**КІРІСПЕ**

Оқырмандарға ұсынылып отырған «Криминалистикадан электронды оқу құралы» қазіргі заманғы оқу үрдісіне енгізілген *кредиттік* технология ерекшелігін ескере отырып құрастырылған көрнекі оқу құралы болып табылады.

Оқу құралы Қазақстан Республикасының **ММОС-**ға сәйкес криминалистиканы оқуға бөлінген кредиттер бойынша жинақталған.

Оқу құралында сабақты өткізу келесі кесте бойынша ұсынылған.

1.Тақырыптың жалпы мазмұны.

2.Тақырып бойынша бақылау сұрақтарының тізімі.

3.Тақырып бойынша өзін-өзі тексеруге арналған тест жинағы.

Оқу бағдарламасына енгізілген тақырыптың жалпы мазмұны криминалистика ғылымының қазіргі заманауи жетістіктерін есепке ала отырып берілген. Оқытушылардың өз қалауы бойынша қарастырылатын тақырып сұрақтардың бір бөлімі дәріс сабақтарында, бір бөлімі лабораториялық сабақтарда қаралады, ал қалған сұрақтар СОӨЖ және СӨЖ-дің көмегімен меңгеріледі, мысалы: трасология тақырыбы бойынша оқытушы дәріс сабағында тек қана жалпы сұрақтарды баяндай алады, СОӨЖ сабақтарында іздерді табу, бекіту, алу мен зерттеудің теориялық ережелері қарастырылады, ал лабораториялық сабақта дактоұнтақтармен, дактопленкалармен, гипсті қалыппен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыруға байланысты тапсырмаларды береді. СӨЖ кезінде «Трасология» бөліміндегі жалпы сұрақтар бойынша тапсырмалар альбомда көрініс табуы қажет, яғни қол, аяқ киім, көлік және бұзу құралдарының іздерін сипаттау.

Сабақтың мақсаты және міндеттері көрсетілген бөлімде лабораториялық сабақтың жүргізу бағыты берілген.

Криминалистік техника бойынша лабораториялық сабақтарда студенттер фотосуретке түсіруді, көрінбейтін қол іздерін айқындауды, қауызды, оқты, құжаттарды және т.б. объектілерді ережеге сәйкес дұрыс қарауды үйреніп, теориялық білім алумен қатар, тәжірибе жүзіндегі дағдыларын қалыптастырулары қажет. Криминалистік тактика сабақтарында тексеру, тінту, жауап алу, тану үшін көрсету, тергеу эксперименті сияқты тергеу әрекеттерін әртүрлі ситуацияда ойын түрінде жүргізіп, процессуалды, тактикалық ережелерді үйренумен қатар тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы барысымен танысады. Криминалистік әдістеме бөлімі бойынша студенттер болжау құруды, тергеуді жоспарлауды үйреніп меңгереді.

Әр тақырып бойынша бақылау сұрақтары мен өзін-өзі тексеруге арналған тест жинағы студенттің сабаққа қаншалықты дайындалып келгенін тексеруге мүмкіндік береді және оларды үй жұмысы ретінде немесе аралық бақылау өткізуде қолдуға болады.

Аудиториялық сабақ барысында есеп шығару мен фабулаларды талқылау студенттердің аналитикалық ойлау дағдысын қалыптастыруда нәтижелі болып табылады. Оқытушы студенттерге тақырыптың мазмұнын теориялық жағынан меңгеруге және тәжірибе жүзінде тергеу құжаттарын құрастыруға көмектесетін әртүрлі мұрағат мәліметтері мен арнайы материалдарды қолдануға міндетті.

Ұсынылған СОӨЖ тақырыптарын оқытушы дәріс, лабораториялық сабақтардың мазмұнына қарай өз қалауынша өзгерте алады. Тақырыптарды қосып немесе арасынан біреуін таңдап орындау тапсырмасы берілуі мүмкін. СОӨЖ міндетті түрде жазбаша нысанда орындалып балл қою арқылы бағаланады. Лабораториялық және СОӨЖ сабақтарының тапсырмаларын орындауға қойылатын бағаның жүйесі оқытушымен анықталады. Ұсынылатын кесте: 50% - 30 балл лабораториялық сабақтарға, 50% - 30 балл СОӨЖ тапсырмаларын орындауға.

**К Р И М И Н А Л И С ТИ К А**

**пәні бойынша әдістемелік нұсқау**

Қылмыстық статистика мәліметтері куәлік ететіндей, соңғы жылдары жасалған қылмыстар санының едәуір өскендігі байқалады. Бұл қоғамның ізгілік (өнегелі) – саяси ахуалына кері әсер етіп, әлеуметтік-психологиялық қысымын үдетіп, адамдардың өзіне деген қауіпсіздігіне сенімсіздігін ұлғайтады. Пайдакүнемділік пен күштеу бағытындағы қылмыстардың көбеюі және олардың ашылуының төмен көрсеткіште болуы ерекше көңіл алаңдатады (дабыл қақтырады). Жиі кездесетін сыбайлас жемқорлық топтар мен көптеген ұйымдасып жасалған қылмыстардың іс-әрекеттері үлкен айлакерлігімен, ептілігімен сипатталады. Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайына тән жасалынатын қылмыстардың сыр сипаты да өзгеріп, жаңа түрлері пайда болуда. Мұндай қылмысты жасау мен жасыру тәсілдерінің бұрын тергеу тәжірибесіне белгісіз болуы оларды ашудың күрделілігі айқындайды.

Мұндай қылмыстарға, жалпы қылмыстылыққа қарсы күрес қылмысты ашу әдістері мен тиімді тәсілдерін өңдеуге және оны тергеу ісін жүргізуге шебер қолдануға тікелей байланысты. Дәл уақытысында қылмысты ашу және міндетті түрде жазалау қылмыскерлікке қарсы күрестің алдыңғы шебінде қылмысты тергеу мен ашу туралы, айғақтардың пайда болуы мен заңдылығын тексеретін ғылым – криминалистика тұрады.

Ерекше құбылыстардың, фактілердің және қатынастардың пайда болуына, жайы мен даму бағыттарына негізделген заңдылықтар кез келген ғылымның, соның ішінде криминалистиканың да пәні болып табылады.

Қылмыстық оқиға құбылыстарымен, оқиғаларды және басқа да процестермен өзара шартты байланысқан материалдық ақиқат процестің бірі. Қылмыс соншалықты тез жасалғанымен, бір жолғы әрекет болып табылмайды. Қылмыс дегеніміз – күрделі криминалды әрекет және кінәлінің қылмысты жасағанға дейінгі, жасалған кездегі, жасалғаннан кейінгі іс-қимылдарының жүйесі болып табылады. Қылмыстық оқиғаның аумағына енетін басқа да тұлғалардың және жәбірленушінің істері мен әрекеттерін осыған қосуға болады.

Барлық тұлғалардың, алғашқы кезекте талассыз қылмыскердің әрекеттері мен іс-қимылдары қоршаған ортаға әсерін тигізеді. Құралатын дәлелдік мәліметтер арқылы жасалған қылмыстың механизмі жайында, қылмыстық оқиғаның мазмұны туралы белгілі бір тұжырымдама жасалынады.

Криминалистика осылардың бәрін есепке ала отырып, оларды оқып білу негізінде қылмысты зерттеудің, табудың, бекітудің амалы мен тиімді тақырыптарын жасайды. Дәлелдерді, басқа да ақпараттар мен қалдырған іздерді іске айғақ ретінде процессуалды заң негізіне енгізеді. Осыған байланысты криминалистика адамгершілік іс-әрекеттің мүлде қарама-қарсы жақтарын, яғни қылмыскердің қылмыстық іс-әрекетін және тергеу органдарының қылмыстық істерді жүргізу қызметтерін оқытады.

Қылмыскердің қылмыстық іс-әрекеті қылмысты істеу механизмін анықтау үшін, қылмысты толық ашуға бағытталған, оларды табу үшін жасалған тиімді амалдар мен тәсілдерді, оқиға болған жердің шеңберінен асырмай анықтауға, криминалды іс-әрекеттер нәтижесінде жасалған, басқа айғақтарды дәлелдеуге мүмкіндік туғызатын іздердің сипатын терең оқытады.

Кез келген ғылымның пәні мен өзіндік маңызы осы ғылымға ғана тән ерекшеліктерімен сипатталатын міндеттемелермен анықталады. Криминалистиканың осындай арнаулы міндеттері:

1. Айғақтарды жете зерттеуде қазіргі кездегі қолданылатын техникалық-криминалистикалық құралдарды жетілдіру және жаңасын ойлап табу;
2. Сотта істің қаралуына дейінгі зерттеуде тәсілдер мен әдістердің, ұйымдастырушылықтың негізін әбден жетілдіру;
3. Қылмыстың жекелеген түрлерінен хабардар ететін, оларды тергеуге ұсынатын әдістемелік мінездемелерді өңдеу.

Криминалистика өзінің спецификалық міндеттерін шешуде қылмыстың жекелеген түрлерінен алдын-ала сақтандыратын және тергеу әрекеттерін жетілдіріп, заттай айғақтарды ашуда жіті байқауға, зерттеуге бейімделген осы ғылымның әдістерімен бірге жаратылыстық-техникалық ғылымдарының жетістіктерін қолданады. Дәлелдеу процесіне аталған жаратылыстық және техникалық ғылымдар жетістігі криминалистика арқылы ғана енгізіледі.

Осы пәннің мазмұны мен міндеттері заң ғылымының бір саласы болып табылатын криминалистиканың бір жүйесін айқындайды. Криминалистика жалпы ғылым ретінде, сонымен қатар оқу тәртібі ретінде құрылысы жағынан келесі бөлімдерден тұрады: криминалистиканың теориялық және методологиялық негіздері, криминалистикалық техника, криминалистикалық тактика, қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістері.

Криминалистиканың теориялық және методологиялық негіздері осы саланың пайда болуы мен дамуы, пәні мен жүйесі, ғылыми әдістері жайындағы сұрақтарды қамтиды.

Криминалистикалық техника және оған пара-пар криминалистикалық теория заттық айғақтарды жіті байқауға, зерттеуге, жинастыру кезінде қолданылатын әдістер мен техникалық құралдар арқылы көрінетін ғылымның жүйесі. Бұл бөлімге қылмыстық іс материалдарында тіркелетін фотосуреттер, іздер туралы криминалистикалық ілімдер (трасология), атыс қаруларды қолдану және оны криминалистика тұрғысынан зерттеу (баллистика), құжаттарды криминалистикалық зерттеу, адамды сыртқы бейнелері бойынша зерттеу және қылмыстық тіркеу сияқты айғақтарды тауып, оған жете назар аудара зерттеу және техникалық құралдарды қолдануға байланысты тараулар кіреді. Осыдан байқағанымыздай, криминалистикалық техниканың жекелеген бөліктері зерттеу нысанының ерекшелігіне және осы нысандарды зерттеу мақсатында қолданылатын техникалық құралдарға байланысты жіктелінді.

Криминалистикалық тактика айғақтарды жинастыру мен зерттеуге бағытталған жеке процесуалды іс-әрекеттерді жүзеге асыруда қолданылатын рационалдық және тиімді тәсілдер мен жолдарын тергеуде жоспарлы қаралуын сипаттайтын ғылыми жүйе. Осы тергеу тактикасы көздейтін тергеудің өту іс-әрекетін жеңілдетіп, шыққан нәтижесі тиімді болатын әдістер мен тәсілдерді жасап шығарады. Сонымен қатар бұл бөлімде тергеушінің анықтау органдарымен өзара әрекеттері сияқты қоғамдық көмектерді пайдалануға байланысты мәселелер түсіндіріледі.

Криминалистиканың соңғы бөлімі – қылмыстың жекелеген түрлерінен алдын ала сақтандыратын және олардың тергеуге байланысты әдістемелік сипаттамалары мен ғылыми жүйесін қарастыратын қылмысты тергеу әдістемесі. Бұл бөлімде бағдарлама бойынша ұрлық, тонау, қарақшылық, зорлау, кісі өлтіру сияқты ауыр қылмыстарды тергеу әдістемесін оқыту қарастырылады. Сол сияқты оқу құралында жол-көлік оқиғалары, қорқытып талап ету, алаяқтық сияқты кең таратылған қылмыстарды да тексеру қарастырылады.

Бұл әдістемелік нұсқау криминалистиканың пәні мен жүйесі, тақырыптық мазмұны сияқты жалпы курс туралы мағлұматтар береді. Бұл курсты оқыту қылмысты ашудың жетілген амалдары мен тәсілдерін пайдалана отырып, оны тергеу жолдары арқылы қылмысқа қарсы күрестің міндеттемелерімен үйлеседі.

Студенттердің криминалистика пәнінің мазмұнымен жете таныс болуы олардың криминалистика курсын жетік меңгеруге көмектеседі. Бұл ең алдымен курс туралы жалпы түсінік беріп, оның пәні мен жүйесі, тақырыптарының мазмұны туралы материалдарды қамтиды. Криминалистика курсын оқу қылмысты ашу мен тексеру барысында қолданылатын әдістерді жетілдіру арқылы қылмыстылыққа қарсы күреспен үндесіп жатады.

Криминалистика курсын оқу нәтижелілігі студенттің оқу материалдарымен жүйелі түрде үнемі жұмыс істеп, лабораториялық, СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларды орындауға белсенді қатысуына байланысты.

Теориялық материалдарды ұғу қиын болғандықтан, оны анықтау органдарының, тергеу және құқық қорғау органдарының іс-тәжірибелерімен байланыстыра отырып оқу керек.

Оқу құралы криминалистикалық техника мен тактика бойынша лабораториялық сабақтарды өткізуді қарастырған.

**Криминалистика пәні бойынша СӨЖ тапсырмаларын (альбом) орындауға әдістемелік нұсқау.**

Студент СӨЖ тапсырмаларын орындамастан бұрын, криминалистика пәні бойынша ұсынылған сәйкес әдебиеттерді, сондай-ақ қосымша басқа да ғылыми материалдарды оқып зерттеуі қажет.

Ұсынылып отырған тапсырмалар тек қана теориялық білімді талап етіп қана қоймай, сонымен қатар әртүрлі объектілерді (айғақты заттарды, дәлелдерді) іздеп тауып бекіту, алу және зерттеу үшін пайдаланатын криминалистік әдістер мен тәсілдерді, оған қажет техникалық құралдарды тәжірибе жүзінде қолдана алуын талап етеді. Сондықтан да жұмыс барысында тәжірибелік біліктігін арттыру үшін студент бар мүмкіншілігін пайдалануы керек.

Сондай-ақ, фотоаппараттың құрылысын, оның тергеу үстінде қолдану міндеттеріне байланысты тәсілдері мен әдістерін жете меңгеруі қажет.

СӨЖ тапсырмалары қолжазба түрінде мектеп, сурет дәптері немесе стандартты ақ қағазға орындалады.

Берілген тапсырма бойынша фотосуреттер 9х15 немесе 10х15 форматымен дайындалады және сурет шарты бойынша қағаз бетіне жапсырылады. Түсірілген суреттің сапасы, сот-жедел суретінің талабына сай келуі керек.

Тапсырмалар берілген реті бойынша орындалуы керек. Әр жауап алдында тапсырмалар шарты толық түрде көрсетілуі қажет.

СӨЖ тапсырмаларына қойылатын бағада берілген жауаптың толық орындалу мазмұны және оны орындаудың барлық шартын сақтауы ескеріледі.

**К Р И М И Н А Л И С ТИ К А**

**пәні бойынша диплом жазуға әдістемелік нұсқау**

Бұл диплом жұмысты жазудағы студенттің алдына қойылатын жалпы міндет пен мақсат, басқа курстық жұмысты жазудағыдай. Бірақ өзіндік ерекшеліктері бар. Диплом жұмысты жазуда, арнайы оқулықтармен ғана шектеліп қоймай, студент өзі тұратын жерде болған қылмыстық істерді оқып, тергеу практикасын пайдалана білуі қажет. Бұл келтірілген сот немесе тергеу тәжірибесі, осы аудандағы, облыстағы аталған қылмыс түрімен күрес жүргізуде қандай нәтижелер берді, курстық жұмыста мысал ретінде жазылуы тиіс.

Диплом жұмысқа пайдалану үшін зерттелген ізденістер тізімі қолданылған әдебиеттерден кейін тіркеледі.

Қортындыда студент әрбір танысқан іс бойынша тергеу жүргізу кезінде тактикалық дұрыс шешілген мәселені, сондай-ақ тергеушінің техникалық құралдар мен әдіс-тәсілдерді қолдануда кеткен кемшіліктерді көрсетеді.

Диплом жұмысының бірінші бетінде баяндалатын тақырыпқа сәйкес жұмыс жоспары құрылады. Криминалистика пәнінен диплом жұмысын жазуда, студенттердің көпшілігі мазмұны жағынан негізгі тақырыптан әлдеқайда ауытқуы байқалады, осы кемшіліктерді болдырмауға баса назар аударылуы қажет.

Диплом жұмысты жазу барысында міндетті түрде ғылыми деректерге сүйеніп, жұмыстың атауын, қолданылған әдебиеттердің шығарылған баспасын, жылын және бетін нақты көрсетіп жазу керек.

Егер оқулықта баяндалатын мәселе туралы әртүрлі көзқарастар, пікірлер болса, онда студент олардың әрқайсысын дәлел ретінде көрсетін, өзінің қай көзқарасқа қосылатынын не қосылмайтынын білдіреді.

**1.Тақырып. Криминалистиканың теориялық және әдістемелік негіздері**

Криминалистиканың пәндік түсінігі. Криминалистиканың басқа ғылыми пәндермен байланысы.

Криминалистиканың жүйелі бөлімдері: криминалистиканың теориялық және әдістемелік негіздері, криминалистік техника, криминалистік тактика, жеке қылмыстарды тергеу әдістемесі.

## Криминалистиканың даму тарихы және қазіргі жағдайы.

Криминалистикада қолданылатын әдістердің классификациясы.

Криминалистік идентификацияның түсінігі және оның дәлелдеу процесіндегі маңызы. Криминалистік идентификацияның ғылыми негіздері.

Идентификацияның процесуалдық формалары. Идентификацияның субъектілері, объектілері және олардың жіктелуі. Идентификацияланатын белгілердің түсінігі: жалпы және жеке; топтық, тектік, жекелендірілген.

Жеке ілім ретінде криминалистік диагностиканың түсінігі. Оның ғылыми негіздері. Диагностиканың зерттеу мәселелері. Криминалистік диагностиканың субъектілері, объектілері, оларды жіктеу.

###### Криминалистиканың теориялық негіздері және криминалистік техника

###### бойынша тәжірибелік сабақ

**1 - тақырып. Криминалистиканың түсінігі, пәні, жүйесі және әдістері.**

Тақырып бойынша сұрақтарды талдау. Студенттерге сауал жүргізу:

1. Криминалистиканың пәндік түсінігі. Криминалистиканың басқа ғылыми пәндермен байланысы.
2. Криминалистиканың бөлімдері.

## Криминалистиканың даму тарихы және қазіргі жағдайы.

1. Криминалистикада қолданылатын әдістердің классификациясы.
2. Криминалистік идентификация мен диагностиканың түсінігі.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. Жәкішев Е.Г., Исаев А.А., Тапалова Р.Б., Найманова Г.Х., Темірболат Н.С. Криминалистика, КазНУ, 2005
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т., М., 1997
3. Криминалистика. Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я, М., 1994
4. Криминалистика Под ред. Яблокова Н.П. М., Бек, 1990, 1995, 1996, 2005
5. Криминалистика Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А М.,1988
6. Криминалистика Под ред. Крылова И.Ф , Ленинград, 1976
7. Криминалистика Под ред. Филиппова А.Г.. Волынского А.Ф. М.,Спарк, 1999
8. Образцов В.А. Криминалистика М., Юристь, 2001
9. Порубов Н.И. Курс криминалистики, Минск, 2000

Криминалистика ғылымы

1. тергеуші ойынан туындаған әрекеттеріне негізделген
2. тергеуші қызметін тану заңдылықтары туралы
3. қылмыскердің әрекетінің заңдылықтары туралы
4. дәлелдемелерді жинау және техникалық құралдар мен тактикалық амалдар танымының заңдылықтарына негізделген
5. материалдық әлемнің даму заңдылықтары туралы.

Криминалистикалық әрекеттердің заңдылықтары қай ғылымның пәнін құрайды

1. қылмыстық құқық

2. криминология

3. азаматтық іс - жүргізу құқығы

4. криминалистика

5. прокурорлық қадағалау

Қылмыс әрекеттерінің заңдылықтары қай ұғымның мәнін құрайды

1. тергеу ситуациясы

2. криминалистикалық сипаттама

3. криминалистикалық болжау

4. тактикалық тәсіл

5. криминалистикалық идентификация

Криминалистикалық әрекетке жатпайды:

1. тергеушінің әрекеттері

2. маман-криминалистің әрекеттері

3. жедел - іздестіру қызметкерлерінің әрекеттері

4. анықтаушының әрекеттері

5. дәрігердің әрекеттері

Криминалистика ғылымының зерттеу объектісі

1. криминалистиканың негізгі теориялық дамуы

2. шет елдік тәжірибе арқылы қылмыстың алдын алуды үйрену

3. тактикалық амалдарды жүзеге асыру негізінде тергеу әрекеттерін жүргізу

4. техникалық әрекет арқылы дәлелдемелер жинауды жүзеге асыру

5. салыстырмалы зерттеу жүргізу үшін үлгілердің көлемін анықтау

Криминалистика ғылымының зерттеу объектілерін көрсетіңіз

1. қылмыстық әрекет

2. қылмыспен байланысты мәліметтер жинау

3. қылмыстың себебі

4. қылмыстық әрекет және мәлімет жинау кезіндегі қатысушылардың әрекеті

5. қылмыспен байланысты материалдық объектілердің құрамының өзгеруі

Криминалистика ғылымының объектісіне жатпайды

1. қылмыстың тәсілі
2. қылмыстың механизмі
3. қылмыстың ізін табу, бекіту
4. саяси ақпараттар жинау
5. қылмыскердің психикалық ауытқулары

Төмендегілердің қайсысы криминалистиканың объектілеріне жатпайды

1. қылмыстық әрекет

2. тергеу әрекеті

3. криминалист - маманның әрекеті

4. жедел - іздестіру қызметкерлерінің әрекеті

5. технологтардың әрекеті

Криминалистика бөлімдеріндегі ортақ мәселелені көрсетіңіз

1. қолтаңба іздерін табу
2. аяқкиім іздерін алу
3. тергеуге қатысушылардың әрекеттерін анықтау
4. қылмысты ашу, тергеу, алдын алу
5. ұрлық қылмысын ашу

Криминалистикалық теорияның негізгі мәселесі

1. қолдың іздерін табу, бекіту, алу

2. суық қарудың сипаттамасы

3. болжаулардың атқаратын ролін көрсету

4. тергеу кезеңдерінің түсінігі

5. криминалистика ғылымының пәні және оның дамуы

Криминалистикалық теорияның негізгі мәселелеріне жатпайды

1. криминалистиканың дамуы

2. криминалистика әдістерінің дамуы

3. криминалистикалық идентификацияның жеке ілім ретінде дамуы

4. криминалистикалық диагностиканың жеке ілім ретінде дамуы

5. тергеу әрекеттерінің тиімділігі нәтижелігінің дамуы

Криминалистикалық теорияның негізгі мәселеріне жатпайды

1. криминалистиканың пәні

2. криминалистиканың әдістері

3. криминалистиканың теориялық ілімдерінің түсінігі

4. қылымыстық әрекеттердің түсінігі

5. көлемді іздерді табу, бекіту, алу

Криминалистиканың әдістемелік негізгі болып келетін гуманитарлық ғылымды көрсетіңіз

1. философия

2. менеджмент

3. маркетинг

4. психиатрия

5. мемлекет және құқық теориясы

Криминалистика ғылымының арнайы әдістерін көрсетіңіз

1. іздерді табу бойынша техникалық құралдар мен тәсілдерді дайындау

2. құқық бұзушылықты ескерту бойынша әдістерді дайындау

3. қылмысты ашу бойынша сұрақтарды дайындау

4. қылмысты тергеу бойынша әдістерді дайындау

5. қылмыстың алдын алу, тергеу және ашу бойынша әдістерді дайындау

Криминалистика әдістерінде қолданылмайтын ғылымды көрсетіңіз

1. логика

2. психология

3. астрология

4. медицина

5. психиатрия

Криминалистика әдістерінде қолданылмайтын ғылымды көрсетіңіз

1. криминология

2. қылмыстық құқық

3. сот медицинасы

4. сот психиатриясы

5. дінтану

Криминалистикамен тығыз байланысты ғылымды көрсетіңіз

1. азаматтық құқық

2. азаматтық іс - жүргізу құқығы

3. инвестициялық құқық

4. қылмыстық іс - жүргізу құқығы

5. қылмыстық атқару құқығы

Криминалистикамен тығыз байланысты ғылымды көрсетіңіз

1. отбасы құқығы

2. конституциялық құқық

3. еңбек құқығы

4. сот экспертологиясы

5. экологиялық құқық

Криминалистикамен тығыз байланысты ғылымды көрсетіңіз

1. кәсіпкерлік құқық

2. саяси және құықтық ілімдер тарихы

3. сот медициналық психиатрия

4. прокурорлық қадағалау

5. мемлекет және құқық теориясы

Криминалистиканы оқытатын ғылымдардың циклын көрсетіңіз

1. жаралыстану - техникалық ғылымдар

2. гуманитарлық ғылымдар

3. саяси ғылымдар

4. экономикалық ғылымдар

5. заңи ғылымдар

Криминалистиканың жүйесіндегі негізгі бөлімді көрсетіңіз

1. қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы

2. қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі

3. криминалистикалық одорология

4. құжаттарды криминалистикалық зерттеу

5. сот медицинасы

Криминалистика жүйесіндегі негізгі бөлімді көрсетіңіз

1. алаяқтықты тергеу

2. тергеу экспериментінің тактикасы

3. криминалистикалық фотография және бейнежазу

4. криминалистикалық баллистика

5. криминалистикалық тактика

Криминалистика жүйесіндегі негізгі бөлімді көрсетіңіз

1. криминалистикалық техника

2. криминалистикалық қолжазбатану

3. криминалистикалық идентификация және диагностика

4. қараудың тактикасы

5. ұрлықты тергеу әдістемесі

Төмендегілердің қайсысы криминалистиканың негізгі бөлімдеріне жатпайды

1. криминалистиканың теориясы

2. криминалистикалық техника

3. криминалистикалық баллистика

4. крималистикалық тактика

5. қылмыстық жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі

Төмендегілердің қайсысы криминалистиканың негізгі бөлімдеріне жатпайды

1. криминалистиканың теориясы

2. криминалистикалық тактика

3. криминалистикалық техника

4. тергеу әдістемесі (криминалистикалық әдістеме)

5. қолжазба тану

Криминалистиканың негізгі бөлімін атаңыз

1. трассология

2. жауап алудың тактикасы

3. криминалистиканың теориялық және әдістемелік негіздері

4. криминалистикалық тіркеу

5. криминалистикалық габитология

Криминалистикалық теория бөлімінде жеке оқытылады

1. қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы

2. криминалистикалық болжау

3. іздер туралы ілім

4. криминалистикалық габитология

5. криминалистикалық идентификация және криминалистикалық диагностика

Криминалистика жүйесі неше негізгі бөлімнен тұрады

1. екі негізгі бөлімнен

2. бес негізгі бөлімнен

3. төрт негізгі бөлімнен

4. үш негізгі бөлімнен

5. алты негізгі бөлімнен

Төмендегі ұғымдардың қайсысы криминалистика жүйесінің төртінші бөліміне жатпайды

1. криминалистикалық болжау және тергеуді жоспарлау

2. қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы

3. тергеудің кезеңдері

4. типтік ситуациялары

5. криминалистиканың жалпы және жеке әдістері

Төменгілердің қайсысы криминалистикалық сипаттаманың элементіне жатпайды

1. қылмыскердің жеке басының ерекшеліктері

2. қылмыс жасау тәсілдері

3. қылмыстың жасалу жолы

4. қылмыстың қол сұғушылық заты

5. тактикалық шешім

Криминалистикада қандай саралау әдістері қолданылады

1. жалпы ғылыми

2. физикалық, химиялық

3. құрал - жабдықтаушы

4. жалпы ғылыми, арнайы, жеке

5. жалпы ғылыми, жеке криминалистік

Криминалистиканың жалпы ғылыми әдісін көрсетіңіз

1. аңду

2. бейнелеу

3. салыстыру

4. моделдеу

5. храмотография

Криминалистиканың жалпы ғылыми әдісін көрсетіңіз

1. өлшеу

2. эксперимент

3. синтез, талдау

4. индукция, дедукция

5. люминасценция

Криминалистиканың жалпы әдістерін атаңыз

1. хроматография
2. өлшеу
3. микроскопия
4. рентгенография
5. барлық жауаптар дұрыс

Криминалистиканың жеке әдісін атаңыз

1. люминесценциялық талдау

2. спектроскопия

3. көрінбейтін іздерді табу

4. ренгенофазалық талдау

5. спектрлік талдау

Криминалистиканың жеке әдісін атаңыз

1. тұрақты қолжазба дағдыларының анықталуы

2. аңду

3. сапалы талдау

4. хромотография

5. бейнелеу

Криминалистиканың жеке әдістерін атаңыз

1. салыстыру

2. моделдеу

3. өлшеу

4. электро-микроскоптық әдіс

5. іздерді алуды бекіту әдісі

Криминалистиканың жеке әдістерін атаңыз

1. микроскопия және рентгенография
2. бақылау және модельдеу
3. идентификациялық зерттеу
4. салыстыру және бейнелеу
5. эксперимент

Криминалистиканың арнайы әдістеріне жатады

1. трасологиялық әдістер

2. қолжазба әдістері

3. объектінің мазмұнын, құрамын үйрену әдістері

4. габитологиялық әдістер

5. оқиға болған жерді суретке түсіру әдістері

Криминалистиканың арнайы әдістеріне жатады

1. ойықтардың іздерін қатарластыру әдісі

2. іздерді бекіту әдісі

3. орындаушының мәтінді қайта қалпына келтіру әдісі

4. ауызша суреттеу әдісі

5. микро - спектралды талдау әдісі

Арнайы әдісті көрсетіңіз

1. атыс қаруын идентификациялау әдісі

2. қолдың іздері бойынша идентификациялау әдістері

3. бейнелеп идентификациялау әдістері

4. қолжазба бойынша идентификациялау әдісі

5. материалдық дүниедегі объектілерді идентификациялау (логикалық идентификация)

Криминалистикада қолданылатын әдістердің ерекшеліктерін белгілеңіз

1. әдісті жүзеге асыру ерекшелігі

2. әдісті қолдану ерекшелігі

3. іс - әрекет жасау

4. қолданылатын бағыт

5. техникалық құралдар қолдану

Тепе – теңдікті анықтау мақсатында материалдық объектілерді зерттеудің жалпы қағидалары мен әдістемесі туралы ілім аталады

1. криминалистикалық сараптама
2. криминалистикалық идентификация
3. криминалистикалық техника
4. криминалистикалық одорология
5. криминалистикалық диагностика

Қандай іс - әрекет идентификацияның материалдық белгісімен анықталады

1. беттестіру

2. тергеу эксперименті

3. айғақтарды тексеру бойынша анықтау

4. сот сараптамасы

5. ал

Бірнеше объектілерге тән қасиеттер мен белгілерді бір уақытта салыстырмалы түрде зерттеу мен бағалау қай әдістің мәнін құрайды

1. өлшеу
2. салыстыру
3. модельдеу
4. бақылау
5. бейнелеу (суреттеу)

Криминалистикалық идентификацияның мәнін құрайды

1. бір топтылығын анықтау
2. тепе - теңдікті анықтау
3. ұқсастықты анықтау
4. біртектілігін анықтау
5. мәліметтің өзара байланысын анықтау

Объектілерді алдын – ала қарастырып, зерттеуге бағытталған жоспарлы қабылдау әдісі

1. модельдеу
2. өлшеу
3. бақылау
4. бейнелеу
5. эксперимент

Өзгеру деңгейіне қарай идентификация объектілерін өзгеретін және салыстырмалы тұрақты болып бөлінеді. Ең аз өзеріске ұшырайтын объектіні көрсетіңіз

1. кесілген қару оқпаны
2. саусақтағы папиллярлы өрнек сызықтары
3. фин пышағының жүзі
4. автокөлік дөңгелегінің протекторы
5. аяқ киім табаны

Идентификацияланатын объектілер

1. теңдестіруді жүзеге асыруға қолданылатын объектілер
2. ұқсастығын анықтау үшін қажет объектілер
3. анықтаушы объектілер
4. салыстыруға алынған үлгілер
5. тексерілетін объектілер

Идентификацияға пайдаланылатын объектілер

1. ұқсастығын анықтау қажет объектілер
2. олардың көмегімен тепе – теңдігі анықталатын объектілер тізімі
3. тексерілетін объектілер
4. салыстырмалы үлгілер
5. ізделінетін объектілер

Қандай іс - әрекет жалпы идентификациялық белгілерден құрылады

1. тану

2. куәлендіру

3. жауап алу

4. тінту

5. сот сараптамасы

Криминалистикалық идентификацияның объектісіне жатпайды

1. адам
2. жануар
3. заттар
4. сұйықтық
5. жалпы өндіріс өнімдері

Материалды бекітілген бейне бойынша идентификациялауға көрсетілетін объект

1. жанармай өнімдері

2. талшықтар

3. топырақ

4. адам

5. спирттік өнімдер

Материалды бекітілген бейне бойынша идентификациялауға көрсетілетін объект

1. қару жарақ

2. есірткі заттар

3. шыны бөліктері

4. метал бөліктері

5. жәбірленушінің киімдері

Материалды бекітілген бейне бойынша идентификациялауға көрсетілетін объект

1. аяқ киім

2. метал бөліктері

3. цемент

4. лак бояу материалдары

5. иіс

Бір құбылысты басқа құбылыспен салыстыра отырып белгілі бір жағдайда қайта жаңғырту әдісі

1. сипаттау
2. модельдеу
3. эксперимент
4. бейнелеу
5. өлшеу

Идентификациялық белгілер жалпы және жеке болып бөлінеді. Осы төмендегілердің қайсысы жеке белгіге жатады

1. оқтағы оқпан иірімдерінен қалған із
2. қарудың моделі
3. пышақ жүзіндегі кетіктер
4. қолдан жасалған пышақтың жүзінің ұзындығы
5. қол бедері іздеріндегі папиллярлы өрнектің түрі

Топтық қатынас ол

1. идентификациялық зерттеу

2. бірінші сатыдағы идентификациялық зерттеу

3. классикалық зерттеу

4. диагностикалық зерттеу

5. ситуациялық зерттеу

Топтық қатынас қағидасының мәні

1. белгілі бір топтың жеке объектіге қатынасы

2. тұтастық қатынас

3. оқиға болған жерді қарау

4. құбылыстар арасында болған қатынасты бекіту

5. объектілердің кластық, тектік, түрлерін бекіту

Топтық қатынас қағидасының мәні

1. қылмыс болған жерді қарау

2. қылмыстың болған уақытын бекіту

3. қарудың түрі

4. қылмыс іздерінің түрлері

5. көптеген жеке объектілерге қатысты түрлері

Ойдағы бейне бойынша криминалистикалық идентификацияны жүргізеді

1. арнайы криминалист

2. жәбірленуші

3. сезікті

4. тергеуші

5. сарапшы

Ойдағы бейне бойынша идентификацияланатын объект

1. лак бояу материалдары

2. гильза

3. адамның ДНК

4. адамның қол саусақтары

5. адам бейнесі

Ойдағы бейне бойынша идентификацияланатын объект

1. киім

2. топырақ

3. адамның, жануардың қаны

4. адамның қолжазбасы

5. жанармай бұйымдары

Қандай тергеу әрекеттері барысында ойдағы бейнені идентификациялау жүргізіледі

1. қарау

2. сұрау

3. беттестіру

4. тану

5. айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау

Шығу тегі белгілі идентификацияланатын объектілер

1. көшірмелер
2. салыстырамалы зерттеу үлгілері
3. нақты іздер
4. шығу тегі белгілі іздер
5. модельдер

Салыстырмалы түрде қандай объектілердің тек қана топтық ұқсастықтарын анықтауға болады

1. балта
2. құм
3. аяқ киім
4. прессформа
5. машинаның дөңгелегі

Тергеуші криминалистикалық сараптамаға жалған қол қойылған құжатты және айыпкер Қозыбағаров қойған қолының үлгісін жіберді. Бұл жерде идентификация объектісі болып табылады

1. жалған қол қойылған құжат
2. айыпкер Қозыбағаров
3. Қозыбағаров қойған қолының үлгісі
4. Қозыбағаров жазуы
5. мөр таңбасы

Криминалистикалық идентификацияны жүргізеді

1. прокурор

2. сарапшы

3. куә

4. тергеуші

5. анықтауш

Қандай белгілер арқылы криминалистикалық идентификация жүргізіледі

1. биологиялық

2. химикалық

3. жалпы және жеке

4. жалпы және физикалық

5. физикалық

Идентификациялық белгілер объектінің сыртқы құрылысын, функционалды үйреншікті іс – қимылын және құрылымын белгілейді. Функционалды белгілерін атаңыз

1. беттің пішіні мен құрылысы
2. жүрісі
3. дене бітімі
4. тіс аппаратының құрылысы
5. еріннің пішіні мен түрі

Идентификациялық жазық – бұл

1. әрбір нақты теңдестіру жағдайында қолданылатын барлық идентификациялық белгілердің жиынтығы
2. із қалдыру кезінде із қабылдаушы объектімен қатынасқа түсетін із қалдырушы объектінің аумағы
3. іздің қалыптасу кезінде қатынасқа түсетін объектілер көлемі
4. идентификациялық зерттеу процесіндегі іздің жиынтық мөлшері
5. іздің қалыптасу механизмі

Жалпы белгісі бойынша идентификацияланатын объект

1. бұзу құралдары

2. көлік дөңгелегі

3. автомат

4. құжаттағы жазулар

5. жекелеген іздер

Жалпы белгісі бойынша идентификацияланатын объект

1. қару жарақ

2. адамның тістері

3. талшық

4. фомка

5. мөр

Жалпы белгісі бойынша идентификацияланатын объект

1. жазу машинасы

2. клише (кітапқа басылатын суреттің ойып жасалған қалыбы)

3. сия

4. аяқ киім

5. құжаттағы қолтаң

Қандай жағдайларға байланысты тепе - теңдік белгілер объектілердің жекелігін көрсетеді

1. физикалық қасиеттер

2. химиялық қасиеттер

3. механикалық қасиеттер

4. жалпы қасиеттер

5. жеке қасиеттер

Дәлелдемелердің қатыстылығын анықтаудағы логика – психологиялық процестің болуы және олардың арасындағы байланыстың сипаты

1. дәлелдемелерді алу
2. дәлелдемелерді табу
3. дәлелдемелерді бағалау
4. дәлелдемелерді пайдалану
5. дәлелдемелерді зерттеу

Оқиға болған жерден оқ табылды, сезіктіден Макаров жүйесіндегі тапанша алынды /ПМ/. Сот баллистикалық сараптамасы оқтың осы тапаншадан атылғандығын анықтады. Идентификацияның қандай түрі жүргізіледі

1. дәлме – дәл бейнеленуі арқылы
2. материалды бекітілген бейне арқылы
3. ойда сақталу арқылы
4. белгілерді сипаттау арқылы
5. есепке алу мәліметтері бойынша

Сарапшының қорытындысында былай деп жазылған «Гипстің үлгісіндегі зерттеуге ұсынылып отырған аяқ киім ізінің және Қозыбағаровтан алынғанаяқ киімнің оң жақ сыңарының өлшемдері бірдей және табанындағы шырша тәріздес суреттері бірдей». Бұл жерде не анықталып отыр

1. бірдей артикул және түрі
2. аяқ киімнің тепе – теңдігі
3. бір топқа жататындығы
4. іздердің шығу тегінің бір болуы
5. мәліметтердің өзара байланысы

Сезіктіні идентификациялау үшін қолдың қандай іздері жарамды

1. көлемді
2. көрінетін
3. беткі қабатты көрінетін
4. динамикалық
5. беткі қабатты, көрінбейтін

Сезіктінің аяқ киімін идентификациялау үшін қандай іздер жарамды

1. көлемді
2. беткі қабатты
3. динамикалық
4. көлемді, статикалық
5. беткі қабатты, динамикалы

Криминалистикалық диагностиканың мәні

1. объектінің тепе - теңдігін анықтау

2. белгілі бір топтарға қатысты объектілерді анықтау

3. жалпы болып жатқан объектілердің шығу тегін анықтау

4. іздің табылуына байланысты жекелеген объектілерді анықтау

5. объектілерді немесе құбылыстардың құрамын анықтау

Криминалистикалық диагностиканың шешетін мәселелеріне жатпайды

1. оқиға болған жердегі жағдай

2. объектінің құрамы

3. белгілі бір топқа қатысты объекті

4. жеке, тепе - теңдік объектісі

5. жағдайға байланысты іс - әрекет

Криминалистикалық диагностикада қандай мәселелер шешілмейтіндігін көрсетіңіз

1. диагностикалық мәселе

2. саралау мәселелері

3. идентификациялық мәселе

4. ситуациялық мәселе

5. табиғи заттың анықталуы

**2. Тақырып. Криминалистік техника және криминалистік фотосүрет пен бейнетаспа**

Криминалистік техниканың түсінігі және оның құрылымы. Тергеу және жедел – іздестіру жұмыстарын жүргізгенде қолданылатын техникалық әдістер мен құрал-саймандардың түсінігі. Айғақ заттарды, іздерді және басқа да криминалистік объектілерді іздеп табуға, оларды бекітуге, алуға және зертеуге пайдаланылатын тәсілдер мен құрал-саймандар.Тергеу чемоданын, бейнетаспаны, криминалистік лабораторияны пайдалану ерекшеліктері.

Криминалистік объектілерді сараптамалық зерттеу үстінде қолданылатын ғылыми-техникалық құрал-әдістер

Сот фотографиясының түсінігі және түрлері. Сот фотографиясын тергеушінің және криминалист-маман мен сарапшының жұмысында қолдану.

Сот-тергеу фотографиясының әдістері: панорамалық, стереоскопиялық, репродукциялық, өлшеп түсіру. Адамды, заттарды және басқа да объектілерді тану үшін түсіру.

Оқиға болған жерді фотосуретке және бейнетаспаға түсіру ерекшеліктері.

Сот-зерттеу фотографиясы және оның тәсілдері. Көзге көрінбейтін инфрақызыл, ультракүлгін және рентген сәулелерінде фотосуретке түсіру және т.б.

Сот фотографиясын қылмыстық іс жүргізу барысында қолдануға лайықтап шығару. Тергеу кезінде бейне және дыбыс таспасын пайдалану.

**2 - тақырып. Сот фотографиясы**

1- сабақ .

1. Сот фотографиясының жалпы негіздерімен таныстыру.
2. Сот фотографиясының жалпы және жеке әдістері.
3. Фотоаппараттың құрылысы мен тетіктерін, оған керекті өзіндік материалдармен таныстыру.
4. Фотоматериалдар және фотосурет шығаруға керекті заттармен таныстырып жұмыс жасау.

2 - сабақ.

1. Қылмыстық оқиға болды деген жерді сот фотографиясының жеке әдістерін қолданып фотосуретке түсіру (сызықты, шеңберлі панорама тәсілдерін қолданып бағдарлап, шолып, түйінді және детальды).
   1. Белгілі бір орынды түсірудің әртүрлі түрлерін орындау.
   2. Криминалистік полигон ішінде, аудиторияда сот фотографиясының әдістерін қолданып фотосуретке түсіру (мәйіттің табылу фактісі бойынша оқиға болған жерді).
   3. Репродукциялық, тану үшін көрсету фотосуреттерін жүзеге асыру.

