне изучены, сравнены с другими фактами, они полностью доказывают виновность А. Аскарова в совершении преступления, указанного 1-м пункте 2-й части 299-й статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Эти факты соответствуют обстоятельствам дела, дополняют друг друга и судебная коллегия не находит оснований не доверять им.

Потому что А. Аскаров 12 июня 2010 года примерно в 21:00 сговорившись заранее вместе с жителями села Базар-Коргон М. Карабаевым, К. Акматовым стали сеять национальный раздор между кыргызами и узбеками перед собравшимся на улице Сайдуллаев, в которой живут люди узбекской национальности народом, с попытками подавить достоинство, призывали узбекскую диаспору проявить насилие в отношении людей кыргызской национальности, агитировали перекрыть улицы и дороги, ведущие в село Базар-Коргон. В результате его незаконной агитации узбекская диаспора установила, изготовленные вручную ограждения на следующих улицах села Базар-Коргон: Сайдуллаев, Даможанов, Курбанов, Жалал-Абад, С. Рахимов и Тажибаев. В результате были препятствия в ведении деятельности органов власти государственного управления, хозяйственно-бытовых и торговых предприятий и в селе Базар-Коргон имели место масштабные правонарушения.

В таких условиях, органы следствия и суд первой инстанции правильно квалифицировали действия подсудимого А. Аскарова, предусмотренных 1-м пунктом 2-й части 299-статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики - действия, направленные на возбуждение национальной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку национальной принадлежности, если эти деяния совершены публично с применением насилия или угрозой его применения.

В то же время, 12 июня 2010 года примерно в 21:00 А.Аскаров выступал перед собравшимися на улице людей узбекской национальности, организовав массовые беспорядки с проявлением насилия в отношении граждан кыргызской национальности и вооруженным сопротивлением органам власти, участвовал в массовых беспорядках, преступление А. Аскарова, его вина по призывам активно не подчиняться законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, с вышеуказанными показаниями М. Мамадалиева, свидетеля М. Махмуджанова, протоколами очной ставки по «массовым беспорядкам» 12 июня 2010 года примерно в 21:00 будет полностью доказана, к такому заключению приходит судебная коллегия.

Кроме того, подсудимый А. Аскаров продолжил преступные действия, в целях реализации преступного замысла по дестабилизации общественно-политической ситуации в Базар-Коргонском районе, А. Аскаров 13 июня 2010 года примерно в 08:00 часов заранее сговорившись с лидерами узбекской диаспоры К. Акматовым, М. Карабаевым, М. Юлдашевым, Ш. Мирзалимовым и Д. Талибаевым, по их показаниям на мосту реки “Кара-Үңкүр”, расположенного на 553.5 км автодороги стратегического значения Бишкек-Ош села Базар-Коргон находились вооруженные палками с прибитыми гвоздями, самодельными саблями, дубинками, огнестрельным оружием, бутылками с жидкостью, специально приготовленными для поджогов Д. Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров и 500-600 человек узбекской национальности с неизвестными следствию личностями, их призывали проявлять насилие в отношении граждан кыргызской национальности и организовать массовые беспорядки, оказывая вооруженное сопротивление законным требованиям представителей власти, перекрыли автодорогу Бишкек-Ош на мосту реки “Кара-Үңкүр” села Базар-Коргон, расположенную на 553.5 км стратегически важной для Кыргызской Республики автодороги. На место происшествия вместе с начальником РУВД Базар-Коргонского района Мергентаевым Мамыржаном приехали 16 сотрудников оперативно-следственной группы, и глава отдела Национальной безопасности Базар-Коргонского района Жолдошов Садыбакас вместе с 3 сотрудниками указанного отдела и потребовали остановить незаконные действия узбекской диаспоры и открыть дорогу. Не подчинившись их законным требованиям, когда вооруженные огнестрельным и холодным оружием Д. Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров стали агитировать людей узбекской национальности с неизвестными следствию личностями, говоря: «возьмите в заложники начальника милиции, а остальных милиционеров убейте», люди стали оказывать сопротивление безоружным сотрудникам милиции, прибывших выполнить свой долг. В результате сотрудникам Базар-Коргонского РУВД М. Мергентаеву, Р. Магееву, Н. Каримкулову, Т. Таирову, Э. Мантыбаеву, С. Досову, К. Умарахунову, З. Утурову, А. Хайдарову, А. Абдуллаеву, Э. Салымбаеву, К. Жолчиеву, Ж. Жороеву, М. Эрмекову нанесены легкие увечья, а М. Сулайманов в следствии нанесенных тяжелых травм скончался на месте происшествия, с целью сокрытия преступления труп М. Сулайманова сожгли и нанесли ущерб, принадлежащей Базар-Коргонскому РУВД служебной автомашине образца «ВАЗ-2107» с государственным знаком 060 МВД на сумму 6200 сомов. Виновность в совершении «массовых беспорядков» доказана показаниями потерпевших М. Мергентаева, У. Умурахунова, Э. Мантыбаева, Э. Салымбаева, Т. Таирова, Ж. Жороева, К. Умурахунова, Э. Мантыбаева, Э. Салымбаева, Т. Таирова, Ж. Жороева, свидетелей С. Жолдошова, З. Камчибекова, М. Махмуджанова и М.Кучарова, данных во время следствия, эти же показания они поддержали во время судебных разбирательств и на заседании Чуйского областного суда дали стабильные показания о том, что 12 и 13 июня 2010 года видели А. Аскарова на улице Сайдуллаева и во время беспорядков у реки «Кара-Үңкүр” и что, А. Аскаров был одним из организаторов этих беспорядков.

