**6М030100 - Құқықтану мамандығының «Қылмыстық қудалау органдарының қызметін жетілдіру мәселелері» пәнінен аралық емтихан сұрақтары**

«Қылмыстық қудалау органдарының қызметін жетілдіру мәселелері**»** заң біліміндегі фундаменталды, арнайы заң пәні болып табылып, арнайы жоғарғы заң оқу орындарының магистранттары үшін негізгі пәндердің бірі болып табылады.

Қылмыстық процесс өзінің методологиялық негізі ретінде материалистік диалектиканы қабылдап, дербес ғылыми пән болып есептеледі. Нақты міндеттерді шешу үшін қылмыстық процесс ғылымында бір-бірімен тығыз байланыстағы жеке ғылыми әдістер, соның ішінде: формальды-логикалық, тарихи-заңды, жүйелеу, салыстырмалы-құқықтық әдістер қолданылады.

**Міндеттері:** Пәнді оқытудың міндеттері магистранттардың қылмыстық-процессуалдық заңды құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері жөнінде түсінік алуымен шектелмей, магистранттардың алған білімін келешектегі тәжірибелік жұмысында қолдана алуын, қылмыстық процестің дискуссиялық мәселелері бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар беруін қамтамасыз ету болып табылады.

«Қылмыстық іс жүргізу заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы» пәнін оқу барысында магистранттар келешек судьяның тәжірибелік ой-өрісін кеңейтетін қылмыстық іс жүргізу құқығының теориялық мәселелері жөнінде түсінік алады.

Магистранттардың қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңын жетік білуін қамтамасыз ету де осы пәнді оқытудың міндеттерінің бірі болып табылады.

Лекция тақырыптары теориялық және тәжірибелік маңызы бар қылмыстық іс жүргізу құқығының қылмыстық істерді сотта қараумен байланысты тек кейбір тақырыптарын қамтитын болады.

Пәнді оқып үйрену өткен тақырыптардың барлығын қамтитын жазбаша және ауызша нысандағы емтихан қабылдаумен аяқталады. 8 аптада ауызша нысанда өтетін **Midterm Exam жоспарланған.** **Midterm Exam** емтиханның төменгі балы 50, жоғарғы балы 100. Емтиханға жіберу үшін міндетті шарт бағдарламада қарастырылған барлық тапсырмаларды орындау болып табылады. Дәріс тақырыптары бойынша жазбаша жұмыстар, СӨЖ шеңберінде қылмыстық құқықтың өзекті проблемалары бойынша сөз жарысы жоспарланған.

1. Қылмыстық іс қозғаудан бас тартудың негіздері. Қылмыстық ізге түсуді болдырмайтын мән-жайлар.
2. Сотталушының басты сот талқылауына қатысуы, оның құқықтары мен міндеттері. Сотталушының қатысуынсыз істі қараудың негіздері.
3. Қорғаушының қатысуының міндетті жағдайлары.
4. Прокурордың қылмыстық іс қозғаудағы зеңдылықты қадағалауы.
5. Қылмыстық істі қайта тергеуге жіберудің негіздері.
6. Куә ретінде жауап алынбайтын тұлғалар.
7. Алдын ала тергеу сатысының маңызы, мәні мен міндеттері.
8. Сарапшы. Сарапшының құқықтары мен міндеттері.
9. Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түсінігі мен маңызы. Іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларын жіктеу.
10. Қылмыстық процестің сатылары, олардың түсінігі мен жүйесі.
11. Қылмыстық іс қозғауға себептер мен негіздер.
12. Басты сот талқылауының жалпы шарттары.
13. Қылмыстық процеске қтысушылардың түсінігі және классификациясы. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асырушы органдар және лауазымды адамдар.
14. Қылмыстық іс қозғау сатысының түсінігі, мәні және тәртібі.
15. Сот ісін жұргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру.
16. Қылмыстық процессуалдық форма, оның түсінігі, мәні және маңызы.
17. Қылмыстық іс жүргізудегі анықтау жүргізудің түсінігі мен түрлері. Анықтау мерзімдері.
18. Жәбірленушінің, азаматтық талапкер мен жеке айыптаушының өкілдері, олардың процессуалдық жағдайлары.
19. Тергеушнің өкілеттілігі. Алдын ала тергеуді тергеушілер тобының жүргізуі. Тергеу тобының жетекшісінің өкілеттігі.
20. Сот талқылауының шегі. Сот талқылауда айыпты өзгертудің мүмкіндігі.
21. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен қылмыстық іс жүргізу заңдарында бекітілген қылмыстық процесстің принциптері.
22. Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары, түсінігі және маңызы
23. Куәгер: түсінігі және процессуалдық жағдайы.
24. Қылмыстық процесске қатысушылар, олардың түсінігі мен жіктелуі.
25. .Кінәсіздік презумпциясы принципі және оның практикалық маңызы.
26. .Қорғаушының қылмыстық процесске қатысуы, оның құқықтары мен міндеттері.
27. Тергеу әрекеттерінің түсінігі мен түрлері. Тергеу әрекеттерінің жүйесі.
28. Басты сот талқылауының дайындық бөлімі.
29. Сезіктіні ұстау, ұстаудың түсінігі, негіздері мен процессуалдық тәртібі.
30. Жәбірленуші, азаматтық талапкер деп танудың негізі және тәртібі.
31. Басты сот талқылауында қылмыстық істі қысқартудың процессуалдық тәртібі мен негіздері.
32. Тергеу іс әрекетінің хаттамасы, мазмұны мен толтыру тәртібі.
33. Алдын ала тергеуді тоқтата тұрудың түсінігі, негіздері мен шарттары.
34. Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талаптың түсінігі.
35. Қылмыстық процестегі дәлелдеу теориясы: түсінігі және мазмұны.
36. Сот тергеуі, оның маңызы, мәні мен мазмұны.
37. Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу заты.
38. Куәнің және жәбірленушнің жауабы. Кәмелетке толмаған куәден және жәбірленушіден жауап алудың ерекшеліктері.
39. Соттағы жарыссөз, оның түсінігі, мазмұны мен маңызы. Соттағы жарыссөздің тәртібі.
40. Сараптама жүргізу: негіздері мен процессуалдық тәртібі.