**СӨЖ тапсырмалары:**

Криминалистік техника бөлімі бойынша әр студент криминалистік альбом толтырып тапсырады. Сот фотографиясынан берілген тапсырма бойынша фотосуреттер 9х15 немесе 10х15 форматымен дайындалады және сурет шарты бойынша қағаз бетіне жапсырылады. Түсірілген суреттің сапасы, сот-оперативті суретінің талабына сай келуі керек. Әр фотосуреттің тұсында оның атауы, түсіру әдісі және шарттары сипатталып жазылуы тиіс.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. Башкатов В. К. Фотографирование места происшествия и вещественных доказательств в затрудненных условиях.
2. Волгин А. Г. Техника цветной фотографии. М,1987.
3. Дулов А. В. Судебная фотография. Минск, 1978.
4. Диденко Ф. К. Процессуальное оформление фотоснимков в уголовных делах. Ярославль, 1977.
5. Иванов Б. Т. ,Левингтон А. Л. Стереоскопическая фотография. М,1989.
6. Ищенко Е. П. Основы судебной фотографии, киносъемки и видеозаписи. ,Екатеринбург. ,1992 г.
7. Колесников А. Н. Правовые основы применения научно-технических средств при расследовании преступлений. М,1984.
8. Оперативное фотографирование документов. Справочное пособие. ВШ МВД СССР,1972.
9. Селиванов Н. А. , Эисман А. А. “ Судебная фотография”, М,1977.
10. Силкин П. Ф. , Толмачев Е. Ф. Применение фотографических средств и методов в оперативно-розыскной работе милиции”. М,1989 г.
11. Тахо-Годи Х. М. Пособие по основам научной фотографии в судебной медицине. 1975.
12. Криминалистика. Учебное пособие под. ред. Яблокова Н. П. -М,1995 г.
13. Жәкішев Е. Г., Исаев А. А. ,Тапалова Р. Б. , Найманова Г. Х. , Темірболат Н. С. Криминалистика КазНУ 2005

Тест сұрақтары

Криминалистикалық техника –бұл

1. қылмыстық әрекеттерге тән заңдылықтар туралы ғылыми ережелердің жиынтығы
2. криминалистикалық болжаулар ілімі
3. тергеу әрекеттерінің тиімділігін, нәтижелігін арттыру үшін қолданылатын техникалық құралдардың жиынтығы
4. тергеуді ұйымдастыру мен жоспарлау қағидалары туралы ілім
5. қылмыстың іздерін табу, бекіту, алу, зерттеуге арналған ғылыми ережелердің жүйесі

Ғылыми – техникалық құралдарды қолданудың процесуалдық негізі

* 1. тергеушінің қаулысы
  2. прокурордың нұсқауы
  3. қылмыстық іс жүргізу заңы
  4. тергеушінің тапсырмасы
  5. сарапшының қорытындысы

Криминалистикалық құралдарды қолданады:

1. анықтаушы
2. криминалист - маман
3. тергеуші
4. сарапшы
5. барлық аталған субъектілер

Криминалистикалық құралдарды қолданады:

1. анықтаушы
2. сарапшы
3. жедел - іздестіру қызметкері
4. криминалист - маман
5. барлық аталған субъектілер

Ғылыми техникалық құралдарды қолданбайды:

1. сарапшы
2. тергеуші
3. жедел – іздестіру қызметкерлері
4. прокурор
5. барлық аталған субъектілер қолданбайды

Дәлелдемелерді табу, бекіту және алу кезінде ғылыми - техникалық құралдарды қолданады:

1. куә
2. жәбірленуші
3. криминалист - маман
4. куәгер
5. прокурор

Дәлелдемелерді табу, бекіту және алу кезінде ғылыми - техникалық құралдарды қолданады:

1. тергеуші

1. жәбірленуші
2. сот приставтары
3. сот
4. прокурор

Криминалистикалық техника құрамына жатады:

1. криминалистикалық техниканың жалпы ережелері
2. трассология
3. криминалистикалық габитология
4. тергеу эксперименті
5. криминалистикалық тіркеу (есепке алу)

Криминалистикалық техника құрамына жатпайды:

1. криминалистикалық фотосурет
2. криминалистикалық баллистика
3. оқиға болған жерді қарау
4. іздерді криминалистикалық зерттеу
5. криминалистикалық фоноскопия

Криминалистикалық техника құрамына жатпайды:

1. криминалистикалық жарылыстану
2. криминалистикалық одорология
3. қолжазбатану
4. криминалистикалық қарутану
5. барлық атаулар кіреді

Криминалистикалық техника құрамына жатпайды:

1. құжаттарды техникалық зерттеу
2. суық қаруды криминалистикалық зерттеу
3. тінту
4. автортану
5. трасология

Криминалистикалық техника құрамына жатпайды:

1. трасология
2. алу
3. криминалистикалық габитология
4. криминалистикалық тіркеу (есепке алу)
5. криминалистикалық фотография

Криминалистикалық техника құрамына жатады:

1. габитология
2. одорология
3. трасология
4. криминалистикалық қарутану
5. барлық атаулар кіреді

Криминалистикалық техника құрамына жатады:

1. криминалистикалық одорология
2. криминалистикалық фоноскопия
3. материалдар мен заттарды криминалистикалық зерттеу
4. криминалистикалық габитология
5. барлық атаулар кіреді

Қымбат металдан жасалған ізделінетін бұйымдарды табу кезінде қолданылады:

1. электро бұрғы
2. металл іздегіш
3. магнит іздегіш
4. электронды - оптикалық түрлендіргіш
5. ультра – күлгін сәулелер

Көзге көрінетін айғақты дәлелдемелерді инфрақызыл сәулелердің көмегімен зерттеуге мүмкіндік беретін құрал

1. жылжымалы рентген қондырғышы
2. көрінбейтін сәулені көрінетін сәулеге ауыстырушы
3. электронды-оптикалық түрлендіргіш
4. электоронды микроскоп
5. дактилоскопиялық ұнтақтар

Криминалистикалық техника құралдарын қолдану фактісі көрініс табады  
 1. тергеу әрекетінің хаттамасына қосымша тіркелетін криминалистикалық техниканы қолдану жөніндегі анықтамадан

2. тергеу әрекеті хаттамасынан

3. сот қаулысынан

4. маманның анықтамасынан

5. тергеушінің қаулысынан

Қандай микроскоптың көмегімен бір көз аясындағы екі бөлікке тең бөлінген объектіні бір уақытта бақылауға болады

1. монокулярлық
2. бинокулярлық
3. салыстырмалы
4. электрондық
5. металлографиялық

Тергеу чемоданындағы магниттік бояғыш арналған

* + - 1. құпия орынды іздеуге
      2. бөлшектерді табуға
      3. металдарды алдын-ала зерттеуге
      4. қол іздерін табуға
      5. қан іздерін табуға

Қол іздерін табу үшін қолданылатын техникалық құрал:

1. дактилоскопиялық пленка
2. гипс
3. пластилин
4. спектрометр
5. дактилоскопиялық ұнтақтар

Құралдардың қайсысы іздерді табу үшін қолданылады:

1. пинцет
2. лупа
3. скальпель
4. паста
5. штангенциркуль

Құралдардың қайсысы қол іздерін бекіту және алу үшін қолданылады:

1. дактилоскопиялық ұнтақтар
2. магнит іздегіш
3. химикат - люминал
4. фотоаппарат
5. дактилоскопиялық пленка

Көлемді іздер қандай құралмен бекітіледі және алынады:

1. фотоаппаратпен
2. металлоіздегішпен
3. ультракүлгін сәулелерімен
4. перхлорвинил пленкасымен
5. гипспен

Беткі қабатты іздер қандай құралмен бекітіледі және алынады:

1. фотоаппаратпен
2. металлоіздегішпен
3. ультракүлгін сәулелерімен
4. дактилоскопиялық пленкамен
5. гипспен

Микробөлшектерді алу үшін қандай құрал қолданылады:

1. лупа
2. МБС - 2 (стереоскопиялық микроскоп)
3. рентген аппараты
4. пинцет
5. электрондық микроскоп

Микробөлшектерді техникалық бекіту, алу үшін қандай құрал қолданылады:

1. ультра күлгін сәулелері
2. рентген аппараты
3. дактилоскопиялық пленка
4. спектралдық талдау
5. фотоаппарат

Микробөлшектерді қандай құралмен табуға болады:

1. дактилоскопиялық ұнтақтар арқылы
2. нингидрин химиялық реактив арқылы
3. аллоксан химиялық реактив арқылы
4. лупамен
5. магниттік бояғышпен

Жердегі қан тамшысының пішіні өзгеріске ұшырайды

1. ауа райы температурасына
2. биіктікке
3. оқиға болған жерге жедел - іздестіру тобының келу уақытына
4. жәбірленуші адамның қозғалысына байланысты
5. барлық жауаптар дұрыс

Қан дақтарын қандай құралмен табуға болады:

1. химиялық қоспа көмегімен
2. қысқышпен
3. магниттік бояғышпен
4. пластилинмен
5. пинцетпен

Қауыздарды, оқтарды қандай құралмен табуға болады:

1. нингидрин арқылы
2. металлоіздегіш
3. лупа
4. фотоқағаз
5. микроскоп

Дәлелдемелі ақпаратты қоршаған ортадан іріктеп алу:

1. дәлелдемелерді бекіту
2. дәлелдемелерді табу
3. дәлелдемелерді зерттеу
4. дәлелдемелерді пайдалану
5. дәлелдемелерді бағалау

Криминалистикалық техника құрамына жатпайды:

1. қолжазбатану
2. автортану
3. құжаттарды техникалық зерттеу
4. криминалистикалық габитология
5. криминалистикалық болжау

**Криминалистикалық фотосурет**

Тергеу әрекеті барысында алынған фотосуреттердің процесуалдық - құқықтық табиғаты болып табылады:

1. фотоқұжаттар
2. жазбақұжаттар
3. заттай дәлелдемелер
4. тергеу әрекетінің хаттамасындағы қосымшалар
5. бағдарламалық мәліметтер

Түс бөлгіш әдісі:

1. сот - зерттеу фотографиялық
2. сот - тергеу фотографиялық
3. трасологиялық
4. баллистикалық
5. қолжазба

Инфрақызыл сәулелерімен түсіру – бұл:

1. трасологиялық әдіс
2. қолжазбатану әдісі
3. қылмыстық тіркеу әдісі
4. сот - зерттеу фотографиялық әдіс
5. сот - тергеу фотографиялық әдіс

Қолжазба, сызба және өзге жазық беттегі объектілерді суретке түсіруде фотографиялық тәсіл қалай аталады:

1. тану үшін түсіру
2. түйінді түсіру
3. репродукциялық
4. стереоскопиялық
5. макротүсірілім

Түс ажырату тәсілі анықтау үшін қолданылады:

1. қосып жазуды
2. тазарту тәсілін
3. нашар көрінетін мәтінді
4. құжаттағы фотосуреттің қайта жапсырылғанын
5. көшірмені

Микробедерді фотосуретке түсіру барысында жарық түрі қолданылады:

1. іздің үстіне тік бұрышпен түсірілген
2. жол бойымен іздің үстіне қиғаш бұрышпен түсірілген
3. жолға перпендикуляр түрде іздің үстіне қиғаш бұрышпен түсірілген
4. көлеңкесіз түсірілген
5. шашыраңқы түсірілген

Суретке түсіру кезінде фотоаппаратқа қатысты жарық көзінің орналасуы қандай жағдайда қолайлы:

1. артынан
2. алдынан
3. сол жақтан
4. оң жақтан
5. жанынан

Фотообъективтің диафрагмасы – бұл:

1. объектіні дәл көрсетуге көздеу
2. объективтің жарығын өзгерту
3. бейнелеу бұрышын өзгерту
4. бейнелеу кеңістігін өзгерту
5. фотопленкаға сәуленің әсерін тигізу

Оқиға болған жерді бағдарлап түсіру – бұл:

1. сот - зерттеу фотографиялық әдіс
2. қылмыстық тіркеу әдісі
3. сот - тергеу фотографиялық әдістері
4. сот - тергеу фотографиясының түрі
5. трасологиялық әдіс

Оқиға болған жерді түйінді түсіру – бұл:

1. сот - тергеу фотографиялық әдіс
2. сот - тергеу фотографиясының түрі
3. сот - зерттеу фотографиясының әдісі
4. криминалистиканың жалпы әдісі
5. габитоскопияның әдісі

Оқ, қауыз, бұзу іздерін фотосуретке түсіру кезінде қолданылатын жарық:

1. инфрақызыл түсті жарық
2. көлеңкелі
3. көлеңкесіз
4. жарық түсіру қажет емес
5. шашыраңқы жарық

Түсірілген обьектілердің кеңістік сипаттамасын бағалауға мүмкіндік беретін фотобейне алу үшін фотосуретке түсіру әдісі:

1. репродукциялық
2. өлшеу
3. шолып түсіру
4. бағдарлап түсіру
5. бөлшектеп түсіру

Фотосуретке түсіру кезінде фотобейнені алу үшін объективті шолып түсіруді кеңейтетін әдіс:

1. түйінді түсіру
2. макро түсіру
3. панорамалық түсіру
4. бағдарлап түсіру
5. детальді түсіру

Суретке түсіру нүктесінен жақын ара қашықтықта ұзыннан - ұзақ созыла орналасқан обьектілерді суретке түсіру үшін қолданылатын әдіс

1. сызықты - панорамалық
2. стереоскопиялық
3. шолып түсіру
4. түсіру әдісін таңдау түсіру нүктесінің ара қашықтығына байланысты емес
5. бағдарлап түсіру

Бір нүктеден бірнеше рет фотосуретке түсіру:

1. сызықтық
2. көлденең ( продольная)
3. шеңберлі
4. горизонталды
5. доға тәріздес

Фотосуреттердегі бейнеленетін обьектілерді көлемді түрде қабылдауға мүмкіндік беретін фотосуретке түсіру әдісі

1. масштабты
2. репродукциялық
3. стереоскопиялық
4. панорамалық
5. микротүсірілім

Тергеу әрекетін жүргізу үстінде оқиғаны қоршаған ортаға байланыстыра отырып түсіру әдісі:

1. шолып түсіру
2. түйінді түсіру
3. стереоскопиялық түсіру
4. бағдарлап түсіру
5. микро түсіру

Оқиға болған жерде табылған талшықтар қандай әдіспен түсіріледі:

1. түс бөлгіш
2. рентген сәулелерін түсіру
3. үлкейтіп түсіру
4. репродукциялық түсіру
5. панорамалық түсіру

Оқиға болған жерде табылған пышақ, тапанша немесе аяқ киімнің іздері қандай әдіспен түсіріледі:

1. рентген сәулелерін түсіру
2. түс бөлгіш
3. панорамалық
4. өлшеу (масштабты түсіру)
5. репродукциялық

Ашық алаңда болған оқиғаны түсіру керек:

1. бағдарлап
2. жалпы шолып
3. түйінді
4. детальды
5. түсірудің барлық түрін қолдану керек

Автокөлік дөңгелегінің ізі табылғанда, детальды түсіру әдісі:

1. шеңберлі панорамалық
2. сызықты панорамалық
3. репродукциялық
4. стереоскопиялық
5. микротүсіру

Бөгеттегі оқтың ізі түсіріледі:

1. шеңберлі панорамалық түсіру
2. сызықты панорамалық түсіру
3. масштабты түсіру
4. тану үшін көрсету
5. репродукциялық түсіру

Ізді басқа объектілермен бірге түсіру әдісі:

1. бағдарлап
2. шолып
3. түйінді
4. детальды
5. масштабты

Мәйіт табылғанжерде бағдарлап түсіру:

1. мәйіт тек ашық жерде
2. үй - жайда
3. барлық жағдайда
4. мүлдем жүргізілмейді
5. автокөлік ішінде

Мәйіттің мойнындағы странгуляциялық сайды фотосуретке түсіру әдісі:

1. тану үшін көрсету (сигналитикалық)
2. масштабты
3. детальды
4. репродукциялық
5. панорамалық

Жеке басы анықталмаған тұлғаның мәйітті фотосуретке түсіру әдісі:

1. тану үшін
2. түйінді
3. шолып
4. масштабты
5. бағдарлап

Жеке басы анықталмаған тұлғаның мәйітін қарау кезінде фотосуретке түсіру әдісі:

1. шолып
2. сызықты панорамалық
3. тану үшін
4. түйінді
5. бөлшектеп

**3. Тақырып. Трасология**

Трасологияның түсінігі және оның мәселелері. Трасологияның ғылыми негізгі ережелері. Іздердің классификациясы.

Қолдың іздері. Папиллярлы сызықтар және өрнектер. Объектіде қалған майлы тер іздерін табу, бекіту және алу техникасы. Оның көшірмесін түсіріп алу. Пороскопиялық зерттеу.

Аяқтың және аяқ киімнің іздері, олардың криминалистік маңызы. Аяқтың іздерін өлшеу, олардың үлгісін алу. Аяқтың іздерінен қалған жол іздері, оның элементтері. Тістің, тырнақтың және басқа да іздерді табу, бекіту және алу.

Бұзу құралдарының іздері және олардың криминалистік маңызы. Бұзу құралдары іздерінің түрлері, оларды бекіту және алу әдістері. Іздердің үлгісін дайындау. Құлыптарды, пломбыларды криминалистік әдістермен зерттеу.

Көліктің іздері, олардың криминалистік маңызы. Көліктің іздерін өлшеу және олардың үлгісін алу.

Трасологиялық іздерді зерттеу арқылы шешілетін идентификациялық және диагностикалық мәселелер.

**3-тақырып. Іздер (Трасология)**

1 - сабақ. Қолдың және аяқтың (аяқ киімнің) іздері.

1. Студенттерге көзге көрінбейтін және әлсіз көрінетін саусақтың ізін физикалық әдіспен айқындап бекіту тәсілін үйрету.

## Қол іздерімен жұмыс жасау. Қол іздерін әртүрлі әдістермен анықтау және бекіту. Анықтаушы реактивтерді, бояушы ұнтақтарды және қоспаларды дактилоскопиялық із көшіруші пленкаларды қолдану. Шыныға түскен саусақ іздерін арнаулы ұнтақ арқылы айқындап, оны дактилоскопиялық пленкаға түсіру.

1. Аяқтың және аяқ киімнің іздері.
2. Аяқ іздерінің жолын және жеке іздерді қарау және бекіту. Көлемді болып түскен аяқтың ізінің қалыпын гипстің көмегімен жасау.

2- сабақ. Көлік құралдарының және бұзу құралдарының іздері.

* 1. Көлік құралдарының іздерін қарау. Көлік құралдарына топтық тиістілігін сипаттайтын және оның қозғалыс бағытын куәландыратын белгілерді анықтау.
  2. Көлік құралының ізін ерекшеліктеріне қарай отырып, ол қай маркалы екендігін, моделін анықтау. Бұл із бойынша схемалық суретін салып, ерекшеліктерін көрсету.
  3. Бұзу іздерін қарау және бекіту. Бұзу құралдарын қарау және сипаттау.

СӨЖ тапсырмалары:

Альбомға дактопленкаға түсірілген қол саусағының ізін жапсырманың ішіне салып оқиға болған жердің хаттамасының үзіндісі ретінде оның жалпы және жеке белгілерінің сипаттамасын, табу, алу және бекіту әдістерін көрсету.

Аяқ ізінің гипс көшірмесінің хаттама үзіндісі ретінде сипаттап көрсету. Аяқ іздерінің жолын схема түрінде альбомға сызып белгілерін айқындау. Өлшемдерін енгізу.

Көлік және бұзу құралдарының фотосуреттерін, олардың ереже бойынша сипаттамасын жасау.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. Басалаев А. Н. Следы ног и транспорта. Лен. ,1971.
2. Грановский Г. Л. Основы трасологии. М,1974.
3. Грановский Г. Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук человека., М,1973.
4. Грановский Г. Л. Криминалистическое исследование следов ног. М,1970.
5. Грановский Г. Л. Локализация отобразившегося в следе участка папиллярного узора и оценка идентификационной значимости его признаков. Киев. ,1967.
6. Грановский Г. Л. Статистические методы определения следообразующего участка папиллярного узора руки”. М,1974.

## Литвиненко Л. И. Понятие и классификация следов в трасологии. Киев,1958.

1. Крылов И. Ф. Следы на месте преступления. Лен. ,1961
2. Справочник “Выявление отпечатков пальцев с помощью вакуумного напыления” М. ,1976.
3. Сорокин В. С. Обнаружение и фиксация следов. М. ,1994 г. .
4. Цимакуридзе Г. Л. Основные вопросы дактилоскопии. Тбилиси, 1957.
5. Жәкішев Е.Г., Исаев А.А., Тапалова Р.Б., Найманова Г.Х., Темірболат Н.С. Криминалистика, КазНУ, 2005

Тест сұрақтары:

**Трасология**

Трасологияның ғылыми негіздері

1. материалдық объектінің жекелеген тұрақтылығы
2. жекелеген және тұрақтылық объектінің материалдық әлем құрылысының көрінісі
3. жекелеген объектілердің биологиялық қасиеттері
4. вариациялық объектілердің қасиеттері
5. физикалық және химиялық қасиеттердің тұрақтылығы

Трасологияның ғылыми негіздері

1. материалдық объектілердің жекелігі
2. салыстырмалы - материалдық объектілердің тұрақтылығы
3. объектілердің сыртқы құрлысының жекелігі мен салыстырмалы тұрақтылығы
4. материалдық объектілердің жекелігі мен салыстырмалы тұрақтылығы
5. материалдық объектілердің өзгерушілігі

Трасологиялық объектіге жатады

1. адамның иісі
2. аяқ киімнің ізі
3. есірткі
4. топырақтың бөлшектері
5. қолтаңба

Трасологиялық объектіге жатады

1. клише
2. адамның сыртқы келбеті
3. мәтін
4. қол іздері
5. жарылыс құрылғылар

Трасологиялық объектіге жатады:

1. протекторлардың іздері
2. негізгі және қосымша іздер
3. қанжар
4. көлік бояуларының бөлшектері
5. құжат бланкілері

Трасологиялық объектіге жатады:

1. талшықтар
2. ағаш қоспасының бөлшектері
3. тығын
4. аяқ іздері
5. аяқ киімнің табанындағы топырақ пен өсімдіктердің бөлшектері

Трасологиялық объектіге жатпайды:

1. қол іздері
2. бұзу құралдарының іздері
3. көлік дөңгелегінің іздері
4. аяқ іздері
5. аяқ киімнің табанындағы топырақ пен өсімдіктердің бөлшектері

Төмендегілердің қайсысы трасологиялық объектіге жатады:

1. қан тамшысы
2. талшықтар
3. бытыра
4. мөр таңбасы
5. бұзу құралдарының іздері

Трасологиялық іздердің жүйесіне жатпайды:

1. перифериялық із
2. із - штанцмарка
3. локалды із
4. көлемді із
5. беткі қабатты із

Трасологиялық іздердің жүйесіне жатпайды

1. динамикалық із
2. статикалық із
3. көрінетін із
4. көрінбейтін із
5. негізгі, қосымша іздер

Іздерді қалдыру механизмі бойынша классификациялау түрін атаңыз

1. локальді
2. статикалық
3. беткі қабатты
4. перифериялық
5. абсорбациялық

Із қалдырушы объектінің анықтамасын беріңіз

1. сыртқы бейнені қабылдайтын объект
2. із қабылдайтын объект
3. өз бейнесін қалдыратын объект
4. басқа объектімен қатынасқа түсетін объект
5. іздің пайда болуына себепші болатын объект

Із қабылдаушы объектінің деформацияға ұшырауы салдарынан пайда болған із

1. беткі қабатты
2. көлемді
3. жазық
4. динамикалық
5. перифериялық

Із қабылдаушы объектінің үстінің өзгеруі нәтижесінде пайда болған із

1. қатпарлану

2. қыртыстану

3. перифериялық

4 әлсіз көрінетін

5. көрінбейтін

Гипспен қандай іздер алынады:

1. ленолиум үстіндегі іздер
2. кілем үстіндегі іздер
3. жәбірленушінің киіміндегі іздер
4. тротуардағы іздер
5. жердегі іздер

Нингидрин химикатымен алынатын іздер:

1. тіс іздері
2. аяқ киім іздері
3. саусақ іздері
4. жануарлардың іздері
5. протектор іздері

Дактилоскопиялық ұнтақтар арқылы табылуы мүмкін іздер:

1. тіс іздері
2. сілекей іздері
3. май дақтары
4. саусақ іздері
5. қан дақтары

Доға тәріздес өрнекте қанша дельта бар

1. бір
2. екі
3. біреу де жоқ
4. үш

5. үшеуден көп

Ілмек тәріздес өрнекте қанша дельта бар

1. екі
2. бір
3. біреуі де жоқ
4. үш

5. үшеуден көп

Папиллярлы өрнектегі ілмектің бас жағы кішкентай саусаққа қарай қараған жағдайда қалай аталады:

1. радиалды
2. ульнарлы
3. үлкен ( большевым)
4. ракетка -ілмек
5. спираль-улитка

Папиллярлы өрнек қай уақытта қалыптасады:

1. бір айлық мерзім ішінде
2. бір жасқа толғанда
3. адамның құрсақта жату кезінде
4. балалық шағында
5. ғұмыр бойы

Папиллярлы өрнектер екі және одан да көп дельталар болған жағдайда қалай аталады:

1. доға тәріздес
2. шеңбер тәріздес
3. ілмек тәріздес
4. ульнарлы - ілмек тәріздес
5. радиалды - ілмек тәріздес

Ілмектің басы үлкен саусаққа қараған папиллярлы өрнек қалай аталады:

1. радиалды
2. ульнарлы
3. атипті ( атипичный)
4. домалақ - ілмек ( петлей - клубком)
5. қарапайым ілмек

Дара дөңгелекті автокөліктен қалған жол іздерінің ені өлшенеді:

1. іздердің сыртқы шеттерінің ара қашықтығымен
2. іздердің орталық ара қашықтығымен
3. іздердің тысқы шеттерінің ара қашықтығымен
4. іздердің тысқы және ішкі шеттерінің ара қашықтығымен
5. іздердің ішкі шеттері мен орталықтарының ара қашықтығымен

Автомобиль базасы – бұл:

1. артқы оң және сол дөңгелек іздерінің ортаңғы сызықтарының ара-қашықтығы
2. алдыңғы және артқы дөңгелек осьтерінің ара-қашықтығы
3. артқы қосарланған дөңгелек саңылауларының ара-қашықтығы
4. артқы дөңгелектің сыртқы іздерінің шеткі жақтарының аралығы
5. автокөлік шанағының (кузов) алдыңғы және артқы қалқасының (свес) аралығы

Автокөлікті идентификациялауға болатын іздерді көрсетіңіз:

1. автокөлікке тиелген сусымалы (бидай, арпа және т.б.) жүк
2. асфальтқа төгілген май
3. топырақ жолдағы тежеу
4. батпаққа түскен протектордың ізі
5. жолдың беткі қабатындағы сұйықтың ізі

Қара түсті үстел үстіндегі қол іздерін табуға болады:

1. гипспен
2. АL ұнтақтарымен
3. Ғе ұнтақтарымен
4. Н2О химикатымен
5. пластилинмен

Ақ түсті үстел үстіндегі қол іздерін табуға болады:

1. люминалмен
2. гипспен
3. АL ұнтақтарымен
4. Ғе ұнтақтарымен
5. Н2О химикатымен

Қол іздерін бекітудің дұрыс кезектілігін көрсетіңіз:

1. хаттамаға бекіту, пленкаға көшіру
2. фотоға түсіру, хаттамаға бекіту, пленкаға көшіру
3. фотоға түсіру, пленкаға көшіру
4. пленкаға көшіру, хаттамаға бекіту
5. хаттамаға бекіту, фотоға түсіру

Сезіктіні идентификациялау үшін алынатын қолдың жарамды іздері:

1. көлемді
2. көрінетін
3. беткі қабатты
4. динамикалық
5. беткі қабатты, көрінбейтін

Сезіктінің аяқ киімін идентификациялау үшін алынатын жарамды іздер:

1. көлемді
2. беткі қабатты
3. динамикалық
4. көлемді статикалық
5. беткі қабатты динамикалық

Есіктегі бұзу іздері алынады:

1. дактилоұнтақтармен
2. дактилопленкамен
3. гипспен
4. пластилинмен
5. нингидринмен

Көлік іздерін бекітудің дұрыс кезектілігін көрсетіңіз:

1. гипстен көшірме жасау
2. хаттамаға бекіту, фотоға түсіру
3. фотоға түсіру, хаттамаға бейнелеу, гипстен көшірме жасау
4. фотоға түсіру, гипстен көшірме жасау, хаттамаға бекіту
5. хаттамаға бейнелеу, гипстен көшірме жасау

Көлікті протектор арқылы идентификациялау үшін алынатын жарамды іздер:

1. динамикалық
2. перифериялық
3. көлемді статикалық
4. беткі қабатты
5. көлемді динамикалық

Қардың үстіндегі протектордың ізін алуға болады:

1. дактилокартамен
2. гипспен
3. пластилинмен
4. фотоқағазбен
5. перхлорвимил пленкамен

Бұзу құралдарын олардың есікте, терезе жақтауларында қалдырған іздеріне байланысты идентификациялау кезінде кешенді сараптаманың объектісі болып табылмайтын заттар:

1. лак бояуымен боялған беткі қабаттың бөлшектері
2. ағаш қоспасының бөлшектері
3. бұзу құралдары
4. қылмыскердің иісі
5. іздер

**4. Тақырып. Криминалистік баллистика**

Сот баллистикасының түсінігі және оның зерттейтін негізгі объектілері. Ату құралы – сот баллистикасының зерттеу объектісі. Патронның құрама бөлігі. Қауыз, капсюль, порох, тығын, оқ, бытыра және картечьтің сипаттамасы. Ату іздерінің сипаттамасы.

Сот-баллистикасы арқылы шешілетін идентификациялық және идентификациялық емес мәселелер. Оқ пен қауыз бойынша ату құралының түрін, жүйесін анықтау. Атылған оқ және қауыз бойынша ату құралын идентификациялау.

Тегіс оқпанды қарудан атылған бытыраны, картечьті, оқ-дәріні және патронның тығынын зерттеу.

Оқтың атылу жағдайларын анықтау. Жақыннан атудың белгілері. Оқтың атылу бағытын, қашықтығын, атқан адамның тұрған орнын анықтау.

Ату құралын, оқты, қауызды, бытыраны, картечьті, тығынды және атудың ізін табу, бекіту, қарау және алу.

**4 - тақырып. Сот баллистикасы.**

1 - сабақ. Сот баллистикасының түсінігі, объектілері

1. Ату құралдарын жіктеу. Ату құралдарының бөлшектері мен механизмдерінің өзара әрекеті.
2. Оқтың түрлері және оның құрылысы.
3. Атудың негізгі және қосымша іздері.

2 – сабақ. Сот баллистикасының объектілерін табу, бекіту, алу

* 1. Атыс қаруын, оқтарды, ату іздерін қарау және оларды сипаттау.

СӨЖ тапсырмалары:

Альбомға оқ пен қауызды оқиға болған жерде табылған объектілер ретінде схема түрінде бейнелеу немесе фотосуреттерін бекіту. Хаттаманың үзіндісі ретінде жалпы және жеке белгілерін көрсетіп табу, алу және бекіту әдістерін көрсету.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. Закон РК О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия. 20. 01 1997
2. Комаринец Б.М. Криминалистическое отождествление огнестрельного оружия по стреляным гильзам. М. 1955
3. Кубицкий Ю. М. Судебная баллистика М. 1956
4. Кустанович С. Д. Судебная баллистика М. 1956
5. Самсонов Г. А. Судебная баллистика М. 1975
6. Черваков В. Д. Судебная баллистика М. ,1977.
7. Жәкішев Е. Г. , Исаев А. А. ,Тапалова Р. Б. , Найманова Г. Х. , Темірболат Н. С. Криминалистика. КазНУ 2005

Сот - баллистикасымен шешілмейді:

1. қарудың жарамдылығы
2. қарудың оқталғандығы, оқталмағандығы
3. зат атыс қаруына жататындығы, жатпайтындығы
4. заттың суық қаруға жататындығы, жатпайтындығы
5. қарудың қолдан жасалғандығы, жасалмағандығы

Сот - баллистикасымен шешілмейді

1. қауыздың, оқтың болуы мүмкін жерлер
2. қылмыскер неше рет атқан
3. тығын сезіктіден алынған қағаздан жасалған ба
4. қағаздың сорты, маркасы қандай
5. атқанды кім естуі мүмкін

Сот - баллистикасымен шешілмейді

1. қай жақтан атқан
2. ату қашықтығы қандай
3. жәбірленушіге неше рет атқан
4. сезіктінің қолында қосымша іздер бар ма
5. жәбірленушінің денесінде қандай өліктік құбылыстар бар

Сот - баллистикасы негізінде шешілуге жатпайды

1. оқ – дәрі қарудың қай түріне және үлгісіне арналған
2. қолдан жасалған картечь осы қорғасын бөлігінен жасалған ба
3. аңшы мылтығын бұл оқтармен кім оқтаған
4. аңшы мылтығындағы патрондар осы құрылғымен оқталған ба
5. ату қашықтығы қандай

Сот баллистикалық объектіге жатпайды

1. атыс қаруы
2. оқ дәрі
3. қауыз
4. ату іздері
5. суық қару

Сот баллистикалық объектіге жатпайды

1. патрон
2. тығын
3. кастет
4. қосымша іздер
5. ойық іздері

Сот баллистикалық объектіге жатпайды

1. бытыра, картечъ
2. оқ
3. күйе қалдықтары
4. жарықтанғыш іздері
5. тапанша

Сот баллистикалық объектіге жатпайды

1. атиптік емес атыс қаруы
2. шегеден жасалған бытыра
3. негізгі іздер (рикошет, тесіктер)
4. жанармай материалдары
5. қауыз

Сот баллистикалық объектіге жатпайды

1. қосымша (майлау) іздері
2. капсюль
3. талшықтар
4. мылтық
5. бытыра бөлшектері

Оқиға болған жерде атылған оқтар мен гильзаларды зерттеу арқылы анықтауға болады

1. қарудың нақты данасын
2. қарудың түрі мен жүйесін
3. атқан адамды идентификациялауды
4. адамның атқан сәттегі қалпын
5. ату бағытын

Оқ тиген бөгеттегі оқтың негізгі іздерін көрсетіңіз

1. атылған оқ арқылы пайда болған тесік, ойық
2. күйе қалдықтары, шөгінділері
3. оқтың екпіні арқылы қалған шаппа іздері
4. күйік іздері
5. майлау іздері

Иір оқпанды қарудың калибрі арқылы анықталатын ара қашықтық – бұл

1. қарама - қарсы кесудің ортасы
2. көршілес кесудегі аралық
3. қарама - қарсы жазықтықты кесудегі аралық
4. көршілес жазықтықты кесудегі аралық
5. оқпанның сыртқы диаметрі

Қарудың қай бөлшегінің ізі атылған кезде оқта қалады

1. ырғытқыш ілгегінің ізі
2. затвордың алдыңғы қиылған жерінің ізі
3. ойық шетінің ізі (полей нарезов)
4. шағылдырғыш ізі (отражатель)
5. патронник тіреуішінің ізі

Картечъ деп аталады

1. диаметрі 7 мм. ден кем бытыра
2. диаметрі 3 мм. ден артық бытыра
3. диаметрі 5 мм.ден артық бытыра
4. кез-келген диаметрлі қолдан жасалған бытыра
5. диаметрі 10 мм. ден артық бытыра

Тығын төмендегі қай оқтардың міндетті элементі болып табылады

1. барлық оқтардың
2. тапаншаға арналған
3. аңшы мылтығына арналған патрондарда
4. ескірген жүйедегі револьверлерге арналған
5. иір оқпанды қаруға арналған

Әскери патронның құрамында бар

1. қауыз, бытыра, оқ, капсюль
2. капсюль, қауыз, оқ - дәрі, тығын
3. қауыз, капсюль, оқ - дәрі
4. капсюль, оқ - дәрі, бытыра, тығын
5. бытыра, картечь

Аңшы патронының құрамында бар

1. қауыз, капсюль, оқ, тығын
2. капсюль, қауыз, оқ -дәрі, бытыра, тығын
3. қауыз, оқ - дәрі, тығын, бытыра,
4. капсюль, қауыз,
5. капсюль, қауыз, бытыра, тығын, картечь

Әскери патрондардың снаряды – ол

1. бытыра
2. қолдан жасалған бытыралар
3. картечьтер
4. Бреннеке, Яканың оқтары
5. оқ

Аңшы патронына жатпайды

1. қауыз
2. бытыра
3. бытыра немесе картечь
4. жартылай қабықты оқтар
5. тығын

Аңшы мылтығындағы оқпанның іші болады

1. бір ойықты
2. екі ойықты
3. үш ойықты
4. төрт ойықты
5. ойықсыз тегіс

Аңшы мылтығы оқпанының үлкен диаметрі қандай калибрге жатады

1. 20
2. 16
3. 12
4. 32
5. 28

Қандай сот - баллистикалық объектілер - (оболоченный) қабықты, жартылай қабықты және қабықсыз болып бөлінеді

1. қауыз
2. оқ
3. бытыра
4. картечъ
5. тығын

Аңшы мылтығының калибрі 12, 16, 20 және басқа немен белгіленеді

1. оқпан каналының ішкі диаметрі миллиметрімен
2. қорғасынның бір фунтынан дайындауға болатын шар тәрізді оқтардың санымен
3. анықталған салмақтағы шар тәріздес оқтардың диаметрімен
4. шар тәрізді оқтардың анықталған диаметріндегі салмақпен
5. оқпанның сыртқы диаметрімен

Алыстан атқанда кедергіде қандай із болмайды

1. оқтың тесіп кірген іздері
2. штанцмарка
3. кедергінің сынықтары
4. рикошет
5. оқтың тесіп шыққан іздері

Тақап атқанда қандай із қалады

1. оқтың тесіп кірген іздері
2. штанцмарка
3. кедергінің сынықтары
4. рикошет
5. оқтың тесіп шыққан іздері

Жақын қашықтықтан ату іздеріне жатпайды

1. штанцмарка
2. күйе іздері
3. жанбай қалған бытыра бөлшектері
4. майлау іздері
5. ойық іздері

Атудың қосымша іздеріне жатпайды

1. штанцмарка
2. күйік іздері
3. күйе қалдықтары
4. жанбаған бытыра бөлшектері
5. бытыра, картечъ, оқ

Штанцмарка – бұл

1. заводтан шыққан қарудың белгісі
2. оқтың тесіп өткен жерін сүйкеп өту іздері
3. кесілген мылтық оқпанынан қалған бөгеттегі із
4. заводтан шыққан гильзаның түбіндегі белгісі
5. жақыннан ату іздері

**5. Тақырып. Құжаттарды криминалистік зерттеу**

**Құжаттарды криминалистік зерттеудің түсінігі, оның бөлімдері: қолжазба тану, автортану, құжаттарды техникалық зерттеу.**

Қолжазудың қалыптасуы және оның идентификацияға негіз болатын қасиеттері. Қолжазудың қалыптасуының және өзгеруінің заңдылығы. Динамикалық стереотип. Қолжазудың жалпы және жеке белгілері. Жазуды ұқсатып (имитация жасап) жазу. Қолжазуды криминалистік сараптамаға жіберуге материалдар дайындау. Еркін, экспериментальды, шартты-еркін жазудың үлгілері. үлгілерге қойылатын талаптар.

Құжаттарды техникалық-криминалистік зерттеудің түсінігі, объектілері. Реквизиттер: мәтін, мөртаңба, құжаттың бланкісі, қолтаңба. Құжат материалдары: қағаз, сия, паста, тушь, графит, типографиялық бояу, желім, ледерин және т.б. Техникалық құралдар: қалам, мөр, штамп, клише, ксерокс, компьютер, принтер, баспаханалық станок, кескіш, кассалық аппарат және т.б. Құжаттарды техникалық-криминалистік зерттеудің шешетін идентификациялық және идентификациялық емес мәселелері.

Жалған құжаттарды жасау әдістері .Жартылай және толық әдістер. Жалғандық тәсіл белгілері.

Өшірілген, оқуға жарамсыз жағдайға келтірілген және отқа жанған құжат мәтіндерін зерттеу.

**5 - тақырып. Қолжазуды криминалистік әдістермен зерттеу**

1,2-сабақ. Қолжазбаны зерттеу.

* 1. Үйге берілген тапсырманы сұрау.
  2. Қолжазуды зерттеудің ғылыми негізділігі.
  3. Криминалистік қолжазбатанудың объектілері, мәселелері.
  4. Қолжазудың жалпы және жеке белгілері.
  5. Қолжазу үлгілерінің түрлері.

3,4-сабақ. Құжатты технико-криминалистикалық зерттеу.