Также показания Э. Расулова во время следствия о том, что 13 июня 2010 года утром М. Карабаев. Икрам хажы и Ш. Мирзалимов, А. Аскаров агитировали их словами:”если есть мужики выходите на трассу, иначе придут кыргызы и сожгут ваши дома” были объявлены и в апелляционной инстанци */прил. 3 у.д. 106-108 стр./*. Эти же показания Э. Расулов полностью подтвердил на очной ставке с А. Аскаровым во время следствия */прил. 3 у.д. 104 стр./*.

Допрощенный в качестве свидетеля К. Юлдашев сообщил, что 13 июня 2010 года утром он купил на рынке продукты питания и когда почти дошел до дома увидел как рядом с хлезаводом на улице Сайдуллаев из автомашины “Тико” перед людьми выступал А. Аскаров: “ребята, выходите на трассу, что вы здесь делаете, выходите на трассу”, - кричал он. В центре круга находилось около 200 парней узбекской национальности, подойдя ближе я увидел, что А. Аскаров стоит на внешней ступеньке своего офиса и агиритует молодых людей. Я посмотрел на него и сказал: “Зачем ты агитируешь молодых ребят выйти на трассу, выступая против государства, ты же сам юрист, позовите аксакалов и извинитесь”, А. Аскаров позвал меня на второй этаж и стал орать “вот камера, буду делать диск”, я ответил, что он дурак, выругался, что он зовет парней выйти на трассу и ушел. Эти показания были объявлены и в апелляционной инстанции */прил.5 у.д. 45-46 стр./*.

Кроме того, согласно показаниям потерпевших Р. Магеева, Н. Каримкулова, А. Хайдарова, С. Досова, А. Абдуллаева, данным ими в апелляционной инстанции, то, что 13 июня 2010 года А. Аскаров, находясь на мосту реки “Кара-Үңкүр» села Базар-Коргон призывал граждан узбекской национальности взять в заложники начальника милиции, а остальных милиционеров убить, его участие в беспорядках и руководство людьми во время данных событий бесспорно будет полностью доказана, к такому выводу пришла судебная коллегия */прил.1 у.д. , стр. 28-30, 36-37, 57-58, 64-65, 93, 94/*.

Также на основании заключений судебно-медицинской экспертизы потерпевшие М. Мергентаев, Н. Каримкулов, Т. Таиров, Э. Мантыбаев, А. Хайдаров, С. Досов, Умурахунов, З. Утуров, А. Абдуллаев, Ш. Эрмеков, Ж. Жороев и Э. Салымбаев 13 июня 2010 года по время беспорядков на реке “Кара-Үңкүр» села Базаар-Коргон получили легкие травмы здоровью; было выяснено, что эти травмы получены от камней, а М. Сулайманов из-за нанесенных тяжелых травм скончался на месте событий *прил. 1 у.д. стр. 22, 41-42, 48-49, 55-56, 61-62, 69-70, 75-76, 81-82, 90-91, 98-99, 106-107, 122-123, 142-143/*.

Вышеуказанные факты полностью определяют виновность А. Аскарова, потому что указанные материалы дела соответствуют преступлениям, совершенным подсудимым, эти факты не противоречат друг другу, напротив дополняют друг друга.

Поэтому, преступные действия подсудимого А. Аскарова, совершенные 12 июня 2010 года примерно в 21:00 на улице Сайдуллаев села Базар-Коргон и 13 июня 2010 года примерно в 08:00 на мосту реки “Кара-Үңкүр», расположенного на 553.5 км в селе Базар-Коргон стратегически важной автодороги Бишкек-Ош, судебная коллегия находит правильной заключение первой судебной инстанции о том, что преступные действия по «массовым беспорядкам» только единожды подлежат квалификации 1, 2, 3-м пунктом 233-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Потому что со стороны органов следствия виновность подсудимого А. Аскарова по 1, 2, 3-й части 233-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики была озвучена дважды. Но, судебная коллегия приходит к выводу, что преступления подсудимого А. Аскарова, совершенные 12 июня 2010 года в примерно в 21:00 часов, после приблизительно в 08:00 13 июня этого же года схожи, значит в целях продолжения он совершил протяжное преступление. По этой причине судебная коллегия считает верной заключение суда первой инстанции о том, что попытки А. Аскарова 12, 13 июня 2010 года по совершению «массовых беспорядков» только единожды подлежат квалификации 1, 2, 3-м пунктом 233-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, поскольку 1, 2, 3-м пункты 233-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики второй раз были озвучены излишне, ее удалят из списка обвинений.