1. Құжаттың айғақ зат ретінде тергеудегі маңызы. Құжаттарды қолдан жасаудың түрлері мен әдістері және олардың белгілері.
2. Құжаттарды қарау. Қолдан жасау белгілерін лупаның, бинокульярлық микроскоптың көмегімен анықтау. Машинкамен жазылған мәтіннің адымын анықтау. Белгілі бір тәсілді пайдаланып жалған қойылған қолдың көшірмесін жасап, оның өзіндік белгілерін көрсету. Зерттеу нәтижелерін хаттамаға түсіру.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. Аксенова Л. М. Технико-криминалистическое исследование документов, подвергшихся естественному изменению. М, 1985.
2. Карнович З. М. О практике технической экспертизы документов. М, 1980.
3. Эйсман А. В, Николайчук В. А Физические методы выявления невидимых текстов. 1985.
4. Снетков В. А. Актуальные вопросы судебно-технической экспертизы документов. М,1985.
5. Ляпичев В. Е. Современные методы установления внесенных в текст дописок. М,1989.
6. Комаринец Б. М. Исследование документов. М,1953.
7. Архипов Г. Ф. , Шапиро И. И. Исследование письменного навыка по денситограмме почерковых объектов. Вопросы судебной экспертизы и криминологии. - Вильнюс, 1982, Вып. 6.
8. Атаходжаев С. А. , Дутова Н. В. , Орлова В. Ф. , Смирнов А. В. Установление подлинности кратких и простых подписей, выполненных в обычных условиях, и неподлинности подписей, выполненных с подражанием после предварительной тренировки. -М,1984.
9. Комплексная методика установления подлинности (или неподлинности) кратких и простых подписей. - М,1988.
10. Культелеева Т. Т. Криминалистическое исследование рукописей, выполненных маловыработанным почерком. Алма-Ата, 1975 г.
11. Пинхасов Б. И. Криминалистическая экспертиза почерка. Ташкент, 1964.
12. Судебно-почерковедческая экспертиза. - М, 1971.
13. Теоретические проблемы оценки экспертом признаков почерка. Киев, 1975 .
14. Жәкішев Е. Г. , Исаев А. А. ,Тапалова Р. Б. , Найманова Г. Х. , Темирболат Н. С. Криминалистика КазНУ 2005

**Құжаттарды криминалистикалық зерттеу**

**1.Қолжазбатану объектісіне жатпайды**

1. қабырғада қарындашпен орындалған мәтін
2. сандық белгілері бар қолжазба мәтіні қағаз бетінде орындалған
3. құжаттағы қойылған қол шынайы қойылған қолға ұқсастырылып жалған орындалған
4. құжаттағы қойылған қол көшірме қағазын қолдану арқылы көшіріліп, жалған түрде орындалған
5. қысқаша қолжазба

2.Қолжазба сарапшысының құзыретіне қандай сұрақтарды шешу жатады

1. шығын ордеріндегі "алдым" графасындағы қойылған қол Ивановтың қолын жалған қою арқылы орындалған жоқ па
2. компьютермен басылған баяндау хат мәтіннің авторы Иванов болып табылмай ма
3. баяндау хатында интеллектуалдық жалғандық жоқ па
4. қолжазба мәтіні Ивановпен немесе басқа адаммен орындалған ба
5. қай тіл автор үшін екінші тіл болып табылады

3.Қолжазба сарапшысы анықтайды

1. құжаттардың реквизиттерінің болуын және сәйкестігін
2. екі құжаттағы мәтін бір принтермен орындалды ма
3. қол қою, қолтаңба жазуларының бір адаммен орындалуын
4. арнайы химиялық қосындылармен өңделгендігін немесе өңделмегендігін
5. қолжазба мәтінінің авторын

4.Адамның қолжазбаға дағдыланып, қалыптасуына әсер ететін субъективті сипаттағы факторлар

1. қолжазбаға үйрету әдістемесі
2. қолжазбаны үйренудегі зейінділігі
3. үйрену кезіндегі жағдайлар
4. жазу құралының ерекшелігі
5. мәтінді жазуда қолжазудың ерекшелігі

5.Қолжазбаның жеке дағдысының қалыптасуына әсер ететін объективті сипаттағы жағдай

1. көру ерекшеліктері
2. қолжазба белгісін қабылдау
3. қолжазуды үйрету әдістемесі
4. сананың бақылау қызметі
5. қолжазба белгілері

6.Жазатын адамның әдеттегі қолжазба екпінін сақтай отырып, жазу құралын қағаз бетінен үзбестен әріптің белгілі мөлшерін жазу мүмкіндігін сипаттайды

1. қолжазудың екпіні
2. қолжазудың мөлшері
3. қолжазудың байланыстылығы
4. қолжазудың күрделілігі
5. қолжазудың қарапайымдылығы

7.Кеңістікке бейімделу бағыт қозғалысын сипаттайтын қолжазба белгілерін атаңыз

1. қозғалыстың үйлесімділігі және қарқыны
2. қолжазбаның қисаюы
3. қолжазбаның бастырылып жазылуы
4. қағаз бетінің көлемі және пішіні
5. қолжазбаның көлемі

8.Жазудағы үйреншікті жылдамдық пен қозғалыс координациясы сипаттайды

1. қолжазбаның қисайып жазылуын
2. қолжазбаның байланыстылығын
3. қолжазбаның күрделілігін
4. қолжазбаның қалыптасқандығын
5. қолжазбаның оңайлатылынуын

9.Әріптің ені мен арақашықтығының биіктігіне қатынасы немен анықталады

1. қолжазудың байланыстылығымен
2. қолжазудың мөлшерімен
3. қолжазудың екпінділігімен
4. қолжазудың күрделілігімен
5. қолжазудың оңайлатылынуымен

10.Қолжазба тілінің белгілері ненің ерекшеліктерін көрсетпейді:

1. сауаттылықтың
2. лексиканың
3. қозғалу дағдылығының
4. баяндау стилінің (сөз саптауының)
5. кәсіпкерлік дағдысының

11.Қолжазбаның қалыптасу дәрежесін және сипатын көрсететін қолжазу белгілерін атаңыз

1. қолжазудың қалыптасқандығы
2. қолжазудың екпінділігі
3. қолжазу көлемі
4. жол сызығының бағыты
5. қолжазудың қисаюы

12.Қолжазбаның жеке белгілерін атаңыз

1. жол үсті элементтерін орындау кезіндегі қозғалыс нысандары
2. қолжазу жолы интервалының арақашықтығы
3. жол сызығының бағыты
4. қолжазбаны орындау кезіндегі қозғалыс үйлесімділігі
5. қолжазбаның байланыстылығы

13.Жеке қолжазбаны орындау кезіндегі қозғалыстың бағыты, күрделілігі, нысаны қандай белгілерге жатады

1. жазба тілдік белгілеріне
2. қозғалыстың кеңістік бағдарын сипаттайтын қолжазудың жалпы белгілеріне
3. қозғалыстың құрылысы, олардың траекториясы бойынша сипаттайтын қолжазудың жалпы белгілеріне
4. қолжазудың жеке белгілеріне
5. баспа белгілеріне

14.Салыстырмалы зерттеу үшін тергеу және сот органдарының тапсырмасы бойынша орындалған қолжазбалар қалай аталады

1. шартты - еркін үлгі
2. эксперименталды үлгі
3. шартты үлгі
4. еркін үлгі
5. эксперименталды - еркін үлгі

15.Қылмыстық іс қозғауға дейін орындалған қолжазба мәтіндерінің үлгілері қалай аталады

1. эксперименталды
2. шартты
3. еркін
4. шартты еркін
5. эксперименталды еркін

**Құжаттарды техника – криминалистикалық зерттеу**

Құжаттарды техника - криминалистикалық зерттеу объектісіне жатпайды

1. баспаханалық әдіспен орындалған құжаттар
2. компьютерде басылған құжаттар
3. көлік іздері
4. жанған құжаттар
5. көбейту техникасы арқылы орындалынған құжаттар

Құжаттарды техника – криминалистикалық зерттеу объектісіне жатпайды

1. қол іздері
2. мөр таңбасы
3. сия
4. қағаз
5. кассалық аппарат

Құжаттардың реквизиттеріне жатпайды

1. мәтін
2. мөр таңбасы
3. құжаттың бланкасы
4. қолдар (қолтаңба)
5. құжаттың қағазы

Құжаттардың материалдарына жатпайды

1. сия, паста,
2. бояу
3. тушъ
4. қағаз
5. клише

Құжаттардың техникалық құралдарына жатпайды

1. мөр
2. мөр таңбасы
3. принтер
4. компьютер
5. барлығы да жатады

Құжаттардың техникалық құралдарына жатпайды

1. клише
2. матрица
3. мөртаңба
4. қағаз кесетін машина
5. мәтін

Құжаттарды техника - криминалистикалық зерттеуге жатпайды

1. құжат немесе оның жекелеген реквизиттерін жасау әдісі
2. құжаттың реквизиттерінің өзгертілуі
3. құжаттың алғашқы мазмұны
4. құжаттағы қолтаңбаның нақты тұлғамен орындалғандығы
5. ақша жасау әдісі

Қандай мәселе құжаттарды техника - криминалистикалық зерттеуге жатпайды

1. құжаттың бланкасы көшірме арқылы жасалуы
2. құжат бланкасында қол іздерінің болуы
3. құжаттың реквизиттерінің бір мезгілде жасалынуы
4. құжаттағы қолтаңба сезіктіден алған қаламмен орындалуы
5. мөрдің жасалу әдісі

Қандай мәселе құжаттарды техника - криминалистикалық зерттеуге жатпайды

1. құжаттағы өшірілген мәтінінің мазмұны
2. құжаттағы мөр таңбаны қою әдісі
3. мөр таңбаның мазмұны
4. құжаттағы мөртаңбалардың бір мөрмен қойылуы
5. құжаттағы жазулардың бір адаммен орындалғандығы

Қандай мәселе құжаттарды техника - криминалистикалық зерттеуге жатпайды

1. жалған ақша қағазының қандай мақсаттарда қолданылуы
2. құжаттағы мәтіннің принтермен шығарылуы
3. құжат мәтініндегі автордың білім деңгейі
4. құжаттың бланкасынтолтыру құралы
5. құжаттағы фотосуреттің ауыстырылуы

Құжаттарды техника - криминалистикалық зерттеу кезінде қолданатын химиялық әдістер

1. диффузиялық - көшірме әдісі
2. атомды - эмиссионды спектрлік талдау
3. өткінші жарықта суретке түсіру
4. электронды микроскопия әдісі
5. хромотография

Құжаттарды техника - криминалистикалық зерттеу кезіндегі физикалық әдістер

1. жұқа қабатты хромотография
2. жарықтық микроскопия
3. химиялық талдау
4. диффузиялық көшіру әдісі
5. гидролизді талдау

Дипломның фамилия орналасқан жерінде күңгірт түсті аумақ және әлсіз қорғаныш торы байқалды, әріптердің, штрих бояуларының басқа мәтіннен айырмашылықтары анықталды. Жалғандық қандай тәсілмен жасалған

1. қырып тазалау
2. құжат беттерін ауыстыру
3. химиялық әдіспен өңдеу
4. түзету
5. қосып жазу

Компьютермен басылған мәтіндердің жеке белгілері

1. шрифт маркасы
2. басты механизмінің қадамы
3. белгілердің тік сызық бойынша қозғалуы
4. ара қашықтық көлемі
5. жазу көлемі

Құжаттардың жазуын техникалық әдіспен қырып тазалағанда қалатын белгілер:

1. бояғыш заттардың жайылып кетуі
2. сары дақтардың пайда болуы
3. қағаздың жұқаруы
4. қорғаныш торы түсінің өзгеруі
5. қағаздың кейбір жерінің жылтырауы

Сарапшы қол қоюдың алдын - ала қарындашпен дайындап көшіру арқылы орындалғандығы туралы қорытынды берді. Қандай зерттеу жүргізіледі

1. идентификациялық
2. қай топқа жататындығын анықтау бойынша
3. диагностикалық
4. классификациялық
5. ситуациялық

Сарапшы анықтамадағы мөр таңбасын Исаковтан алынған мөрмен қойылғандығын анықтады, қандай зерттеу жүргізіледі

1. диагностикалық
2. қай топқа жататындығын анықтау бойынша
3. идентификациялық
4. классификациялық
5. ситуациялық

Жалған құжаттарды жасау кезіндегі шынайы мөр таңбасын көшіруге тән емес белгілер

1. таңба штрихтары бояуының түссіздігі
2. таңба штрихтары бояуларының жайылуы
3. өтпелі қалыптың микро бөліктерінің болуы
4. таңбада бедерліктің болмауы
5. таңбада бедерліктің болуы

Сарапшы құжат мәтіні әртүрлі екі жазу машинкамен орындалғаны туралы қорытынды берді. Бұл зерттеу

1. қай топқа жататындығын анықтау арқылы
2. ұқсастықты анықтау
3. классификациялық
4. диагностикалық
5. ситуациялық

Сарапшы зерттелінетін екі құжаттың бір жазу машинкасымен орындалғаны туралы қорытынды берді. Бұл зерттеу

1. диагностикалық
2. қай топқа жататындығын анықтау арқылы
3. идентификациялық
4. классификациялық
5. ситуациялық(жағдай)

Арнайы химикатпен өңдеуге тән емес белгілер:

1. қағаздың люминесценция түсінің әртүрлілігі
2. белгілі аумақтағы қағаз қалындығының жұқаруы
3. жазу белгілері элементтерінің бояғыш түсінің өзгеруі
4. сары және сарғыш дақтар
5. сәуле жиектерінің болуы (ореол)

**6.Тақырып. Криминалистік габитология және криминалистік есепке алу**

## Криминалистік габитологияның түсінігі, оның ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы. Тергеу барысында габитология арқылы шешілетін мәселелер.

Адамды сыртқы бейне белгілерінің жүйесі: өзіндік және жалғаспалы. Өзіндік: жалпы физикалық, демографиялық, анатомиялық және функционалдық белгілер. Жалпы және жеке белгілер. Ерекше және көзге түсетін көрнекті белгілер.

Адамды сыртқы бейнесі бойынша ауызша сипаттау. Дене мүшелерін суреттеу. Бет әлпетін суреттеу. Жасырынып жүрген адамдарды іздеу кезінде, ұстау кезінде, адамдарды тану үшін сыртқы белгілерін суреттеу. Сыртқы бейнені тұжырымдау үшін пайдаланылатын техникалық құралдар, әдіс-айлалар және олардың криминалистік маңызы. Фотосурет бойынша адамды идентификациялау.

Генотипоскопиялық талдау және оның мәліметтерін адамды идентификациялауға пайдалану мүмкіндігі.

Қылмыстық тіркеудің түсінігі, оның мәселелері және түрлері. Тіркеу органдары.

Қылмыскерлерді тіркеу. Аты-жөні бойынша және дактилоскопиялық есепке алу. Папиллярлы өрнектердің классификациясы. Дактилоскопиялық формула.

Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды және аты-жөні белгісіз мәйіттерді тіркеу. Қылмысты жасау әдісі бойынша тіркеу. Ату құралдарын, оқтарды және қауыздарды криминалистік есепке алу. Жоғалып кеткен, ұрланған заттарды есепке алу. Ашылмаған қылмыстар бойынша жиналған айғақ заттардың коллекциясы, оларды пайдаланудың мүмкіндігі және тәртібі. Тіркеудің жекелеген түрлерінің арасындағы байланыс. Анықтама қағаздарың алу тәртібі.

**7.Тақырып.**  **Криминалистік техниканың дәстүрлі емес бағыттары**

Криминалистік техниканың дәстүрлі емес бағыттарының түсінігі, оның мәселелері. Криминалистік техниканың дәстүрлі емес бағыттарының ғылыми негіздері. Материалды әлемдегі объектілердің жекелілігі және олардың салыстырмалы тұрақтылығы.

Материалдар мен заттарды криминалистік зерттеу. Объектілердің түрлері.

Микроіздер мен микробөлшектердің түсінігі, олардың криминалистік маңызы. Оларды табу, бекіту және алу. Бұл мәселелерді шешуде пайдаланатын техникалық құрал-жабдықтар.

Криминалистік фоноскопия, оның объектілері, қасиеттері мен криминалистік маңызы. Фоноскопия объектілерін бекіту және алудың әдістері мен құрал-жабдықтары.

Криминалистік одорология, оның объектілері, қасиеттері. Иіс іздерінің криминалистік маңызы. Оларды табу, бекіту және алудың әдістері мен құрал-жабдықтары.

Суық қаруды криминалистік зерттеу. Суық қарудың түсінігі және оның жіктелуі. Суық қаруды қарау, бекіту және алу.

Қарудың жаңа түрлерінің пайда болу перспективасы және тенденциялары.

**8 - тақырып. Адамды сыртқы бейнесі бойынша криминалистік теңденстіру.**  **Қылмыстық тіркеу. Криминалистік техниканың дәстүрлі емес бағыттары**

1 – сабақ. Адамды сыртқы бейнесі бойынша криминалистік теңденстіру. Қылмыстық тіркеу

1. Адамның сыртқы бейнесінің элементтері мен белгілерін жіктеу.
2. Ауызша бейнелеу тәсілі бойынша адамның сыртқы пішінін сипаттау ережесі.
3. Ауызша бейнені және фотосуретті құрастыру.
4. Криминалистік тіркеудің түсінігі, түрлері, маңызы.
5. Дактилоскопиялық карталарды дайындау, қылмыс жасағандарды есепке алу картасымен таныстыру.
6. Папиллярлы сызықтарды талдау.
7. Дайындалған дактилокартаның негізінде формула шығаруды үйрену.
8. Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды, жеке басы анықталмаған адамдарды, қылмысты жасау әдісі бойынша тіркеу.
9. Ашылмаған қылмыстар бойынша жиналған дәлелдемелерді криминалистік есепке алу.

2 – сабақ. Криминалистік техниканың дәстүрлі емес бағыттары

* 1. Криминалистік техниканың дәстүрлі емес бағыттарының түсінігі, оның мәселелері. Криминалистік техниканың дәстүрлі емес бағыттарының ғылыми негіздері. Материалды әлемдегі объектілердің жекелілігі және олардың салыстырмалы тұрақтылығы.
  2. Материалдар мен заттарды криминалистік зерттеу. Объектілердің түрлері.
  3. Микроіздер мен микробөлшектердің түсінігі, олардың криминалистік маңызы. Оларды табу, бекіту және алу. Бұл мәселелерді шешуде пайдаланатын техникалық құрал-жабдықтар.
  4. Криминалистік фоноскопия, оның объектілері, қасиеттері мен криминалистік маңызы. Фоноскопия объектілерін бекіту және алудың әдістері мен құрал-жабдықтары.
  5. Криминалистік одорология, оның объектілері, қасиеттері. Иіс іздерінің криминалистік маңызы. Оларды табу, бекіту және алудың әдістері мен құрал-жабдықтары.
  6. Суық қаруды криминалистік зерттеу. Суық қарудың түсінігі және оның жіктелуі. Суық қаруды қарау, бекіту және алу.
  7. Қарудың жаңа түрлерінің пайда болу перспективасы және тенденциялары.

СӨЖ тапсырмалары:

Альбомға сигналитикалық фотосурет бойынша габитологиялық ережелерді қолданып тұлғаның сипаттамасын жасау.

Дактилокарталар бойынша негізгі және қосымша формулаларды есептеп шығару

Төмендегі есептерді шығарыңыз:

1. Дактилоскопиялық формуланың негізгі бөлігі бойынша оның негізін анықтаңыз: 78968 / 17329
2. Дактилоскопиялық формуланың негізгі бөлігі бойынша қай саусақта шеңбер тәріздес өрнектің бар екенін анықтаңыз. 15 / 17
3. Дактилоскопиялық формуланың қосымша бөлігі бойынша оның негізін анықтаңыз: 87349 / 15682
4. Дактилоскопиялық формуланың негізгі бөлігі бойынша қай саусақта шеңбер тәріздес өрнектің бар екенін анықтаңыз. 9/11
5. Дактилоскопиялық формуланың қосымша бөлігі бойынша оның негізін анықтаңыз:31785 / 91347
6. Дактилоскопиялық формуланың негізгі бөлігі бойынша қай саусақта шеңбер тәріздес өрнектің бар екенін анықтаңыз: 27 / 19
7. Дактилоскопиялық формуланың қосымша бөлігі бойынша оның негізін анықтаңыз:31645 / 82546
8. Дактилоскопиялық формуланың негізгі бөлігі бойынша қай саусақта шеңбер тәріздес өрнектің бар екенін анықтаңыз: 16 / 4

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. Зинин А. М. ,Кирсанова Л. З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М,1991.
2. Зинин А. М. , Зотов А. Б. и другие. Субъективные компьютерные портреты: Методические рекомендации. М, ЭКЦ МВД РФ. ,1993.
3. Пересункин А. Ю. Отождествление личности по признакам внешности. (Крим. экспертиза. Вып. 5) М, 1967.
4. Самошина З. Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. М, МГУ,1963.
5. Терзиев Н. В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. М,1956.
6. Цветков П. П. , Петров В. П. Идентификация личности по фотоснимкам. Л,1966.
7. Жәкішев Е. Г. , Исаев А. А. ,Тапалова Р. Б. , Найманова Г. Х. , Темірболат Н. С. Криминалистика КазНУ 2005
8. Девиков Е. И. , Зуев Е. И. ,Ищенко Е. П. Криминалистическая регистрация М. ,1987
9. Ищенко Е. П. ,Девиков Е. И. ,Уголовная регистрация. Омск,1989

## Криминалистика Под ред. проф. Волынского А. Ф. Закон и право. М. 1999.

1. Криминалистика Под. ред. проф. Филиппова А. Г. и Волынского А. Ф. Изд. Спарк. М. 1998.
2. Криминалистика: криминалистическая техника Под ред. Аубакирова А. Ф. Алматы 2002.
3. Андреев Е. С. Грамович Г. И Порубов И. И. Криминалистика,Минск, Высш. школа,1997 г.

**Криминалистикалық габитология**

Криминалистикалық габитология ережелері қолданылады

1. қылмыс субъектілерінің жеке басын анықтау кезінде
2. тінту жүргізуде
3. тергеу экспериментінде
4. айыптау қорытындысын жасауда
5. жауап алуда

Криминалистикалық габитоскопия зерттейтін адамның сырт келбетінің белгілерін анықтайтын термин

1. адамның сыртқы белгілері
2. адамның сыртқы келбетінің белгілері
3. сыртқы келбетінің адамдық белгілері
4. адамдық келбеттің белгілері
5. адамның сыртқы келбетінің ерекшелік белгілері

Адамды идентификациялау мақсатында сыртқы келбетін суреттеу жүйесі

1. криминалистикалық габитология
2. криминалистикалық тіркеуге алу
3. ауызша суреттеу
4. композициялық суреттеу
5. салынған сурет

Адамның сыртқы келбетіндегі дене мен бастың үйреншікті жағдайы (дағдылы жағдайы)

1. жүріс-тұрыс (мінез-құлық) манерасы
2. дене сымбаты
3. жүрісі
4. дене бітімі
5. отырысы

Адамның сыртқы келбеті туралы ақпараттың субъективті қайнар көздері

1. шығармашылық суреттеу
2. фотосуреттер
3. рентгенограммалар
4. сүйек
5. дактилоскопиялық карта

Адамның сыртқы келбетінің анатомиялық жеке белгілері

1. ер адамның түрі шамамен 40 - 45 жаста
2. адамның нәсілі
3. аяғын сылтып басуы
4. тұтығу
5. беттегі тыртықтың болуы

Адамның сыртқы келбетінің жалғаспалы белгілерін көрсетіңіз

1. 30 - 35 жастағы ер адам
2. сыртқы түрінің кавказ типтілігі
3. бойы шамамен 180 - 185 см., кең иықты
4. басында сұр түсті фетр қалпағының болуы
5. оң аяғын сылтып басуы

Адамның дене мүшелерінің өзара орналасу жағдайы мен бет - әлпетін сипаттайтын статикалық белгілер

1. нәсілдік - этникалық
2. анатомиялық
3. функционалдық
4. жалғаспалы
5. антропологиялық

Жеке басы анықталған адамның мәйітін қарау кезінде анықтауға жатпайтын жағдайлар

1. мәйіттің қалпы
2. киімнің, аяқ киімнің жағдайы
3. мәйіттің жатқан жері

4. мәйіт денесіндегі жарақат сипаты

5. сыртқы келбетінің белгілері

Анатомиялық тегіне байланысты ерекше көзге түсетін белгі

1. арқадағы (жауырындағы) мең
2. тұтығып сөйлеу
3. алты саусақты табан
4. жамбасында қалдың болуы
5. беттегі тыртық

Қылмыскердің сыртқы бейнесін, тұлғасын бейнелеуде қолданылатын функционалдық белгілер

1. кеудесінде жүннің болуы
2. бойдың биіктігі
3. кең кеуделі
4. теңселіп жүру
5. қалың мұртты

**Криминалистикалық тіркеу**

Криминалистикалық тіркеуге жатпайды

1. сотталған адамдар
2. хабар - ошарсыз кеткендер
3. жеке басы анықталмағандар
4. ауру адамдар
5. есірткі заттарын пайдаланушылар

Криминалистикалық тіркеуге жатпайды

1. ұрланған көліктер
2. жалған ақшалар
3. оқиға болған жерде табылған атыс қаруы
4. ашылмаған қылмыстар бойынша табылған іздер
5. қылмыскерлердің көліктері

Криминалистикалық тіркеуге жатпайды

1. ауыр қылмыстардың жасалу тәсілдері
2. жәбірленуші
3. жалған құжаттар
4. ұрланған мал
5. ашылмаған қылмыстар бойынша табылған оқтар мен қауыздар

Криминалистикалық тіркеу көмегімен объектілерді идентификациялауға жатады

1. идентификацияның процесуалдық нысаны
2. идентификацияның процесуалдық емес нысаны
3. идентификацияның сараптамалық нысаны
4. идентификацияның тергеу нысаны
5. жедел - іздестіру әрекеті

Криминалистикалық тіркеудің негізгі мақсаты

1. жалған ақшаны жасаған құралдарды идентификациялау
2. куәларды іздеу
3. жәбірленушінің мінез - құлқын зерттеу
4. сезіктінің бұрын сотталғанын анықтау
5. құлыпты қандай құралмен бұзғанын анықтау

Сотталған адамдарды қандай әдіс - тәсіл бойынша тіркемейді

1. аты - жөні бойынша
2. дактилоскопиялық есепке алу
3. қылмысты жасау әдісі бойынша есепке алу
4. сотталғандардың сыртқы бейнесін есепке алу
5. жазу дағдысының қалыптасу деңгейін есепке алу

Құжатсыз мәйітті тіркегенде ескерілмейді

1. мәйіттің сыртқы бейнесі
2. дактилоскопиялық есепке алу
3. сигналитикалық түсіру
4. аты - жөні бойынша есепке алу
5. жәбірленушінің киімін бейнелеу

Хабар - ошарсыз кеткен адамдарды тіркеу кезінде ескерілмейді

1. сыртқы бейнесі
2. аты - жөні бойынша есепке алу
3. киімін бейнелеу
4. ерекше және көзге түсетін белгілерін есепке алу
5. барлық жағдайлар есепке алынады

Негізгі дактилоскопиялық формулада қандай папиллярлы өрнектер есепке алынады

1. доға тәріздес
2. шеңбер тәріздес
3. ілмек тәріздес
4. ульнарлы - ілмек тәріздес
5. радиалды - ілмек тәріздес

Дактилоскопиялық формуланың негізгі бөлігін есептеп шығаруда папиллярлық өрнектің түрі есепке алынады

1. доға тәріздес
2. шеңбер тәріздес
3. ілмек тәріздес
4. жалған шеңберлі
5. петля-улитка

Негізгі дактилоскопиялық формула 32/32 болса, өрнектер көрсетеді

1. барлық саусақтардың папиллярлы өрнектері шеңбер тәріздес

1. оң қолдың саусақтарында папиллярлы өрнектері шеңбер тәріздес
2. барлық саусақтардың папиллярлы өрнектері ілмек тәріздес
3. барлық саусақтардың папиллярлы өрнектері доға тәріздес
4. сол қолдың саусақтарында папиллярлы өрнектер шеңбер тәріздес

Негізгі дактилоскопиялық формула 1/2 болса, бұл көрсетеді

1. сол қолдың шынашағында папиллярлы өрнек шеңбер тәріздес
2. сол қолдың төртінші саусағында папиллярлы өрнек шеңбер тәріздес
3. оң қолдың бас бармағында папиллярлы өрнек шеңбер тәріздес
4. сол қолдың бас бармағында папиллярлы өрнек шеңбер тәріздес
5. барлық саусақтарда шеңбер тәріздес өрнек жоқ

Қосымша дактилоскопиялық формулаларды шығарғанда қандай папиллярлы өрнектер есепке алынады

1. доға тәріздес
2. ульнарлы ілмек тәрізді
3. радиалды ілмек тәрізді
4. шеңбер тәріздес
5. барлық папиллярлы өрнектер

**8 тақырып. Криминалистік тактиканың түсінігі және жалпы ережелері**

***СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Криминалистік тактиканың түсінігі, оның құрылымы және мазмұны. Тактиканың криминалистік техника және қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістерімен өзара байланысы. Криминалистік тактиканың даму қайнар көздері.

Криминалистік тактиканыңнегізгі ұғымдары:тактикалықтәсілдер, тактикалық комбинация, операция, шешім, жедел-тергеу комбинациясы, тергеу ситуациясы.

Тергеу әрекеттерінің тактикасы.Тергеу әрекеттерінің кезеңдері: дайындық, жұмыс жасау, қорытынды кезең. Алғашқы, іздестіру, вербальды және кейіңге қалдырылмайтын тергеу әрекеттерінің түсінігі.

**Ұсынылатын СОӨЖ тақырыптары:**

1. Криминалистік тактиканың түсінігі, оның құрылымы және мазмұны – реферат
2. Тактиканың криминалистік техника және қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістерімен өзара байланысы – реферат
3. Криминалистік тактиканыңнегізгі категориялары – реферат
4. Тергеу әрекеттерінің тактикасы (жалпы ережелері) – реферат

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет. 2010 жыл.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т., М., 1997г.
3. Васильев А.М. Тактика отдельных следственных действий. М., «Юрид.лит.», 1981г.
4. Жәкішев Е.Г., Исаев А.А., Тапалова Р.Б., Найманова Г. Х., Темирболат Н.С. Криминалистика. КазНУ. 2005ж.
5. Криминалистика. Под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я, М., 1994г.
6. Криминалистика. Под ред. Яблокова Н.П. М., Бек, 1990, 1995, 1996, 2005г.
7. Криминалистика. Под ред. Пантелеева И.Ф., Селиванова Н.А М.,1988г.
8. Криминалистика. Под ред. Крылова И.Ф. Ленинград, 1976
9. Криминалистика. Под ред. Филиппова А.Г., Волынского А.Ф. М., Спарк, 1999
10. Образцов В.А. Криминалистика М., Юристь, 2001
11. Порубов Н.И. Курс криминалистики, Минск, 2000

**Cтуденттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

Криминалистикалық тактиканың мәні:

1. материалды іздерді табу, алу, бекіту жөніндегі ғылыми ережелер жүйесі
2. қылмыстарды ашуда тергеуші мен жедел – іздестіру органдарының өзара әрекеті туралы ғылыми ережелер жүйесі
3. тергеу әрекеттерін жүргізу кезіндегі тергеушінің ұтымды жүріс – тұрысын анықтау жөніндегі ғылыми ережелер жүйесі
4. қылмыстарды ашу жөніндегі шаралар туралы ғылыми ережелер жүйесі
5. көрсетілгендердің ешқайсысы сұраққа жауап бермейді

Тергеу (криминалистикалық) тактикасы:

1. қылмысты тергеуді толық және объективті түрде жүргізуді толық қамтамасыз ететін
2. тергеу әрекетін жүргізудің тактикасын оқып үйрететін криминалистика бөлімі
3. қылмысты тергеу әдістемесі бөлімі
4. ғылыми техникалық құралдарды қолданып, қылмысты тергеудің әдістері және құралдары
5. тергеу әрекеттерін жүргізген кезде дыбыс және бейне таспаларды қолданудың әдіс -тәсілдері

Криминалистикалық тактиканың құқықтық негізі:

1. криминалистика
2. қылмыстық – атқару құқығы
3. қылмыстық іс жүргізу құқығы
4. қылмыстық құқық
5. соттық дәлелдеу теориясы

Криминалистикалық тактиканың құрамына жатпайды:

1. тергеу қарауының тактикасы
2. алу тактикасы
3. сараптама тағайындау тактикасы
4. айғақтарды оқиға болған жерде қарау, тексеру мен нақтылау тактикасы
5. қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы

Криминалистикалық тактиканың құрамына жатады:

1. криминалистикалық идентификация
2. криминалистикалық диагностика
3. криминалистикалық габитология
4. жауап алу тактикасы
5. ешқайсысы сәйкес емес

Криминалистикалық тактиканың құрамына жатады:

1. криминалистикалық фотосурет
2. құжаттарды техникалық зерттеу
3. криминалистикалық иістану
4. суық қаруды зерттеу
5. ешқайсысы сәйкес емес

Криминалистикалық тактиканың құрамына жатады:

1. ізтану
2. криминалистикалық есепке алу
3. криминалистикалық габитология
4. криминалистикалық қолжазбатану
5. ешқайсысы сәйкес емес

Криминалистикалық тактиканың құрамына жатпайды:

1. криминалистикалық идентификация және диагностика
2. жауап алу тактикасы
3. тінтудің тактикасы
4. тергеу экспериментінің тактикасы
5. оқиға болған жерді қарау тактикасы

Криминалистикалық тактика ұғымына жатпайды:

1. тактикалық тәсіл
2. тактикалық ұсыныс
3. тактикалық операция
4. тергеу ситуациясы
5. тергеу кезеңдері

Криминалистикалық тактика ұғымына жатпайды:

1.құрал-жабдықтар

2.тактикалық тәсіл

3.тактикалық ұсыныс

4.тактикалық операция

5.тергеу ситуациясы

Криминалистикалық тактика ұғымына жатады:

1.криминалистикалық идентификация

2. криминалистикалық диагностика

3.тактикалық тәсіл

4. объектлердің жалпы және жеке белгілері

5.тергеу кезеңдері

Криминалистикалық тактиканың мазмұнына жатпайтын ғылыми санаттарды белгілеңіз:

1. тактикалық комбинация
2. тактикалық шешім
3. психологиялық айла – тәсілдер
4. криминалистік сипаттама
5. тергеудің әдіс – тәсілдері

Тактикалық тәсіл бұл –

1. тергеуді ұтымды ұйымдастыру
2. қылмыстық заң нормалары
3. қылмыстық іс жүргізу нормалары
4. тергеу әрекетін жүргізу кезіндегі тергеушінің ұтымды әрекеті
5. этиканың, моральдың нормасы

Тактикалық тәсілдер бағытталады:

1. сарапшыға
2. учаскелік полицияға
3. тергеушіге
4. прокурорға
5. сотқа

Тергеу әрекетін құрайтын негізгі санат:

1. тергеу жағдайы
2. тактикалық комбинация
3. тактикалық шешім
4. тактикалық тәсіл
5. психологиялық әсер ету әдісі

Тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру шараларын белгілі кезекпен өткізу тәсілін криминалистикада атайды:

1. тактикалық комбинация (операция)
2. жалпы криминалистикалық ұсыныс
3. арнайы криминалистикалық әдістеме
4. криминалистикалық әрекет
5. тактикалық шешім

Тергеушінің ақыл – парасаттылық және ерікті актісінің мазмұнын көрсетеді:

1. тергеу ситуациясы
2. тактикалық операция
3. тактикалық комбинация
4. тактикалық шешім
5. тактикалық ұсыныс

Тактикалық әдістерді қолдануда қажетті шарт:

1. үнемділік
2. заңға сай келушілік
3. жеделділік
4. жіберілетіндік
5. көрнекілік

Тактикалық ұсыныстар:

1. тергеу әрекеттерінің кезектілігін таңдау
2. сот сараптамасын тағайындау
3. тергеу болжауларын құру және жоспарлау қажеттілігі
4. тергеу әрекеттерінің жүргізу тәсілдерін және құрал-жабдықтарын таңдап алу
5. психологиялық жағдайын анықтау және шартты үлгілерді алу

Тергеу мақсатын шешу үшін тергеу әрекеттері мен тактикалық әдістердің үйлестірілуі қандай санат қатарына жатады:

1. тергеу жағдайы
2. тактикалық шешім
3. тактикалық комбинация
4. тактикалық ұсыныс
5. психологиялық айла - әдістер

Тактикалық әдістерді (тәсілдерді) қолдануға байланысты ғылыми негізделінген кеңес:

1. тергеу жағдайы
2. тактикалық ұсыныс
3. тактикалық шешім
4. тактикалық комбинация
5. криминалистикалық сипаттама

Тергеу әрекетінің тактика шарттарын анықтайтын жағдайлардың жиынтығы - бұл:

1. тергеу ситуациясы
2. тактикалық операция
3. криминалистикалық сипаттама
4. тактикалық шешім
5. тактикалық комбинация

**Тақырып. Тергеу** **қарауының тактикасы – 2сағат**

***Дәріс және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Тергеу қарауының түсінігі, мәні, түрлері және міндеттері. Оқиға болған жерді қарау – тергеу қарауының анағұрлым күрделі түрі. Оқиға болған жерді қарау – тергеудің бастапқы кезеңінде (кідіртпей) жүргізілетін тергеу әрекеті. Қарауға дайындық. Оқиға болған жерге шықпай тұрып жүргізілетін тергеу әрекеті және келісіммен жүргізілетін дайындық шаралары.

Арнайы білімі бар мамандарды қарауға қатынастыру. Оқиға болған жерді қараудың тактикалық әдістері мен кезеңдері. Оқиға болған жерді шолып қарау. Қараудың бағытын белгілеу және кезектілігін анықтау. Жекеленген заттарды, іздерді мұқият, қарау. Қараудың шекарасын анықтаған кездегі болжамның ролі. Негативті жағдайлар және олардың маңызы. Инсценировканы танып білу. Қарауға қатысқан адамдардың арасындағы қарым-қатынастар, олардың тиімділігін анықтайтын фактор ретінде. Қарау нәтижелерін бекіту. Оқиға болған жерді қарау жөнінде хаттама жазу, фотосуретке, бейнежазбаға түсіру жоспарын жасап, схемасын сызу.

Қуәландыру тергеу қарауының ерекше түрі ретінде: түсінігі, міндеттері және тактикасы. Қуәландыру нәтижелерің бекіту және оларды бағалау.

Заттай дәлелемелерді қарау. Қарауының міндеттері, тактикасы. Құжаттарды қарауының ерешеліктері, маңызы. Қарау нәтижелерің бекіту және оларды бағалау.

**Тәжірибелік сабақтын мақсаты:**

* тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау,
* криминалистикалық полигондағы макеттер, плакаттар, стендтер арқылы талдау жұмыстар жүргізу,
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен танысу,
* тергеу ситуациясын талдап, оқиға болған жерді қарауға дайындық жұмыстарын жүргізуді үйрету,
* адам өлтіру қылмысын тергеуге байланысты полигонға инсценировканы жасап жедел-тергеу тобын құрып, оқиға болған жерді қарау әрекетін үйрету,
* қарау нәтижелерін талдау, кемшіліктердің болу себептеріне негіз болған жағдайларды анықтау және көрсету,
* оқиға болған жерді қараудың нәтижелері бойынша жасалған хаттамаларды талдау.

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Қараудың түсінігі, мәні және түрлері.
2. Оқиға болған жерді қараудың түсінігі, маңызы, процесуалдық шарттары.
3. Оқиға болған жерді қараудың кезеңдері және оны жүргізудің амалдары.
4. Оқиға болған жерді қарауға дайындық жұмыстары.
5. Оқиға болған жерді жалпы (тұрақты,статикалық) және детальды (динамикалық) қарау.
6. Оқиға болған жерді қараудың нәтижелері бойынша бекітудің тәртібі.
7. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
2. Баев О. Я. Основы криминалистики. М.,2001
3. Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М.,1997 г.

## Васильев А. Н. Следственная тактика. М, 1976.

1. Виницкий Л. В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986
2. Виницкий Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии. Смоленск, 1997г.
3. Гинзбург А. Я. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. Алматы, 1997
4. Еркенов С. Е., Султанов С. И. Тергеу әрекеттерінің тактикасы Данекер 2002
5. Жәкішев Е. Г.,Исаев А. А.,Тапалова Р. Б.,Найманова Г. Х., Темирболат Н. С. Криминалистика КазНУ 2005
6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования Под ред. Аверьяновой Т. В. и Белкина Р. С. М:- 1997.
7. Овчинский С. С. Осмотр места происшествия, М. 1974.
8. Практикум по криминалистике. Под ред. Н. П. Яблокова, М: Бек, 1995.
9. Попов В. И. Осмотр места происшествия. Алма-Ата, 1957;М.,1959.
10. Попов А.В. Осмотр места происшествия. Выпуск 1.,Алма-Ата,1977.

**Ұсынылытын СОӨЖ тақырыптары:**

1. Тергеу қарауының түсінігі, түрлері, маңызы– реферат
2. Оқиға болған жерді қараудың түсінігі, түрлері, маңызы– реферат
3. Оқиға болған жерді қараудың дайындық кезені – реферат
4. Оқиға болған жерді қарау кезінде қолданылатын ғылыми-техникалық құрал-жабдықтар– реферат
5. Оқиға болған жерді қараудың жұмыс және қорытынды кезендері – реферат
6. Заттай дәлелдемелерді қарау тактикасы - реферат
7. Куәландыру тактикасы - реферат

**Есептер:**

1. 22.00 сағат шамасында белгісіз біреулер «Вольво» маркалы автомобильмен Мировая көшесінің бойымен өтіп бара жатып, сауда қатарының палаткалары жаққа екі ұрыс гранатасын лақтырып жіберді. Жарылыс нәтижесінде бес адам жарақат алды, екі адам оқиға болған жерде қайтыс болды.

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай?*

*Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)? жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Қарау қандай заттар мен жағдайларды табуға бағытталуы керек? Қараудың нәтижесін қалай бекіту керек?*

2. Аудан тергеушісі әкімнен телефон арқылы мынадай хабарлама алды: «Бүгін түнде ат қораға шабуыл жасалған. Қылмыскерлер жылқышыны қыл арқанмен байлап, содан кейін ат қораның құлпын бұзып, жүлделі жылқыны алып кеткен. Күзетші жылқыны алып кетіп бара жатқан екі қылмыскерді ұстауға тырысады, бірақ олар оған аңшы мылтығынан екі рет оқ атып, жасырынып қалады».

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай?*

*Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)? жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Қарау қандай заттар мен жағдайларды табуға бағытталуы керек? Қараудың нәтижесін қалай бекіту керек?*

3. Полиция бөлімінің кезекші тергеушісіне бүгін ертеңгісін зорлықпен өлтірілгендігінің белгілері бар ғылыми қызметкер Петровтың мәйіті табылғандығы туралы хабарлады. Петровтың мәйіті онымен алынған жеке үйінің бір бөлмесінде. Кезекшінің келесі баяндауы бойынша бөлмелердің астан-кестені шығып жатыр, атап айтқанда, кітап сөресі мен жазу үстелі сындырылған, ал кітаптар мен қағаздар еденде шашылып жатыр.

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай?*

*Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)? жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Қарау қандай заттар мен жағдайларды табуға бағытталуы керек? ? Қараудың нәтижесін қалай бекіту керек?*

4. Тергеуші полиция қызметкерлерінің жедел іздестіру тобымен, сот медициналық сарапшымен және қызметтік иті бар нұсқаушымен бірге қала паркіне, ер адамның мәйіті табылған жерге келді. Мәйіт бөлектенген аллеяның төсемінде бетімен төмен қарап жатыр. Басының айналасында оқ тесіп өткен жара тәріздес жарақаты байқалады. Басының асты қанға толы. Мәйіттен алыс емес жерде ер адамның кебісі жатыр, ал жәбірленушінің аяғында – ұсақ тесікті табанды аяқ киім. Мәйітті аллеядағы жапырақтарды жинап жүрген парк қызметкері тапқан. Ол да қазір осы жерде.

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай?*

*Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)? жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Қарау қандай заттар мен жағдайларды табуға бағытталуы керек? ? Қараудың нәтижесін қалай бекіту керек?*

5. 7- сәуір күні, Энске қаласының полиция қызметкерлері **ВАЗ-** 21011, өртенген автокөлігін тауып алды, автокөлік иесі Степановқа тиесілі. Көліктің артқы багажынан күйіп, бөлшектелініп, зорлау қылмысының белгілері бар, белгісіз әйелдің денесі табылды.

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай?*

*Қарау іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)? жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Қарау қандай заттар мен жағдайларды табуға бағытталуы керек? ? Қараудың нәтижесің қалай бекіту керек?*

1. 30 тамыз 20.. жылы түнде азамат Шишмаревтың үйінде басында оқ қаруымен жараланған оның иесінің мәйіті табылды.Оқиға болған жерді қарау кезінде жанында қан болып жатқан мәйіттің жанындағы столдың үстінде арақтан кейінге бөтелке, екі стакан және толық желінбеген **колбасаның** бөлігі табылды.

*Оқиға болған жерден қандай іздер табу керек?*

*Табылған іздерді қалай алу керек?*

*Оқиға болған жердегі табылған іздерден қандай сараптама тағайындауға болады және ол үшін қандай материалдар дайындау қажет?*

Оқиға болған жерді қарау хаттамасының

**Үлгісі**  схемасы

Кіріспе:

1. Оқиға болған жерді қарауды жүргізу уақыты,күні айы,жылы.
2. Оқиға болған жерді қарау жүргізіліп жатқан елді мекеннің аты.
3. Оқиға болған жерді қарауды жүзеге асырушы лауазымды тұлға (аты-жөні, әскери атағы, жұмыс орны, қызметі).
4. ҚІЖК бабына сәйкес заңды түрде оқиға болған жерді қарау хаттамасын рәсімдеу.
5. Оқиға болған жерге тергеушінің келу уақыты, сағаты, оқиға болған жердің адресі.
6. ҚІЖК бабына сәйкес заңды түрде оқиға болған жерді қарау хаттамасын рәсімдеу.
7. Оқиға болған жерді қарауға қатысқан тұлғалар: куәгерлер (аты -жөні, ғылыми атағы, жұмыс орны, қызметі) полиция қызметкері; жергілікті өзін өзі басқару қызметкері, жергілікті әкімшілік қызметкері (аты-жөні, ғылыми атағы, жұмыс орны, қызметі).
8. Тұлғаларға олардың өз құқықтарын түсіндіру, полиция қызметкерлерін хабар берген тұлға туралы мәліметтер.
9. Оқиға болған жерді қарау басталған уақыты мен аяқталған уақыты, ауа-райы мен жыл мезгілін көрсету.