Судебная коллегия считает, что подсудимый А. Аскаров своими вышеуказанными действиями совершил преступления по 1, 2, 3-м пунктам 233-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, участие в массовых беспорядках, призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами.

Кроме этого, подсудимый А. Аскаров, в тот же день 13 июня 2010 года примерно в 08:00 заранее сговорившись с лидерами узбекской диаспоры К. Акматовым, М. Карабаевым, М. Юлдашевым, Ш. Мирзалимовым и Д. Талибаевым на мосту реки “Кара-Үңкүр”, расположенного на 553.5 км автодороги стратегического значения Бишкек-Ош села Базар-Коргон находились вооруженные палками с прибитыми гвоздями, самодельными саблями, дубинками, огнестрельным оружием, бутылками с жидкостью, специально приготовленными для поджогов Д. Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров и 500-600 человек узбекской национальности с неизвестными следствию личностями, их призывали проявлять насилие в отношении граждан кыргызской национальности и организовать массовые беспорядки, оказывая вооруженное сопротивление законным требованиям представителей власти, перекрыли автодорогу Бишкек-Ош на мосту реки “Кара-Үңкүр” села Базар-Коргон, расположенную на 553.5 км стратегически важной для Кыргызской Республики автодороги. В целях убить сотрудников милиции, прибывших на место происшествия для обеспечения общественного порядка, не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции, сказав «возьмите в заложники начальника милиции, а остальных милиционеров убейте», стал соучастником преступления, вооруженные огнестрельным и холодным оружием Д. Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров и люди узбекской национальности с неизвестными следствию личностями стали оказывать сопротивление безоружным сотрудникам милиции, прибывших выполнить свой долг. В результате сотрудникам Базар-Коргонского РУВД М. Мергентаеву, Р. Магееву, Н. Каримкулову, Т. Таирову, Э. Мантыбаеву, С. Досову, К. Умарахунову, З. Утурову, А. Хайдарову, А. Абдуллаеву, Э. Салымбаеву, К. Жолчиеву, Ж. Жороеву, М. Эрмекову нанесены легкие увечья, а М. Сулайманов в следствии нанесенных тяжелых травм скончался на месте происшествия, с целью сокрытия преступления труп М. Сулайманова сожгли. Виновность А. Аскарова в качестве соучастника преступления по данному эпизоду доказывается показаниями потерпевших М. Мергентаева, К. умурахунова, Э. Мантыбаева, Э. Салымбаева, Т. Таирова, Ж. Жороева, Р. Магеева, Н. Каримкулова, А. Хайдарова, С. Досоева, Ш. Эрмекова, А. Абдуллаева, свидетелей С. Жолдошова, З. Камчибекова и М. Кучарова, согласно которым 13 июня 2010 года рано утром начальник милиции А. Мергентаев приказал выехать на расположенный на трассе Бишкек-Ош мост, где скопились узбеки и перекрыли дорогу, они без оружия прибыли на место событий, там находились, вооруженные арматурой, бутылками с бензином, швеллером, палками, дубинками, самодельными пиками, серпами и огнестрельным оружием около 400-500 человек узбекской национальности. Когда прибыл М. Мергентаев и потребовал открыть дорогу, стоящий там А. Аскаров приказал взять в заложники начальника милиции, а остальных милиционеров убить, говоря, что кыргызы это собаки и их надо убивать, тогда, стоящие там парни узбекской национальности начали закидывать их камнями и оказывать сопротивление. Милиция попятилась назад, потому что в руках у них не было оружия. Когда узбекские ребята стали бросать в них камни, они попадали им по ногам и другим частям тела. Когда вместе с ними назад пятился и Сулайманов Мыктыбек в его ногу попал камень, он споткнулся и упал, его тут же окружили узбекские парни и начали бить пиками, пинать. Они убегая сели на грузовую машину «Портер» и кое-как добрались до РУВД. Узбекские парни протащили М. Сулайманова в сторону чайханы «Сахыл» и сожгли его тело, забитое и заколотое серпами и пиками */прил. 1, у.д., стр. 28-30, 36-37, 57-58, 64-65, 93-94, 101-102/*.

Перечисленные показания они поддержали и при очной ставке с подсудимым А. Аскаровым, дача ими стабильных показаний бесспорно докажет вину А. Аскарова.

Заключением судебно-медицинской экспертизы от 27 июня 2010 года за номером 15 было определено, что из-за множественных колото-режущих ран на теле М. Сулайманов скончался от потери большого количества крови, кроме того отдельные участки тела были сожжены */прил. 1, у.д., стр. 21-25/*.

Также на спортивном джемпере и спортивных брюках, в которые был одет М. Сулайманов были обнаружены пятна, похожие на кровь, при осмотре места происшествия на найденном камне были обнаружены следы крови, все эти предметы были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу */прил. 2, у.д., стр. 115; прил. 3, у.д., стр. 3-8/*.

Судебная коллегия отмечает верность определения квалификации суда первой инстанции преступных действий подсудимого А. Аскарова по вышеуказанному эпизоду  30-340-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Потому что 13 июня 2010 года примерно в 08:00 часов лидеры узбекской диаспоры К. Акматов, М. Карабаев, М. Юлдашев, Ш. Мирзалимов и Д. Талибаев заранее сговорившись, на мосту реки “Кара-Үңкүр”, расположенного на 553.5 км автодороги стратегического значения Бишкек-Ош села Базар-Коргон находились вооруженные палками с прибитыми гвоздями, самодельными саблями, дубинками, огнестрельным оружием, бутылками с жидкостью, специально приготовленными для поджогов Д. Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров и 500-600 человек узбекской национальности с неизвестными следствию личностями, их призывали проявлять насилие в отношении граждан кыргызской национальности и организовать массовые беспорядки, оказывая вооруженное сопротивление законным требованиям представителей власти, перекрыли автодорогу Бишкек-Ош на мосту реки “Кара-Үңкүр” села Базар-Коргон, расположенную на 553.5 км стратегически важной для Кыргызской Республики автодороги. С уелью убить сотрудников милиции, прибывших на место происшествия для обеспечения общественного порядка, не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции, сказав «возьмите в заложники начальника милиции, а остальных милиционеров убейте», стал соучастником преступления, вооруженные огнестрельным и холодным оружием Д. Розубаев, Э. Расулов, М. Кочкаров и люди узбекской национальности с неизвестными следствию личностями стали оказывать сопротивление безоружным сотрудникам милиции, прибывших выполнить свой долг. В результате сотрудникам Базар-Коргонского РУВД М. Мергентаеву, Р. Магееву, Н. Каримкулову, Т. Таирову, Э. Мантыбаеву, С. Досову, К. Умарахунову, З. Утурову, А. Хайдарову, А. Абдуллаеву, Э. Салымбаеву, К. Жолчиеву, Ж. Жороеву, М. Эрмекову нанесены легкие увечья, а М. Сулайманов в следствии нанесенных тяжелых травм скончался на месте происшествия, с целью сокрытия преступления труп М. Сулайманова сожгли.

Судебная коллегия находит А. Аскарова соучастником преступления по 30-340-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, согласно которой соучастие в убийстве сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В таких условиях заключения первой судебной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и виновность подсудимого в совершении преступления полностью доказана сборником фактов, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, судебная коллегия находит верной результаты первой судебной инстанции о совершении А. Аскаровым преступления, предусмотренного 1-й частью 241-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, потому что они доказываются следующими фактами.

При рассматривании материалов дела видно, что 17 июня 2010 года для произведения обыска жилого дома А. Аскарова за номером 3, по улице Хавузбою села Базар-Коргон Базар-Коргонского района, 17 июня 2010 года со стороны следователя принято постановление, которое было санкционировано со стороны прокурора района */прил. 2, у.д., стр.79/*.

Копия данного постановления в тот же день была вручена А. Аскарову, подпись и печать А. Аскарова подтверждены постановлением */прил. 2, у.д., стр.79/*.

На основании протокола о проведении обыска, 17 июня 2010 года следователь Базар-Коргона Н. Жоробеков, свидетели-понятые М. Базаркулов, Н. Бердибеков и заместитель прокурора Базар-Коргонского района Дж. Туражанова при обыске дома А. Аскарова по улице Хавузбою за номером 3 села Базар-Коргон обнаружили и изъяли 10 штук патронов (пуль) образца «ПМ», в тот же день при тщательном осмотре этих пуль выявлено, что это 10 штук патронов ПМ-9мм, на задней части патронов имеются цифры 38-88, длина пуль 25 мм., диаметр 9 мм и они были признаны предметами вещественного доказательства */прил. 2, у.д., стр. 80-83, 115/*. Согласно заключению Жалал-Абадского областного экспертно-криминалистического отдела управления внутренних дел от 25 июня 2010 года за номером 184, обнаруженные в доме А. Аскарова 10 патронов 9х18 калибра относятся к огнестрельному оружию «ПМ» и при проведении эксперимента выяснилась их пригодность в стрельбе */прил. 2, у.д., стр. 115-117/*.