Қараудың нәтижелерін көрсету: 1. Қысқа да түсінікті түрде үй ішін немесе ғимаратты жазып көрсету.

2. Оқиға болған жердің орталық нүктесі табылып бүге шүгесіне дейін рәсімделеді. Үйдің неше терезесі неше есігі тіркеліп, қай жаққа бағытталғаны көрсетіліп, есіктен қай жаққа шығатыны көрсетіліп, терезелерден нені көруге болатыны көрсетіледі. Бөлмедегі жиһаз көрсетіліп, орналасқан жерлері тіркеледі.

3. Бөлменің қабырғалары, төбесінің, есіктері мен терезелерінің сынған жерлері мен ақаулары көрсетіледі.

4. Мұқият түрде мәйіт қаралады (егерде мәйіт болатын болса) түрі, түсі, заттай дәләлдемелердің мінездемесі. Тік бұрышты координатты табу жүйесі арқылы заттай дәләлдемелердің орналасу орны табылады. Если неопознанный труп –дается его словесный портрет.

5.Көрсетілуге міндетті: а) іске байланысты қандай заттар алынды және олар қалай жабдықталған. б) қарау барысында қандай тергеу іс әрекеттері жүргізілді. в) заттай дәлелдемелерді тіркеу барысында қандай іс әрекеттер жүзеге асырылады (мәйітті суретке түсіру, іздерді өлшеу, іздердің гипстелген формасын алу, саусақ қол іздерін пленкаға түсіру, бұзу іздерін фотоға түсіру т.б)

6. Қолайсыз жайттарды көрсету.

Хаттамасының қорытындысы:

7.Қарауға қатысушылардың пайымдауларын жазу.

8. Қарауға қатысушылардың қолдары.

**Оқиға болған жерді қарау**

**ХАТТАМАСЫ**

12.12.2009 жыл Алматы қаласы

Краснохомской ауданының ІІБ тергеу бөлімінің тергеушісі полиция капитаны Коробков ҚІЖК-тің 227 **баптарына** сәйкес мәйітті күштеп өлтірілуне байланысты оқиға болған жердің хаттамасын толтырды.

Мәйіт табылған жерге **келіп** – Косогорова ауылы Пушкин көшесі 8 үйге келіп, куәгерлер Верников Николай Иванович және Сапожников Федор Петрович сонымен қатар аудан аралық сот медициналық эксперт Задачина Ф.Ф қатысуымен, маман-криминалист Полиция майоры Тухватуллин М.Е ., учаскелік полициясы Батраков және де Косогоровск **селолық советінің төрағасы Петрунинаның** қатысуымен ҚІЖК тің 221 және 222-баптарына сәйкес оқиға болған жерді қарау іс әрекетін жүзеге асырды.

Қарау таңғы сағат 08.25 басталып сағат 10.10 аяқталды. Қарау барысында бекітілді:

Мәйіт аңшы инспекторы Скрепин Иван Исидорович екендігі анықталды. Ол өз үйінен табылды, яғни Пушкин көшесі 8 үй. Скрепинның үйі өз кезегінде бір қабатты ағаштан жасалған. Теиірден жасалған шатырмен жабылған. Үйде екі бөлме бар. Үйдің ар жағында жер учаскесі бар. Үйдің үш терезесі бар, олар Пушкин көшесіне қараған. Скрепин мәйіті жатқан жер ас бөлмесі болып табылады, өлшемі 6х8 м. Ол бөлмеге күн сәулесі үш терезеден түседі, екі терезе фасад тұсынан ал бір терезесі оңтүстік жақтан.

Бірінші алдыңғы бұрышта шкаф-буфет тұр, оның ішінде әртүрлі ыдыстар жиналған. Терезелердің арасында тумбочка тұр, оның үстінде радио қабылдаушы «Звезда», сол жақ бұрышта кітап сөресі оның үстінде кітаптар жиналған. Бөлменің ортасында мата тектес абажурда үстел орналасқан, оны көк дастарханмен жабдықтаған. Қабырғаның бойымен сегіз орындық қойылған. Мәйіттің көкірек тұсында сол жақ емшегінің астынан үш саусак өлшем жерде дөңгелек тесік жарақат байқалады. Стрепинның жейдесі қанға батқан. Мәйіттің астында үлкен қан жиналған.

Скрепиннің мәйітінің бас жағы үстел жаққа қарап жатыр, аяқ жағы болса екінші терезе жаққа қарап жатыр, мәйіт арқасымен жатыр. Екі қолы екі жақта, аяғы дене осімен бірыңғай.Мәйіт сол жақ бетімен еденге тиіп жатыр. Мәйітте ақ жейде және қара жартылай шерстті шалбар аяғында сары шұлық және қолдан жасалған аяқкиім киілген. Шалбардың оң жақ қалтасында бет орамал көк түсті, сол жақ қалтасында тарақ.

Мәйіттің көздері жартылай ашық, аузы ашылған. Бірінші денгейдегі мәйіттің сіресуі байқалады. Мәйіттің аяғы қарап жатқан терезенің бір бөлігінің әйнегі алынған. Терезенің астыңғы жағында терезе сылайтын сылақтың қалдықтары табылды. Терезенің шеткі жағында саусақ қол іздері байқалады.

Қарауға қатысушылардан арыз түскен жоқ.

Мәйіт көмекші Петров Н.Н алып жүруімен аудандық емханаға мәйітті ашуға жіберілді.

ІІБ тергеу бөлімінің тергеуші: Коробков Р.А

Куәгерлер: Вареников А.Н.,

Сапожников И.Л.

Сот медициналық сарапшы: Задачин С.Н. маман-криминалист Полиция майоры: Тухватуллин М.Е Учаскелік полиция: Батраков Л.С.

**X А Т Т А М А**

**оқиға болған жерге қарау жүргізу туралы**

Қызылорда қаласы 9 маусым 1992 жыл

Қызылорда ІІД тергеу бөлімінің аға тергеушісі  полиция капитаны Жағыпаров А., 09 сағат 55 минутта Қызылорда қалалық ішкі істер бөлімінің жауапты кезекшісінің қағаз картон зауытының қарауылы өлтіріліп, кассасы тоналғаны туралы хабарламасына байланысты оқиға болған жерге келіп, айғақтар: Байманова Ләззат, тұрағы – Қызылорда қаласы, Байғанин көшесі, 4 үй; Сүйіншалиева Шолпан, тұрағы Қызылорда қаласы, Сейфуллин көшесі, 38 үй; завод кассирі Әлиева Қымбаттың және облыстык ішкі істер басқармасы сараптама-криминалисттік белімінің криминалисі, полиция аға лейтенанты М.Садақовтың қатысуымен Қазахстан Республикасы КІЖК-нің 221-222 баптарының талаптарын сақтап, қарау жүргізіп, Қазахстан Республикасы ҚІЖК-нің 227 бабына сәйкес осы хаттаманы жасадым.

Қарау жүргізу алдында қатысушыларға қарау жүргізу барысында орындалатын барлық әрекеттерге толық қатысып, хаттамаға енгізілуге міндетті ескертпелер жасау құқығы түсіңдіріліп, фотосуретке түсірілетіні және басқа қажетті техникалиқ құрал-жабдықтар қолданылатындығы жарияланды.

/Байманова, Сүйіншалиева/

Сарапшы-криминалист Садықов М. ҚР ҚІЖК-нің **57-1** бабында көрсетілген міндеттері түсіндіріліп, өз міндеттерін орындаудан бас тартса немесе бұлтартса, жауаптылығы туралы ескертілді.

/Садықов/

Қарау жүргізгенде анықталғаны: Қызылорда картон зауытының әкімшілік үйі күйдірген кірпіштен төрт бұрышты болып қаланған, үш қабатты ғимарат, ұзынднғы 50 метр, ені 18 м. Әкімшілік үйінің солтүстік беті Париж коммунасы көшесінің бойында, оңтүстік беті зауыт қорасына, батыс беті жумысшылар көшесіне қараған, ал шығыс жақ беті кершілес тұрған жылу - өндіріс орталығының қабырғасымен жапсарлас. Әкімшілік үйінің барлық беттерінде көлемдері бірдей терезелер орнатылған. Бірінші қабаттағы терезелердің темірден тор көздері бар. Әкімшілік үйіне кірер есік солтүетік бетте, ғимараттың тура орта тұсында. Зауыттың касса бөлмесі екінші қабаттың оңтүстік батыс бұрышында. Екі терезесі бар: біріншісі - зауыт қорасынға, екіншісі - жүмысшылар көшесіне қараған. Касса бөлмесіне кіретін есікке дәліз арқылы өтуге болады. Бұл дәліздің ені 3 м, бүкіл екінші қабат бойына созылған. Дәлізге төменгі қабаттан бір-бірінен 20 м қашықтықта орналасқан екі баспалдақтар арқылы көтеріледі. Касса бөлмесіне кірер есік ақ түсті темірмен қапталған, биіктігі 205 см, ені 103 см, есіктің екі құлыбы бар, олар есік ағашына ойып орналастырылған. Осы есік алдында дәлізде шалқасынан түсіп, завод қарауылы Бостекбаев Тобылдың мәйіті жатыр. Өліктің жатқан жерінде көлемі 70 х 80 см ұйыған қан бар. Мәйіт бас жағымен касса есігіне қарсы қабырғаға тіреліп, аяқтары жартылай бүгулі күйінде, оң жақ қолы кеуде үстінде, сол қолы жанына қарай созылып жатыр. Киімдері кеуде тұсында қанға бөккен. Мәйіттің көздері жұмулы, аузы сәл ашылған, еріндерінде кепкен қан дақтары бар. Мәйітте ақшыл түсті қысқа жең көйлек, қара шалбар және қоңыр түсті жеңіл аяқ киім бар. Киім қалталарында ештеңе

жоқ. Көйлектің кеуде тұсында, үстінен санағанда үшінші түймемен қатарлас көлемі 2,5 х/3 см-лік дөңгелене түскен, айналасы тегіс емес жыртық бар. Осы жыртылған жермен шамалас, өліктің денесінде де 3 х 2,5 см-лік айналасы тегіс емес жарақат байқалды. Мәйіт денесінде басқадай көзге түсіп түрған жарақаттар байқалмады.

Мәйітпен қатар 23 см оңға қарай 16 калибрлі, жалғыз ұңғылы аңшы мылтығы жатыр. Мылтықтың ұңғысында РС 15346 сандары бар, жалғыз оқпен оқталған, ол оқ, атылмаған.

Касса бөлмесінің есігі құлыптаулы, есіктің табалдырығынан жоғары қарай 165 см-де, тұтқасынан 40 см солға қарай келемдегі 2,5 хЗ см болатын қатарынан түскен үш тесік бар. Осы тесіктердің тұсында қабырғаға кіріп кеткен екі қорғасын құймасы алынды. Есікте басқадай зақымданған жерлер жоқ.

Касса бөлмесіне кірер есік Әлиеваның кілтімен ашылды. Касса бөлмесінің өзі кішкене екі бөліктен тұрады, бөліктер арасы жалғыз қабат кірпішпен өріліп, сыланып тасталған. Кассир отыратын бөлікке есік арқылы өтуге болады, бұл есік те екі жағынаң ақ түсті темірмен капталған. Есікте кассир отыратын ішке қарай ашылатын көлемі 26 х 30 см-лік ақша таратуға арналған көзше орналастырылған. Кассир отыратын бөліктің ауданы 3,5x3 м, биіктігі 3 м 30 см. Бүл бөлікте жұмысшылар көшесіне қараған бір терезе бар, оның көлемі 180 х 110 см. Терезе қаңқасы екі қабатты, екі жармалы, жоғары жағында "30 х 48 см болатын ашпалы көзі бар. Осы ашпалы көздің ішкі әйнегінің сыртынан саусақ таңбалары табылып, дактилоскопиялық пленкаға көшіріліп алынды. Терезе алдындағы жақтау тақтайда /подоконник/ адамның оң аяғының қалған іздің көмескі нұсқасы бар. Еденге лннолеум төселген, осы линолеумда аяқ киімнен қалған екі із бар, іздердің ұзындықтары бірдей 27 см, өкшесінің ені - 10 см.

Терезе тұсында бір тумбалы стол қойылып, оның бетінің үштен екісін алып әйнек жабылған. Әйнек бетін алюминий ұнтағымен тозаңдандырғанда түссіз саусақ таңбалары анықталып, дактилоскопиялық пленкаға көшіріліп алынды. Столға тақау қойылған жалғыз орындық және столга жалғасып орналастырылған екі бөлімшелі, көлемі 60 х 80 х 150 см темір сейф бар. Сейфтің үстіңгі бөлімшесінің есікшесі ашық. Үстіңгі бөлімшенің өзі жоғарғы және төменгі қабаттардан тұрады. Кассир Әлиева сейфтің үстіңгі бөлімшесінде жұмысшыларға таратуға үлгермегендіктен қалған 186740 сом ақша болуы қажет екенін мәлімдеді. Жоғарғы қабатта бос жатқан 2 дана 3 сомдық, 6 дана 1 сомдық, барлыгы 12 сом ғана жатыр. Төменгі қабатында айлық тарату ведомостігі, жезбезекті кілт /отмызка/ және ұзындығы 21 см темір ілмек жатыр. Сейфтің астыңғы белімшесінің есікшесі ашылмаған, № 234 санды мөрмен бекітілгені анық көрініп түр. Сейфтен 25 см-де еденде жатқан аумағы 1,2 см болатын қоңыр түсті түйме табылып алынды.

Кассир отыратын бөлікпен қатар орналасқан жайда ешқандай жиһаз немесе басқадай заттар жоқ.Ол бөліктің қабырғаларынан сезікті ештеңе табылмады.

Қарау жүргізу барысы, табылған іздер, айғақты эаттар "Индустар" объективті "Зенит-7 М" фотоаппаратымен №130 пленкаға түсіріліп алынды.

Оқиға болған жерді қарау 10 сағат 30 минутта басталып 11 сағат 40 минутта аяқталды және ашық ауа райында, табиғи жарықта жүргізілді.

Оқиға болған жерден: жезбезекті кілт /№Пакет/, темір ілмек /№2/ дактопленкаға көшіріліп алынған саусақ таңбалары /№3 пакет/, түйме /№4 пакет/ алынды. Олардаң сырттары мөрмен бекітіліп, айғақтардың қолдарымен куәландарылды. Бөстекбаевтың өлігі Кызылорда қалалық ауруханасының мүрдеханасына жөнелтілді.

Оқиға болған жердің схемасы жасалып, осы хаттамаға тіркелді. Айғақтар мен басқа қатысушылардан қарау жүргізу тәртібі, барысы және нәтижелері жөнінде ескертпе, шағымдар түскен жоқ.

Хаттама дұрыс жазылған, дауыстап оқылды.

Куәгерлер: Байманова С.А., СүйіншалиеваР.М.

Кассир: Әлиева Н.М.

Маман сарапшы-криминалист Садықов Г.К.

Аға тергеуші: Жағыпаров А.Н.

**Мәйітті қарау**

**ХАТТАМАСЫ**

Қызылорда қаласы 20 желтоқсан 2011. жыл

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің аға төргеушісі Еркінбеков М.Ж. төменде көрсетілген куәгерлер: 1. Жұбаниязов Бауржан Абайұлы, Қызылорда қаласы Желтоқсан қөшесі 12 үй тұрғыны; 2. Қаракөзов Төрехан Сұлтанұлы, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 20 үй, 28 пәтер тұрғыны және сот дәрігерлік сарапшы А. Тілемісов, Қызылорда ІІБ милиция капитаны Ж. Балымбетовтердің қатысуларымен ҚР ҚІЖК 224 бабының талаптарын басшылыққа ала отырып, қалалық аурухананың мүрдеханасында Мергенбаев Асан Мұратұлының мәйітіне қарау жүргізілді.

Қарау жүргізілер алдында айғақтарға ҚР ҚІЖК 239 бабында қаралған тергеу әрекеттерінде қатысудағы құқықтары мен міндеттері түсіндірілді .

Азамат Мергенбаев Асан Мұратұлының мәйіті мүрдехананың жарып-қарау бөлмесіндегі операциялық столға қойылған.

Мәйіттің қолдары созулы, саусақтары бүгулі қүйінде,ал екі аяғы бүгілмеген.

Мәйіттің үстінде көк түсті қысқа жең көйлегі, қоңыр түсті шалбары, аяғында қара түсті шұлығы мен көк түсті туфлиі бар. Шалбардың ішінен қара түсті матадан тігілген труси киген. Көйлектің алдыңғы жағында 5 түймесі бар, бәрі орнында, ілінген күйінде. Көйлектің алдыңғы омырау тұсынан ірі қызыл қоңыр түсті дақпен былғанған, құм жабысқан. Қөйлектің сол жақ кеуде тұсында түймелерден 8 см, көйлектің сол жақ тігісінен 10 см аралықта көлденеңінен орналасқан өлшемі 3,5х1 см жиектері тегіс жыртық бар.

Шалбардың екі қалтасы бар, алдыңғы жағынан 3 түймемен түймеленген. Қоңыр түсті матадан тігілген. Шалбардың жыртылған, сөгілген жерлері жоқ. Қарау жүргізу барысында шалбардың сол жақ қалтасынан 1000 теңгелік 1 дана, 500 теңгелік 2 дана, жалпы құны 2000 теңге ақша табылды.

Туфли көк түсті былғарыдан тігілген, биіктігі 1 см өкшесі бар, табаны қатты материалдан. Туфлидің екеуінің де тұмсық тұсында қаңға ұқсас қоңыр қызыл түсті дақтар бар. Мәйіттің киімдерін шешіп қарағанда аңықталғаны:

Мәйіт дене пішімі толық, дұрыс жетілген ер адам мәйіті. Мәйіт таңбалары арқасында және аяқ қолдарының артқы жақ тұстарында орналасқан. Көгілдір түсті, саусақпен басып тексергенде жойылып, тез қалпына келеді. Мәйіт боршаларының қатайуы барлық тексерілген қол-аяқ бұлшық еттерінде жақсы, бірқалыпты байқалады. Бет және кеуде төс төрілері мен көзге көрінетін кілегей қабаттары көкшіл түсті.

Бас пішімі дұрыс қалыптасқан, шаштары қара түсті, ұзындықтары 8-10 см. Бас сүйектерін ұстап тексергенде сынбаған. Көздері жұмулы, көздің кілегей мөлдір қабаты таза, зақымдалмаған. Көз қарашықтары кенейген, көлемі 0,5 см, мұрын сүйектері сынбаған, мұрын тесіктерінде бөтен зат жоқ. Аузы жұмулы, тістері зақымдалмаған. Сыртқы дыбыс есту жолдары таза. Бет, жақ сүйектері сау, сынбаған. Мойыны дұрыс қалыптасқан. Мәйіттің кеудесі жалпақ, дөңгелек тәріздес. Қабырға сүйектері сынбаған, сау. Мәйіттің іші тартыңқы. Сыртқы жыныстық мүшелері дұрыс және жынысына сәйкес жетілген. Тік ішектің сыртқы тесігінің айналысында жарақат белгілері жоқ, таза. Аяқ-қолдарының сүйіктері зақымданбаған, сау.

Мәйіттің кеудесінің сол жақ 6-7 қабырғалары тұсында көлденеңінен орналасқан өлшемі 3х0,7 жарақат бар. Жарақаттардың жиектері тегіс, бұрыштары сүйірленген. Жарақатты ашып тексергенде жарақат өзегінің бағыты жоғарыдан төмен, солдан оңға қарай бағытталған, сосын кеуде тұсына өткен. Жарақат айналасында қаңға ұқсас қоңыр қызыл түсті дақтар бар.

Мәйіттің оң алақанының ортасында, ортаңғы саусақ тұсында өлшемі 2 х 0,3 см жиектері тегіс, бұрыштары сүйірленген, көлденеңінен орналасқан жарақат бар. Оң алақанында және саусақтарында қаңға ұқсас қоңыр қызыл түсті іздер бар.

Мәйіт денесінде жоғарыда көрсетілген жарақаттардан басқа ешқандай дене жарақаттары және басқа да белгілері байқалмады.

Қарау жүргізу барысында мәйіттің үстіндегі киімдері - көйлек, шалбар, труси, туфлиларынан ылғалды жұмсақ нақышпен микроталшықтар сүртіліп алынды.

Мәйіт «Зенит-11» фотоаппараты «Гелиос-44м4» объективі және 64 маркалы фотопленкасын қолдану арқылы суретке түсірілді.

Қарау жүргізу 10 сағат 30 минутта басталып, 11 сағат 50 минутта аяқталды.

Куәгерлер мен қарауға қатысушылардан жүргізу барысында ескертпе, мәлімдемелер түскен жоқ.

Хаттама оқылып берілді, дұрыс жазылған.

Куәгерлер: 1. /Жұбаниязов Б.Р/

2. /Қаракөзов Т.А/

Сот дәрігерлік сарапшы: Тілемісов А.А

Участкелік инспектор,

милиция капитаны: Балымбетов Ж.С

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің

аға төргеушісі: Еркінбеков М.Ж.

**Қ А У Л Ы**

**қылмыстық іске айғақты заттарды тіркеу туралы**

22 қараша 2010 жыл Алматы қаласы

Алматы калалық ІІД-нің ТБ-ның аға тергеушісі полиция майоры Бектемиров Н., № 10751403130290 санды қылмыстық істі қарап шығып,

**А Н Ы Қ Т А Д Ы М :**

22.09.2010 жылы 30.06.1992 ж.т.Ілгербаев Самат Серикұлы, қасақана бөтен адамға қаза келтіру мақсатында, Абай мен Наурызбай көшелерінің қилысында орналақан Қазақ Ұлттық Аграрлық Университетінің жатақхана қасында 21.12.1989 ж.т. К.Ж.Ахметов және бір топ тергеумен анықталмаған адамдарпдың арасында төбелес басталған, осы кезде А.Н.Рамазанов, өзінің қасақана кісі өлтіруге бағытталып, өзімен бірге алып келген пыщшақпен, К.Ж.Ахметовтың оқ жақ санына және адамның маңызды жері іш тұсына бір рет ұрып оқиға болған жерден бойтасалап кеткен.Алған дене жарақатының салдарыанн К.Ж.Ахметов оқиға болған жерде жан берген.

Аталған факты бойынша 22.09.2010 жылы ҚР ҚК-нің 96 бабы 2 бөлігі «И» тармағымен № 10751403130290 санды қылмысты қ іс қозғалған.

Қазіргі уақытта аталған қылмыстық істің алдын ала тергеуі маған жүктелді.

Алдын ала тергеу барысында оқиға болған жерден біршама заттар айғақты зат ретінде алынған.Сонымен қатар олар бойынша бірнеше сараптамалар тағайындалған.Осы заттар қылмыстық іс бойынша дәлелдемелік маңызы бар.

Жоғарыда көрсетілгендердің негізінде қылмыстық іс бойынша алынған айғақты заттар дәлелелдемелік маңызы зор екенін ескере отырып, Қазақстан Республикасы ҚІЖК-нің 202, 121 бабыын талаптарына сәйкес;

**Қ А У Л Ы Е Т Т І М:**

1.№ 10751403130290 -санды қылмыстық іске оқиға болған жерден алынған а/ слансы бір дана,б/ спорттық брюка қара көк түсті Ахметов Қ.в/трусы көк түсті Ахметов Қ.,п/футболка малина түсті Ахметов К.г/ 3 данасалфетки,к/ бір дана бәкі,д/ ас үй пышағы,е/ 2 дана 500 тенге,бір дана 20 тенге және бір дана10 тенге, 1 дана кілті,ж/ ОБЖ алынған ссүртінділер,е/ пышақты қорабы қара түсті заттарды қылмыстық іске айғақты зат ретінде тіркеуге.

3.Қауылының көшірмесін қадағалау прокурорына жолдауға.

4.Айғақты заттарды қылмыстық іспен бірге сотқа жолдауға.

Алматы қалалық ІІД-нің

тергеу басқармасының аға тергеушісі

полиция майоры Бектемиров Н.

**ҚАУЛЫ**

**куәландыру туралы**

Қызылорда қаласы 5 ақпан 2011.жыл

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі Адранов К., азаматша Ержанова Манаттың арызы бойынша ҚР Қк-нің 226 бабының 1,2 бөлімінің белгілерімен қозғалған №2267 санды қылмыстық істің құжаттарын қарап

ТАПТЫМ:

2 ақпан 2011. жылы 19 сағат 30 минут шамасында Қызылорда қалалық байланыс торабының жанында белгісіз екі жігіт Ержанова Манатты «Жигули» автомашинасымен қала сыртына алып шығып, зорлауға әрекет жасаған. Ержанованың қатты қарсылық жасауынан қылмыстық ойларын ақырына дейін жеткізе алмаған белгісіз екі жігіт жәбірленушіні оқиға болған жерде қалдырып кеткен.

Ержанова өз жауабында зорлықшылардың бірінің сол жақ білегінде көлемі сіріңке қорабымен шамалас меңі бар екендігін көрсетке.

4 ақпан 20.. жылы сезікті қатарында Зарлықов Айтжан ұсталған. Зарлыковтың қолында жәбірленуші Ержанованың көрсеткен белгісін анықтау үшін куәландыру қажет екендігін ескеріп, ҚР ҚІЖК- нің 226 бабын басшылыққа алып,

ҚАУЛЫ ЕТТІМ:

Сезікті Зарлықов Айтжанды куәландыруға, бұл туралы оның өзіне жариялауға.

ІІБ тергеу бөлімінің аға төргеушісі: Адранов К.

**ХАТТАМА**

**куәландыру жүргізу туралы**

5 ақпан 2011. Жыл Қызылорда қаласы.

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің аға төргеушісі Адранов К., бүгін 5.02.20.. жылы қаулының негізіңде ҚР ҚІЖК-нің 226 бабының талаптарын сақтап, куәгерлер: Сәлімов Құрақ, тұрағы Қызылорда қаласы «Шұғыла мөлтек ауданы» 2\4; Арынов Орынбасар, тұрағы Қызылорда қаласы Мұратбаев көшесі 19 үй; қатысуымен анықтау мақсатында куәландыру жүргізіп, ҚР ҚІЖК-нің 227 бабына сәйкес осы хаттаманы жасадым.

Куәландыру жүргізу үшін З.Айтжановқа куәгерлердің көз алдында сол қолын білегіне дейін жалаңаштап көрсету ұсынылды.

З. Айтжанов сол қолының білегін көрсеткенде сырт жағында көлемі 4х5 см болатын меңі бар екендігі анықталды.

Куәландыру жүргізу 16 сағат 05 минутта басталып, 16 сағат 25 минутта аяқталды.

Хаттама дұрыс жазылған, дауыстап оқылды. Куәгерлер тарапынан ескерту, талап-тілек түскен жоқ.

Куәгерлер: Сәлімов, Арынов А.С.,

Сезікті: Айтжанов О.Л.

ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі: Адранов К.А

**Студенттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

Қылмыспен байланысты материалдық объектілерді қабылдайтын тергеушінің әрекеті:

1. жауап алу
2. алу
3. ұстау
4. тергеу эксперименті
5. оқиға болған жерді қарау

Оқиға болған жерді қарауға тән емес:

1. алғашқы тергеу әрекеті
2. кейінге қалдырылмайтын тергеу әрекеті
3. іздестіру әрекеті
4. жедел - іздестіру әрекеті
5. қылмыстық іс қозғалғанға дейін жүргізілетін әрекет

Көрсетілген тәсілдердің ішінен тергеу қарауының ерекшелігіне жатады:

1. талдау, бекіту
2. қайта құрастыру
3. әрекетті бірнеше рет қайталау
4. бейнелеу
5. тікелей қабылдау

Оқиға болған жер болып саналады:

1. қылмыс іздері
2. қылмыс жасалған жер
3. қылмыс іздері жасырылған жер
4. жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс
5. барлығы кірмейді

Оқиға болған жерді қарау барысында шешілуге жатпайтын мәселе:

1. оқиға механизмін анықтау
2. қылмыс іздерін табу, алу
3. бұлтартпау шараларын таңдау
4. болжау құру үшін ақпарат алу
5. қылмыскер туралы ақпарат алу

Оқиға болған жерді қарау барысында қандай жалпы міндеттер шешілуге жатпайды:

1. іздерді табу, бекіту, алу
2. қылмыс механизмін анықтау
3. қылмыскерді іздестіру үшін ақпарат алу
4. болжау жасау үшін ақпарат алу
5. барлық жауаптар дұрыс

Іздердің қандай түрі қылмыскердің жынысын және жасын анықтауға көмектесе алады:

1. қан іздері
2. топырақ қабатының іздері
3. аяқ киім іздері
4. талшықтар
5. тіс іздері

Оқиға болған жерді қарау барысында қандай мәселе шешілуге жатпайды:

1. қолдың іздерін табу, бекіту, алу
2. оқ пен гильзаларды табу, бекіту, алу
3. көліктің іздерін табу, бекіту, алу
4. іздердің пайда болу жолын анықтау үшін эксперимент жасау
5. оқтың атылу бағытын анықтау

Оқиға болған жерді қарау барысында қандай жалпы мәселе шешілуге жатпайды:

1. атқан қылмыскердің тұрған орнын анықтау
2. қылмыскердің санын анықтау
3. көліктің моделін анықтау
4. бұзу құралдарының түрін анықтау
5. сезіктіден жауап алу

Оқиға болған жерді қарау барысында қандай жалпы мәселешешілуге жатпайды:

1. қылмыскердің келу, кету жолын анықтау
2. адам өлтіру осы жерде немесе басқа жерде жасалған ба
3. қылмыстың жасалу уақыты
4. қандай іздер қылмыскерде қалуы мүмкін
5. естуге, көруге бола ма, жоқ па

Оқиға болған жерді қарауды жүргізгенде іздерді табу, бекіту, алу міндеті жүктеледі:

1. прокурор
2. участкелік инспектор
3. дәрігер
4. криминалист маман
5. жедел-іздестіру қызметкері

Оқиға болған жерді қарауды жүргізгенде куәгерді алып келу міндеті жүктеледі:

1. тергеуші
2. анықтаушы
3. маман-криминалист
4. участкелік инспектор
5. жедел-іздестірушілер

Оқиға болған жерді қарау кезінде маманның атқаратын рөлі:

1. сараптама жүргізу
2. хаттама толтыру
3. іздерді табу, бекіту және алу
4. жоспар және оқиға болған жердің кестесін құру
5. оқиға болған жерді күзету

Оқиға болған жерді қарау нәтижесіне әсер ететін жағдай:

1. метеорологиялық жағдайдың өзгеруі
2. қарауға жататын объектілердің көптігі
3. ғылыми - техникалық құралдардың болмауы
4. қарау жүргізуші топтың жетіспеушілігі
5. барлық жауаптар дұрыс

Оқиға болған жерде мәйіттің болуына байланысты тергеуші топ құрамына міндетті түрде кіргізеді:

1. криминалист - маман
2. қару – жарақ сарапшысы
3. сот - медицина маманы немесе медицина-маманы
4. участкелік инспектор
5. прокурор

Оқиға болған жерде бұзу құралы іздерін және басқа да іздерді бекітумен айналасады:

1. криминалист - маман
2. участкелік инспектор
3. тергеуші
4. куәгерлер
5. сот - медициналық сарапшы

Оқиға болған жерде тергеуші оқиғаны куәларды іздеп табуды қатысушылардың қайсысына тапсырады:

1. криминалист - маманға
2. куәгерлерге
3. жедел - іздестірушілерге
4. кинологқа
5. прокурорға

Оқиға болған жерді қарау кезінде тәртіпті сақтау қатысушылардың қайсысына тапсырылады:

1. криминалист - маманға
2. тергеушіге
3. кинологқа
4. участкелік инспекторға
5. прокурорға

Тергеу әрекетін жүргізу алдында қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді:

1. прокурор
2. тергеуші
3. участкелік инспектор
4. жедел - іздестіру қызметкері
5. қорғаушы

Оқиға болған жерді қарау кезінде фотосуретке түсіру тапсырылады:

1. маман - дәрігерге
2. суретке түсірушіге
3. жедел – іздестіру қызметкерлеріне
4. тергеушіге
5. криминалист - маманға

Көрсетілген ұсыныстардың қайсысы қарау тактикасына жатады:

1. әрекетті кенеттен, тосыннан жүргізу
2. жасырудың психологиялық себептерін ескеру
3. жүргізудің құпияларын сақтау
4. қылмыскердің жекелей бабын табу
5. өз уақытында және кейінге қалдырмай дер кезінде жүргізу

Көрсетілген ұсыныстардың қайсысы қарау тактикасына жатпайды:

1. кешіктірмей жүргізу
2. кезегімен жүргізу
3. криминалистік техниканың талабын сақтау
4. техникалық құралдарды қолдану
5. жүргізудің құпияларын сақтау

Оқиға болған жерді қарауға шыққанға дейінгі жүргізілмейтін әрекет:

1. түскен хабарды нақтылау
2. оқиға болған жерді күзету шараларын қолданғанын анықтау
3. топтың құрамын анықтау
4. техникалық құралдардың қажеттілігін анықтау
5. фотосуретке түсіру

Оқиға болған жерге келген кезде міндетті түрде анықталады:

1. қажетті техникалық құрал - жабдықтардың бары
2. аяқ іздерін бекіту қажеттілігі
3. суретке түсіру қажеттілігі
4. оқиға болған жерде өзгерістер енгізілгендігі, енгізілмегендігі
5. іздерді анықтау үшін объектілерді өңдеу қажеттілігі

Оқиға болған жерді қарауға келгеннен кейінгі жүргізілмейтін әрекет:

1. полиция қызметкерлерінің баянхатын тыңдау
2. хабарлаушыдан қысқаша сұрау алу
3. куәгерлерді қатыстыру туралы тапсырма беру
4. оқиға болған жерді үстіртін қарап шығу, оның шекарасын анықтау
5. іздерді детальды фотосуретке түсіру

Қараудың дайындық кезеңіне тән әрекет:

1. объектілерді зерттеу, өлшеу
2. детальды суретке түсіру
3. жәбірленушіге медициналық көмек көрсету
4. табылған қолдың ізін дактилоскопиялық пленкаға көшіру
5. гипстен іздің көшірмесін жасау

Қараудың дайындық кезеңіне тән әрекет:

1. гильзаны металл іздегішпен іздеу, оны бекіту
2. тапанша мен мәйіттің өз ара қашықтығын өлшеу
3. қан дақтарын алу
4. иісті мата арқылы алу
5. бөтен адамдарды оқиға болған жердің шекарасынан шығару

Оқиға болған жерге келгеннен кейінгі (дайындық кезені) тергеушінің жүргізбейтін әрекеті:

1. топтын құрамын анықтау
2. мамандарға нұсқау беру
3. қатысушыларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
4. оқиға болған жердіүстіртін қарау
5. бөтен адамдарды оқиға болған жердің шекарасынан шығару

Тергеушіге жалпы қарау (тұрақты, статикалық) кезеңінде рұқсат етілмейтін әрекеттер:

1. объектілердің ара-қашықтығын өлшеу
2. жекелеген объектілердің мөлшерін зерттеу, өлшеу және алу
3. шолып суретке түсіру
4. хаттамаға бекіту
5. схеманы сызу

Қараудың жұмыс кезіндегі тұрақты (статикалық) сатысына тән әрекет:

1. қан дақтарын алу
2. протектор ізін алу
3. жалпы шолып фотосуретке түсіру
4. көрінбейтін іздерді бекіту және алу
5. металдың бөлшектерін магнитпен жинау

Нақтылап қарауға тән емес әрекеттер (динамикалық):

1. объектілердің жекелеген іздерін табу
2. табылған іздердің жеке бөліктерін лупаның көмегімен зерттеу
3. оқиға болған жерді бағдарлап түсіру
4. ультракүңгірт сәулелердің қайнар көзімен объектілерді қарау
5. із табу үшін объектілерді өңдеу және оларды техникалық жағынан бекіту

Қараудың жұмыс кезеңіндегі тұрақты (статикалық) сатысына тән емес әрекет:

1. шолып түсіру
2. объектілердің орналасқанын белгілеу
3. бағдарлап түсіру
4. түйінді түсіру
5. детальды түсіру

Инсценировканың болу мақсаты:

1. жазатайым оқиғаның көрінісін құрастыру
2. басқа тұлғаның кінәлі екендігінің көрінісін құрастыру
3. қылмыстың ниетін бұрмалау
4. қылмыстың жасалған уақытын,орнын бұрмалау
5. көрсетілгендердің барлығы сұраққа жауап береді

Қайшылықты (негативті) жағдай:

1. оқиғаның механизмін анықтау
2. қылмыстың жасалуын анықтау
3. қылмыстың дайындалуын анықтау
4. қылмыстық инсцинировканы анықтау
5. бәрі де дұрыс

Қайшылықты (негативті) жағдай:

1. қылмыскердің оқиға орнында іздерінің болмауы
2. жәбірленушінің оқиға орнында іздерінің болмауы
3. қылмыскердің және жәбірленушінің қылмыс орнында іздерінің болмауы
4. жағдайдың оқиғаға сәйкес келмеуі, не оқиға орнында жекелеген іздердің болуы немесе болмауы
5. қылмыскердің аяқ киімінің ізінің болмауы

Қайшылықты (негативті) жағдайға жатпайды:

1. далада табылған мәйіттің киіміндегі көмір дақтарының белгілері
2. хабар - ошарсыз кеткен азаматтың пәтерінде жақында жасалған жөндеу жұмыстарының іздері
3. мәйіттің денесінде қан іздерінің болмауы
4. атыс жарақаты болған кезде мәйіттің қасында қарудың болмауы
5. мәйіт табылған жерде аяқ киім іздерінің табылуы

Куәландырудың көмегімен анықталуы мүмкін:

1. адамның денесінің айрықша белгілері және олардың сипаты
2. ішкі ағзасының ауруы
3. адам киімінде қатпарланудың болуы
4. киімде жарақаттардың болуы
5. кәсіптік дағдының болуы

Куәландыру қандай объектілерге бағытталған:

1. мәйітке
2. тірі адамның денесіне
3. құжаттарға
4. киімге
5. қылмыс іздеріне

Адам денесіндегі ерекше белгі қандай тергеу әрекетімен анықталады:

1. қарау
2. тану
3. куәландыру
4. жауап алу
5. сот сараптамасы

Қандай іздердің түрі қылмыскердің ептілігі (навыки) туралы куәландырады:

1. аяқ киім іздері
2. бұзу құралының іздері
3. тоқтау іздері
4. кесілген іздер
5. жәбірленушінің киіміндегі жыртық іздері

**Тақырып. Тінту және алу тактикасы.**

***Дәріс, тәжірибелік және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Тінтудің және алудың түсінігі, міндеттері. Тінтудің түрлері. Тінтудің тактикалық және ұйымдастарушылық әдістері. Тінту алдында жүргізілетін дайындық жұмыстары. Тінтудің объектісі және тінтілетін адам жөнінде бағдарлау мәліметтерін жинау. Тінтуге міндетті және факультативті қатысатын адамдарды іріктеп алу. Олардың тінтілетін жерде тінту басталмас бұрын алдын ала жүргізетін әрекеті. Техникалық құралдарды дайындау. Ғылыми-техникалық құралдарды қолдану.

Тінту психологиясы. Тінтуді үйдің ішінде және сыртта жүргізудің ерекшеліктері. Жеке адамды тінту. Бірнеше объектіні бір мезгілде тінту.

Тінтудің нәтижесі мен алуды бекіту. Тінтудің хаттамасы, жоспарлар, схемалар, фотосуреттер, заттардың тізімі.

**Тақырып. Тінту тактикасы** 2 - сағат

Тәжірибелік сабақтын мақсаты:

* Тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау,
* криминалистикалық полигондағы макеттер, плакаттар, стендтер арқылы талдау жұмыстар жүргізу,
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен танысу,
* тергеу ситуациясын талдап, дайындық жұмыстарын жүргізуді үйрету, полигонға инсценировканы жасап жедел-тергеу тобын құрып, тінтудің әрекетін үйрету,
* жүргізілген тінтудің нәтижелерін талдау, кемшіліктердің болу себептеріне негіз болған жағдайларды анықтау және көрсету,
* жүргізілген тінтудің нәтижелері бойынша жасалған хаттамаларды талдау.

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Тінтудің түсінігі, мәні, түрлері және процесуалдық шарттары.
2. Тінтудің кезеңдері және оны жүргізудің амалдары.
3. Тінтуге дайындық жұмыстары (бағдарлау мәліметтерін жинау, тінтуге қатысатын адамдарды анықтау, техникалық құралдарды дайындау).
4. Тінту психологиясы,
5. Тінту жұмыс қезеңіндегі жалпы және детальды қарау.
6. Тінту нәтижелері бойынша бекітудің тәртібі.
7. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**СОӨЖ тақырыптары:**

1.Тінтудің түсінігі, мәні және процесуалдық шарттары – реферат

2.Тінту жүргізудің жалпы тактикалық ережелері – реферат

3.Тінтудің жұмыс және қорытынды кезендері – реферат

4. Жеке адамды тінту тактикасы – реферат

5. Тінту жүргізу кезенінде психологиялық әдістердің маңызы – реферат

6. Топтық тінтудің тактикалық ерекшеліктері – реферат

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
2. Еркенов С. Е. , Султанов С. И. Тергеу әрекеттерінің тактикасы Данекер 2002
3. Жәкішев Е.Г. , Исаев А.А. ,Тапалова Р.Б. , Найманова Г.Х. , Темірболат Н С. Криминалистика. КазНУ 2005 ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
4. Жәкішев Е.Г. , Исаев А.А. ,Тапалова Р.Б. , Найманова Г.Х. , Темірболат Н С. Криминалистика. КазНУ 2005
5. Еркенов С. Е. , Султанов С. И. Тергеу әрекеттерінің тактикасы Данекер 2002
6. Криминалистика. Учебник для вузов под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина - М, 1994 г.
7. Михайлов А.И., Юрин П.С. Обыск. М. ,1971 г.
8. Попов А.В. Обыск. Тактические основы следственных действий. Выпуск 1. Алма-Ата.,1977 г.
9. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М, 1980 г.
10. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М, 1981.
11. Юрин Г.С. Опыт сравнительного экспериментального исследования различных технических средств обнаружения тайников. М. 1975.

**Есептер:**

1.Кемерова қаласында тұратын Хаматдинов Уфа қаласында 1998 жылдың 12 маусымында жарылғыш құрылғыны қолдану арқылы өзінің танысы Зинатуллинаны өлтіруде күдіктенеді. Күдікті жәбірленушімен таныс болу фактісін жалтарды және 1998 жылдың маусым айында Кемерова қаласынан ешқайда шықпағандығын айтты. Тергеуші Хаматдиновтың тұрғын жері бойынша тінту жүргізу туралы шешім қабылдады.