Допрошенный на апелляционной инстанции следователь Н. Жоробеков сообщил, что проводил обыск жилого дома А. Аскарова в качестве члена следственной группы, в результате были найдены видеокассеты, патроны пистолета образца «Макаров». А обыск производился при соблюдении санкции прокурора и требований закона.

Свидетель М. Базаркулов рассказал, что 17 июня 2010 года он ходил на рынок села Базар-Коргон за продуктами, тогда к нему подошли сотрудники милиции и попросили стать понятым-свидетелем при произведении обыска, он согласился и они пришли к одному дому, но из-за того, что дома никого не было, сотрудники милиции перелезли через забор, вошли во двор, далее объяснив ему и еще одному понятому их права объявили начало обыска, в ходе которого были обнаружены патроны, видеокассеты и тетрадь, все это милиционеры сложили в пакеты, присутствующие поставили свои подписи, когда он выходил из дома услышал, как один из милиционеров сказал, что в дом А. Аскарова приехали журналисты. Эти показания свидетель объявил на апелляционной инстанции */прил. 2 по открывшимся новым обстоятельствам дела, стр. 56-58/.*

В таких условиях, доводы со стороны А. Аскарова о том, что сотрудники милиции во время обыска специально подкинули ему 10 штук патронов не нашли свое место на апелляционном судебном разбирательстве, потому что вышеуказанные факты дополняют друг друга, а не противоречат, соответствуют материалам дела и полностью определяют вину А. Аскарова по незаконному хранению патронов.

Также, на апелляционной инстанции доводы А. Аскарова по поводу исчезновения после завершения обыска продуктов питания из дома Аскарова не подлежат истине, отмечает судебная коллегия, потому что А. Аскаров или члены его семьи в свое время не обращались с жалобой по этому вопросу в соответствующие органы и то, что А. Аскаров обратился по этому поводу по прошествии шести лет вызывает подозрения, - учитывает судебная коллегия.

В таких условиях, выводы суда первой судебной инстанции о совершении А. Аскаровым своими действиями преступления по 1-й части 241-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, нашли свое место на апелляционном судебном разбирательстве отмечает судебная коллегия. Потому что в жилом доме №3 на улице Хавузбою села Базар-Коргон, в котором он сам проживал, незаконно хранил 10 патронов калибра 9х18 мм., принадлежащих к боевому огнестрельному оружию.

Совершение А. Аскаровым преступления, предусмотренного 1-й частью 241-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, согласно 11-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики входит в список менее тяжких преступлений отмечает судебная коллегия.

Согласно 67-й статье Уголовного кодекса Кыргызской Республики, если с момента совершения менее тяжкого преступления до вступления судебного решения в силу прошло 3 года, истекает срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Как определено материалами уголовного дела, незаконные действия подсудимого А. Аскарова стали известны в ходе обыска 17 июня 2010 года, а часть приговора Базар-Коргонского районного суда от 15 сентября 2010 года в отношении А. Аскарова до сих пор не вступила в законную силу, с тех пор прошло больше шести лет, в этой связи А. Аскарову не было назначена мера наказания, находит судебная коллегия.

Кроме того, органы следствия озвучили подсудимому А. Аскарову его виновность по 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15-м пунктам 2-й части 30-97 ст.; 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15-м пунктам 2-й части 28, 30-97-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Суд первой инстанции, тщательно и полностью рассмотрев уголовное дело, обосновано квалифицировала вышеуказанные действия А. Аскарова по 30-340-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, поскольку 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15-й пункты 2-й части 30-97 ст.; 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15-й пункты 2-й части 28, 30-97-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики были озвучены лишний раз, судебная коллегия отмечает, что нашла верной отменить эти статьи из списка его виновностей. Потому что А. Аскаров 13 июня 2010 года примерно в 08:00 организовал массовые беспорядки, стал соучастником убийства, выполнявшего свои функции по урегулированию массовых беспорядков и обеспечению общественной безопасности сотрудника милиции М. Сулайманова. Объектом данного преступления является сотрудник милиции. Учитывая нанесенные здоровью легкие травмы других пострадавших М. Мергентаева, Н. Каримкулова, Т. Таирова, Э. Мантыбаева, А. Хайдарова, С. Досоева, К.Умурахунова, З. Утурова, А. Абдуллаева, Ш. Эрмекова, Ж. Жороева и Э. Салымбаева, судебная коллегия находит, что их жизни не были подвернуты угрозе и пострадавшие не обращались с жалобами о полученных травмах.