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттер қандай? Тергеуші бірінші кезекте қандай заттарды іздеуге көңіл бөлу керек? Оларды қай жерде табу ықтималдылығы жоғарырақ? Тінту іс-әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар)?*

2. Кашкиннің жоғалып кетуіне байланысты ашылған істі тергеу барасында Жуковтың үйінде тінту жүргізу туралы қаулы шығарылды, онда өлтіру қылмысы жүзеге асырылды деген мәлімет бар. Жуков екі бөлмеден, кіреберіс бөлме, ас бөлмесі және ваннадан тұратын өзінің жеке үйінде тұратын. Үйдің ауласында қызметтік құрылыстар бар: қора, гараж, дәретхана.

*Жуковтың пәтерінде тінту жүргізудегі шаралар мен міндеттер? Тінту жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Тінту қандай заттар мен жағдайларды табуға бағытталуы керек? Қандай ғылыми-техникалық және техника-криминалистикалық құралдарды қолдану керек?*

Жуковтың үйінде 22 сағатқа дейін жүргізілген тінту ешбір нәтиже бермеді. Тергеуші тінтуді таңертен жалғастыру туралы шешім қабылдады.

*Тергеушінің шешімі негізді ме? Егер тінту осы немесе басқа да себептерге байланысты келесі күнге ауыстырылған жағдайда тергеуші қандай шараларды қолдану керек?*

Тапсырма 1.

Келесіні негізге ала отырып, тінту хаттамасын толтырыңыз:

15.05.2011 жылы азамат Н.К.Власовқа Алматы қаласы Бостандық ауданының ІІБ тергеу бөлімінің тергеушісі полиция капитаны А.А Байсалов 14.05.2011 жылғы қаулының негізінде аға милиция В мен аға милиция А-ның қатысуымен тінту жүргізді. Куәгерлер ретінде: 1) Ф.К Ковтун - Пушкин көшесі, 9 үйде тұратын; 2) С.Т Колобов - Пушкин көшесі, 5 үйде тұратын қатысты. Тінту кезінде тергеуші А.А.Байсалов Н.К.Власовқа бар деп танылған қаруды өз еркімен беруге ұсыныс жасады. Ол іздестірудегі зат үйінде жоқ деп айтқандықтан, тінту жүргізді. Тінту 18 сағат 30 минутта басталып, 22 сағат 10 минутта аяқталды. Тінту кезінде мыналар табылды:

1. 40 мың теңге (10000 теңгеден 4 дана); 2. Екі жүзді қанжар, ұзындғы 24 см., ұстайтын сабы жасыл, қызыл және ақ түстен пластикалық пластмассадан жасалған, төсектің астында тұрған чемоданның ішінде оралуы күйінде;

3. Гречка толтырған алюминиден жасалған ыдыстың түбінде «Наган» Тапаншасы, үш оқ;

4. Үйліп жатқан кір киімдердің арасынан қызыл түсті дақтары бар ер адамның жейдесі;

5. Ф.А Волосовтың шалбарының артқы қалтасын тінту кезінде, әйел адамның бет орамалы, көк түсті жіппен түйілген, қанға ұқсас қою қоңыр түсті дақ және далаптың ізі қалған.

Тапсырма 2.

Азамат Сысоев өзінің әйелін өлтірген сезікті болып танылғандықтан, тергеу органдарынан жасырынып қалды. Оны іздестіруге фотосурет қажет болып, оның жеке ісіндегі және жеке куәлік жасайтын мекемеде оның фотографиялық карточксындағы суреттің сапасы іздестіру үшін жарамдылығы өте төмен болып шықты. Іздестіру органы бекіткендіктен іздеудегі адамның суретін Сысаевтың өлген әйелінің ағасында бірнеше сурет болуы мүмкін деген болжаммен, тергеуші ол бұл суреттерді алу үшін азамат Деминнің (өлген азаматшаның ағасы) үйін тінтуді шешті. Өйткені ол бірнеше жыл суретке түсіру ісімен айналысып және жасырынушыны және әйелін бір емес бірнеше рет суретке түсірген.

Тергеушінің осы шешкен шешім дұрыс па?

Тергеуші қандайда тергеу әрекетінің қорытындысында сурет алуға мүмкіндігі болды ма?

**Х А Т Т А М А**

**Тінту туралы**

Қызылорда қаласы 2 шілде 2010 ж.

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі Асқаров Ж., ҚР ҚІЖК-230, 232, 234 баптарының талаптарын сақтап, куәгерлер:

1. Тіккөзов Айтмұрат, тұрағы Тасбөгет қыстағы, С. Баймағамбетов көшесі 2 үй;

2. Күлекешов Болат, тұрағы Қызылорда қаласы «Ақмешіт» мөлтек ауданы 2/4;

ІІБ криминалист- сарапшы милиция капитаны Садықов Мараттың, үй егесі Ибадуллаев Оқастың, оның баласы Ибадуллаев Болатбектің қатысумен Қызылорда қаласы Қазбек би көшесі 18 үй , 21 пәтерде тінту жүргіздім.

Тергеу әрекетіне қатысушыларға тергеу әрекетіне қатысуға, хаттамаға енгізілуге тиісті ескертпелер жасауға құқылы екендіктері, сонымен қатар куәгерлерге ҚР ҚІЖК-нің 238-бабына сәйкес тергеу әрекетінің мазмұны мен нәтижелерін қуәландыру міндеті түсіндірілді.

Тіккозев А., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Күлекешов Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Криминалист-маман М. Садықовқа ҚР ҚІЖК-нің 244-1 бабында көрсетілген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді және ол өз міндеттерін орындаудан бас тартса немесе жалтарса жауапкершілігі туралы ескертілді.

Садықов М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тінту жүргізілмес бұрын Ибадуллаевқа 2.07.20... ж. қаулысы жарияланып, оған іске қатысты қызмет құжаттары мен пара ретінде алған ақшаны беру ұсынылады.

Аталған заттарды Ибадуллаевтың өз еркімен беруден бас тартуына байланысты тінту жүргізіліп, оның қорытындысында төмендегілер табылып алынды.

1.Үлкен бөлмедегі жазу столының сол жақ үстіңгі суырмасының қоңыр былғары папкаға “Баспагер” шағын мекемесі мен Қызылорда балық тарату қоймасы арасында 29 маусым 20... жылы жасалған келісім шарт;

2. Столдың сол жақ ортаңғы суырмасынан “Баспагер” шағын мекемесінің Қызылорда балық тарату қоймасына тарату, балық консервісі үшін беретін заттарының тізімі көрсетілген қағаз, жартылай толтырылған банкілік төлем құжаттары – 3 дана;

3. Жатын бөлмедегі шифоньердің үлкен бөлімшесінде ілулі тұрған қоңыр түсті ерлер костюмының сол жақ ішкі жақ қалтасынан почталық конвертке салынған 1 дана 5 мың тенгелік, 5 дана 1 мың тенгелік, барлығы 10 мың сом тенге.

Басқа ештеңе табылған жоқ.

Тінту жүргізу 14 сағат 30 минутта басталып, 15 сағат 30 минутта аяқталды. Табылған заттар куәгерлермен қатты қағаздан жасалған конвертке салынап, аузы желімделіп, ІІБ мөрімен бекітілді.

Қатысушылар мен куәгерлер тарапынан ескертпе, мәлімдеме түскен жоқ.

Хаттама дауыстап оқылды, дұрыс жазылған.

Куәгерлер: Тіккөзов, Күлекешов. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қатысушылар: Ибадуллаев О, Ибадуллаев Б.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Криминалист-сарапшы: Садықов М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі: Асқаров Ж.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тінту хаттамасының көшірмесін алдым: Ибадуллаев О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қаулы

зат алу туралы

29 маусым 1992 жыл Арал қаласы

Арал аудандық прокуратурасының тергеушісі 3 дәрежелі заңгер С.Қанатбаев №*210* санды қылмыстық іс құжаттарымен танысып, төмендегі жағдайларды

АН Ы Қ Т А ДЫ М:

1992 жылдың 28 маусым күні жергілікті уақытпен сағат 20-лар шамасында Жарылқасынов Жақып Арал қаласы, Бұхарбай батыр көшесі 80 үйдің тұрғыны Жетесов Сағатбектің үйіне келіп, қалтасына салып жүрген шаппа пышағымен кеуде тұсынан бір рет ұрып, қасақана өлтіріп, алтын сағатын және 100 000 сом ақшасын алып, оқиға болған жерден қашып кеткен.

Алдан ала тергеу амалдарын жүргізу барысында айыпкерЖарылқасынов аталған алтын сағатты Арал қаласы, Жетес би көшесі 20 үйдің тұрғыны аз. Мұхтаров Жанатқа 10 000 сомға сатқаны анықталды.

Жоғарыдағылардың негізінде іс бойынша аталған алтын сағаттың айғақты зат екенін ескеріп, Казақстан Республикасы КІЖК-нің 134 бабын басшылыққа алып,

ҚАУЛЫ Е Т Т I М :

Аз. Мұхтаров Жанаттың үйінен сезікті Жарылқасынов Жақып сатқан алтын сағатты алуға.

Арал аудандық прокуратурасының

Тергеушісі 3 дәрежелі заңгер: С.Канатбаев

Қаулы маған 29 маусым 1992 жилы жарияланды.

Мұхтаров Ж .

X А Т Т А М А

зат алу туралы

29 маусым 1992 жыл Арал қаласы

Арал аудандақ ІІБ аға тергеушісі полиция капитаны С. Қанатбаев, куәгерлер: 1. Артықбаев Кеңес тұрағы Арал қаласы Теле би көшесі 10 үй; 2. Лескенов Кайрат, тұрағы Арал қаласы Бейбітшілік кешесі 60 үй және аз. Мұхтаров Жанаттың қатысуларында Казақстан Республикасы КІЖК-нің 134,136 және 139 баптарын басшылыққа алып, Арал қаласы Жетес би көшесі 20 үйдің тұрғыны Мүхтаровтың үйінен Жарылқасыновтың сатып алынған алтын сағатты алдам.

Куәларға Казақстан Республикасы КІЖК-нің 104 бабында қаралған тергеу әрекеттерінің мазмұны мен нәтижелерін куәландыру міндеті, жүргізілген әрекеттер жөнінде өздерінің ескертпелерін хаттамаға жазуды талап ету қүқысы түсіндірілді.

Артықбаев К. Іескенов К.

Зат алу басталмас бұрын Ж. Мұхтаровқа зат алу туралы 29 маусым 1992 жылғы тергеушінің қаулысы жарияланды. Осыдан соң Мүхтаровтан сезікті Жарылқасыновтан сатып алынған алтын сағатты өз еркімен беруі талап етілді. Мұхтаров төмендегіні берді: "Чайка" зауытынан жасалған алтын сағат, дөңгелек тәрізді диаметрі 22 мм, бауы алтын түстес темірден жасалған.

Куәлардан ескертпе, мәлімдемелер түскең жоқ.

Зат алу сағ. 15 сағ. 10 мин. басталып, 15 сағ. 40 мин. аяқталды.

Хаттама дауыстап оқылды, дұрыс жазылған.

Қатысушы: Мүхтаров Ж.

Айғақтар: Артықбаев К.

Лескенов К.

Арал аудандық ІІБ тергеушісі, полиция капитаны: С.Қанатбаев

Тінту жүргізуге «РҰҚСАТ ЕТЕМІН»

Қызылорда қалалық прокуроры

аға заң кеңесшісі Б.Сыздықов

25 желтоқсан 1992 жыл

**Қ А УЛ Ы**

**Тінту жүргізу туралы**

25 желтоқсан 1992 жыл Қызылорда қаласы

Қызылорда қалалық прокуратурасының аға тергеушісі 2 дәрежелі заңгер М.Махшатов, аз-т Баянқұлов Рамазан Ідірісұлының қасақана өлтірілуіне байланысты Қазақстан Республикасы ҚК-нің 8 бабының 2 бөлігімен қозғалган №31505 санды қылмыстық іс құжаттарын қарап,

АНЫҚТАДЫМ :

1992 жалдың желтоқсан айының 24-нен 25-не қараған түні, жергілікті уақытпен 02 сағат шамасында Титов қыстағы, № 31 үйдің алдында Бөлегенов Батырбек арақ ішкен мас күйінде Баянқұлов Разаман Ідірісұлының денесіне бірнеше жерден пышақ салып қасақана өлтірген.

Сезікті Б.Бөлегенов тұратын Титов кыстағы № 31 үйдің 48 пәтерінде қылмыстық іс үшін маңызы бар айғақты заттар, қару-жарақ сақталуы мүмкіндігін ескеріп, Қазақстан Респубяикасы КІЖК-нің 134,135 баптарын басшылыққа алып,

ҚАУЛЫ ЕТТТІМ:

Қылмыстық іс үшін маңызы бар қару-жарақ, басқа да айғақты заттарды іздестіріп тауып алу үшін Қызылорда қаласы, Титов қыстағы №31 үйдің №148 пәтеріне тінту жүргізуге.

Қызылорда қалалық прокуратурасының

аға тергеушісі, 2 дәрежелі заңгер М.Махшатов

Қаулы маған 28 желтоқсан 1992 жылы жарияланды.

Үй егесі: \_\_\_\_\_ Г.Күлкеева

/қолы/

**ХАТТАМА**

**тінту жүргізу жайлы**

26 жедтоқсан 1992 жыл Қызылорда қаласы

Қызылорда қалалық ІІД аға тергеушісі, полиция капитаны М.Махшатов, куәгерлер: 1. Дуйсенбаева Гүлжан Кыдырқызы, тұрағы - Титов қыстағы, №З1 үйдің 29 пәтері, 2.Айдәулетова Базар Болатбекқызы, тұрағы - Қызылорда қаласы, А.Тоқмағамбетов көшесі II үй, 3 пәтер, Қызылорда қалалық ішкі істер бөлімі криминалдық милиция бөлімінің оперативтік уәкілі милиция капитаны Алдамзаров Мұраттың, Қызылорда облыстық ішкі істер басқармасы криминалист-сараишылар бөлімінің сарапшысы милиция аға лейтенанты Рүстемов Нұржанның және үй егесі Күл кеева Гүлжаханның қатысуында Қазақстан Республикасы ҚІЖК-нің 137,139 баптарын қолдана отырып, Қызылорда қаласы, Титов қыстағы №8І үйдің №48 пәтерінде тінту жүргіздім.

Қазақстан Респубиикасы ҚІЖК-нің 104 бабының талабыңа сәйкес айғақтарға олардың тергеу әрекетіне қатысудағы міндеттері мен құқылары түсіндірілді.

Айғақтар: Г.Дүйсенбаева

Б. Айдәулетова

Маман ретінде қатысушы-сарапшы Рүстемов Нұрланған ҚР ҚІЖК-нің 57-1 бабында қаралған құқылары мен міндеттері түсіндірілді және ол өзінің міндеттерін орындаудан бас тартқаны немесе жалтарғаны үшін жауапты болатындығы туралы ескертілді.

Маман: Н.Рүстемов

Бұдан кейін үй егесі Күлкеева Гүлжаханға 25 желтоқсан 1992 жылғы тінту жүргізу туралы қаулы жарияланып, егер үйдесақтаулы қару-жарақ, қылмыс құралы болатындай заттар болса, өз еркімен тапсыру, егер ерікті түрде берілмесе, тінту жүргізу барысында алатындағы түсіндірілді.

Үй егесі - сезікті Бөлегенов Батырбектің әйелі Г.Күлкеева жатын бөлмеде тұрған ағаш қораптың ішінен құндағы кесілген екі ұңғылы шолақ мылтықты және қанжар пышағын өз еркімен әкеліп тапсырды.

Шолақ мылтықтың калибрі 16, завод саны ХЭ № 77890ІІ, жалпы үзындығы 39 см, қолға ұстап жүруге бейімделіп жасалған тері бауы бар. Қанжар пышақтың жалпы ұзындығы 30 см, сабының ұзындығы 10 см, жүзінтң қзындағы 20 см, қанжардың жүзінде қанға ұқсаған қызыл-қоңыр дақтар бар.

Тінту жүргізу барысында үйден басқа айғақты заттар табылмады.

Хаттамада көрсетілген шолақ шылтық пен қанжар айғақты заттар есебінде алынды. Қанжар пышақ қағазға оралып, пакеттеліп, оның сырты жіппен байланып, жіптің екі ұшы "Қызылорда қалалық прокуратурасының пакетіне арналған" мөрі басылған қағазбен желімделінді, айғақтардың қолдары қойылды.

Тінту жургізу барысында алынған шолақ мылтық пең қанжар пышақты маман Н.Рүстемов "Зенит" маркалы фотоаппараты арқылы 64 фотопленкасын қолданып суретке түсірді.

Тінту жүргізу 10 сағат 25 минутта басталып, 2 сағатта аяқталды.

Тінту жүргізу барысында айғақтар мен қатысушылар тарапынан ескертпе, мәлімдемелер түскен жоқ.

Хаттама оқылып берілді, дұрыс жазылған.

Куәгерлер: Г.Дүйсенбаева

Б. Айдәулетова

Қатысушы: М. Алдамжаров

Маман: Н.Рүстемов

Үй егесі: Г. Күлкеева

Қызылорда қалалық прокуратурасының

аға тергеушісі, 2 дәрежелі эаңгер: М.Махшатов

Тінту хаттамасының көшірмесін 26 желтоқсан 1992 жылы

алдым.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Күлкеева

/қолы/

"Толбаева Күлайдаң почта-телеграф

хат-хабаряарына тоқтам салуға рұқсат етемін"

Кызылорда облыстық прокуротурыниң

орынбасары заң кеңесшісі: Карбуаов К.

5 шілде 1992 жыл

Қаулы

почта-телеграф хат-хабарларына

тоқтам салу және оларды алу туралы

Қызылорда қаласы 5 шілде 1992 жыл

Қызылорда облыстық прокуратурасының аға тергеушісі 2 дәрежелі заңгер Асқаров Ж., №2450 санды қылмыстық істің құжаттарын қарап,

Т А П Т Ы М :

Қолбаев Айбек 3 шілде 1992 жылы сағат І7-тер кезінде Қызылорда қаласы, Мәметова көшесі, №78 үйде Садаматов Сұлтанбекпен бірге спирттік ішімдіктер ішіп отырып бұзақылықтың салдарынан соңғының кеудесінен бірнеше рет пышақпен ұрып, қасақана өлтіріп, оқиға болған жерден қашып кеткен.

Толбаевтың қазіргі тұрағы жөнінде жұбайы Толбаева Күлайға хабарлауы мүмкіндігін ескеріп, ҚР ҚІЖК-нің 141 бабын басшылыққа алып,

КАУДЫ ЕТТІМ:

1. Кызылорда қаласы Мәметова көшесі, 66 үйде тұрушы Толбаева Күлайдың атына байланыс белімшелеріне келген почтателеграф хат-хабарларына тоқтам салуға және хат-хабарлар түскен жағдайда оларға қарау жүргізіп, қажет болса алуға.

2. Каулының көшірмесін орындау үшін Кызылорда байланыс торабының бастыгына жолдауға.

Аға тергеуші

2 дәрежелі эаңгер Асқаров Ж.

Қаулының көшірмесін 6 шілде 1992 жылы алдым.

Қызылорда қалалық байланыс

торабының бастығы Қожантаев 0.

**Студенттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

Заттарды іздеп табу және алу мақсатында мәжбүрлеп іске керекті дәлелдемелерді алу әрекеті:

1. тергеу қарауы
2. тінту
3. зат алу
4. ұстау
5. дәлелдемелерді оқиға болған жерді қарау арқылы алу

Тінтудің тергеу қарауынан айырмашылығы:

1. жүргізу мақсаттарымен
2. мамандардың қатысуымен
3. алынған іздердің бекіту тәсілімен
4. іздерді табу тәсілдерімен
5. бейнетаспаға түсіруді қолдану мүмкіндігімен

Тінту әрекетіне тән емес:

1. іздестіру әрекеті
2. кейінге қалдырмайтын әрекет
3. ауыстыруға болмайтын әрекет
4. ауызша жүргізілетін әрекет
5. мәжбүрлі түрде жүргізілетін тергеу әрекеті

Тінту мақсатына жатпайды:

1. жасырын жүрген қылмыскерді табу
2. мәйіттің бөлшектерін табу
3. азаматтық айналымнан алынған заттарды табу
4. қылмыс қаруын табу
5. белгілі бір құбылысты қабылдау

Тінту мақсаты:

1. белгілі бір құбылыстарды қабылдау
2. тыйым салу үшін бағалы заттар бар ма
3. белгілі бір әрекеттерді жасауға бола ма
4. оқиға болған жерді сезікті біле ме
5. бұрын тергеуге белгісіз куәларді анықтау

Тінту мақсатына жатпайды:

1. ұрланған заттарды табу
2. сезіктінің аяқ киімін табу
3. қылмыспен байланысты құжаттарды табу
4. қылмыспен байланысты құралдарды табу
5. сезіктінің кәсіби дағдыларын анықтау

Қандай мәселені шешуде тінту жүргізілмейді:

1. қылмыс іздерін табуда
2. қылмыскерді табу мен ұстауда
3. ұрланған заттарды табуда
4. азаматтық айналымнан алынған заттарды табуда
5. обьектілерді теңдестіруде

Тінту жүргізілмейді:

1. үй - жайда
2. ешкімнің иелігіне жатпайтын ашық жерлерде
3. көлік құралдарында
4. саяжай учаскелерінде
5. үй жанындағы участкелерде

Тінту жүргізілмейді:

1. сезіктінің пәтерінде
2. сезіктінің туыстарының пәтерінде
3. саяжайда
4. жергілікті ашық учаскелерде
5. сезіктінің гаражында

Тінту жүргізілуге тиіс адам қамауға алынған болса, оның орнына кім қатысады?

1. тінту жүргізілуге тиіс адамның көршісі
2. тінту жүргізілуге тиіс адамның таныстары
3. тінту жүргізілуге тиіс адамның туыстары
4. тінту жүргізілуге тиіс адамның қабілетсіз жұбайы
5. тінту жүргізілуге тиіс адамның кәмелет жасқа толғанбалалары

Тінту жүргізу үшін төмендегі бағдарламалық мәліметтердің қайсысы жиналмайды:

1. тінтілетін объектілер туралы
2. тінту жүргізілетін орын туралы
3. тінту жүргізуге тиіс адамдардың саны, олардың өмір сүру деңгейі
4. адамдардың әлеуметтік - психологиялық сипаты
5. сезіктінің жауаптылылығы

Тінтудің дайындық кезеңіне тән емес әрекет:

1. бағдарламалық мәліметтерді жинау
2. топтың құрамын анықтау
3. техникалық құралдарды дайындау
4. тінтілетін адамға заттай дәлелдемелерді өз еркімен ұсыну
5. тінтудің хаттамасын толтыру

Тінтудің дайындық кезеңіне тән емес әрекет:

1. ізделінетін объектілер туралы мәліметтер жинау
2. тінту жүргізілетін орын туралы мәліметтер жинау
3. жеке адамға тінту жүргізу
4. тінту жүргізудің жоспарын құру
5. тінтілуге тиіс мекен-жайға қалай кіруді ойластыру (кәсіпорын)

Тінту жүргізу үшін қандай дайындық жұмыстары жүргізіледі:

1. тінтудің хаттамасын толтыру
2. табылған заттарды суретке түсіру
3. құпия орынды іздеу
4. психологиялық әдістерді қолдану
5. мамандармен кеңесу

Тінту жүргізуге қатыспайды:

1. куәгер
2. **дәнекерлеуші**
3. маман - криминалист
4. тергеуші
5. жедел - іздестіру қызметкері

Тінтудің жұмыс кезеңі басталады:

1. куәларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
2. азаматтарды жеке тінту
3. күзет қою
4. топтың мүшелерімен жоспарды талқылау
5. сарапшымен кеңесу

Тінту барысында дұрыс бағыт алуға көмектесетін тактикалық ұсыныс:

1. психологиялық жайларды ескеру
2. техникалық құралдарды қолдану
3. сұрақтар қою
4. қайталап жүргізу
5. бірнеше рет жүргізу

Тінту кезінде тінту ұсыныстарына жатпайтын әрекет:

1. әрекетті кенеттен, тосыннан жүргізу
2. психологиялық жайларды ескеру
3. ізделінетін объектілер туралы мәліметтер жинау
4. техникалық құралдарды қолдану
5. әрекеттің алдында қылмыскерден жауап алу

Тінтілетін тұлға тергеушінің сұрағына жартылай құнды заттарды ұсынды. Тергеушінің әрекеті:

1. тінтуді аяқтауы тиіс
2. тінтуді жалғастыруы тиіс
3. тінтуді аяқтайды және тінту туралы хаттама толтырады
4. алу туралы хаттама толтырады
5. барлық жауаптар дұрыс емес

Адам өлтіру қылмысы бойынша, егер оқиға орнында гильза табылса,онда сезіктіден қандай объектілер іздеу керек:

1. бұзу қаруы, құрал - жабдықтар
2. сезіктінің құжаттары
3. оқ ататын қару
4. суық қару
5. сезіктінің аяқ киімі

Петровтың үйіне тінту жүргізу кезінде, оның көршісі Якушевтің үйіне де тінту жүргізу қажеттігі туды. Прокурордың санкциясынсыз тергеуші қаулы шығарды да, Якушевтің пәтеріне тінту жүргізді. Тергеушінің ісі дұрыс па?

1. дұрыс
2. дұрыс емес
3. кей кезде қажет
4. тек қана жанұя мүшелерінің келісімі бойынша
5. тек қана тергеу бөлімінің басшысының келісімі бойынша

Тонау болған оқиға орнында өсімдіктер бар, тергеуші тінту жүргізу кезінде сезіктіден алу қажет:

1. сезіктінің киімін, аяқ киімін
2. жазба кітапшасын
3. құрал – жабдықтар
4. кітаптар
5. сезіктінің пәтеріндегіинтерьер заттарды

Пәтерден қан дақтары табылған жағдайда, тінту кезінде қолданылатын әдіс - тәсілдер:

1. лупамен қарау
2. плинтустардыңастын қарау
3. сезік тудыратын қабаттарғасутегі асқын тотығымен өңдеу
4. арнайы қоспалардың көмегімен даққа әсер ету
5. барлық жауаптар дұрыс

Сезіктінің үйіне тінту жүргізуде жәбірленушінің қолының саусақ іздерін табу үшін қандай құралдар керек

1. реактив воскобойшекова
2. ультра күлгін сәулелі лампа
3. дактилоскопиялық ұнтақтар
4. перекись водорода
5. аталғандардың барлығы

Тонау қылмысы бойынша тінту барысында тергеушінің табуы қажет:

1. тінтілуші тұлғаны куәландыратын құжаттарды
2. ұрланған заттарды
3. аяқ киімін
4. маска және басқа да заттар
5. барлық жауаптар дұрыс

Жалған құжаттарды дайындауда қылмыскерді әшкерлеу үшін тінту кезінде тергеуші табуы тиіс:

1. гильза
2. бұзып кіру құралы
3. клише, мөр, бояу
4. дәрілік заттар
5. ине және басқа да заттар

Алаяқтық істер бойынша сезіктінің үйіне тінту жүргізу кезінде тергеуші нені табуды жорамалдайды:

1. дәрілік заттарды дайындау әдісін
2. есірткі заттарын дайындау жөніндегі әдістемелік құралды
3. химиялық ыдыстарды
4. сезік тудыратын құжаттарды
5. сезіктінің киімін, аяқ киімін

Адам өлтіру қылмыстары бойынша тергеуші сезіктінің үйінен нені табуды жорамалдайды:

1. жәберленушінің киімін
2. қару
3. көлік құралдарын
4. сезіктінің киіміндегі, аяқ киіміндегі қан іздерін
5. бәрі де дұрыс

Жалған кәсіпкерлік туралы істер бойынша тергеуші тінту жүргізу кезінде нені табуды жорамалдайды:

1. бағалы тоқыма заттарын
2. зергерлік бұйымдар
3. көлік құралдарын
4. заңды тұлға құжаттарын
5. таңба, құлып

Тінту барысында қандай психологиялық тәсіл дұрыс бағыт алуға көмектеседі:

1. бағалы заттардың шығу тегі жөнінде жауап алу
2. тінтіліп отырған адамның көңіл-күйін назардан тыс қалдырмай бақылау
3. сыртқы күзетті ұйымдастыру
4. техникалық құралдарды қолдану
5. оқиға болған жерді қарау

Тінту жүргізудің жоспарын талқылау қай кезеңде жүргізілуі тиіс:

1. келгеннен кейінгі дайындық кезеңде
2. шыққанға дейінгі дайындық кезеңде
3. тінту кезінде
4. тінтуді аяқтағанда
5. тінту объектісіне бару кезінде

**Тақырып. Жауап алу және беттестіру тактикасы**

***Дәріс, тәжірибелік және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Жауап алудың түсінігі, оның міндеті және түрлері. Жауап алудың (куә, жәбірленуші, сезікті, айыпкер, сарапшы, және кәмелетке толмаған субъектілер) процесуалдық шарттары. Көрсетпенің қалыптасуының психологиялық процесі.

Жауап алуға дайындық. Істегіматериалдармен оқып танысу. Жауап алғанда анықталатын сұрақтарды дайындау. Жауап алудың уақытын, орнын белгілеу. Бірнеше куәдан, жәберленушеден және айыпкерден жауап алу кезегін анықтау. Жауап алынатын тұлғаның жеке басын зерттеу. Оның іске қатысатын басқа адамдармен өзара қарым-қатынасын анықтау. Жауап алуға дайындық кезінде жедел-іздестіру әрекеттерінің маңызы. Жауап алу жоспарын құру. Жауап алуға қолайлы жағдай туғызу. Жауап алу кезінде маманның қатысуы.

Жауап алынатын адаммен психологиялық байланыстың қалыптасуы. Жауап алудың тактикалық жағдайлары. Қайшылықты жағдайда пайдаланылатын тактикалық әдістер. Қайлышылықсыз жағдайда пайдаланылатын тактикалық әдістер.

Айыпкердің жалған мәліметтерді бергенде, жалған алибиі болған жағдайдағы жауап алу тактикасының ерекшелігі.

Кәмелетке толмаған куәдан, жәбірленушіден, сезікті мен айыпкерден жауап алудың тактикасы.

Беттестірудің түсінігі және оны жүргізудің тактикасы.

Жауап алу мен беттестіруді бекіту әдістері. Дыбыс, бейне таспаларын қолдану.

Сотта жауап алудың мүмкіндіктері мен тактикалық әдістерді қолданудың шарттары.

**Жауап алу тактикасы** 2 – сағат.

Тәжірибелік сабақтын мақсаты:

* тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау.
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен (жазба және бейнетаспаларымен) танысу.
* берілген фабула бойынша тергеу ситуациясын талдап, жауап алуды үйрету.
* фабула бойынша студенттер өзара рольдерді бөлісе отырып, жауап алуды тәжірибе жүзінде жүргізу.
* жүргізілген жауап алудың (куәдан, жәберленушіден және айыпкерден) нәтижелерін талдау, кемшіліктердің болу себептеріне негіз болған жағдайларды анықтау және көрсету.
* жүргізілген жауап алудың нәтижелері бойынша жасалған хаттамаларды талдау.

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Жауап алудың түсінігі, мәні және түрлері.
2. Жауап алудың (куә, жәбірленуші, сезікті, айыпкер, сарапшы, және кәмелетке толмаған субъектілер) процесуалдық шарттары.
3. Жауаптың қалыптасуының психологиялық процесі.
4. Жауап алынатын адаммен психологиялық байланыстың қалыптасуы.
5. Жауап алудың дайындық жұмыстары.
6. Жауап алудың тактикалық жағдайлары, оның ерекшелігі субъектілері бойынша.
7. Қайшылықсыз жағдайда пайдаланылатын тактикалық әдістер.
8. Қайшылықты жағдайда пайдаланылатын тактикалық әдістер.
9. Кәмелетке толмаған куәлар, жәбірленушеден, сезіктілер мен айыпкерлерден жауап алудың тактикасы.
10. Жауап алудың нәтижелері бойынша бекітудің тәртібі.
11. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет. 2010 жыл.
2. Васильев Л. Н. , Корнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М,1981.
3. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М, 1976.
4. Доспулов Г. Г. Психология допроса в уголовном процессе. Алматы, 1999
5. Еркенов С. Е., Султанов С.И. Тергеу әрекеттерінің тактикасы. Данекер 2002
6. Жәкішев Е. Г., Исаев А. А., Тапалова Р.Б., Найманова Г. Х., Темірболат Н.С. Криминалистика КазНУ 2005
7. Корнеева Л. М., Ордынский С.С., Розенблит С. Я. Тактика допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.
8. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология. Харьков, 1999
9. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск,1978.
10. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М., 2002
11. Усманов У.А. Тактика допроса (справочник), М., 2001

Есептер:

1. 2010 жылы 25 шілдеде Хасановтар пәтерінде болған ұрлық уақытында, үй иелері үйде болмай аулада балалар ойнап журген: Кабилова Роза 8 жас және Сангинов Кәрім 7 жас.

Іс материалдарымен анықталғандай, олар қылмыскерлер Хасановтар пәтеріне кіргенін және одан чемодан және түйінмен шыққанын, оларды көшеде үйдің жанында тұрған жеңіл машинаға салғанын көрген. Осыған байланысты Роза және Кәрімнен куә ретінде жауап алу қажеттілігі туындады.

*Бұл жауап алу қандай жағдайда жүргізілуі керек және оған кім қатысу керек?*

*Жауап алу жоспарын жасаңыз және Роза мен Кәрімге қойылу керек сұрақтарды құрастырыңыз.*

2. Тергеуші тауарларды ұрлау жүзеге асырылған дүкеннің терезесінің ішкі жағының әйнегінде сезікті Васильевтың саусақ және алақан бөлігінің іздері бар дактилоскопиялық сараптаманың қорытындысын жауап алу кезінде оған жария етті. Сезікті былайша жауап берді: «Сонымен не бопты? Ол іздер ол жерде ұрлық жасалғанға дейін екі-үш күн бұрын мен дүкенге кірген кезде қалған. Сол кезде мен терезеге жақындап, далаға қарадым, себебі маған терезенің жанынан менің танысым Петр Коршиков өтіп бара жатқандай болып көрінді. Осы уақытта мүмкін мен терезе әйнегін ұстаған шығармын».

*Бұл жауап алу барысында тергеушімен жіберілген тактикалық қателікті анықтаңдар. Осы жағдайда дактилоскопиялық сараптаманың қорытындысын қалай қолдану керек еді? Жауап алуда дәлелдемелерді қолданудың негізгі ережелері қандай? Жіберілген қатені түзетуге болады ма және жауап алудың келесі бөлімін тактикалық жағынан қалай дұрыс құрастырған жөн?*

3. Айыпталушы Крючков. П.И өзінің көршісі Ларинды пайдакүнемдік мақсатпен өлтірген кінәсін мойындамай, бұл қылмыс орын алған кезде ол өзінің досы Сергеевпен Немчинова Ольга деген танысының үйінде сағат 20.00 ден 24.00. сағатқа дейін қонақта болғанын, содан кейін мейрамханаға барғанын көрсетті. Бұл мәліметті куә ретінде Сергеев пен Немчинова куәләндырды.

*Айыпталушы мен куәлардың берген жауаптарын тексеру мақсатымен жауап алу барысында қандай тактикалық әдіс-тәсілдер қолданасыз? Сұрақтар шеңберін көрсетіңіз.*

4. Кірпіш заводының клубында жастар кешінде азамат М. Судариков мас күйінде тігін фабрикасының жұмысшысы азаматша А. Зиминаны билеуге шақырады. Ол өз кезегінде мас адамдармен билемейтінін айтты. Азамат М. Судариков болса оған қол жұмсады. Тәртіп сақшылары Р. Раджупов пен А. Гусеев М. Судариковқа өзімен бірге штабқа баруын ұсынды. М. Судариков пышақты алып Р. Раджуповтың мойнына жарақат келтірді. М. Судариков көшеге шығып қашуға тырысты, өтіп бара жатқан А. Александров пен В. Рыбников қашпақшы болған қылмыскерді ұстап полиция басқармасына жеткізді. М. Судариковқа тағылған айып бойынша істі тергеушіге жеткізді. *Осы іске қатысты куә ретінде жауап алу үшін кім шақырылуы қажет? Олардың әр қайсысына қандай сұрақтар қойылуы тиіс.*

5. Азамат К. Жапаков тонау мақсатында М. Құрбановты өлтіру ісі бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Айыпталушы өз қылмысын мойындаған жоқ және қылмыс жасаған күні ол інісінің үйінде болғанын айтты. К. Жапаковты ұстағаннан кейін үйіне тінту тергеу әрекеті жүргізілді. Тінту кезінде ер адамның қанға боялған жейдесі табылды.

*Жауап алудың жоспарын құрастырыңыз. Сұрақтарды қарастырыңыз.*

6. Тергеуші куә ретінде жауап алу үшін азаматша С. Сагибованы шақырды. Жауап алу 25 наурыз 2011 жылы ізсіз жоғалған көршісі С. Самойловқа қатысты еді. Жоғалған С. Самойловтың өліміне қатысы бар негіз бойынша сезікті ретінде М. Омаров ұсталды. Тергеуші куә С. Сагибоваға келесі сұрақты қойды:

1. Айтынызшы, шындығында да С. Самойлов М. Омаровқа таңертен 25 наурыз күні 2011 ж. келіп, содан соң онымен кеткен, одан кейін С. Самойловты ешкім көрмеді ме?
2. Сіздің есіңізде емес пе, С. Самойловтың үстінде көк түсті плащ және оның қолында үлкен емес чемодан болмады ма?
3. М. Омаров сізге айтпады ма С. Самойлов екеуінің арасында келіспеушілікке қатысты өлтіремін деп қорқытқаны туралы?

*Сұрақтар дұрыс қойылған ба? Сұрақтардың дұрыс тұжырымдамасын көрсетіңіз.*

**Ұсынылатын СОӨЖ тақырыптары:**

* Жауап алудың түсінігі, мәні және түрлері – реферат
* Сезікті, айыпталушыдан жауап алудың процессуалдық тәртіптері – реферат
* Куә мен жәбірленушіден жауап алудың процессуалдық тәртіптері – реферат
* Қайшылықты жағдайда пайдаланылатын тактикалық әдістер – реферат
* Қайлышылықсыз жағдайда пайдаланылатын тактикалық әдістер – реферат.
* Кәмелетке толмаған куә, жәбірленуші, сезікті мен айыпкерден жауап алудың тактикасы – реферат.
* Беттестіру тактикасы – реферат.

**Жәбірленушіден жауап алу**

**Х А Т Т А М А С Ы**

Алматы қаласы 14 тамыз 2011 жыл

Алматы қаласы Бостандық аудандық ІІБ тергеу бөлімінің тергеушісі Сүйлеменов С., ҚР ҚІЖК-нің 212, 213, 219-баптарынына талаптарына сәйкес, төмендегі аталған адамнан жәбірленуші ретінде жауап алдым.

1.Аты-жөні, есімі, әкесінің аты: Ержанов Манат Өсерқызы.

2. Туған жылы: 1963 жыл.

3. Туған жері: Қазалы ауданы

4. Ұлты: қазақ.

5. Білімі: орта.

6. Жұмыс орны: атқаратын қызметі: аудандық аурухана, мейірбике. 7.Мекен-жайы: Алматы қаласы, Жанқожа батыр көшесі 2 үй.

8. Төл құжаты: І-ГУ №167314 18 мамыр 1979 жылы Қазалы аудандық ІІБ тергеу бөлімі берген.

9. Айыпкермен қарым-қатынасы: ешқандай

ҚР ҚІЖК-нің 219 бабында көрсетілген жәбірленушінің құқықтары мен міндеттері түсіндірілді. Сонымен қатар жауап алғанда дыбыс жазу аппараты қолданылатыны жайлы және біле тұра өтірік жауап берсе немесе жауап беруден бас тартса ҚР ҚК-нің 187, 193 баптары бойынша қылмысты жауапкершілігі ескертілді. Ержанова М.

Қойылған сұрақтар бойынша төменде көрсетілгендей жауап беремін: 20... жылдан бастап Қазалы аудандық ауруханасында мейірке болып қызмет атқарамын. 20... жылдың күз айында Омаров Әділхан деген жігіт біздің ауруханада жатып емделген болатын. Сол жатқан кезінде екеуміз таныстық. Ауруханада 20 күндей жатқан соң Омаров емдеу мерзімі бітіп, ауруханадан шыққан. Ауруханадан шығар алдында Омаров маған өзінің жақсы көретінін айтып, үйленуді ұсынған. Мен Омаровты ұнатпайтын болған соң, оның ұсынысынан бас тартқанмын. Омаров алғашқыда өтініп, оған көнбей қойған соң мені қорқытып көрген. Мен бірақ өз айтқанымда тұрдым. Сонымен ол ауруханадан шығарда маған қоқан-лоққы жасап кеткен болатын.

Мен қызмет бабына сәйкес түнгі кезекте де қызмет жасайтынмын, ол туралы Омаровта білуге тиіс.

12 тамыз 20... жылы түнде сағат 22.00-ден өте мен ауруханадан шықтым да үйге қарай жүрдім. Аялдамада автобус келмеген соң, үйге дейін жаяу бара салмақшы болғанмын. Ғарышкерлер мен Сәтбаев көшелерінің қиылысына келгенімде, үйдің бұрышында тұрған 4 жігітті байқадым. Олар өзара сөйлесіп, қатты күліп тұрды. Сөйлескен сөздерінен олардың мас екенін сезіп, көшені айналып, үйге бақша жақтан бармақшы болдым. Бірақ менің жолдан бұрылғанымды көрген біреуі қалған жігіттерден бөлініп маған қарай жүрді. Мен аяғымды тездетіп басып кетіп қалмақшы болдым. Жеделдетіп жүргеніммен әлгі жігіт соңымнан қалмады. Мен оның жүрісінен сезіктеніп, үйге қарай жүгірдім. Артымдағы жігіт те жүгіріп мені біздің бақшысының жанында қуып жетті. Сол кезде мен оның Омаров екенін байқап үлгердім. Онан соң ол менің басымнан қатты затпен ұрып құлатты. Шамалыдан соң есімді жисам, қасымда көршім Әскербек ағай отыр екен. Оның аты-жөні Арыстанов болуы керек. Есімді жиған соң етегімді жинап, іш киімді шешіндіріп, зорламақшы болған. Бірақ Әскербек ағай айқайлап, кедергі жасаған. Менің бар айтарым осы.

Хаттаманы өзім оқып шықтым, бәрі дұрыс жазылған, қосымша айтарым жоқ. Дыбыс жазу аппаратындағы таспаны толық тындадым, мазмұны хаттамаға сәйкес. Ержанова М.

Жауап алу 14 сағат 10 минутта басталып, 14 сағат 55 минутта аяқталды, жауап алу барысы «Sony» магнитафонына, **МК-60** таспасына жазылды.

ІІБ тергеу бөлімінің тергеушісі: Сүлеменов С.

**Куәдан жауап алу**

**Х А Т Т А М А С Ы**

20 маусым 20... жыл Қызылорда қаласы

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі полиция лейтенанты М. Махшатов, жұмыс кабинетімде, ҚР ҚІЖК-нің 211, 212 және 214 баптарын сақтай отырып, төменде аталған кісіден куә ретінде жауап алдым.

Жауап алу 17 сағат 00 минутта басталып, 17 сағат 50 минут аяқталды.

1. Фамилиясы, өзінің және әкесінің аты: Ергешова Кыздаркүл
2. Туған жылы: 1 желтоқсан 1959 жыл
3. Туған жері: Мақтаарал ауданы, Победа колхозы, Шымкент облысы
4. Ұлты: қазақ
5. Білімі: арнаулы орта
6. Жанұя жағдайы: тұрмыс құрмаған
7. Қызмет орны: Жетісай қалалық тұтынушылар қоғамы
8. Қызметі: № 1 дүкенде сатушы
9. Сотталғандылығы: Бұрын сотты болмаған
10. Тұрғылықты жері: Жетісай қаласы, М. Әуезов көшесі 8 үй
11. Депуттық жағдайы: депутат емес.