Также орган следствия в части доводов постановления о привлечении А. Аскарова в качестве виновного определил, что в ситуации, когда “А. Аскаров сказал возьмите начальника милиции в заложники, а остальных милиционеров убейте”, его обвинят по 1, 3, 4, 5-му пунктам 2-й части 28, 30-227-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в части принятия решений постановления первая судебная инстанция вынесла верное определение не указав на привлечение в качестве виновного по 1, 3, 4, 5-му пунктам 2-й части 28, 30-227-ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики */прил. 5, у.д., стр. 111-119/*.

Значит, 214-я ст. Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в постановлении должна содержать решение о привлечении человека в качестве виновного. Судебная коллегия находит верной заключение суда первой инстанции о том, что по 264-й ст. Уголовно-процессуального кодекса рассмотрение дела в суде в отношении подсудимого должно производиться только по предъявленному ему по делу обвинению и суд не имеет права давать оценку действиям А. Аскарова по данному эпизоду.

Кроме этого, со стороны органов следствия А. Аскарову была озвучена его вина по 1-ой части статьи 299² Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Но, судебная коллегия считает верной заключение суда, объявленное на судебном разбирательстве первой инстанции о том, что преступные действия А. Аскарова по данному эпизоду не были доказаны. Потому что эксперт по судебно-теологической экспертизе пересмотрев компакт-диски с надписями: «Курбан хайт 2007» «banana» /банана/ и «ANGTE /Енжент/, которые находились в трех пакетах синего цвета, дали заключение о том, что эти диски принадлежат исламской партии «Хизбут-Тахрир» /*прил. 3, у.д., стр. 158-159/*. Но, со стороны следователя Н. Жоробекова в протоколе не было указано то, что 17 июня 2010 года во время обыска в доме А. Аскарова были обнаружены компакт-диски с надписями: «Курбан хайт 2007» «banana» /банана/ и «ANGTE /Енжент/, которые находились в трех пакетах синего цвета. В этом протоколе об обыске дома А. Аскарова указаны, обнаруженные патроны образца ПМ-9мм, другие компакт-диски, документы А. Аскарова, сим-карта */прил. 2, у.д., стр. 80-82/*. При рассмотрении компакт-дисков следователем А. Мойдуновым 04 августа 2010 года также не указывается наличие упомянутых выше овомпакт-диски с надписями: «Курбан хайт 2007» «banana» /банана/ и «ANGTE /Енжент/ */прил.3, у.д., стр. 159-160/*. Кроме того, как видно из материалов дела 17 июня 2010 года был произведен обыск дома А. Аскарова, а судебно-теологическая экспертиза была назначена на 27-е июня 2010 года, точнее говоря через 1 месяц и 10 дней после обыска. В постановлении не указано какие именно диски были направлены на экспертизу и в деле нет информации о направлении дисков на экспертизу */прил.3, у.д., стр. 156/.* В такой ситуации, судебная коллегия считает верной и обоснованной заключение суда первой инстанции о том, что вызывает подозрение обнаружение в доме А. Аскарова компакт-дисков с надписями: «Курбан хайт 2007» «banana» /банана/ и «ANGTE /Енжент/.

Всякое сомнение по поводу виновности согласно 26-й ст. Конституции Кыргызской Республики решается в пользу обвиняемого. В такой ситуации судебная коллегия находит законной заключение суда о том, что из-за отсутствия состава преступления по 1-ой части статьи 299² Уголовного кодекса Кыргызской Республики, А. Аскаров подлежит оправданию по данному эпизоду.

Вышеуказанные материалы уголовного дела и факты соответствуют фактическим обстоятельствам дела и виновность подсудимого в совершении преступлений полностью подтверждаются совокупностью фактов, исследованных в ходе судебных разбирательств, - отмечает судебная коллегия.

В указанных обстоятельствах суд первой инстанции правильно квалифицировал преступные деяния подсудимого А. Аскарова по 1, 3-му пунктам 2-й части 28, 227-й ст.; 1-й ч. 241-й ст.; 1-й п., 2-й ч., 299-й ст.; 1-й ч., 30-340-й ст. и 1, 2, 3-и ч., 2330й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Потому что А. Аскаров в целях принуждения выполнить или не выполнить определенное действие со стороны государства или частного лица в качестве прямого или косвенного условия освобождения заложника, совершил попытку преступления по взятию в заложники человека, незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие, сеял национальную вражду между кыргызским и узбекским народами, среди людей совершал деяния, направленные на унижение национального достоинства, организовал массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия, сам принимал в них участие, активно призывал не подчиняться законным требования представителей власти и совершать массовые беспорядки, стал соучастником убийства исполняющего свои служебные обязательства представителя власти.