ҚР ҚІЖК 214 бабының талабына сай куә Ергешова Қыздаркүлге оның жауабы: «Sony м-9» маркалы бейне камерасын қолданылып жазылатындығы түсіндірілді. Сонымен қатар куә Ергешовадан жауабын бейне камераға жазуға келісімі сұралды, куә Ергешова қарсы еместігін білдірді.

Куә: К. Ергешова

Қр ҚІЖК- нің 214 бабына сәйкес Ергешова Қыздаркулге куә қатарында жауап берудегі құқықтары мен міндеттері түсіндірілді және ол жауап беруден бас тартқаны немесе бұлтарғаны үшін ҚР ҚК-нің -- **бабының --** бөлімі бойынша біле тұра өтірік жауап бергені үшін ҚР ҚК-нің --бабы бойынша қылмысты жауапты болатындығы түсіндірілді.

Куә: К. Ергешова

Куә Ергешоваға сұрақ:- Сіз 20... жылдың қазан айында Қызылорда арақ заводынан 300 жәшік «Русская водка» арағын және 150 жәшік «Буратино» сусынын алғансыз, осы заттарды қалай, кімнің көмегі арқылы, қандай жолмен алдыңыз?

Куә Ергешованың жауабы: Өткен 20... жылдың қазан айының орта шенінде жеңгем Асқарбекова Тынымкүл екеуміз Шымкент облысындағы ауданаралық қоймаға зат алуға барғанбыз. Сонда зат алуға келген Киров ауданының бір адамынан «Киров ауданының жігіттері Қызылорда арақ заводынан үстіне 1000 тенге ақша беріп, өздерімен бірге бос бөтелкелерін апарып арақ алып келіпті»- дегенді естідім. Жетісайға қайтып келгеннен кейін дүкенші қыздар Ағманова Перизат, Әріпбаева Анаркүлдермен ақылдасып, бос бөтелке мен ақша жинап Қызылордаға араққа бармақшы болдық. Сөйтіп, 10 шақты күн дайындалып 450 жәшік бос бөтелке, күнделікті саудадан түскен ақшадан 50000 тенге ақша жинадық. 30 қазан күні кеңседен екі сенім қағазын алып, машинаға 450 жәшік бос бөтелкені тиеп, 50000 тенге ақшаны және жаныма жүргізушіден басқа жол серікке Қыдырбай ағаны ертіп, 30 қазан күні кешке Қызылордаға жолға шығып кеттік. Қызылордаға 31 қазан күні таңертен келіп сұрастырып арақ заводты тауып алдық. Мен заводтағы өнімді бөлу бөліміне барып едім, онда бір орыс әйел бар екен, ол орыс әйелге Жетісайдан араққа келгенімізді, өзімізбен бірге алып келген бос бөтелкелер бар екендігін айтып едім, ол маған: «директордың рұхсатынсыз арақ бере алмаймын, директорға барып жолығыңыз» - деді. Содан заводтың кеңсесіне барып, екінші қабатына көтеріліп дәліздің оң жағындағы есігінде «директор» деген жазуы бар кабинетке кірдім. Мен директорға жолығып: «Ағай, Жетісайдан бос бөтелкеге арақ береді деген соң келіп едім» деп едім, директор Әлиев маған: «Жетісайға беретін фондсыз арағым жоқ»- деді. Содан төменге түсіп сонша жерден келгенде бос қайтамын ба деп ойланып, сумкамда тұрған 50000тенге ақшадан 30000 тенгені бөліп газетке орап алып, арада жарты сағаттай уақыт өткенде директордың кабинетіне қайтадан кірдім. Мен Әлиевке: «Ағай, сонша жерден келгенде бос қайтамыз ба, сіздерде жәшігінің үстіне 1000тенгеден ақша берсе арақ береді дегенді естідік, мен де құр қол келгенім жоқ, мынау 30000 тенге ақша» - деп газетке оралған 30000тенге ақшаны столының үстіне қойдым. Бұрын алдында кіргенімде Әлиев маған: «Фондсыз арақ алуға құр қол келдің бе?»- бірдеңе беруім керек екендігін сездірді. Әлиев содан кейін менің сенім қағазымды алып, оған «300 жәшік арақ босатылсын» деп бұрыштама соғып берді. Мен Әлиевке: «Ағай өзіммен бірге 450 жәшік бос бөтелке алып келіп едім, қалған 150 жәшігіне сусын берсеңіз» деген соң екінші сенім қағазға «150 жәшік сусын босатыңыз» деп қол қойып беріп, «бос бөтелкелерді өткізе бер» - деді. Содан машинаны заводқа кіргізіп 450 жәшік бос бөтелке өткіздік. Кешкі сағат 17.00-17.30- дардың шамасында қоймадан арақ тиеп жатырғанымызда жанымызға директор Әлиев келіп мені шақырып алып: «Қызым, егер біреулер арақты қалай алып жатырсың деп сұраса Алматыдан біреулердің тапсырмасымен алып жатырмын де, ақша жөнінде әңгіме болмасын» - деп ескертті. Содан біз арақты тиеп болып, мен накладнойға қол қойдыруға директорға барсам, ол кісі кетіп қалыпты, бас бухгалтер де жоқ екен. Сонымен Қадырбай аға екеуіміз жүргізушіні машинамен заводтың ішінде қалдырып, сол қалада тұратын Тынымкүл жеңгемнің ағасы Өтешов Айтбайдың үйіне барып қонып шықтық. Ертеңіне яғни 1 қараша күні таңертең заводқа қайтып келіп, директорға накладнойға қол қойдырып, бас бухгалтерге қол қойдыруға кіріп едім ол кісі маған: «Сендердің бізбен ешқандай келісім шарттарың жоқ, не болмаса мекемеден алып келген қатынастарың жоқ»- деп қол қоймады, сосын мен директорға кіріп, бас бухгалтердің қол қоймай жатырғанын айтып едім, «сен шыға бер өзім айтамын» деп бас бухгалтерді шақырып алып сөйлесіп, қол қойдыртып берді. Бұдан кейін біз заводтан шығып кетіп, сол күні кешкісін Жетісайға келіп жеттік. Жеңгем Тынымкүлге және Перизат пен Анаркүлдерге 300 жәшік араққа 30000 тенге директорға бергенімді айтып, артылып қалған 20000тенгені кассаға өткіздім. Алып келген арақты 960тенгеден сатып, директорға берген 30000 тенгенің орнын толтырып кассаға салдық.

Сұрақ: - Сіздің Қызылордаға шығарда Жетісайдан алып шыққан 50000тенге ақшаңыз қандай купюралардан, орамдардан тұратын еді,олардың ішінде қадай ақшалар болды, айрықша белгілері бар, номері есіңізде қалған ақшалар бар ма?

Жауап: - 50000 теңге ақшаны 20000 теңгесі 5000 теңгеліктен, 20000 теңгесі 1000 теңгеліктен, қалған 20 дана 500 теңгелік ақшалар. Ақшалардың белі қаптың аузын байлап жүрген жіптермен байланған, айрықша белгілері немесе олардың номерлері есімде жоқ.

Сұрақ: - Директор Әлиевке 30000теңге қандай купюрада бердіңіз, 50000 теңге ақшаның ішінде 30000 теңгені қашан, қалай, қай жерде үлгіріп бөліп алып жүрсіз?

Жауап:- Әлиевке әрқайсысы 2 данадан 5000 теңгелік сосын 10 дана 1000 теңгелік, 20 данадан 500 теңгеліктерді бердім. 30000 теңге ақшаны Әлиевтің кабинетіне алғашқы рет кіріп шыққаннан кейін кеңсеге сырттан кіретін есіктің аузында бөлек алып газетке орап қойғанмын.

Сұрақ:- 25 наурыз 20... жылы Сіздер төрт адам болып Қызылорда ішкі істер басқармасы бастығының атына арыз жазып, Қызылорда арақ заводының директорына 30000 теңге пара беріп 300 жәшік арақ алғандарыңызды білдіргенсіздер, бұл арызды Сіздерге жаздыртқан Қызылордадан барған қаржы полициясының қызметкерлері емес пе?

Жауап:- 25 наурыз күні таңертең Тынымкүл жеңгемді Жетісайдың милициясына шақырып кетті. Содан ол кісі түсте қайтып келіп бізге Қызылордадан менің алып келген 300 жәшік арағым туралы сұрағандықтарын, Қызылорданың облыстық милициясынан екі қаржы полиция қызметкерлерінің келгендігін айтты, бірақ арақты ақша беріп алғанымызды айтқаным жоқ деді. Содан «түстен кейін төртеуімізді милицияға шақырып жатыр, не істейміз, одан да өзіміз арыз жазып болған жағдайды білдірсек қайтеді?- деп бәріміз ақылдасып, шындығын айтып арыз жазып түстен кейін Жетісайдың милициясында отырған қаржы полиция қызметкерлеріне тапсырдық. Бұл арызды біз өз еркімізбен жаздық, ешкім ақыл-кеңес берген жоқ.

Сұрақ:- Сіздің «Арақ заводының директоры Әлиевке 30000 теңге пара беріп 300 жәшік арақ алдым» деп көрсеткеніңіз рас па?

Жауап:- Менің 300 жәшік арақ алуға Әлиевке 30000 теңге пара бергенім рас.

Бейне таспаны көріп шықтым, бәрі дұрыс. Қосымша айтар ескертпем жоқ.

Хаттама дұрыс жазылған, оқып шықтым.

Куә: К. Ергешова

ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі полиция лейтенанты: М.Махшатов

**Сезіктіден жауап алу**

**ХАТТАМАСЫ**

Қызылорда қаласы 29 сәуір20... жыл

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі полиция лейтенанты М.Махшатов. Кызылорда ішкі істер бөлімінде, КР КІЖК-нің 216, 218 баптарының талаптарын сақтай отырып, сезікті ретінде төменде аталған кісіден жауап алдым.

1. Фамилиясы, өзінің және әкесінің аты: Нүкеров Наразымбет
2. Туған жылы: 22 қазан 1952 жылы
3. Туған жері: Өзбек ССР-і, Бұхара облысы, Канимех ауданы Катаған селолық Советінде
4. Ұлты: қазақ
5. Азаматтығы: Өзбекстан азаматы.
6. Білімі: арнаулы орта
7. Жанұя жағдайы: үйленген
8. Қызмет орны: Бұхара облысы Канимех аудандық тұтынушылар қоғамында экспедитор
9. Сотталғандылығы: Бұрын сотты болмаған
10. Тұрғылықты жері: Өзбекстан Республикасы, Бұхара облысы Канимех ауданы, Шаймен ауылы, Наурыз көшесі, 9.
11. Төлқұжаты – ІІІ-ЛИ № 553886 13 октябрь 1980 жылы Канимех аудандық атқару комитетінің ішкі істер бөлімі берген.

ҚР КІЖК-нің 216 бабы бойынша сезікті Нүкеров Наразымбетке 25 ақпан 20... жылы Кызылорда арақ заводының директоры Әлиевке делдал Садықов Шаймерден арқылы 50000 теңге пара беріп, 500 жәшік арақ алғандығы туралы сезіктеліп отырғандығы жариялаңды.

ҚР КІЖК-нің 219-2 бабына сәйкес сезікті Нүкеровке оның жауабы "Топаз" Д-202 диктофонымен таспаға жазылатындығы ескертіліп, келісімі сұралды.

Сезікті Нүкеров өзінің жауабын магнит таспасына жазуға қарсы еместігін білдірді. Сонымен қатар сезікті Нүкеровке ҚР ҚІЖК-нің 103 бабына сәйкес тергеушінің әрекеті жөнінде шағым беруге, түсінік беруге, тілектер қоюға кұқылы екендігі түсіндірілді.

Сезікті: Н.Нүкеров

Сезікті Нүкеровтың жауабы: - Осы 20... жылдың ақпан айының орта шенінде, қазір нақты қай күні екені есімде жоқ, Канимех аудандық тұтынушылар қоғамында құрылыс материалдарының экспедиторы болып жұмыс істейтін Садықов Шаймерден кездесіп маған: "Саған арақ керек пе? деп сұрады, мен оған: "арақты қайдан алып бересің?" деп едім Шаймерден маған: "Кызылорда арақ заводының директорын танимын, -содан алып беремін, бірақ сен әр жәшіктің үстіне 1000теңге ақша бересің, соған көнсең ғана алып беремін, өзіңмен бірге ыдысыңды алып барасың, мен жақында Сібір жаққа ағаш алуға барамын, егер баратын болсаң хабарласарсың"- деді. Содан мен аудандық тұтынушылар қоғамының бас бухгалтері Елеубеков Зейнетбекке жолығып: Шаймерден Кызылорда арақ заводынан арақ алып беруге көмектесемін деп тұр, соған рұқсат болса барып қайтсам қайтеді",- дедім. Бірақ Елеубековке Шаймерденнің ақшаға арақ алып беретінін айтқаным жоқ. Елеубеков маған: "Шаймерденнің қолынан арақ алып беру келетін болса барып қайт, бір жағынан жоспардың орындалуына да жақсы болар еді"-деді.

20 ақпан күні Канимехтегі кооператив "Тұлпардың" бастығы Асқаров Астанаға жолығып: "Қызылорда арақ заводына барып қайтайық",- дедім, Астана келісті. Сонымен, 21 ақпан күні Навои қаласындағы жәшік жөндеу заводының директоры Гуламов Кұдыретке барып Кызылордаға араққа баруға 500 жәшік бос бөтелке алатын болдым*.* 22 ақпан күні Асқаров Астананың баласы Болаттың "КамАЗ" маркалы 354 НВН нөмірлі автомашинасымен Навои қаласына барып 500 жәшік бос бөтелке тиеп қайттық. Сол күні түстен кейін Қанимехке қайтып келіп бас бухгалтер Елеубеков Зейнетбекке жәшікпен бос ыдыс тиеп келгенімді айтып, жолсапар куәлігі мен сенім қағаз сұрадым. Елеубеков екеуміз тұтынушылар одағының төрағасы Сегізбаевқа кіріп, менің Қызылордаға араққа баратынымды айтып, іс қағаздарына қол қойдыртып алдық. Сол жерде Садықов Шаймерденді кездестіріп, ертеңіне 23 ақпан күні ерте жолға шығатын болдық, мені Алибаев Зайнадин үйінен алып кететін болды.

Содан 23 ақпан күні таңертеңгі сағат 07.00-лердің шамасында біздің үйге Алибаев Зайнадин келіп, мені машинамен алып кетті. Алибаев екеуміз Асқаров Астананы ертіп алып, Садықов Шаймерденнің үйіне келдік, Шаймерден Астананың машинасына отырды, олардың жанында Астананың баласы Болат болды. Астана мен Шаймердендерге: "Сараштың үйіне соғып, ақша алып кетейік"- деген соң екі машинамен Ахунбабаев көшесіндегі Алдажарова Сараштың үйінің жанына барып тоқтадық, Асқаров Астана қасында баласы Болат, Садықов Шаймерден бар "Техника" магазинінің жанында қалып қойды. Мен Сараштың үйіне Алибаевтың машинасымен барғанмын. Сонымен Сараштың үйіне кіріп, оның өзінен 50000 (елу мың) теңге ақша алып шықтым. Сараштың үйінен ақшаны алып, автостанцияның қасындағы құбырдан су алып жатырғанда Шаймерден менен "ақшан дайын ба?" деп сұрады.

Қызылорда облысының «Бейбітшілік» атындағы кеңшарындағы Шаймерденнің туысы Қалдан деген жігіттің үйіне 24 ақпан түнгі сағат 02.30-дардың кезінде келіп қондық. 24 ақпан күні күндіз «Абай» кеңшарында тұратын Асқаров Астананың туысының үйіне келіп тамақтанып, кешкілік қайтадан «Бейбітшілік»атындагы кеңшардағы Қалданның үйіне қондық. 25 ақпан күні үй егесі Қалдан бізге еріп Қызылордаға жүрді, сонымен таңертеңгі сағат 08.30. шамасында арақ заводының қасына келіп тоқтадық. Шаймерден машинадан түсіп, жалғыз өзі заводтың кеңсесіне кетті. Арада 15-20 минут уақыт өткенде Шаймерден қайтып келіп: "шаруаң бітетін болды, машинадағы жәшік пен бос ыдыстарды түсіре беріңдер"- деді. Біз Асқаров Астананың машинасындағы бос ыдыстарды қоймаға өткізуге заводтың қорасына кіріп кеттік. Зайнадин машинасымен сыртта қалып қойды. Біз бос бөтелкелерді өткізіп жатырғанда Шаймерден менҚалдан екеуі бір жаққа жұмыстарымен кетіп қалды, олар маған қайда баратындықтарын айтқан жоқ. Біздің 500 жәшіктен 128 дана бөтелке сынған екен, сонымен түске дейін өткізіп болдық.

Түстен кейін І4.00-дердің шамасында Қалдан мен Шаймерден қайтып келді. Шаймерден менен сенім қағазды алып кеңсеге екеуміз бірдей кіріп, екінші қабатқа көтерілдік. Шаймерден маған: «сен күте тұр» деп өзі дәлізбен барды да оң жақтағы есікке кіріп кетті, сөйтіп көп ұзамай қайтып шықты. Директор сенім қағазға "500 жәшік арақ босатылсын",- деп қол қойып беріпті. Содан машинаны дайын өнім қоймасының қасына апарып,, арақ тиеуге дайындалып жатырғанда, Шаймерден маған: ақшаңды бер",- деген соң Асқаров Астананың, машинасының кабинасында жатқан көк түсті полиэтилен сумкадан газетке ораулы түрған 50000 (елу мың) сом ақшаны алып бердім, Шаймерден ақшаны алып кетіп қалды. Арада аз ғана уақыт өткенде Шаймерден қайтып келіп, бізге арақ тиеуге көмектесті. Арақты машинаға тиеп болуға жақындағанда Шаймерден маған: "директоры кетіп қалады",- деп кеңсеге барып накладной бастырып, оған директорға қол қойдырып келді, сөйтіп маған: "бас бухгалтерге өзің барып қол қойдырып кел",- деді. Машинаға тиеліп жатырған арақты мен өзім санап қабылдап алып

тұрғанмын, соңғы 10 жәшікті картон қораппен берді. Мен қоймашыға: "бізге алыс жолға мына картон қораптар жарамайды ғой",-деп едім, қоймашы маған: "сен главбухқа барып жолық",- деді. Кеңсенің екінші қабатындағы бас бухгалтердің кабинетіне кіріп: "біз 500 жәшік арақ алуымыз керек еді, 480 жәшік арақ берді, калған 10 жәшіктің орнына картон қораптар берді дедім. Бас бухгалтер маған: "Мен Бекбауов Сайлау деген боламын, қоймадағы жігіттерге айтқан мен едім, мына жігіттер той жасайтын болып тұр, ақшасына 10 қораптағы арақты бер деді, мен кіргенде кабинетінде отырған жігітке. Бекбауов маған тағы да: «сендерде не зат бар, шай бар ма?»- деп сұрады. 0л кезде біздің аудандық тұтынушылар қоғамында шай болатын, себебі алдында 6 тонна шай келгенді. Сол жерде Бекбауов накладнойларға қол қойып берді. Ал жаңағы 10 қорап арақ алатын жігіт маған Бекбауовтың кабинетінде 20000 теңге ақша берді. Сонымен сағат І7.00-дерден өте арақты тиеп заводтың қорасынан шыққаннан кейін, заводқа жақын жерде тұратын Шаймерденнің туысының үйіне бардық. Жаңағы үйдің жанына дейін біздің соңымыздан қызыл түсті "Жигули" машинасымен Бекбауовтың айтқан жігіттері еріп барып біздің машинадан10 қорап арақтарын алып кетті, ол машинаның нөмірі есімде жоқ*,* өздерін танымаймын. Біз - Шаймерден, Астана, оның баласы Болат, Қалдан, Зайнадин - бәріміз Шаймерденнің туысының үйіне кіріп тамақтандық, үй егесі мас екен. Тамақтанып болған соң жүруге сыртқа шыққанда Шаймерден менен арақ сұрады, мен «он бес бөтелке жарай ма?» - деп сұрап едім, ол маған: «жоқ 2 жәшік бересің, арақ алып берген ақыма» - деді. Содан мен оған 2 жәшік арақ бердім. 0л шешемнің үйіне соғамын деп кетіп қалды, бұл екі жәшік арақтың ақшасын Шаймерден маған берген жоқ. Шаймерден кетіп бара жатып маған: "Менің есебімнен Калданға 2 жәшік арақ тастап кетесің"- деді.

25-нен 26 ақпанға қараған түні «Бейбтшілік» атындағы кеңшардағы Калданның үйіне қонып шықтық, 26 ақпан күні Астана машина жөндеді. Содан 27 ақпан күні түстен кейін жолға шығып кетіп, 28 ақпаннан 29 ақпанға қараған түні Канимехке келіп жеттік. Шаймерденнің айтуы бойынша Қалданға екі жәшік "Русская водка" арағын тастап кеттім. .

Сұрақ: -Сіздің Алдамарова Бибісарадан 50000 /елу мың/ қарызға алған ақшаларыңыздың купюралары қандай?

Жауап: - Менің Алдажаровадан алған ақшаларымның ішінде 5000 теңгеліктен 8 дана, 1000 теңгеліктен 10 дана, тағы да 500 теңгеліктен 20 дана болды.

Сұрақ: - Сіздің 50000 теңге ақша алып келе жатырғанынызды кімдер білетін еді, Кызылордаға келе жатырғанда кімнің машинасында болдыңыз?

Жауап: -Менің арақ алуға 50000 теңге ақша алып келе жатырғанымды Алибаев Зайнадин, Асқаров Астана, оның баласы Болат, Шаймердендер біледі. Кызылордаға жеткенде Алибаевтың машинасында болдым.

Сұрақ: - Сіздің 50000 теңге ақшаны Садықов Шаймерденге бергеніңіз рас па, ақшаны бергеніңді көрген адамдар бар ма?

Жауап: - Шаймерден заводтың директорының кабинетіне кіріп сенім қағазға қол қойдыртып шыққаннан кейін, біз қоймадан барып арақ тиеуге дайындалып жатырғанда Шаймерден келіп, ақшаны алып кетті, бұл уақытта Астана мен оның баласы Болат машинасының бортын ашып, арақ тиеуге дайындалып жатырған, ал Зайнадин Елібай сыртта машинада, ал Қалданның қайда болғанын білмедім, Шаймерденге ақшаны бергенімді біреулер көрді деп айта алмаймын, бірақ нақты. Шаймерденге бергенім рас.

Сұрақ: - Сіз өзіңіздің 500 жәшік арақ алу үшін Қызылорда арақ заводының директоры Әлиевке арнап делдал Садықов Шаймерден арқылы 50000 теңге бергеніңізді біліп отырсыз ба?

Жауап: - Мен өзімнің 500 жәшік арақ алу үшін берген 50000 акшаның пара екендігін білемін.

Сұрақ: - Садықов Сізден алған 50000 теңге берген, не бермегендігі туралы әңгіме айтқан жоқ, егер болса қашан, қай жерде?

Жауап: - Біз заводтың ішінде машинаға арақ тиеп жатырғанда ақшаны алып кеткен Шаймерден қайтып келіп маған: "ақшаны беріп келдім",- деді.

Сұрақ: - Жауабыңызға қосатыныңыз бар ма?

Жауап: - Жауабыма басқа қосарым жоқ.

Сұрақ: - Сіз өзіңіздің магнит таспасына жазылған жауабыңызды тыңдап шықтыңыз, дұрыс жазылған ба, талап-тілегіңіз бар ма?

Жауап: - Жауабымды өзім тыңдап шықтым, дұрыс жазылған, талап-тілегім жоқ.

Сезікті Нүкеров Назарымбеттің жауабын "Топаз Д-22" маркалы диктафонына жазу 16 сағат 15 минутта басталып, 17 сағат 05 минутта аяқталды.

Хаттама дұрыс жазылған, оқып шықтым.

Сезікті: Н.Нүкеров

Қызылорда ІІБ тергеу бөлімінің аға тергеушісі: М.Махшатов

## **Куәден жауап алу**

## **Х А Т Т А М А С Ы**

Алматы қаласы 14 тамыз 2010 ж.

Жауап алу 11сағат 45 минутта басталып 12 сағат 00 минутта аяқталды.

Алматы қалалық ІІД-нің тергеу басқармасының тергеушісі, тергеу тобының мүшесі полиция аға лейтенанты Ахметов Н.Ж., ҚР ҚІЖК-нің 212, 213, 218-баптарынына талаптарына сәйкес, төменде аты аталған куә (жәбірленуші) ретінде жауап алдым:

Аты-жөні: Байменова Айгуль

Туған жылы, айы: 06.09.1951 жылы туылған;

Туған жері: ОҚО

мекен-жайы: Алматы қаласы, Ақсай-2, 44 үй, 5 пәтер

ұлты: қазақ:

Семья жағдайы: отбасы құрған

Паспорт, басқа құжаттары туралы: анықталды;

Жұмыс орны, қызметі: зейнеткер

ҚР ҚІЖК-нің 214-бабына сәйкес жәбірленуші Байменова Айгулге өзіне жұбайына және жақын туыстарына қатысты қылмыстар бойынша, сонымен қатар дінді уағыздаушы қызметкерлерге сенім арқылы белгілі болған қылмыстар жөнінде жауап беруден бас тартуына құқылы екені түсіндірілді.

Жауап беруден бас тартсам Қазактан Республикасының ҚК-нің 352-бабы бойынша және біле-тура өтірік жауап берсем ҚР ҚК-нің 353-бабы бойынша қылмысты жаупкершілігім маған ескертілді.

Жауапты \_\_\_\_қазақ\_\_\_\_\_ тілінде беремін, тілмаш қажет етпеймін.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Қолы.)

Маған қойылған сұрақтарға байланысты төмендегідей жауап беремін, жоғарыда көрсетілген мекен-жайда отбасыммен бірге тұрамын. Психиатриялық және наркалогиялық диспансерлерінде есепте тұрмаймын. Бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылып сотты болмағанмын. Жолдасым Байменов Жарқын Жолдасұлы 1950 ж.т. жұмыс істемейді үй шаруасымен айналысады. Мен де қазіргі кезде зейнеткермін, 2003 жылдан 2009 жыл аралығында Алматы қаласы ардагерлер үйінде кір жуатын бөлімде меңгеруші болып жұмыс атқарған едім. Содан 2009 жылы жасыма байланысты зейнекерлікке шықан болатынмын. Қазіргі кезде де сол аталған жерде жұмыс атқарып жүрмін. Жұмысымның мекен жайы Алматы қаласы Мамыр ы-ауданы Абай және Момышұлы көшелерінің қиылысында орналасқан. Сонымен қатар біздің ортақ некемізден үш балам бар яғни ең үлкені Байменов Алмас Жарқынович 08.11.1980 ж.т., екінші ұлым Азамат 1983 ж.т. ең кенже ұлым Замир 1985 ж.т. Ұлым Алмас жайлы айтатын болсам ол 1980 жылы Алматы қаласында №4 балалар босану емханасында туылған болатын. Содан ол Алматы қаласындағы Ақсай ы-ауданында орналасқан №123 орта мектептің 11 сыныбын тәмамдап, ОҚО Түркістан қаласында орналасқан Қазақ Түрік Университетіне 1997 жылы заңгер мамандығына түскен болатын. Бірақта аталған университетті аяғына дейін оқыған жоқ. Себебі ақылы оқу болғандықтан оның ақшасын төлей алған жоқпыз. Содан кейін Алмас 2000 жылы Алматы облысы, Шеңгелді ауылында орналасқан Әскери бөлімде «Байланыс тобында» борышын өтеп, 2002 жылы Әскерден келген болатын. Содан кейін ұлым Алмас әскерден келгеннен кейін әр түрлі жерлерде яғни кафе, мейрамханаларда күзетші болып қызмет істеп жүрген болатын. Бірақта қай жерлерде жұмыс істегенін білмеймін. 2009 жылдың сәуір айынан бастап ұлым Алмас бір Қайрат есімді маған бұрын соңғы таныс емес адамның жеке оққағары болып жұмысқа тұрғандығын ұлым Алмастан естіген едім. Содан ол 2009 жылдан бастап осы оқиға болғанға дейін сол жерде жұмыс істеп жүрді. Қалай бұл оқиғаға ұрынғандығын білмеймін. Ұлым Алмастың мінезі кішкентайынан өте сабырлы, мінезі салмақты, арақ ішпейтін, темекі шекпейтін еді. Маған әкесіне ешқашанда қарсы шығып дауыс көтеріп көрген жоқ болатын.

Сұрақ: айтыңызшы ұлыңыз Байменов Алмас осы оқиға болғанға дейін қандай абоненттік нөмерді пайдаланып келді?

Жауап: Онысын мен білмеймін.

Сұрақ: айтыңызшы ұлыңыз Байменов Алмас психиатриалық немесе наркологиялық есепте тырушы ма еді, бұрын психикалық аурумен ауырған ба?

Жауап: Ұлым Байменов Алмас ешқашанда еш жерде есепте тұрған емес.

Сұрақ: Сіздің ұялы телефоныңы бар ма, болса нөмері қандай?

Жауап: Менің ұялы телефоным 8705-111-73-11, бірақ аталған ұялы телефонды мен көп қолданбаймын. Себебі көзіме бірнеше рет операция жасап, ұялы телефонды онша қолдана бермеймін.

Сұрақ: ұлыңыз Байменов Алмас отбасы құрған ба?

Жауап: Ия, 2009 жылы ол отбасы құрып қазіргі кезде немереміз Мейлана 2009 жылдың қазан айында дүниеге келген.

Сұрақ: Ұлыңыз Байменов Алмасты соңғы рет қашан, қай жерде көрдіңіз?

Жауап: яғни жұма күні 06.08.2010 жылы мен тәңертең өз жұмыстарыммен кетіп бара жатқан кезде ұлым Алмас үйде болатын. Содан кейін оны мен көрген жоқпын.

Сұрақ: Сіздердің отбасыларыңызда қандай да болмасын автокөлік бар ма?

Жауап: Біздің отбасымызда Галант және қара көк БМВ-7 автокөлігі бар. Соңғы аталған БМВ автокөлігін 13.08.2010 жылы полиция қызметкерлері келіп алып кетті.

Сұрақ: ұлыңыз Байменов Алмастың қандай да бір достарын танисыз ба, таныған жағдайда олардың мекен жайларын білесіз бе?

Жауап: Жоқ мен оның достарын танымаймын.

Сұрақ: Қазіргі кезде ұлыңыз Байменов Алмастың қай жерде жүргендігін білесіз бе?

Жауап: Қазіргі кезде оның қай жерде жүргені маған белгісіз, өзім оны қашан хабарласады деп күтіп жүрмін.

Сұрақ: Сіздердің тұрып жатқан мекен жайларыңызда үй телефоны бар?

Жауап: Жоқ.

Сұрақ: Алматы қаласында және Алматы облысында және Алматы қаласынан тысқары жерлерде тұратын туыстарыңыз бар ма, болса қай жақта тұрады?

Жауап: Араласатын туған туыстарымыз жоқ

Шешесі : Байменова Айуль

Тергеуші: Ахметов Нұржан

**Х А Т Т А М А**

**беттестіру жүргізу туралы**

10 қараша 2010 жыл. Алматы қаласы

Басталды; 19:00 аяқталды; 19:25

Алматы қалалық ІІД-ң Тергеу басқармасының тергеушісі полиция майоры Н. Ахметов, Алматы қалалық ІІД-ң Тергеу басқармасында № 00848114596428 санды қылмыстық іс бойынша айыпкер Байменов Алмас қорғашысы Журқабаев А. мен айыпкер Касымов Берик қорғаушысы Иманбаев Б. екеуінін арасында беттестіру жүргізіп осы хаттаманы толтырдым.

Тергеулік әрекеті басталмас бұрын ҚР ҚІЖК-нің 214-бабына сәйкес жәбірленуші жұбайына және жақын туыстарына қатысты қылмыстар бойынша, сонымен қатар дінді уағыздаушы қызметкерлерге сенім арқылы белгілі болған қылмыстар жөнінде жауап беруден бас тартуына құқылы екені түсіндірілді.

Жауап беруден бас тартсам Қазактан Республикасының ҚК-нің 352-бабы бойынша және біле-тура өтірік жауап берсем ҚР ҚК-нің 353-бабы бойынша қылмысты жаупкершілігім маған ескертілді.

Бір-бірлеріңізді танисыздарма қандай қарым қатынастасыздар?

Айыпкер Байменов Алмас жауабы; Мен алдымда отырған Касымов Берикті бұрыннан бері танимын, арамызда ешқандай бас араздықтар болған емес, досым болып келеді.

айыпкер Касымов Берикке сұрақ: Сіз Байменов Алмаспен сіздің Тараз қаласында әпкеңіз Гүлсараның үйінде бірге болған күндеріңіз болды ма?

айыпкер Касымов Б.жауабы: Ия бірге кездескен күндеріміз болды, осы оқиғадан кейін шашамен бір апта өткен күннен кейін мен телефон шалып өзім сол Тараз қаласына шақырғанмын.Сол кезде келген болатын.

Сұрақ Касымов Б.: сол кезде Байменов Алмасты не үшін шақырдыңыз?

Касымовтің жауабы: Әпкелеріме барлық шындықты айтсын деп шақырған болатынмын. Байменов Алмас келіп әпкем Гульмираға сол үйде отырып барлығын айтып берді, сонымен қатар қайтыс болған бала пышақпен бірінші болып менің қолыма ұрды одан кейін мен оның пышағын алып өзіне ұрдым деп айтты.

Байменов Алмасқа сұрақ: Сіз Касымов Бериктің жауабын естідіңіз бе, келісесіз бе?

Байменов Алмастың жауабы; бірінші мен телефон шалып шақырған жоқ.Мен сол балаға пышақты ұрдым деп Бериктің сұрауы бойынша айттым.

Касымов Б. сұрақ: Сіз сол кезде Байменов Алмасқа пышақты мен ұрдым деп айтшы деп сұрадыңз ба, сол кезде ол үйде кімдер болды?

Касымов Б. жауабы; әпкелерім Гульмира, Гулсара және қарындасым Айгерім болған. Басқа ешкім болмады.

Касымов Б. сұрақ: сол кезде анаңыз сол жерде болды ма?

Касымов Б. жауабы; Анам ол кезде болған жоқ.

Байменов Алмас сұрақ: Сіз сол кезде Касымов Б. анасы болды сол кісіге жаным ашып пышақты мен ұрдым деп айттым деп жауап бердіңіз, ол туралы не айтасыз?

Байменов Алмастың жауабы; Анасы болғаны рас.

Байменов Алмасқа сұрақ: Сіз неге елдің анасына жаныңыз ашыды, сол кезде пышақты мен ұрдым деп атпас бұрын өзіңіздің анаңызды ойламадыңыз ба?

Байменов Алмастың жауабы; Сол кезде сондай жағдай, Берик өзі ашуланған соң және жылап шыққан соң Бериктің айтуы бойынша пышақты мен ұрдым деп айта салдым.

Байменов Алмас сұрақ: Касымов Берикпен қашаннан бері доссыз, екеуіңіздің достығыңыз қандай болған?

Байменов Алмастың жауабы; Дос болғанымызға екі айдай болған. Жақын араласатын танысым болған.

Байменов Алмасқа сұрақ: Жақын араласатын таныс адамдардың барлығы сізге өздері жасаған қылмыстарын мойныңа ала тұршы уақытша десе сіз аласыз ба?

Байменов Алмастың жауабы; Жоқ.

Байменов Алмасқа сұрақ: Онда неге сол кезде Бериктің айтуы бойынша пышақты мен салдым деп айттыңыз?

Байменов Алмас жауабы: Жағдайды көрген соң пышақты мен ұрдым деп Бериктің айтуы бойынша айтқаны рас.

Касымов Берикке сұрақ: Сіз Байменов Алмаспен араларыңызда достықтарың қандай қарым қатынас қандай болды?

Касымов Бериктің жауабы; жақын таныстық қарым қатынаста болдым.

Касымов Берикке сұрақ: Сол кезде үйде сен және әпкелеріңінің араларыңда ренжіс болды ма, сіз Байменовке пышақты мен салдым деп айта тұршы деп сұрадыңыз ба?

Касымов Бериктің жауабы: Ешқандай ренжіс болмады, мен пышақты Байменов Алмасқа мен салдым деп уақытша айта тұршы деп сұрамадым. Бұл сөздердің барлығын ол ойдан шығарып алған.

Қорғаушы Аманбаевтың Касымов Б. сұрағы: Оқиға болған жерде сендерден басқа балалар болды?

Касымов Б. жауабы; Сапар, Нұрсапар және Нұрсапардың досы атын ұмытып қалдым, солар болды, олар машинеде отырған болатын. Әпкеме Байменов Алмас өзі пышақты сол жігітке мен ұрдым- деп айтқан соң, ол балалр туралы тағы да сұрап жату мен үшін қажет бомады. Менің Байменов Алмасты шақырған ойым Болған оқиғаны яғни нақты пышақты салғанын айтып берсін дегенмін.

Қорғаушы Иманбаев Б. Байменов Алмасқа сұрағы; Тараз қаласына қандай машинамен бардыңызыдар, сағат қаншада бардыңыздар?

Байменов Алмастың жауабы; Таксимен бардым. Түнгі сағат 24:00 болған.

Иманбаевтың Касымовқа сұрағы: Байменов Алмас Тараз қаласына қай жақтан келді, немен келді сағат қаншада келді?

Касымовтің жауабы; Кешкі сағат 18;00 шамасында келді, таксимен келді, мен күтіп алдым.

Иманбаевтың Байменов Алмасқа сұрағы: сол қолыңызбен кішкене күніңізден бастап жаазасыз ба?

Байменов Алмастың жауабы; Оң қолым 4-5 класта сынған болатын, содан бері оң қолыммен жаза алмай қалдым. Содан бері сол қолыммен жазуды жаза бастадым.

Басқа бір-бірлеріне сұрақтары болмады.

Хаттама дауыстап оқылды, арыз- шағымдар түскен жоқ.

Айыпкер: Байменов Алмас

Қорғаушы; Аманбаев А.

Қорғаушы; Иманбаев Б.

Айыпкер: Касымов Берик

Тергеуші: Н. Ахметов

**Студенттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

Жауап алу қандай әрекет:

1. жедел- іздестіру әрекеті
2. материалдық іздерді алу
3. қайта құру үрдісі
4. вербальды емес әрекет
5. вербальды тергеу әрекеті

Жауап берушінің процесуалдық жағдайына байланысты жауап алу түрлері:

1. алғашқы жауап алу
2. қосымша жауап алу
3. қайталама жауап алу
4. барлығы дұрыс
5. барлығы дұрыс емес

Жауап берушінің процесуалдық жағдайына байланысты жауап алу түрлері:

1. айыпталушыдан жауап алу
2. кәмелетке толмағандардан жауап алу
3. куәлардан жауап алу
4. сезіктіден жауап алу
5. барлығы дұрыс

Жауап берушінің процесуалдық жағдайына байланысты жауап алу түрлері:

1. жәбірленушіден жауап алу
2. сезіктіден жауап алу
3. сарапшыдан жауап алу
4. куәдан жауап алу
5. барлығы дұрыс

Қажетті мән - жайлар туралы ақпарат алу үшін жүргізілетін тергеу әрекеті:

1. айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау
2. жауап алу
3. сараптама тағайындау
4. тінту
5. тергеу эксперименті

Жауап алудың тактикалық ұсыныстарына кірмейді:

1. криминалистикалық техниканың ережелерін сақтау
2. психологиялық ерекшеліктерді ескеру
3. айғақтарды сараптау мен бағалау
4. жауап алу кезектілігін сақтау
5. сұрақтарды нақты және дұрыс қою

Жауап алудың дайындық кезеңіне кірмейді:

1. іс материалдарымен танысу
2. жауап берушінің жеке басын анықтау
3. жауап берушілердің кезектілігін анықтау
4. жауап алудың жоспарын құру
5. еркін баяндауға жағдай жасау

Жәбірленуші мен куәларден жауап алу алдында тергеуші міндетті түрде ескертеді:

1. жауап алудың уақыты жайында
2. жауап алудың жалпы мақсаты туралы
3. жауап алудың маңызы жайлы
4. қылмыстық жауапкершілікті
5. жауап алудың кезектілігі жайында

Куәлар мен жәбірленушіден жауап алу кезіндегі дайындық шараларына не кірмейді:

1. жоспар құру
2. мамандарды шақыру
3. қарым - қатынасты қалыптастыру
4. жауап алу уақытын анықтау
5. жауап алу орнын анықтау

Жауап алудың еркін әңгіме сатысында, тергеуші жеке тұлға туралы қандай деректер жинайды:

1. қызметтік мінездеме
2. сотталғандығы туралы мәлімет
3. жеке өмірі туралы мәлімет
4. жеке тұлғаның қозғалысы, әдеті
5. болған оқиға туралы мәлімет

«Сіз үйге 412 автобуспен жеттіңіз бе?», - бұл сұрақ қандай:

* 1. негізгі
  2. нақтылаушы
  3. толықтырушы
  4. жетекші
  5. бақылау

«Қылмыскер қоңыр түсті жейдеде болды ма?», - бұл сұрақ қандай:

1. негізгі
2. нақтылаушы
3. толықтырушы
4. жетекші
5. бақылау

Оқиғамен байланысты жағдайларды есіне түсіру үшін қолданылатын тактикалық тәсіл:

1. аңызға жол беру
2. тосыннан сұрақ қою
3. оқиға болған жерде жауап алу
4. дәлелдемелерді көрсету
5. психологиялық байланысты орнықтыру

Жауап берушіге қандай сұрақтар қоюға болмайды:

1. негізгі
2. нақтылаушы
3. толықтырушы
4. жетекші
5. бақылау

Ұмытылған фактілерді қалпына келтіру үшін қолданылатын тактикалық тәсіл:

1. сұрақтардың бөлшектенуі
2. тінтуде алынған заттарды ұсыну
3. қайтадан жауап алу
4. ұсынылған дәлелдемелердің маңызын түсіндіру
5. кезектілікті сақтай отырып жауап алу

Сұралған фактілер бойынша ұмытылғанды қалпына келтіретін тактикалық тәсіл:

1. дыбыс жазбасын қолдану
2. жетекші сұрақтар қою
3. көрнекі құрал көрсету
4. дәлелдемелер ұсыну
5. еркін баяндамаға жағдай жасау

Жалған көрсетпелерді әшкерелеуде қолданылатын жауап алудың тактикалық тәсілі:

1. оқиға болған жерде жауап алу
2. көрнекі құрал көрсету
3. хронологиялық кезектілікпен сұрақтар қою
4. еркін баяндамаға жол беру
5. дәлелдемелер ұсыну

Сезікті жауап беруден бас тартқан жағдайда қолданылатын жауап алудың тактикалық тәсілі:

1. психологиялық байланысты орнату
2. тосын сұрақтардың қойылуы
3. жалған көрсетпелері үшін қылмыстық жауаптылықты ескерту
4. оқиға болған жерде жауап алу
5. аңызға жол беру

Сезікті жауап беруден бас тартса, қандай тактикалық тәсіл қолданылады:

1. дыбыс баспасын қолдану
2. жетекші сұрақтарды қою
3. еркін баяндауға жағдай жасау
4. жалған көрсетулер үшін қылмыстық жауапкершілікті ескерту
5. психологиялық байланыс

Жауап берушіні күйзеліске ұшырататын жағдай:

1. дәліздегі тынышсыздық
2. телефон қоңырауы
3. өзге тұлғалардың қатысуы
4. тергеушінің немқұрайдылығы
5. бәрі де дұрыс

Сезікті болған оқиға туралы еш нәрсе білмейді және ол жерде болмағандығы туралы мәлімдеді. Қандай жағдай туындады:

1. қайшылықсыз
2. жағымды (позитивный)
3. қайшылықты
4. жағымсыз
5. біреуі де сәйкес келмейді

Қайшылықсыз жағдайларға тән жауап алудың түрлері:

1. жалған жауап беріп отырған куәдан жауап алу
2. сезіктіден жауап алу
3. көрсетпе жалған жауап берген сарапшыдан жауап алу
4. шынайы мәлімдеме беріп отырған куәдан жауап алу
5. айыпкерден жауап алу

Жауап алудан туындайтын қажетті тергеу әрекеті:

1. құжаттарды қарау
2. оқиға болған жерді қарау
3. қолжазба сараптамасын тағайындау
4. тану үшін көрсету
5. тінту

Жауап алудың негізгі кезеңі басталады:

1. жеке басының мәліметтерін анықтаудан
2. дыбыс баспасы, аудио - видео бейнесі құралдарын қолданудан
3. еркін баяндаудан
4. жалған көрсетулер үшін қылмыстық жауапкершілікті ескертуден
5. шапшаң жылдамдықпен жауап алу

Сезікті жалған айғақтар берген кезде қолданылатын әдіс:

1. дыбыс баспасын қолдану
2. аңыз әңгімелерге жол беру
3. жанама сұрақтар қою немесе оның зейінін бөлу
4. жауап алуды жылдам немесе баяу жүргізу
5. барлығы дұрыс

Айыпталушы жалған жауап бергенде қолданылмайтын әдістер:

1. көрсетпелерді нақтылау
2. білетіндігі туралы куәландыратын сұрақтар қою
3. дәлелдемелерді әртүрлі кезектілікпен көрсету
4. күтпеген дәлелдемелерді көрсету
5. барлығы дұрыс

Куәлардың көрсетпелеріне әсер етпейтін объективтік фактор:

1. қылмыс оқиғасының қысқа уақыттылығы
2. нашар естуі
3. көзінің нашар көруі
4. эмоционалды жағдайы
5. зейіннің бағытталғандығы

Субъективті болып табылмайтын факторлар:

1. куәлардың оқиға болған жерден алыста болуы
2. шаршап - шалдығу жағдайында болуы
3. тергеліп жатқан қылмыстық оқиғаға мүдделілігі
4. эмоционалды жағдайы
5. зейіннің бағыттылығы

Жәбірленушіге болған оқиға жағдайларын есіне түсіру мақсатымен жүргізілетін әрекеттер (реминисценция):

1. кейінге қалдырмай жауап алу
2. белгілі уақыт мерзімінен кейін жауап алу
3. жалпыдан жекеге өту арқылы сұрақтар қою
4. еркін баяндауға мүмкіндік беру
5. дәлелдемелерді ұсыну

Сезікті жалған алиби ұсынған кезде қолданылатын тактикалық тәсіл:

1. еркін баяндау
2. көрсетпелерді нақтылау
3. дәлелдемелерді ұсыну
4. жеке басын анықтау
5. жауап алудың жай қарқыны

Сезіктінің алибиін жоққа шығарудың тиімді әдісі:

1. нақтылаушы және бақылаушы сұрақтар қою
2. дәлелдемелер ұсыну
3. ұсынылған дәлелдемелердің маңыздылығы түсіндіру
4. көрсетпелерді нақтылау
5. бәрі де дұрыс

Куәлар мен жәбірленушіден жауап алу кезіндегі дайындық шараларына не кірмейді:

1. жоспар құру
2. мамандармен кенесу
3. қарым - қатынасты қалыптастыру
4. жауап алу уақытын анықтау
5. жауап алу орнын анықтау

Сезікті мен жәбірленушінің жауаптарының арасында қарама - қайшылықтар болған жағдайда жүргізілетін тергеу әрекеті:

1. куәлардан жауап алу
2. сот сараптамасын тағайындау
3. беттестіру
4. құжаттарды алу
5. тергеу эксперименті

**Тақырып.**  **Тергеу экспериментінің тактикасы**

***Дәріс және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Тергеу экспериментінің түсінігі, оның түрлері. Тергеу экспериментінің процесуалдық шарттары. Тергеу экспериментін жүргізуге жол берілмейтін жағдайлар. Тергеу экспериментінің жалпы тактикалық ережелері.