Поскольку доводы апелляционных жалоб в отношении подсудимого А. Аскарова были необоснованными, судебная коллегия отмечает, что жалобы остались неудовлетворенными. Потому что вина А. Аскарова, указанная в жалобе не доказана, его доводы о том, что во время следствия не соблюлись его права и были грубо нарушены, то, что он не организовывал массовые беспорядки, не участвовал в них, не хранил патроны от огнестрельного оружия опровергаются, приведенными выше фактами из материалов дела, в связи с открывшимися новыми обстоятельствами дела, Генеральная прокуратура все полностью все перепроверила и судебная коллегия отмечает, что поскольку доводы А. Аскарова и его адвокатов не нашли свое место производство было сокращено. Это решение Генеральной прокуратуры в силе по сей день */прил. 12 по открывшимся новым обстоятельствам дела, у.д., стр. 473-564/.*

Также доводы по применению в отношении А. Аскарова силы, нанесения увечий его телу и не оказание подсудимому своевременной качественной юридической помощи, также создание препятствий, прибывшим для защиты адвокатам и угрозы со стороны близких родственников погибшего М. Сулайманова во время следствия были проверены надлежащим образом и им была дана юридическая оценка, точнее говоря, 28 июня 2010 года со стороны заместителя прокурора Жалал-Абадской области О. Бердибаева было принято постановление об отказе от возбуждения уголовного дела, это решение было проверено судом, постановление об отказе от возбуждения уголовного дела было оставлено в силе */прил. 8, у.д., стр. 583-55, 588-590/*. В прокуратуру или суд в свое время не поступали жалобы по поводу неправильных действий следствия и во время апелляционного разбирательства Чуйского областного суда указанные доводы не нашли свое место, - отмечает судебная коллегия.

Кроме этого, 15 июня 2010 года А. Аскаров был задержан в качестве подозреваемого, доводы о его заключении под стражу в ИВС РУВД Базар-Коргонского района не нашли свое место на апелляционном судебном разбирательстве, - считает судебная коллегия. Потому что, как видно из материалов дела, согласно 94-й ст. Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики А. Аскаров был задержан в качестве подозреваемого 16 июня 2010 года в присутствии адвоката П. Мырзакулова */прил.1, у.д., стр.124/*. В тот же протокол задержания А. Аскаров или его адвокат не вписали жалобы или разъяснения и обратились с жалобой на водворение в ИВС 15 июня находит судебная комиссия.

Допрошенный на апелляционной инстанции свидетель М. Махмуджанов указал, что 15 или 16 июня 2010 года в ИВС увидев А. Аскарова избил последнего, поскольку злился на него.

Значит, в материалах уголовного дела и в материалах дела по открывшимся новым обстоятельствам, а также на апелляционном судебном заседании со стороны адвокатов не были приведены доказательства по задержанию и водворению А. Аскарова В ИВС в качестве подозреваемого 15 июня 2010 года.

Судебная коллегия с критикой рассматривает доводы А. Аскарова о том, что когда его задержали 15 июня 2010 года, в ИВС вместе с ним закрыли и его младшего брата, который может выступить в качестве свидетеля, так как Аскаров Хакимжон является родным братом А. Аскарова и представляет заинтересованную сторону, информации о том, что был задержан и Аскаров Хакимжон и они прибывали в одной камере нет ни одного факта, также адвокаты не представили таких доказательств во время судебных разбирательств, - находит судебная коллегия.

Также доводы о том, что 13 июня 2010 года примерно в 08:00 часов А. Аскарова не было на мосту реки «Кара-Үңкүр” села Базар-Коргон, что в это время он находился дома и об этом могут засвидетельствовать соседи и родственники были полностью проверены на судебном заседании, допрошенные по просьбе адвокатов дополнительные свидетели Т. Аскарова, А. Умуралиев, Г. Осмонов, П. Акбарова, А. Осмонова, О. Халбаева, Ш. Акбаров дали показания о том, что 13 июня 2010 года примерно в 08:00 А. Аскаров прибывал в своем доме, судебная коллегия с критикой оценивает данные показания, поскольку будучи родственниками и соседями А. Аскарова они являются представителями заинтересованной стороны, напротив показания пострадавших М. Мергентаева, Н. Каримкулова, Т. Таирова, Э. Мантыбаева, А. Хайдарова, С. Досова, К. Умурахунова, З. Утурова, А. Абдуллаева, Ш. Эрмекова, Ж. Жорроева и Э. Салымбаева, а также другие факты говорят об обратном.

О том, что А. Аскарова избивали и пытали сотрудники милиции и по этой причине он обратился в международные правозащитные организации известно лишь со слов самого А. Аскарова, его показания ничем и никем подтверждены. Заключение судебно-медицинской экспертизы, показания свидетелей, сокамерников А. Аскарова, показания А. Аскарова в Базар-Коргонском районном суде и в Жалал-Абадском областном суде, результаты проверок жалоб говорят об обратном.