Тергеу экспериментіне дайындық. Реконструкция жасау. Экспериментке қатысатын адамдар, олардың ролі. Мамандарды пайдалану. Тергеу экспериментінің жекелеген түрлерін өткізу ерекшеліктері. Тәжірибе шарттарының зерттеліп отырған жайдың шарттарына мейлінше сәйкес келуі. Тәжірибелердің варианттары. Эксперимент нәтижелерін бекітіп жазып алу. Тергеу экспериментінің қортындысын бағалау.

**Тақырып. Тергеу экспериментінің тактикасы** 2 – сағат

Тәжірибелік сабақтын мақсаты:

* тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау,
* криминалистикалық полигондағы макеттер, плакаттар, стендтер арқылы талдау жұмыстар жүргізу,
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен танысу,
* тергеу ситуациясын (есеп бойынша) талдап, тергеу экспериментіне дайындық жұмыстарын жүргізуді үйрету,
* тергеу эксперименті бойынша студенттер өзара рольдерді бөлісе отырып, оны тәжірибе жүзінде жүргізу.
* жүргізілген тергеу экспериментінің нәтижесін талдау, кемшіліктердің болу себептеріне негіз болған жағдайларды анықтау және көрсету,
* жүргізілген тергеу экспериментініңнәтижелері бойынша жасалған хаттамаларды талдау.

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Тергеу экспериментінің түсінігі, маңызы, процесcуалдық шарттары.
2. Тергеу экспериментін жүргізуге жол берілмейтін жағдайлар.
3. Тергеу экспериментінің түрлері.
4. Тергеу экспериментінің кезеңдері және оны жүргізудің амалдары.
5. Тергеу экспериментінің дайындық жұмыстары.
6. Реконструкция, реставрацияның түсінігі
7. Экспериментке қатысатын адамдар, олардың ролі.
8. Тергеу экспериментінің жекелеген түрлерін өткізу ерекшеліктері.
9. Тәжірибелердің нәтижелері бойынша бекітудің тәртібі.
10. Тергеу экспериментінің қортындысын бағалау.
11. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**СОӨЖ тақырыбы:**

1. Тергеу экспериментінің түсінігі, маңызы – реферат
2. Тергеу экспериментінің жалпы тактикалық ережелері – реферат
3. Тергеу экспериментін жүргізу кезенінде реконструкцияның, реставрацияның мыңызы – реферат
4. Тергеу экспериментінің жекелеген түрлерін өткізу ерекшеліктері (жалпы ережелері) – реферат
5. Белгілі бір жағдайда қабылдау мүмкіндіктерін тексеру кезенінде тергеу экспериментінің тактикасы - реферат
6. Белгілі бір жағдайда әрекеттер жасау мүмкіндіктерін тексеру кезенінде тергеу экспериментінің тактикасы – реферат
7. Белгілі бір құбылыс болу мүмкіндігін тексеру кезеніндегі тергеу экспериментінің тактикасы– реферат
8. Іздің пайда болу жолын тексеру кезеніндегі тергеу экспериментінің тактикасы– реферат
9. Тергеу экспериментін жүргізу кезенінде бекітудің және бағалаудың ерекшеліктері – реферат

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет. 2010 жыл.
2. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной и судебно-экспертной практике. М. 1964 г.
3. Гинсбург А. Я. , Мажитов Ш. М. , Тактические основы следственных действий. Вып. Алматы, 1977 г.
4. Еркенов С. Е. , Султанов С. И. Тергеу әрекеттерінің тактикасы. Данекер 2002
5. Жәкішев Е. Г. и др. Криминалистика. КазНУ. 2005
6. Порубов А. Н. Ложь и борьба с ней на предварительном следствии. Минск, 2002
7. Селиванов А. Н. , Теребилов В. И. Первоначальные следственные действия. М, 1969 г.

**Есептер:**

1. Тепловоз механигі С. Сапаргалиев ауыр салмақты жүк поезды жүргізу кезінде дөңгелек астында төрт оқушыны басып кеткені үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Полиция бөлімінің қызметкерлерімен жүргізілген тергеу барысында басып кету темір жолдың шұғыл бұрылыстары, өрлері мен еңістері бар төсімді төбелі жағдайында жүзеге асырылғандығы анықталды. Басып кету орын алған жерден 830 метр қашықтықта тұрған темір жол қараушысы А. Иванов тепловоздың сигналдарын естімегендігін және оқиғаның төбенің арғы жағында болғандықтан басып кеткен балаларды көрмегендігі туралы жауап беру кезінде айтты.

Механик С. Сапаргалиевтің берген көрсетпесі бойынша: «Мен составты еңіс бойымен 60 км жылдамдықпен тежеуішті баса отырып жүргіздім. Балаларды 20° бұрышпен тығыз орналасқан ойыстан шыққанда 100 метр арақашықтық қалғанда ғана байқадым. Жедел созылмалы сигнал беріп шұғыл тежеуді қостым. Бірақ ауыр жүк пойызының қысымын ұстай алу мүмкіндігім болмады». С. Сапаргалиевтің тұжырымдауы бойынша балалар сигналды естімеді, себебі бір-біріне басын қойып сөйлесіп бара жатты.

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттері қандай?*

*Тергеу әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар, макеттер, маникендер)? Тергеу әрекетін жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Қанша куәгерлер керек, қалай қайталау және нені өзгертіп қайталау қерек? Тергеушінің дайындық жұмысы қандай жағдайларға бағытталуы керек? Тәжірибенің нәтижесің қалай бекітеді?*

2. 6 тамызда Мәдениет және демалыс саябақ өзенінде қайықпен жүзу кезінде орта білім мектебінің 3 сынып оқушылары Тоня Коростелева және Дима Зацепин батып кетті. Жазатайым оқиға кешкі сағат 22.00 шамасында тұманды ауа райы жағдайында болды.

Қылмыстық жауапкершілікке саябақ қайық станциясының басшысы А. Змий және кезекші матрос П. Иванов тартылды. Оларға біріншіден, оқушыларды тұман түскен кезде шақырып алмағандығы және екіншіден, қайық кездейсоқ аударылып кеткенде көмек көрсетпегендері бойынша айып тағылды.

А. Змий мен П. Иванов жағажайдан 120 метр қашықтықта табылған, төңкерілген қайықты тұман кезінде көру мүмкін емес болғанын, сондай-ақ көмек сұраған айқай мен шуды естімегендерін айтты.

*Нақты тергеу іс-әрекетінің алдына қойылатын міндеттері қандай?*

*Тергеу әрекетін қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, жоспар, ғылыми-техникалық құралдар, макеттер, маникендер)? Тергеу әрекетін жүргізу кезінде қандай мамандардың қатысуы қажетті? Қанша куәгерлер керек, қалай қайталау және нені өзгертіп қайталау қерек? Тергеушінің дайындық жұмысы қандай жағдайларға бағытталуы керек? Тәжірибенің нәтижесің қалай бекітеді?*

3. Дүкеннен үй тауарларын тонауға байланысты іске А. Воронов деген азаматты тінту барысында көп мөлшерде тоналған заттар табылып, айып тағылды.

А. Воронов өз кінәсін мойындап, тергеушіге тонау әрекетін қалай істегенін айтып берді.

Дүкеннің терезесі сырт жақтан ашылатынын пайдаланған А. Воронов, басында ілмегі бар ұзын таяқшамен қабырғадағы және тартпадағы түрлі тауарларды шығара берген.

А. Вороновтың жауабын тексеруді, тергеуші айыпталушыны қатыстыра отырып эксперимент жүргізді.

Куәгерлердің қатысыуымен ол терезеге жақындап, пышақтың көмегімен терезені еш кедергісіз ашты. Басында ілмегі бар ұзын таяқпен әйел адамның киімін салатын затты алып шықты.

*Тергеушінің айыпталушыны тергеу экспериментіне қатыстыру әрекеті дұрыс па?*

*Осы тергеу экспериментін жүргізу хаттамасын толтырыңыз.*

4. Өндіріс орнынан тоналған жәшіктерді Газ–51 жүк машинасына белгілі көлемде тиеу қажеттілігі туындады. Тергеу эксперименті кезінде тоналған жәшіктерді шығарған жүк машинасымен жүргізу мүмкіндігі болмағандықтан, тергеуші сол маркадағы басқа жүк машинасымен жүзеге асырды.

*Тергеушінің әрекеті дұрыс па?*

5. Айыпталушы, өзінің қылмыс жасағанын мойындап, 20 минут уақыт ішінде дүкеннен белгілі мөлшерде тауар алып шыққаны туралы көрсетпе берді. Оның жалғыз өзі осы қысқа уақыт ішінде көп мөлшерде тауарды дүкеннен шығарғаны күмән туғызды. Осыған орай, тергеуші айыпталушының бұл іс-әрекетті жалғыз жасағаны және ол өзінің көмекшілерін атағысы келмегені жайлы күдіктенді.

Айыпталушының жауабын тергеу эксперименті арқылы тексеру жөнінде шешім қабылданды.

Дүкенге тоналған заттарға ұқсас тауарлар қойылып, айыпталушыға осы тонау әрекетін қалай жасағанын көрсету тапсырылды.

Айыпталушы, дүкеннен тауарларды 19 минут уақыт аралығында алып шығады.

*Бұл экспериментті жүргізу кезінде бұл айғақ қандай негізде тіркелуі тиіс?*

*Тергеу экспериментінің хаттамасын толтырыңыз.*

6. Азамат М. Кабилов мас күйінде бұзақылық ниетпен азамат К. Азимовты бұрғымен басына, бетіне, мойнына 9 жарақат салу арқылы өлтірген.

М. Кабиловқа жеке тінту жүргізу кезінде бұрғы табылды. Тергеуші тергеу экспериментін жүргізуді бекітіп, өлген адамға жарақат осы бұрғымен ба, әлде өзге затпен келтіргенін анықтау мақсатын қойды?

Оны жүргізу үшін ол мәйіт денесінің жарақаттанған жерлеріне бұрғыны салып көру арқылы мәйіт терісіндегі жарақаттан қалған ізбен бұрғы жүзінің бір-біріне сәйкес келетендігін анықтауды ұсынды.

*Аталған тергеу экспериментін жүргізуге болады ма, жоқ болса неге бұндай экспериментке жол берілмейді?*

**Тергеу эксперименті хаттамасының жобасы**

Тергеу эксперименті жүргізілген күні. Тергеу эксперименті жүргізілген жері. Оны жүргізген тұлғаның қызметі (лауазымы, жұмыс орны, шеңдік атағы, және шені, тегі, аты-жөні). Тергеу эксперименті сәйкесінше жүргізілген ҚІЖК-нің бабына сілтеме.

Тергеу экспериментіне қатысутын тұлғалар көрсетіледі: куәгерлер (тегі,аты-жөні, мекен-жайы); мамандар (тегі, аты-жөні, мекен-жайы, мамандығы, ғылыми дәрежесі, қызметі, жұмыс орны); куәлердің, жәбірленушілердің, айыпталушылардың (тегі,аты-жөні, мекен-жайы), сондай-ақ дублер ретінде қатысушы тұлғалар, полиция қызметкерлері және әкімшіліктің өкілдері.

Тергеу экспериментіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру.

Тергеу экспериментің жүргізудің негізі мен қажеттілігі.

Тергеу эксперименті жүргізілген кезеңдегі ауа-райы мен қоршаған ортаның жағдайын сипаттау.

Тергеу экспериментін жүргізу үшін эксперимент жүргізілетін жерге реконстукция мен өзгерістер енгізу әрекеттері.

Тергеу экспериментіне қатысушылардың эксперимент кезінде орналасуы.

Эксперимент барысында жүргізілетін барлық әрекеттерді жан-жақты сипаттау және оның нәтижесін көрсету.

Тергеу экспериментінің басталу мен аяқталу уақыты.

Тергеу экспериментіне қатысышылардың қолы мен арызы.

**Тергеу эксперименті туралы хаттама**

(үлгі)

Теміртау қаласы 12 қыркүйек 2010 жылы

Теміртау қаласының ІІБ тергеу бөлімінің тергеушісі, полиция капитаны С. Сандалов, ІІБ тергеу бөлімінің тергеушісі, полиция капитаны П. Попованың қатысуымен

Куәгерлер: 1. Чайковский Иван Кламович, тұрғылықты жері: Теміртау қаласы, Николаева, 53;. 2. Селянина Клавдия Сергеевна, тұрғылықты жері: Теміртау қаласы, Николаева 11;. 3. Воздухов Василия Васильевич, тұрғылықты жері: Теміртау қаласы, Николаева 48 үй, 3-ші пәтерде; 4. Богораз Павел Сидорович, Теміртау қаласы, Николаева 52-ші үйде тұрады.

Куәлер: Захаров Виктор Федорович және Понамарев Захар Иосифович, №14567890456-қылмыстық іс бойынша айыпталушы Сибагатуллин Ахметов Садыковичтың қатысуымен.

Конвой - полиция сержанты Соколова И.П.. полиция сержанты Алгабасов М. №№14567890456-қылмыстық іске байланысты, ҚР ҚІЖК-нің 239 бабын басшылықка алып, 11 қыркүйек 1997жылы айыпталушы Сибагатуллин Ахметовтың берген жауабындағы жағдай бойынша естілу мүмкіндіктерін тексеру мақсатында тергеу эксперименті жүргізілді.

Аталған тұлғалардың тергеу экспериментіне қатысу құқықтары мен міндеттері түсіндірілген және тергеу экспериментіне басқа да қатысушылар тергеушінің әрекетінің негізі бойынша өтініш береді.

Эксперимент Николаев көшесінің бойындағы 48-ші үйінің екінші қабатындағы бөлмелерде жүргізілді. Коридор жүйесі екінші қабатта орналасқан. Сибагатулин Ахметовтың бөлме есігінен, 2-ші қабаттың орталық коридарына шығады. Осыдан екінші қабатта қалған жеті бөлмелердің есігі шығады. Сибагатуллин Ахметовтың атқаратын бөлмесі 4-ші сандық атаумен есептелінеді. Сибагатуллин Ахметовтың нұсқауы бойынша бөлмеде куә Захаров пен куә Понамарев әңгімелесіп отырған, яғни 6-шы нөмерлі және шығыс қабырғасы ұштасады 4-ші нөмерлі бөлменің батыс қабырғасымен. Қатарлас 4-ші номерлі және 6-шы номерлі бөлмелердің екі жақтары да сырланған, бөрене қабырғасымен бөлінген.

Эксперимент 13 сағат.34 минутта ауа-райының сыртқы температурасы +8 С, желсіз, тынық жағдайында жүргізілді. Эксперимент барысында сол сияқты көшеден, сондай-ақ көршілес бөлмеден, 4-ші номерлі бөлмеге және 6-шы бөлмеге бөгде дыбыстар естілмеді.

Тергеуші Попов, полиция Соколов пен Алгабасов, айыпталушы Сибагатуллин Ахметов, куәгерлер Чайковская мен Селянин 6-шы бөлмеден бөлінетін 4-ші бөлменің қабырғамен бойлай бөлінген 4-ші бөлмедегі орындыққа жайғастырылды. Есік жақсылып жабулы.

Тергеуші Сандалов, куәлар Захаров пен Понамарев, куәгерлер Воздуховты, Богоразты 4-ші бөлмеден бөлінетін 6-ші бөлменің қабырғамен бойлай бөлінген 6-шы бөлмедегі орындыққа жайғастырылды. Коридор есігі толықтай жақсылап жабулы. Сондай-ақ екі-жақтың терезелері тығыздап жабылған.Екі жақтағы бөлмеде болған экспериментке қатысушылар, сағат уақытын тексеріп, дәл 13сағат 40минутта тергеуші Захаров пен Понамаревтің белгі беруі бойынша кезектесіп 6 рет орташа дауыс ырғағымен: «Надо закопать Сибагатуллина и сделать на него материал о связах с мошенниками» деген фразаны дауыстап айтты.

13 сағат 45 минутта тергеуші Захаров пен Понамаревтың белгі беруі бойынша кезектесіп 6 рет дәл осы сөйлемді (жоғары дауыспен) дауыстап айтылды.

13 сағат 50 минутта тергеуші Захаров пен Понамаревтың белгі беруі бойынша кезектесіп 6 рет дәл осы сөйлемді: «Надо закопать Сибагатуллина и сделать на него материал о связах мошенниками» ( өте жоғары дауыспен) айқайлап айтылды.

14 сағат 3 минутта 6-шы бөлмеде болғандардың барлығын, 4-ші бөлмеге шақыртып алып және тергеушінің сұрақтарына жауап берді.

1. 13 сағат 40 минутта Поповқа, Сибагатуллинге, Соколовқа, Алгабасовқа, Чайковскийге және Селянинаға адам дауысының дыбыстары түсініксіз естілді.
2. 13 сағат 45 минутта Поповқа, Сибагатуллинге, Соколовқа, Алгабасовқа, Чайковскийге және Селянинаға адам дауысының дыбыстары әлсін естілді. бірақ сөздердің мағынасын түсіне алмады.
3. 13сағат 50минутта Поповқа, Сибагатуллинге, Соколовқа, Алгабасовқа, Чайковскийге және Селянинаға адам даусы естілді, бірақ сөзді талдай алмады.

Тергеу эксперименті 14 сағат10 минутта аяқталды.

Куәгерлер: Чайковский, Селянина, Воздухова; Богораз

14-ші істің куәлері: Захаров пен Понамарев

Іс бойынша айыпталушы: Сибагатуллин Ахметов

Тергеуші: Попов

Тергеуші: Сандалов

Полиция қызметкерлері: Соколов және Алгабасов

**Cтуденттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

Тергеу экспериментінің негізі:

1. айғақты заттарды іздеу
2. сезіктінің жеке басын анықтау
3. тәжірибелі әрекеттер жүргізу
4. көрсетпелер алу
5. бәрі де дұрыс емес

Тергеу экспериментін жүргізу кезіндегі куәлар мен жәбірленушілердің рөлі:

1. экспериментке қатысушыларды таңдау
2. эксперимент нәтижесін бағалау
3. реконструкция жасауға көмек көрсету
4. эксперимент фактісін куәландыру
5. экспериментті бекіту

Тергеу экспериментіне маманды қатыстыру қажеттілігін анықтайды:

1. қылмыстық әрекетті саралау
2. бұлтартпау шараларын қолдану
3. тактикалық шешім
4. арнайы білімінің қажеттілігі
5. барлық жағдайда қатысуы міндеттілігі

Тергеу эксперименті жүргізілмейді:

1. теледидарды осы саңылау арқылы шығаруға бола ма?
2. шаппаның (след бойка) ізі бойынша тапаншаны идентификациялауға бола ма?
3. ақшаның суретін осы адамның өзі салуы мүмкін бе?
4. 50 метр ара қашықтықтағы адамның кім екенін анықтау мүмкін бе?
5. бөлмеде отырып атылған мылтықтың даусын естуге бола ма?

Тергеу эксперименті арқылы шешілуге жатпайтын жағдайлар:

1. қандайда бір фактілер мен құбылыстардың болу мүмкіндігі
2. іздердің пайда болу механизмі
3. әрекеттер жасау мүмкіндігі
4. құралдарды идентификациялау мүмкіндігі
5. кәсіби дағдысының болуы

Қандай тергеу экспериментінде жауабы тексерілетін тұлғаның қатысуы міндетті:

1. құбылыстардың болу мүмкіндігі
2. құбылыстар мен мәліметтерді қабылдау мүмкіндігі
3. белгілі бір әрекеттерді жасау мүмкіндігі
4. кәсіби дағдысының болуы
5. функционалдық қасиеттерді анықтау

Тергеу экспериментінің қатысушыларына нұсқаулықтар бергенде ескерілмейтін факторлар:

1. процессуалдық жағдайы
2. әр қатысушының ролі
3. тәжірибелердің кезектілігі
4. жүргізілетін тәжірибе мақсаты
5. тәжірибелі әрекеттерді модельдеу

Эксперименттің тактикалық ережесі болып табылмайды:

1. бірнеше рет қайталап жүргізу
2. өзгерілген факторларды ескеру
3. міндетті шарттарды орындау
4. тәжірибелерді күрделенген жағдайларда жүргізу
5. экспериментті кенеттен жүргізу

Эксперименттің дұрыстылығына әсер ететін жағдай:

1. куәгерлердің қатысуы
2. жүргізу шарттары
3. сезіктінің қатысуы
4. куәлардың қатысуы
5. жәбірленушінің қатысуы

Тергеу экспериментінің тактикасына жатпайды:

1. тәжірибенің жағдайы тексерілетін оқиғаға барынша ұқсас болуы керек
2. тәжірибені бірнеше рет қайталау керек
3. тәжірибені кезең - кезеңімен жүргізу керек
4. тәжірибеге қатысушылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірмейтіндей болу керек
5. кейінге қалдырылмай жүргізілуі керек

Қандай тергеу эксперименті жүргізілмейді:

1. құбылысты, фактіні қабылдау мүмкіндігі
2. құбылыстың болу мүмкіндігі
3. белгілі бір әрекеттерді жасау мүмкіндігі
4. іздердің механизмін анықтау мүмкіндігі
5. бүтінді бөлшектеп идентификациялау мүмкіндігі

Тергеу экспериментінің түрлері жүргізіледі:

1. қандай да бір құбылыстың болу, болмау мүмкіндігі
2. дағдының болуын анықтау мүмкіндігі
3. құбылысты қабылдау мүмкіндігі
4. қылмыстың механизмін анықтау мүмкіндігі
5. аталғандардың барлығы тергеу экспериментінің түріне кіреді

Қандай міндеттерді шешуде тергеу эксперименті жүргізілмейді:

1. ұрланған заттарды жалғыз адам әкетуі мүмкін бе
2. терезе арқылы пәтерге енуге бола ма
3. пәтерде отырып, баспалдақтағы әңгімені есту мүмкін бе
4. двигатель номерін қалпына келтіру мүмкін бе
5. тұрмыс техникасының 20 қорабы контейнерге сыйуы мүмкін бе

Тергеу экспериментінде қайта қалпына келтірудің рөлі:

1. ақпаратты алу үшін
2. ақпаратты тексеру үшін
3. ақпаратты салыстыру үшін
4. тергеу экспериментін қайта жаңғырту үшін
5. жауаптағы қайшылықтарды жою үшін

Тергеу экспериментінің дайындық сатысына жатпайды:

1. жағдайды қайта қалпына келтіру
2. бағыт беретін ақпараттарды жинау
3. бастапқы ақпаратты анықтау
4. прокурорға хабарлау
5. тәжірибені бірнеше рет қайталау

Тергеу экспериментінде тергеушінің дайындық әрекетіне кірмейді:

1. жүргізілген қайта құруды тексеру
2. тергеу экспериментіне қатысушылардың нұсқаулықтары
3. куәгерлердің құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
4. қажетті құралдардың бар, жоқтығын тексеру
5. хаттама толтыру

Белгілі бір ара қашықтыққа жету уақытын анықтаудың негізгі шарттары:

1. күннің уақыты (апта күні)
2. ауа райы жағдайы
3. көлік құралының жағдайы
4. жүргізушінің айдау деңгейі
5. барлығы

Тергеу экспериментіндегі қабылдау мүмкіндігінің шарттары:

1. жыл мезгілі (тәулік уақыты)
2. қабылдау орны
3. ара қашықтық
4. тексеруге сәйкес кедергілер
5. барлығы

Тергеу эксперименті кезінде қайта қалпына келтіруге жатпайды:

1. нұқсан келтірілген объектілердің бөлшектерін қайта қалпына келтіру
2. оқиға орнындағы алғашқы жағдайды қалпына келтіру
3. жәбірленушінің дене бітіміне ұқсас маникен жасау
4. құралдың макетін дайындау
5. қолжазу үлгілерін алу

Айыпталушы оқиға болған жерден үйіне дейін 30 минутта жүгіріп жеткендігін атап өтті. Осы жағдайды қандай тергеу әрекетімен тексеруге болады:

1. оқиға болған жерді қарау
2. жауап алу
3. оқиға болған жерде жауапты тексеру
4. тергеу эксперименті
5. беттестіру

Сараптама жүргізу кезінде сарапшы зерттеудің эксперименталды тәсілін пайдаланады. Ол жүргізеді:

1. тергеу экспериментін
2. эксперттік эксперимент
3. жауаптарды нақтылау
4. қарау
5. зерттеу

Бөлме терезесінен көру немесе есту мүмкіндігін тексеру үшін жүргізілетін тергеу экспериментіне неше куәгер қатыстырылады:

* 1. біреу
  2. үшеу
  3. бесеу
  4. төртеу
  5. бесеуден көп

Тергеу экспертименті барысында тергеушінің ұсынысы бойынша айыпкер дүкен қабырғасындағы терезе арқылы бірнеше рет өтті. Дүкеннен ұрланған тауарларды ұрлау фактісін қалай бағалайсыз:

1. саңылау арқылы ұрлау мүмкін
2. саңылау арқылы ұрлау фактісі анықталған
3. ұрлау фактісі тек қана түнгі уақытта болуы мүмкін
4. қабырғадағы саңылау арқылы кіріп ұрлау мүмкін емес
5. ұрлау фактісі тек қана күндізгі уақытта болуы мүмкін

Төменде көрсетілген жағдайлардың қайсысы эксперименттің нәтижелеріне дұрыс баға береді:

1. қабылдау мүмкіндігін тексеру кезінде теріс қорытындылар фактілі мәліметтердің ролін атқарады
2. дұрыс нәтижелер оқиғаның шынайы механизмін куәландырады
3. дұрыс нәтижелер эксперименттің барлық түрлерінің тікелей дәлелдемелері болып табылады
4. болуы мүмкін қорытындылар фактілік мәліметтердің ролін атқарады
5. дұрыс нәтижелер қабылдау мүмкіндігін тексеру кезінде фактілі мәліметтердің ролін атқарады

**Тақырып.**  **Тану үшін корсету, айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау тактикасы**

***Дәріс, тәжірибелік және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Тану үшін көрсету, оның міндеті және түрлері. Тану үшін көрсетудің психологиялық негіздері және процесуалдық шарттары.

Тануға көрсетер алдындағы дайындық. Танитын адамнан жауап алудың ерекшелігі. Тануға ұсынылынатын объектіге ұқсас объектілерді іріктеп алу. Тануға көрсету жағдайы мен шартын таңдау. Адамды, мәйітті, жеке заттарды (бұйымдарды) малды, сондай-ақ ашық алаңды және үйдің ішін тануға көрсетудің тәртібі.

Объектілерді олардың фотосуретін көрсету арқылы таныту. Тануға көрсетудің қортындысын бекіту. Танудың дәлелдемелік маңызын бағалау.

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың маңызы, оның міндеттері, процесуалдық шарттары. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау жүргізуге дайындық жұмыстарының тәртібі, оның қортындысына баға беру.

**Тақырып.Тану үшін көрсету**

**Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау** 2 - сағат

Тәжірибелік сабақтын мақсаты:

* тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау,
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен танысу,
* тану үшін көрсетудің (адамды, мәйітті, жеке заттарды, малды, сондай-ақ ашық алаңды және үйдің ішін) тануға көрсетудің ерекшеліктерімен таныстыру
* тергеу ситуациясын (есеп бойынша) талдап, тануға дайындық жұмыстарын жүргізуді үйрету
* объектілерді олардың фотосуретін көрсету арқылы тануды үйрету
* фабула бойынша студенттер өзара рольдерді бөлісе отырып, оны тәжірибе жүзінде жүргізу.
* жүргізілген тану нәтижесін талдау, кемшіліктердің болу себептеріне негіз болған жағдайларды анықтау және көрсету,
* жүргізілген тану нәтижелері бойынша жасалған хаттамаларды талдау
* айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау жүргізу ерекшеліктерімен фильм арқылы таныстыру (оқу құралы ретінде қолданылатын бейнежазбаларды көрсету)
* көрсетілген бейнежазбаларды талқылау

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Тану үшін көрсету, оның міндеті және түрлері.
2. Тану үшін көрсетудің психологиялық негіздері және процесуалдық шарттары.
3. Танитын адамнан жауап алудың ерекшелігі.
4. Адамды, мәйітті тануға көрсетудің тәртібі
5. Жеке заттарды (бұйымдарды) тануға көрсетудің тәртібі
6. Малды, ашық алаңды және үйдің ішін тануға көрсетудің тәртібі
7. Тануға көрсетудің қортындысын бекіту.
8. Танудың дәлелдемелік маңызын бағалау
9. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың маңызы, оның міндеттері, процесуалдық шарттары.
10. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың басқа тергеу әрекеттерден айырмашылыгы
11. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың кезеңдері және оны жүргізудің амалдары.
12. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың дайындық жұмыстары.
13. Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың нәтижелері бойынша бекітудің тәртібі.
14. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
2. Жәкішев Е. Г. и др. Криминалистика КазНУ 2005
3. Еркенов С. Е. , Султанов С. И. Тергеу әрекеттерінің тактикасы. Данекер 2002
4. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М, 1982.
5. Гапанович Н. Н. Опознание в судопроизводстве. Минск, 1975.
6. Гинзбург А. Я. Опознание в следственной и оперативно-розыскной тактике. М. , 1996.
7. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г. И., Салаев Б. А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Алматы, 1998.
8. Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Алматы, 2001
9. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. – Саратов,1971г.
10. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Харьков,1995г.
11. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск,1983г.
12. Якубович М.А. Общие проблемы криминалистической тактики. В кн. «Советская криминалистика» Теоретические проблемы. – М., «Юрид.лит.»,1987г.

**Есептер:**

1.Кешкі сағат он шамасында студент С. Сорокинаға көшеде келе жатқан екі ер азамат пышақпен қорқытып, сөмкесін алып, қолындағы сағатын және көк түсті тасы бар сақинасын шешіп алды.

С. Сорокина тез арада полиция бөлімшесіне хабарласты. Тонаушылардың бірі ұзын бойлы, арық, ұзын мұрынды, құлақшыны бар мақталы куртка киген, ал екіншісі орта бойлы, домалақ бетті, пальтосы және кепкасы болған. Кешкі сағат он бірлер шамасында полиция қызметкерлері көшеден С. Сорокинаның мәліметтеріне сәйкес келетін екі ер адамды ұстады. Олардың бірінен көк түсті тасы бар сақина алынды.

*Нақты тергеу әрекетінің алдына қойылатын міндеттері қандай?Тануға кандай объектілер жатады?* *Жауап алудың мақсаты неде?Тану тергеу әрекетінің әрқайсысын қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, дублер-объектілер қандай болу керек, тергеу әрекетінің жоспары, қолданылатын ғылыми-техникалық құралдар)? Тану үшін көрсетудің жұмыс кезеңінің барысы қандай?Тергеу әрекетінің нәтижелерін қалай бекіту керек?*

2. 16-қаңтар күні күндізгі сағат 15 шамасында Актөбе қаласының дұрыс жарықтандырылмаған көшелерінің бірінде өз мекемесінің қызметкерлеріне жалақы алып жаяу және күзетшісіз келе жатқан кассир С. Седельниковке қарақшылық әрекеті жасалды.

С. Седельниковтің баяндауы бойынша қылмыскерлер үшеу болған, барлығы орта бойлы және пальто мен шапка киген. С. Седельников олардың сыртқы бейне белгілерін байқамаған. Қылмыскерлер С. Седельниковтың портфелін жұлып алып, ішінен ақшаларды ала бастаған. С. Седельников осы жағдайды пайдаланып, көмек сұрап, айқайлап қашқан. Тонаушылар оны қуа бастаған, олардың біреуі дауысын көтеріп: «тезірек, тезірек оны ұстаңдар, әйтпесе қашып кетеді» деп айқайлаған дауысын естіген С. Седельников оның «р» әрпін кекештеніп айтқанын аңғарған.

Келесі күні полиция қызметкерлері ресторанда орта бойлы, кассирді тонағанын айтып отырған және қатты кекештеніп сөйлейтін бір адамды ұстады.

*Нақты тергеу әрекетінің алдына қойылатын міндеттері қандай?Тануға кандай объектілер жатады?* *Жауап алудың мақсаты неде?Тану тергеу әрекетінің әрқайсысын қалай ұйымдастыру керек (қатысушылар құрамы, дублер-объектілер қандай болу керек, тергеу әрекетінің жоспары, қолданылатын ғылыми-техникалық құралдар)? Тану үшін көрсетудің жұмыс кезеңінің барысы қандай?Тергеу әрекетінің нәтижелерін қалай бекіту керек?*

3.Орта жастағы ер адамның мәйітін тану мақсатында тергеуші-стажер мәйітханада мәйітке ұқсас жас шамасындағы және дене бітімдегі басқа үш мәйіт арасында көрсетілуін бұйырды. Осылайша тергеуші-стажер осы тергеу әрекеті қорытындысының ақиқаттылығын жоғарылатуға үміттенді.

*Тергеуші-стажердің әрекеті дұрыс па?*

**Ұсынылытын СОӨЖ тақырыптары:**

* Тану үшін көрсетудің түсінігі, міндеттері және түрлері – реферат
* Тану үшін көрсетудің маңызы, процесуалдық тәртібі – реферат
* Адамды, мәйітті тануға көрсетудің тактикасы– реферат
* Заттай дәлелдемелерді тануға көрсетудің тактикасы – реферат
* Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау маңызы – реферат
* Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау міндеттері, процесуалдық шарттары – реферат
* Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау тактикасы – реферат

**Хаттама**

**Тану үшін көрсету туралы**

Тану үшін жүргізілген күні. Тану үшін жүргізілген жердің атауы. Тану үшін жүргізген лауазымды тұлғаның (аты-жөні, тегі, қызметі, жұмыс орны, шендік атағы немесе әскери шені) тану үшін жүргізілген ҚІЖК-нің бабына сәйкес сілтеме беру.

Тану үшін тануға қатысушы тұлғалар: куәгерлер( аты-жөні,тегі, мекен-жайы); танушы адам (тегі, аты-жөнімен көрсетілген, кімнің іске қатыстылығы мақсатында); тану объектісі ( егер тірі адам көрсетілген болса, яғни оның тегі, аты-жөні, негізгі сыртқы келбеті, киіміне қысқаша мінездемесі іс бойынша өтетін, егер мәйіт танылатын болса, яғни оның жынысын, орта жасын, сыртқы келбетінің ерекшеліктері,киімі, кайда және қашан табылғаны көрсетіледі, егер бөлігі немесе мәйіттің бөлігі болса, онда олардың аты және айрықша белгілерінің ерекшеліктері беріледі, қайда және қашан табылғаны көрсетіледі; Егер зат оның негізгі белгілерін көрсетсе; Егер жануар болса онда оның түрі,жасы, айрықша ерекшеліктері т.б); дублерлер: (тегі, аты-жөні, мекен-жайы, жалпы сыртқы келбеті, киіміне қысқаша сипаттама); кескінделетін заттың негізгі белгілері.

Тану үшін қатысушы тұлғаларға олардың құқықтары мен міндеттері түсіндіріледі.

Тану үшін жүргізілетін қылмыстық істін жағдайы мен атауы.

Тану қай уақытта, ауа-райының қандай жағдайында, қай жерде жүргізілді.

Тану объектісінің орналасқан жерін, сондай-ақ тану үшін жүргізілген кезеңдегі дублердің басқада әрекеттерін сипаттау.

Танушыға (егер ол іске қатысты куә болса) жалған мәліметтер берген үшін жауапкершілік пен берген көрсеткішінен бас тарту құқықтары ескертіледі

Танитың объектісінің негізінде танитын белгілердің нұсқауымен толық көрсеткіштер жазбасы.

Тану нәтижелерін фотосуретке түсірудің техникалық сипаттамасы.

Тану үшін қатысушы тұлғалардың арызы мен қолы.

**Хаттама**

**Тану үшін көрсету туралы**

10 маусым 1998ж. Семей қаласы

Семей қаласының ІІД тергеу бөлімінің аға-тергеушісі капитан полициясы Н.Н. Караваев өзінің қызметтік бөлмесінде ҚІЖК-нің 228 бабын сақтай отырып, куәгерлер ретінде: Семей қаласы, Жуковский көшесі 5-ші үйдің, 4-ші пәтер тұрғыны М.Ф. Ладынин мен 8-ші пәтер тұрғыны А.Н. Тютюшинаның қатысуымен Федулов Иван Иавновичті А.С. Генкинке тану үшін көрсетті. Дублер ретінде: 1. Завертаев Петр Иванович, 1970 ж туылған; 2. Петровский Виктор Гордеевич, 1969 жылы туылған қатысты.

Тану үшін көрсету табиғи жарық жерде жүргізілді. Федулов Иван Иавнович 1969 жылы туылған, қара шашты, бойы 176 см, жағасы қайырылған ақ көйлек, шалбары тұйық-көк түсті және аяқ киімі қара түсті, киінген; Завертаев Петр Иванович, қоңыр-қара шашты бойы 178см, ақ көйлек, қара шалбар, қоңыр етік, киінген. Петровский Виктор Гордеевич, қара шашты, бойы 176 см, боз-сары көйлек, қара шалбар, және қара етік киінген. Федулов, Заветаев және Петровский қабырға бойымен тұрды. Танушы азамат Генкиннің аты, тегі аталып, шақырылды.

Генкинге жалған мәліметтер берген үшін жауапкершілікке тартылатыны туралы ескертілді. Қалған қатысушыларға құқықтары мен бостандықтары түсіндірілді. Генкин көрсетілген тұлғалардың ішінде Петровский Виктор Гордеевичты нұсқады және көрсетті: «бұл адам менің үйіме бір-ақ рет келген емес, менің қызым студент- Генкин Майидің жақсы танысы, бірақ өзін қалалық су-құбырының инженері Павловский Витольд, деп таныстырды». Бұл адамның бойынан, қара бұйра шашынан, қысынқы көзінен, маңдайдың қасқа дейінгі аралығы жоғары, дөңес мұрынды, еріннің жоғарғы жағындағы тыртығы, сол қолының шынашағының болмауымен танимын.

Сондай-ақ бұл адамның киіміндегі жамалған шалбары мен сол балағындағы қайырылған жамау ерекшелігі бойынша танимын. Тану аяқталысымен қабырғаға бойлап тұрған, яғни Генкинге көрсетілген барлық танылушылардың бет-пішімі, фотосуретке түсірілді.

Солдан оңға карай: Федулов И.И., Завертаев П.Н., Петровский В.Г.

Оң жағындағы үшіншісі Петровский өзі шықты.

Куәгерлер мен қатысушылардан арыз түскен жоқ.

Төмендегілерді ескеріп, тану туралы хаттама толтырылды.

Танушы: Генкин

Танылған: Петровский

Куәгерлер: Ладынин, Тютюшин

Дублер: Федулов, Завертаев

Тергеуші: Караваев.

**Хаттама**

**Тану үшін көрсету туралы**

Алматы облысы 9 қыркүйек 1998ж.