Информация об избиении и применении пыток в отношении А. Аскарова, указанная в жалобах Н. Токтакунова, В. Гриценко, Б. Джапарова, А. Абдирасуловой, Т. Исмаиловой и Совета правозащитников записаны лишь со слов А. Аскарова.

Доводы подсудимого А. Аскарова не приведены по существу с виновностью и недостоверны, не соответствуют действительности. На судебно-психиатрической экспертизе три врача-психиатра дали заключение А. Аскарову: “предрасположен/расположен лгать” */прил. 4, у.д., стр. 151-153/*.

В таких обстоятельствах видно, что А. Аскаров запутал международные организации, чтобы достичь свое цели.

А. Аскаров сообщил, что сотрудники милиции привлекли его к уголовной ответственности в целях мщения, но он не смог опровергнуть показания сотрудников ГКНБ Базар-Коргонского района о том, что находился на месте гибели М. Сулайманова.

В этой ситуации недостоверность показаний А. Аскарова подтверждают показания более 100 свидетелей, сотрудников милиции, прокуратуры, суда, пограничной службы, врачей, людей, сидевших с А. Аскаровым в одной камере, отбывающей наказание М. Мамадалиевой.

Обеспечение А. Аскарова в ИВС продуктами питания, а также получение передач от родственников точно доказано в ходе судебных разбирательств.

Также было доказано оказание медицинской помощи А. Аскарову по мере необходимости.

В исправительных учреждениях согласно информации прокурора, контролирующего законность, во время обыска в камере А. Аскарова в разное время было найдено 5 мобильных/сотовых телефонов. В последний раз, 21 марта 2013 года А. Аскаров выкинул сотовый телефон на пол и сломал. Эти факты показывают, что А. Аскаров будучи заключенным под стражу по-прежнему поддерживал связь с внешним миром.

На основании вышеуказанного мнение и доводы Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека от 31 марта 2016 года */прил.9, у.д., стр. 100-110/*, рассмотрев на апелляционном заседании Чуйского областного суда, собранные в ходе следствия факты, материалы, открывшихся новых обстоятельств, открыто и беспристрастно изучив приложения к делу, допросив дополнительных свидетелей со стороны защиты, выяснив, что во время следствия и судебных разбирательств права А. Аскарова не нарушались, не было никакого давления, а также пыток, судебная коллегия пришла к выводу, что мнение и доводы Комитета по правам человека не нашли свое место.

При назначении наказания А. Аскарову суд первой инстанции обратил внимание на характер совершенного преступления и уровень угрозы общественной безопасности, обстоятельства дела, поведение виновного, не признание вины, по предъявленным обвинениям, попытки, направленные на унижение национального достоинства, разжигая вражду между кыргызским и узбекским народами, агитация перед людьми, организация массовых беспорядков, личное участие в них, активное не подчинение законным требования представителей власти, учитывая соучастие в убийстве представителя власти, исполняющего свои служебные обязанности судебная коллегия находит верной назначение наказания в виде пожизненного заключения под стражу. Потому что А. Аскаров своими вышеуказанными действиями породил угрозу межэтнической безопасности в регионе и а общем в Кыргызской Республике, учитывая это судебная коллегия, считает невозможным исправление подсудимого.

В сложившихся обстоятельствах, по результатам апелляционной проверки решение суда не подлежит изменению, а апелляционные жалобы остаются неудовлетворенными считает судебная коллегия.

На основе вышеуказанного, 67-й ст. Уголовного кодекса Кыргызской Республики, руководствуясь 3-м пунктом 1-й ч. 28, 347, 348-й ст. Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, судебная коллегия -

**В Ы Н О С И Т П Р И Г О В О Р:**

Изменить приговор в отношении Аскарова Азимжона Базар-Коргонского районного суда Жалал-Абадской области от 15 сентября 2016 года.

Признать виновным 1-й частью 241-й статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики, назначить уголовную ответственность на основании статьи 67 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

На основании 59-й статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики, путем полного присоединения назначенных наказаний друг другу, назначить **Аскарову Азимжону** наказание в виде пожизненного лишения свободы, с лишением права на ведение правозащитной, адвокатской деятельности, нотариальной конторы, занимать определённую должность в органах прокуратуры, требующей юридического образования, с лишением права на ведение деятельности в неправительственных организациях, конфисковать имущество в поользу государства.

Остальную часть приговора оставить без изменений.

Апелляционные жалобы представителя пострадавшей Ч. Бечелововой, адвоката А. Абылакимова оставить без удовлетворения.

Приговор вступает в законную силу с момента публикации.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде Кыргызской Республики.

Председательствующий подпись

Судьи подписи

Копия верна Н. Исаев

Судья