Алматы облысы тергеушісі, 3-ші дәрежелі заңгер Исеноманов Б.А.,

Ағымдағы жылдың 9-шы шілдедегі жоғалу туралы Азаматша Диванова Вера Сергевнаның арызын қабылдады. Оның күйеуі Диванов Игнатия Александрович, 46жаста және ескере отырып, п. Шұбарқұдықтан 15км жерде ер адамның мәйіті табылды. Аталған белгілері мен киімдері, Диванова В.С-нің 9-ші қырқүйектегі жауабында сипаттаған, жоғалынған киімдері мен белгілеріне ұқсас (бет әлпетінің дұрыстығы,шашы ақшыл-сарылау,ұзын бойлы, дене бітімі арықша, иегінде мені,сол қырында жұлдызша тыртығы) бар. 16 сағат 30минутта Совхоз ауруханасының мәйітханасында ҚІЖК-нің 228-бабының талаптарын сақтай отырып, Шұбарқұдық поселкасы, Абай көшесі 3-ші үйдің тұрғыны Шакенов Исмағұл, Абай көшесі 5-ші үйдің тұрғыны Гизатов Шахир Ахметжанович, куәгерлерді қатыстырып: Шұбарқұдық ауданында табылған, белгісіз ер адамның мәйітін Диванова Вера Сергеевнаға көрсетті.

Танылған мәйіт секциондық столдың үстінде киімсіз және ақжайылмамен жабулы жатты. Тану алдында тергеуші мен аурухана хирургі мәйітті (бетін жуды, шашын тарады, көзін мақталы шариктің көмегімен ашты, төменгі салбыраңқы жақты байлады) жуды. Мәйттің маңындағы орындықтың үстінде оның киімдері жайылып қойылды: пиджагі, шалбары, ішкиімі, көйлегі, нәскиі, аяқ-киімі.

Жалған мәлімет беру туралы азаматша Диванованы қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығы ескертілді. Барлық қатысушыларға олардың құқықтары мен бостандықтары түсіндірілді.

Көрсетілген мәйттің түрі мен денесі, сондай-ақ оның киімдерін қарап, азаматша Диванова мәлімдеді: “Маған көрсетілген мәйіт, мен өзімнің күйеуім Диванов Игнатия Александрович. Оның бет-әлпеті бойынша, ақшыл-сары шаштары, ұзын бойы, арықша денелі және ерекше белгілері бойынша: иегіндегі мені, жамбас сүйегінің жоғарғы сол жағындағы жарықшақты жарақатынан қалған жұлдыз тәріздес пішінді тыртығынан танимын ”

Мен танимын маған көрсетілген киімдерімен, сондай-ақ төмендегі көрсетілген белгілер бойынша күйеуім үйден шығып кеткен:

1. Пиджагі- материал түсі, фасоны, размері бойынша және оң жеңіндегі

жасалған өзіндік жамауы бойынша;

1. Шалбары- материал түсі, фасоны, размері бойынша және Гульфитегі

төменгі түйме қалыпсыз менімен тігілген.

1. Түрсігі- материал түсі және көлемі бойынша
2. Көйлегі- түсі, материал сапасы мен размері бойынша
3. Аяқ-киімі- түсі, размері және аяқ-киімнің сол жағындағы «союзки

правовой кеды» резинадан жабыстырылған, сол кезде күйеуім жабыстырып жатқанында болған едім.

Куәгерлерден шағым түспеді.

Аталғандарды ескере отырып, осы хаттама толтырылды.

Танушы: Диванова А.А.

Куәгерлер: Шакенов А.А., Гизатов А.А..

Тергеуші: Исеноманов А.А.

**Х А Т Т А М А**

**оқиға болған жерде көрсетпелерді тексеру мен нақтылау туралы**

11 қазан 2010 ж. Алматы қаласы

13 сағат 10 минут басталып 15 сағат 00 минутта аяқталды.

Алматы қалалық ІІД-нің тергеу басқармасының аға тергеушісі, полиция майоры Ахметов Н., Қазақстан Республикасы ҚІЖК-нің 203, 238-баптарының талаптарына сәйкес, төменде аттары аталған айғақтардың қатынасуымен:

1. Марат Еркебұлан Маратұлы 1988 ж.т., мекен жайы: Алматы қаласы Салтыкова №12/3 пәтер;

2. Турлыбеков Дастан Бакытұлы 1987 ж.т. мекен-жайы: Алматы қаласы Жандосов көшесі 124 үй тұрғыны қатынасуымен қылмыстық іс бойынша сезікті Исжанов Данабек Сейдуллаевич өз еркімен оқиға болған жерді көрсету туралы ерік білдірген соң осы тергеу әрекетін жүргіздім.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Исжанов Д.

Сонымен қатар, тергеу әрекетіна сезікті Исжанов Д. қорғаушысы Аукенбаев А. қатынасуымен.

Және де, сарапшы маман Алматы қалалық ІІД-нің криминалдық тексеру басқармасының сарапшы криминалисі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ қатынасуымен жүргізілді.

Тергеу әрекеті басталмас бұрын айғақтарға ҚР ҚІЖК-нің 86-бабында көрсетілген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді.

Куәгерлер: 1.

2.

Сонымен қатар маманға ҚР ҚІЖК-нің 83-бабында көрсетілген құқықтары мен міндеттері және оның жауапкершілікке тартылатындығы ескертілді. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Оқиға болған жерде көрсетпелерді тексеру мен нақтылау тергеу әрекеті кезінде мына төмендегі жағдайлар анықталы: Алдымен сезікті Исжанов Д. өзінің 2008 жылы қазан айының 27-нан 28-на қараған түні Алматы қаласының Саин көшесі мен Райымбек көшелерінің қилысындағы жанар май бекетіне қарақшылық жасағанын толығымен айғақтардың көзінше мойындап, қылмыстың қалай жасағанын өз еркімен көрсетуге тілек білідіріп, Алматы қалалық ішкі істер департаменті ғимараты алдынан «Газель» маркалы қызметтік автокөлікке отырып, Масаншы көшесімен Райымбек көшесі мен Саин көшесінің қилысына қарай жүруін сұрады. Аталған көшелердің қилысына келген уақытта Райымбек көшесінің бойындағы үлкен көпірден өтіп барып Райымбек көшесінің оң жағында «АР Мұнай» жанармай бекетінің қасына барып машинаның тоқтауын сұрады. Осы жерден машинадан түсіп «Ар мұнай» жанар май бекетінің артқы жағындағы есігін көрсетіп осы есіктен ішіне кіріп, ішінде отырған екі күзетшіні және оператор қызды өздерімен бірге алып барған ойыншық қарумен қорқытып сол жерде 8500 тенге ақшаны және сол жерден күзетшінің дубинкасын тартып алып кеткені туралы айтып көрсетті. Сонымен қатар жанармай бекетінің ішінен шығып Райымбек көшесімен жоғарлап кетіп қалғандарын көрсетті.

Тергеу әрекетін жүргізу кезінде тергеу әрекеттері «канон» фотоаппаратына сүретке түсірілді.

Хаттама дауыстап оқылды дұрыс жазылды, қатынасушылардан шағым арыз талап тілектер түскен жоқ.

Айғақтар: 1. Марат Е.

1. Турлыбеков Д.

Сезікті: Исжанов Д.

Қорғаушы: Аукенбаев А

Тергеуші: Ахметов Н.

**Х А Т Т А М А**

**оқиға болған жерде көрсетпелерді тексеру мен нақтылау туралы**

15 қараша 2010 ж. Алматы қаласы

сағат 17;40 минут баст.19 сағат 35 минутта аяқталды.

Алматы қалалық ІІД-нің тергеу басқармасының аға тергеушісі, полиция майоры Ахметов Н., Қазақстан Республикасы ҚІЖК-нің 203, 238-баптарының талаптарына сәйкес, төменде аттары аталған айғақтардың қатынасуымен:

1. Ешинкулов Азамат Нургалиевич 03.04.1988 ж.т., мекен жайы: Алматы қаласы Тастақ ы/а, № 58/56 пәтер;

2. Кошитов Андрей Владимирович 09.11.1987 ж.т. мекен-жайы: Алматы қаласы Тулебаева көшесі 26 И үй тұрғыны қатынасуымен қылмыстық іс бойынша айыпкер Кудыров Данабек Сейдуллаевич өз еркімен оқиға болған жерді көрсету туралы ерік білдірген соң осы тергеу әрекетін қорғаушысы Журқабаев А. жүргіздім.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Исжанов Д.

Сонымен қатар, тергеу әрекетіна сезікті Исжанов Д. қорғаушысы Журқабаев А. қатынасуымен.

Және де, сарапшы маман Алматы қалалық ІІД-нің криминалдық тексеру басқармасының сарапшы криминалисі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ қатынасуымен жүргізілді.

Тергеу әрекеті басталмас бұрын айғақтарға ҚР ҚІЖК-нің 86-бабында көрсетілген құқықтары мен міндеттері түсіндірілді.

Куәгерлер: 1. Ешенкулов А.

2. Кошитов А.

Сонымен қатар маманға ҚР ҚІЖК-нің 83-бабында көрсетілген құқықтары мен міндеттері және оның жауапкершілікке тартылатындығы ескертілді. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Оқиға болған жерде көрсетпелерді тексеру мен нақтылау тергеу әрекеті кезінде мына төмендегі жағдайлар анықталы: айыпкер   
Исжанов Данабек Сейдуллаевич өз еркімен оқиға болған жерді көрстетемін деп Алматы қалалық ІІД-нен жедел уәкіл Чокпаров А.Д. жекелігіндегі БМВ автокөлігімен шықтық. Айыпкуер Исжанов Д.С. бірінші Алматы қаласы Райымбек көшесі мен Розыбакиев көшесінің қилысына баруын сұрады. Осы екі көшенің қилысына келген кезде Райымбек көшесімен Батысқа қарай жүруін сұрады. Райымбек көшесімен батысқа қарай жүріп келе жатқан кезде «Жаяу жүргінші» белгісінің қасындағы көшеге солтүстікке қарай бұрылуын сұрады. Осы көшемен жүруін сұрады. Осы көшемен жүріп келе жатып көше бітті, ары қарай көшенің жалғасы жоқ. Сонымен қатар басқа көшегеде шығатын жол жоқ. Одан кейін бұл көшеден қайтадан Райымбек көшесіне шығуын сұрады, Райымбек көшесіне шыққан кезде қайтадан батысқа қарай жүруді сұрады, Райымбек көшесімен келе жатып қайсы көшемен бұрылатынын көрсете алмады және қалай қарай жүру қажет екенін айта алмады.

Хаттама дауыстап оқылды дұрыс жазылды, қатынасушылардан шағым арыз талап тілектер түскен жоқ.

Куәгерлер: 1. Ешенкулов А.

1. Кошитов А.

Айыпкер: Исжанов Д.

Қорғаушы: Аукенбаев А.

Қатысқан; Чокпаров А.

Тергеуші: Ахметов Н.

**Cтуденттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

Тану үшін көрсету – бұл:

1. адамның сырт - келбетін зерттеу
2. материалды бейнедегі объектілерді теңдестіру
3. ойдағы бейнемен идентификациялау
4. тәжірибелі әрекет
5. іздестіру шаралары

Тану үшін көрсетуге болмайтын объектілер:

1. тірі адам
2. мәйіт немесе оның бөлшектері
3. заттар, киімдер
4. жер участкелері, түрғын жайлар
5. заттардың суреттелінген белгілері

Қандай заттар тану үшін көрсетуге жатпайды:

1. номерлі белгісі бар заттар
2. үй - іші тұрмысында ұсталатын заттар
3. заттар, жиһаздар
4. бұрын қолданылған заттар
5. киім - кешек

Тану үшін көрсетуге дайындық жұмысын жүргізуге кірмейді:

1. танушы адамнан жауап алу
2. дублер - объектіні іріктеу
3. танушы адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету
4. айғақтарды таңдап алу
5. тану үшін көрсету

Қандай белгілер бойынша тану жүргізу мүмкін емес:

1. жалпы белгілері бойынша
2. жеке белгілері бойынша
3. динамикалық белгілері бойынша
4. сыртқы түрінің жалпы және жеке белгілері бойынша
5. бетіндегі тыртықтың болуы

Тірі адамды тану үшін көрсету кезінде төмендегілердің қайсысын қолдануға болмайды:

1. бойы, шашының түсі және т.б. бірдей дублер таңдап алу
2. танылатын адам тергеуші көрсеткен орында тұрады
3. танылатын адам тұратын орнын өзі таңдап алады
4. танылатын адам танушы адамды көрмеуге тиіс
5. куәгерлерді таңдап алу

Тану үшін көрсетудің тактикасына және процесуалдық ережесіне жатпайды:

* 1. тану кезектілігін сақтау
  2. танушыдан жауап алу
  3. екі дублердің ұқсас болуы (объектінің танылатын объектіге)
  4. әрекеттің орнын, уақытын анықтау
  5. әрекетті бірнеше рет қайталау

Тану үшін көрсетудің процесуалдық ережесі:

1. танылатын адамдар бір қатарда тұруы қажет
2. танылатын адамдардың барлығы отыруы қажет
3. барлығы бас киімсіз болуы қажет
4. танылатын адам қатардың кез - келген жерінде тұруға құқығы бар
5. тергеуші танылатын адамға тұратын орнын көрсетеді

Тануға ұсыну тергеу әрекетінің мәні неде:

1. ойдағы бейнемен идентификациялау
2. материалдық іздерді табу және бекіту
3. жауап алу
4. объектілердің морфологиясын зерттеу
5. тәжірибелі іс әрекет жүргізу

Танудың негізіне кіретін анатомиялық белгілер:

1. жүрісі
2. жестикуляция (қол сермеп сөйлеу)
3. мимика
4. дене бітімі
5. дауысы

Мына объектілердің қайсысын тану үшін біреуін ғана ұсынады:

1. тон (шуба)
2. магнитофон
3. мәйіт
4. компьютер
5. адам

Тану үшін көрсететін адамның сыртқы келбетін қалпына келтіру үшін тану үшін көрсетуге дайындық кезеңінде жүзеге асыру мүмкін бе:

1. қырынуды ұсыну
2. жасанды шаш пайдалану
3. қабылдау кезіне сәйкес келетін күртеше кию, баскиім немес басқа да киімдер
4. шашын бұрынғы бояуына қайта бояу
5. жоғарыда аталғандардың барлығын жүзеге асыруға болады

Тану үшін көрсету қандай нысанда жүзеге асырылмайды:

1. сыртқы пішіні бойынша
2. дауысы бойынша
3. жүрісі бойынша
4. суреті бойынша
5. субъективті портреті бойынша

Сыртқы келбеті бойынша таныту нәтижесіне қандай фактор әсер етуі мүмкін:

1. танытуға ұсынатын кезде танылушының сақал – мұртының болмауы
2. қабылдау кезінде танылушының киімінің сәйкес келмеуі
3. танылушымен пластикалық операция жасалған ба
4. прическасының өзгеруі
5. жоғарыда көрсетілгендердің барлығы

Сыртқы келбеті бойынша танудың нәтижесіне әсер етпейді:

1. танылушының дауысының өзгеруі
2. танылушы азып кеткен немесе толған
3. танылушы ерін, мұрын әлпетін өзгертуі
4. танылушының басында волосяной покров
5. танылушы басқа киімде және бас киімде танылады

Тану үшін көрсету кезінде идентификацияны жүзеге асырады:

1. тергеуші
2. прокурор
3. қорғаушы
4. куәгер
5. жәбірленуші

Тану үшін көрсету кезінде идентификацияны жүзеге асырады:

1. анықтаушы
2. жедел – іздестіру қызметкері
3. сарапшы
4. куә
5. участкелік инспектор

Тану үшін көрсету кезінде идентификацияны жүзеге асырады:

1. мамандар
2. айыпталушы
3. тергеуші
4. танушы
5. қорғаушы

Дауыс арқылы тану үшін көрсетудің дайындық сатысына кірмейді:

1. дауыс ерекшелігін анықтау үшін танушыдан жауап алу
2. қатысушыларды дайындау
3. оқу үшін мәтін құрастыру
4. статистерді анатомиялық белгілері бойынша таңдау
5. куәгерлерді таңдау

Дауыс арқылы тану үшін көрсетудің дайындық сатысына кірмейді:

1. тану үшін көрсетуге арнап бар ширмасы жай таңдау
2. тану үшін көрсетуді жүргізу, уақытын таңдау, қатысушыларын анықтау
3. тану үшін көрсетілушіге танылатын орынға күні бұрын келуін ескерту
4. қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
5. барлығы кіреді

Тану үшін көрсетудің жұмыс сатысына кіреді:

1. қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
2. танылушыға танылатын жерді өзінің таңдауын ұсыну
3. танылушыға қылмыстық жауапкершілік туралы ескерту
4. танылушыны телефоны бар көрші бөлмеге орналастыру
5. танушыға өзі таныған белгілерін айтып беруді ұсыну

Тану үшін көрсетудің жұмыс сатысына кіреді:

1. затты және оның дублерын нөмерлеп қою
2. куәгерге оларды орналастыруды ұсыну
3. танушыдан заттың белгілері туралы жауап алу
4. затты қайта орналастыруды жүзеге асыру
5. затты және дублерды зейін қойып қарауды ұсыну

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау тактикасына кірмейді:

1. жауап берушіден келісім алынуы керек
2. көрсетулерде айтылған бағыт пен орын өздігімен көрсетіледі
3. бөгде адамдардың араласуына жол берілмейді
4. бағдар беретін сұрақтар қоюға болмайды
5. тексеретін жерде қайта құру жасалынады

Іс үшін маңызы бар мән - жайларды тексеру және нақтылау мақсатымен жүргізілетін тәжірибелер қандай тергеу әрекетін құрайды:

1. эксперттік эксперимент
2. оқиға болған жерді қарау
3. тергеу эксперименті
4. айғақты оқиға болған жерде тексеру
5. тінту

Айғақтарды оқиға болған жерде тексерудің мақсаты:

1. тәжірибелі тексеріс әрекеттерін жүргізу
2. қылмыс болған жердің жағдайын зерттеу және бекіту
3. жауап алынған адамдардың айғақтарын оқиға болған жердегі жағдайлармен сәйкестендіру және зерттеу
4. айғақты заттарды табу және бекіту
5. барлығы жатады

Айғақты оқиға болған жерде тексеру тактикасына кірмейді:

1. жауап берушіден келісім алу
2. айғақтардағы айтылған бағыт пен орны өздігімен көрсетіледі
3. бөтен адамдардың орналасуына жол берілмейді
4. бағдар беретін сұрақтар қоюға болмайды
5. тексерілетін жерде қайта құру жасалынады

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау:

1. объектілерді теңдестіру
2. оқиға болған жердің жағдайын қайта жаңғырту
3. оқиға болған жерді білетінін анықтау
4. айғақтың шындыққа сәйкес екенін тексеру
5. оқиға болған жерді тану

Айғақты оқиға болған жерде тексеру тактикасына кірмейді:

1. оқиға болған жермен алдын - ала танысу
2. қатысушы топ құрамын таңдау
3. бекіту құралын таңдау
4. қауіпсіздік шараларын қолдану
5. тәжірибелі әрекет жүргізу

Айғақты оқиға болған жерде тексеру қорытындысының дұрыстығын жоққа шығаратын жағдай:

1. тергеуші қозғалыс бағытын анықтайды
2. айғағы тексерілетін адам басқа қатысушылардың ең алдында жүреді
3. ұйымдастыру мәселесін тергеуші шешеді
4. айғақты тексеру үстінде тергеуші анықтаушы сұрақтар қояды
5. айғақты оқиға болған жерде тексеру жүргізу кезінде куәгерлер қатысады

Жәбірленуші мен куәлардың айғақтарын қайта жаңғырту кезінде қолданылмайтын әдіс-тәсіл:

1. айғақтарды нақтылау
2. оқиға болған жерде жауап алу
3. дәлелдемелер көрсету
4. көрнекі құралдарды көрсету
5. оқиға болған жерде айғақтарды тексеру

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың оқиға болған жерді тексеруден айырмашылығы:

1. куәгерлердің қатысуында
2. маман – криминалистердің қатысуында
3. ғылыми – техникалық құралдарды қолдануда
4. жауап беріп отырған тұлғаның айғақтары оқиға болған жерде тексерілуінде
5. тергеу әрекетін жүргізу хаттамасын толтыруда

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың жауап алудан айырмашылығы:

1. маманның қатысуында
2. жағдайды қайта жаңғырту мен қалпына келтіруде
3. өзінің жауаптарын түсіндіруде
4. алдын ала жауап алуда
5. айғақ беру кезінде куәгерлердің қатысуында

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау және оқиға болған жерді тексеру арасындағы ұқсастық:

1. тәжірибелі әрекеттің бірнеше рет қайталанып жүргізілуінде
2. міндетті түрде алдын ала жауап алуда
3. жағдайды қайта жаңғыртуда
4. айғағы тексерілетін тұлғаның бағытты көрсетуінде
5. әрекет жүргізілетін жердегі қылмыс іздерін табу, бекіту және алу мүмкіндігінде

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау және жауап алу арасындағы ұқсастық:

1. айғағы тексерілетін тұлға өз әрекетін жариялауында
2. тергеу әрекетіне қатысушының міндетті келісімінде
3. әрекет жүргізілетін жердің жағдайын қайта жаңғыртуда
4. әрекет жүргізілетін жерде, ауызша жауап берілуінде
5. куәгерлердің қатысуында

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау және тергеу эксперименті арасындағы ұқсастық:

1. әрекетті бірнеше рет қайталауда
2. тексерілетін жердің жағдайын қайта жаңғыртуда
3. айғағы тексерілетін тұлғаның міндетті түрде қатысуында
4. белгілі бір іс қимылды бейнелеп көрсетуінде
5. қарау кезінде тексерілетін аумықтан іздерді табуда

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың, оқиға болған жерді қараудан айырмашылығы:

1. куәгерлердің қатысуында
2. жауабы тексеріліп отырған тұлғаның көрсеткен аумағын тексеруде
3. тергеу әрекетін жүргізу барысын бекітуде
4. криминалист – маманмен бірігіп қарау жүргізуде
5. жауабы тексеріліп отырған тұлғаның әрекетін қайта қайталауда

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың, оқиға болған жерді қараудан айырмашылығы:

1. екі куәгердің қатысуында
2. айғақ тексерілетін жердегі жағдайды бекітуде
3. айғағы тексерілетін тұлғадан алдын ала жауап алуда
4. криминалист – маманның қатысуында
5. топ құрамына жедел – іздестіру қызметкерін қосуда

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың тактикалық тәртібі:

1. айғағы тексеріліп отырған тұлғаның міндетті түрде қатысуы
2. айғағы тексеріліп отырған тұлғадан алдын ала жауап алу
3. тұлғаның ауызша айғақ береді
4. түсінік беру белсенді әрекетпен жүргізіледі
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау және тергеу эксперименті арасындағы айырмашылық:

1. тұлғадан алдын ала жауап алуда
2. қатысушылардың өз еркімен тергеу әрекетіне қатысуында
3. тәжірибелі әрекетті жасауда
4. тергеу әрекетінің нәтижелерін бекітуде
5. тергеу әрекетін жүргізетін жерге қайта жаңғырту жағдайларын жасау керек емес

Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау және оқиға болған жерде жауап алудың арасындағы айырмашылық:

1. екі куәгердің қатысуында
2. алдын ала жауап алынуда
3. тергеу әрекетін жүргізуге келісім беруінде
4. барлық әрекеттердің қайта жүргізілуінде
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Айыпталушы өзінің жауабын оқиға болған жерде тексеруге қатысудан бас тартты, тергеушінің дұрыс әрекеті:

1. айыпталушыны оқиға болған жерге алып келіп тексеру жүргізу
2. көрсетпені оқиға болған жерде өткізбеу
3. көрсетпені оқиға болған жерде айыпкерсіз жүргізу
4. айыпталушының көрсетпені оқиға болған жерде тексеруге қатысудан бас тартқаны туралы хаттама жасау
5. айыпталушыдан бас тартқаны жөнінде қолхат алу

**Тақырып. Қылмыстың жекеленген түрлерін тергеу әдістемесі**

***Дәріс, тәжірибелік және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесінің түсінігі және міндеттері. Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесінің құрылымы.

Тергеу ситуациясы, түсінігі және оны тергеу әдістемесін жасаған кезде пайдалану.

Криминалистикалық топтастырудың түсінігі және оның қылмысты тергеу кезіндегі маңызы. Ұйымдасқан қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы және тергеу әдістемесінің ерекшеліктері.

Криминалистік болжаулардың түсінігі мен мәні, оның логикалық негіздері. Типтік болжаулар және олардың тергеудегі ролі. Тергеу барысында болжауларды құру және тексеру.

Тергеуді жоспарлаудың техникалық әдістері, тергеудің жазбаша жоспарларының түрлері және формалары. Болжаулардың тергеуді жоспарлаудағы атқаратын ролі.

Тергеуші мен анықтама жүргізуші органдардың және қоғаммен қалыптасатын қарым-қатынастың түсінігі және оның түрлері. Тергеу әрекеті мен жедел-іздестіру жұмыстарының өзара байланысы. Екі органның бірігіп жоспар жасауы. Жедел – іздестіру органдарына тергеушінің беретін нұсқаулары. Тергеу әрекеттерін өткізуге жедел-іздестіру органдарының қызметкерлерінің жәрдемдесуі.

Қылмыстың криминалистік сипаттамасының түсінігі және мазмұны.

Криминалистік сипаттама және дәлелдеу пәні. Криминалистік сипаттаманың құрылысы: қылмыскердің, жәбірленушінің жеке басының ерекшеліктері; қылмыс жасау әдістері, материалды жағдайлар, қылмыс жасау механизмі, қылмыстық қол сұғушылықтың заты.

**Ұсынылатын СОӨЖ тақырыптары:**

1. Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі - реферат
2. Криминалистік болжау (түсінігі, мәні) - реферат
3. Тергеуді жоспарлау - реферат
4. Тергеуші мен басқа органдарының қарым-қатынастары - реферат
5. Тергеу кезінде арнайы білімді қолдану - реферат
6. Қылмыстардың криминалистік сипаттамасы - реферат
7. Қылмыстың криминалистік сипаттамасы және дәлелдеу пәні - реферат

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
2. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998жтолықт. мен түзет.2010 жыл.
3. Жәкішев Е. Г. , Исаев А. А. ,Тапалова Р. Б. , Найманова Г. Х. , Темірболат Н. С. Криминалистика. КазНУ, 2005
4. Видонов Л. Г. Криминалистическая характеристика убийств, типовые версии по делам об убийствах. Горький. , 1976.
5. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. , 1978 г.
6. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. , 1976.
7. Мозговых Г. А. Криминалистическая характеристика преступления. Алматы, 2001 г.
8. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков. , 1965.

**Студенттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

**Жекеленген қылмыс түрлерін тергеу әдістемесі**

Жекеленген қылмыс түрлерін тергеу бөлімінің мазмұнын оқытады:

1. криминалистикалық идентификация туралы ғылым
2. іздер туралы ғылым
3. қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасын
4. тактикалық амалдар туралы ғылым
5. қылмыстарды криминалистикалық тіркеу

Жекеленген қылмыс түрлерін тергеу бөлімінің мазмұны оқытады:

1. трасология
2. құжаттарды криминалистикалық тіркеу
3. беттестіру тактикасын
4. криминалистикалық баллистика
5. кісі өлтіру қылмысын тергеу тактикасы

Жекеленген қылмыс түрлерін тергеу бөлімінің мазмұны оқытады:

1. криминалистикалық болжауды
2. тергеуді жоспарлау туралы ғылым
3. ұрлық, тонау, қарақшылық қылмыстарын тергеу әдістемесін
4. криминалистикалық диагностика
5. іздер туралы ғылым

Жекеленген қылмыс түрлерін тергеу бөлімінің мазмұнын оқытады:

1. кісі өлтіру қылмысын тергеу әдістемесі
2. ұрлық қылмысын тергеу әдістемесі
3. кәмелет жасына толмағандармен жасалынған қылмыстарды тергеу әдістемесі
4. тергеу мен анықтау органының қылмыстарды тергеуде өзара байланысын
5. барлығы дұрыс

Жеке қылмыстарды тергеу әдістемесінің жалпы мақсаттарын атаңыз:

1. материалдық іздерді табу, бекіту, алу, зерттеу әдістерін өңдеу
2. қылмыстарды ашудағы, тергеудегі, алдын алудағы бөлімнің ғылыми методикалық кешенін өңдеу
3. тергеу әрекеттерін рационалды жүргізудегі әдістер мен тәсілдерді өңдеу
4. криминалистика пәнінің және оның ұғым аппаратының теориялық аспектілерін өңдеу
5. қылмыстарды тіркеу

Криминалистикада қылмыстың жекеленген түрлерін тергеу бөлімі бойынша қолданылатын негізгі түсінікті көрсетіңіз:

1. тактикалық амалдар
2. тактикалық ұсыныстар
3. объектінің жалпы және жеке белгілері
4. идентификацияланатын объектілер
5. тергеудің типтік ситуациялары

Криминалистикада қылмыстың жекеленген түрлерін тергеу әдістемесі бөлімінде қолданылатын түсінікті көрсетіңіз:

1. сыртқы көріністері бойынша іздердің көрінуі
2. тергеу әрекеттерін жүргізу сатылары
3. тергеу сатысы
4. іздерді табу, алу, бекіту
5. тактикалық амал

Жекеленген қылмыс түрлерін тергеу бөліміне кірмейді:

1. криминалистикалық әдістеменің жалпы ережелері
2. қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы
3. болжау және тергеуді ұйымдастыру туралы криминалистикалық ғылым
4. тергеу және анықтау органдарының өзара байланысы
5. криминалистикалық идентификация

Төмендегі ұғымдардың қайсысы криминалистиканың жекеленген қылмыс түрлерін тергеу бөліміне жатпайды:

1. криминалистикалық болжау және тергеуді жоспарлау
2. қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы
3. тергеудің кезеңдері
4. типтік ситуациялары
5. криминалистиканың жалпы және жеке әдістері

Тергеу процесінің сатыларын көрсетіңіз:

1. алдын - ала және жұмыс істеу сатысы
2. алғашқы және кейінгі сатылар
3. қылмыстық іс қозғау, алғашқы, кейінгі және соңғы сатылары
4. қылмыстық іс қозғау, кейінгі және соңғы сатылары
5. дайындық, жұмыс істеу, соңғы сатылар

Тергеуді жүргізу кезіндегі маңызды қағиданы көрсетіңіз:

1. тергеуді жүргізудің үнемділігі
2. тергеу жүргізудің толықтылығы
3. тергеу жүргізудің объективтілігі
4. тергеуді жүргізудің тиімділігі
5. барлық қағидалар

Тергеудің алғашқы сатысында шешілетін сұрақтарды көрсетіңіз:

1. айып тағу
2. идентификациялауға жататын объектілерді іздестіру
3. кінәні жеңілдететін жағдайларды анықтау
4. қылмысты жасауға әрекет етуші жағдайларды анықтау
5. қылмыскердің жеке тұлғасын анықтау

Тергеудің алғашқы сатысында шешілетін сұрақтарды көрсетіңіз:

1. айыпталушының кінәсін жеңілдететін мән – жайларды анықтау
2. сезіктінің тұрғылықты жері туралы куәландыратын мән – жайларды анықтау
3. өзінің әрекетін қасақана жасау кезінде, жәбірленушінің жеке тұлғасының ерекшеліктері туралы куәландыратын мән – жайларды анықтау
4. сотқа шақыру үшін куәлердің тұрғылықты мекен – жайлары туралы ақпараттарды анықтау
5. айыпталушының ауруының диагнозын анықтау үшін медициналық мекемеге сұрау жіберу

Тергеудің кейінгі сатысында шешілетін сұрақтарды көрсетіңіз:

1. қылмыстық істі қозғауға негіздер табу
2. мүмкін қылмыскер туралы ақпараттар табу
3. қылмыстың ізі бойынша қылмыскерді іздестіруді ұйымдастыру
4. әрекет арқылы қалдырылған іздердің тобын анықтау
5. кінәні ауырлататын мән – жайларды анықтау

Қылмыстарды тергеу кезінде заңдылықты сақтау талаптары көрініс табады:

1. іздерді дұрыс бекітуден
2. айыпталушының жауабын криминалистикалық талдаудан
3. тергеу әрекетінің тек ҚІЖК нормалары бойынша жүзеге асырылуынан
4. арнай білімдердің барлық түрін толықтай пайдаланудан
5. дәлелдемелерді табудан

Қылмыстық істі қозғау сатысында жүргізілетін іс – жүргізу әрекетін көрсетіңіз:

1. сараптама тағайындау
2. жәбірленушіден жауап алу
3. оқиға орнында көрсетпені тексеру
4. сезіктіден жауап алу
5. беттестіру

Қылмыстық іс қозғау сатысында жүргізілетін, тексерілетін әрекетті көрсетіңіз:

1. айыпталушыдан жауап алу
2. жәбірленушіден жауап алу
3. бухгалтерлік сараптама тағайындау
4. аудит тағайындау
5. тінту

Қылмыстық іс қозғау сатысында қандай тергеу әрекеті жүргізілетіндігін көрсетіңіз:

1. алу
2. заттарды қарау
3. жедел – іздестіру шаралары
4. тергеу эксперименті
5. тінту

Қылмыстық істі қозғау сатысының не үшін қажет екендігін көрсетіңіз:

1. қылмыскердің жеке тұлғасын анықтау үшін
2. жәбірленушінің құқықтары мен міндеттерін білу үшін
3. қылмыстың белгілерінің бар жоқтығын табу үшін
4. жәбірленушінің денсаулығына келтірілген зиянның дәрежесін анықтау үшін
5. тергеу әрекеттерінің тактикасын анықтау үшін

Тергеу әрекетінің қандай сатыдан тұратындығын көрсетіңіз:

1. дайындық
2. жұмыс жасау
3. соңғы
4. алғашқы, соңғы
5. алғашқы, кейінгі және соңғы сатылардан

Тергеушінің қылмыстық іс қозғағанға дейін шешетін мәселелерін атаңыз:

1. тергеу экспериментін және басқа тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын бөліп қарау
2. тінту объектісі туралы мәлімет алу жөнінде жедел - іздестіру қызметкерлеріне тапсырма беру
3. тексеру әрекеттерінің қажеттілігі туралы мәселені шешу
4. тактикалық шешім қабылдау туралы мәселені шешу
5. қылмыскерді іздестіру

Қылмыстық істі қозғау сатысындағы жүзеге асырылатын әрекеттерді көрсетіңіз:

1. айып тағу
2. жәбірленушінің құқықтарын түсіндіру
3. ұсталушыға не үшін сезіктенетінін түсіндіру
4. кейінге қалдырылмайтын тергеу әрекеттерін жүргізу
5. тексерілген әрекеттерді жүзеге асыру

Қылмыстық іс қозғау сатысында жүргізілетін тергеу әрекеттерін көрсетіңіз:

1. тінту
2. тану үшін көрсету
3. оқиға болған жерді қарау
4. сезіктіден жауап алу
5. тергеу эксперименті

Тергеудің кейінгі сатысында тергеушімен шешілетін сұрақтарды көрсетіңіз:

1. жәбірленушіден жауап алу кезінде қылмыскердің белгілерін анықтау
2. болған оқиға бойынша куәларды табу
3. қылмыстың жағдайы туралы болжамдарды тексеретін жағдайларды анықтау
4. қылмысты жасауға итермелейтін, себептер мен жағдайларды анықтау
5. кейінге қалдырылмайтын тергеу әрекетін жүргізу

**Тергеуді жоспарлау**

Тергеуді жоспарлау дегеніміз – бұл:

1. тергеу процесінің іс - жүргізу нысаны
2. іздестіру шараларының жиынтығы
3. мақсатқа жетуге бағытталған қызмет
4. тергеу әрекетінің бағдарламасы
5. тактикалық әдістің жүйесі

Тергеуді жоспарлаудың негізгі қағидасы:

1. ғылыми әдістерге негізделеді
2. индукция, дедукция тәсілдерін қолдану
3. қылмыс механизмін модельдеу
4. белгілі қылмыстық істің жекелілігі
5. эксперимент, салыстыру әдістерін қолдану

Тексеру әрекеттерін жоспарлағанда шешілетін сұрақтар:

1. қылмыс жасау тәсілін анықтау
2. қылмыстық істі қозғау үшін негіз табу
3. сезіктілердің шеңберін анықтау
4. қылмыстың салдарын анықтау
5. жауаптылықты жеңілдететін мән - жайларын анықтау

Тергеуді жоспарлаудың логикалық негізін көрсетіңіз:

1. қылмыстың іздері
2. тергеу болжауы
3. жедел - іздестіру ақпараттары
4. қылмысты тіркеудің деректері
5. жәбірленушінің арызы

Тергеуді жоспарлаудың міндетті емес элементін атаңыз:

1. болжауларды тексерудің кезектілігін анықтау
2. болжаулар ұсыну
3. орындау мерзімін көрсету
4. орындаушыларды анықтау
5. ұсынылған болжауларды тексеру кезіндегі тергеу әрекетінің шеңбері

Тергеудің логикалық негізі болып табылады:

1. оқиға болған жерді қараудың нәтижелері
2. сарапшы қорытындысы
3. тергеу болжауы
4. жедел – іздестіру қызметкерлерінің мәліметтері
5. жауап алудың нәтижелері

Тергеудің алғашқы кезеңін жоспарлағанда шешілетін мәселе:

1. қылмыскердің кінәсін анықтау
2. қылмыскердің жеке басын анықтау
3. келтірілген зиянның мөлшері
4. қылмыскердің есі дұрыстығын анықтау
5. жауаптылықты ауырлататын мән - жайларды анықтау

Тергеудің алғашқы кезеңін жоспарлау кезінде тергеуші нені басшылыққа алады:

1. прокурордың нұсқауын
2. криминалистиканың бөлімін
3. типтік болжамдарды
4. тергеу бөлімінің бастығының ұсыныстарын
5. соттың нұсқауын

Тергеуді жоспарлаудың алғашқы кезеңінде шешіледі:

1. жауапкершіліктің дәрежесін ауырлататын мән - жайларды анықтау
2. дәлелдемелер мен оларды алудың қайнар көздерін іздеу
3. кінәні жеңілдететін дәлелдемелерді табу
4. қылмыстың жасалуына мүмкіндік туғызатын жағдайларды анықтау
5. айыпталушының көрсетулерін жоққа шығаратын жағдайларды анықтау

Тергеудің кейінгі кезеңін жоспарлағанда шешілетін мәселелер:

1. қылмыскердің кінәсін анықтау
2. қылмыстық зиянның мөлшері
3. қылмыскердің есі дұрыстығын анықтау
4. жауаптылықты ауырлататын мән - жайларды анықтау
5. барлығы дұрыс

Тергеудің кейінгі кезеңін жоспарлауда шешіледі мәселелер:

1. қылмыстың белгілерін анықтау
2. жәбірленушінің жеке басын анықтау
3. қылмыскерді іздестіру
4. іс қозғау үшін негіз табу
5. қылмыскердің кінәсін анықтау

Тергеудің кейінгі кезеңін жоспарлауда тергеуші қандай мәселелерді шешеді:

1. қылмыскерден қолдың, аяқ киімнің іздерін табу
2. қылмыскердің аты – жөнін анықтау
3. оқиға болған жерде көліктің іздерін табу
4. көзіңмен көрген куәлерді анықтау
5. қылмыспен байланысты қару, құралдарды идентификациялау

Тергеуді жоспарлаудың кейінгі кезеңі қандай мәселелерді шешуге бағытталған:

1. қылмыс жасалғаны жөнінде куәландыратын белгілерді анықтау
2. қылмыскердің кінәсінің түрін анықтау
3. жәбірленушінің жеке басын анықтау
4. қылмыскердің жеке басын анықтау және оны іздестіру
5. бөлшектенген мәйіттің бөлшегін анықтау

**Тергеуді болжау**

Болжауларды жасағанда міндетті түрде ескеру керек:

1. сезіктінің жеке басын анықтау
2. өзгертілген факторларды ескеру
3. қарсы болжауларды құру
4. іздердің пайда болу механизмін анықтау
5. көрсетулерді нақтылау

Жалпы болжау - бұл:

1. қолданылған қарудың калибрі туралы болжау
2. қолданылған бұзу құралдары туралы болжау
3. бұзу тәсілі туралы болжау
4. жәбірленушінің тұрған жері туралы болжау
5. қылмыскердің жеке басын анықтау туралы болжау

Жалпы болжау - бұл:

1. қылмыс немесе жай оқиға ма
2. қылмыстың іздері қай жерде орналасуы туралы болжау
3. қылмыскердің жасырын жүрген жері туралы болжау
4. бұзу құралының ерекшеліктерін болжау
5. ұрланған заттардың қай жерде болуы туралы болжау

Жеке болжау - бұл:

1. қылмыскердің кінәсі жайында болжау
2. қылмыспен келтірілген зиян туралы болжау
3. жауаптылықты ауырлататын мән - жайлар туралы болжау
4. қылмыс құрамы туралы болжау
5. шаппанның ізі бойынша тапаншаны идентификациялауға бола ма

Жеке болжау - бұл:

1. жауаптылықты жеңілдету мән - жайлар туралы
2. қылмыскердің есі дұрыстығы туралы болжау
3. қылмыс объектісі туралы болжау
4. қылмыстың объективтік жағы туралы болжау
5. қылмыс ізін қай жерде қалдыруы мүмкін екендігі туралы болжау

Төменде көрсетілген жағдайлардың қайсысы болжауларды құру тәртібіне жатады:

1. қарым - қатынасты қалыптастыру
2. мамандармен кеңесу
3. логикалық заңға қайшы келмеуі
4. техникалық құралдарды қолдану
5. психологиялық жағдайларды ескеру

Төменде көрсетілген ережелердің қайсысы болжауларды құру тәртібіне жатады:

1. ғылыми негізделгендікке
2. қылмыстың іс жүргізу заңына негізделуі
3. қылмыстық құқыққа негізделуі
4. теориялық негіз болуы
5. белгілі қылмыстық істің мән - жайларына сәйкестігі

Тергеу тактикасынан шыққан тергеу болжамдарын тексерудің оптималды тәртібін атаңыз:

1. болжамдар бірінен кейін бірі ретімен тексеріледі
2. алғашында жалпы болжаулар тексеріледі
3. ең алдымен мүмкін болатын болжамдар тексеріледі
4. болжамдар қатар тексеріледі
5. алғашында жеке болжамдар тексеріледі

**Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы**

Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасы – бұл:

* 1. қылмыстың белгілі бір түрін жасаудың типтік әдістерінің сипаттамасы
  2. қылмыстың белгілі бір түрін тергеу кезінде қолданылатын тактикалық әдіс - тәсілдердің сипаттамасы
  3. қылмыстардың белгілі бір тобының криминалистикалық маңызы бар белгілерінің сипаттамасы
  4. қылмыстарды тергеу процесінде туындайтын типтік тергеу ситуациясының сипаттамасы
  5. қылмыстарды тергеу процесінің сипаттамасы

Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:

1. қылмыстарды жасау тәсілінің сипаттамасы
2. қылмыстың себебі туралы ақпарат
3. жеке қылмыстардың белгілері, жасалу себебі, түрі, тобы жөнінде

криминалистикалық маңызы бар жүйе

1. адамның сыртқы келбеті бойынша сипаттайтын жүйе
2. атыс қаруын сипаттайтын жүйе

Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:

1. қылмыс жасау әдісі, типтік тергеу ситуациялары, белгілі қылмыс жасайтын адамдар және т.б.
2. қылмыстық істердің статистикалық жиынтығын арнайы бағдарлама бойынша талдап қорыту, өңдеу
3. жалғаспалы қылмыстық әрекет туралы бүтіндей жүйелі көрініс
4. қылмыс тобы түрінің және жеке қылмыстардың криминалистикалық маңызды белгілерін сипаттау
5. қылмыстың жасалу механизмінің заңдылықтарын айқындау

Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы құрамына кірмейді:

1. қылмыстың жағдайы
2. қылмыскердің және жәбірленушінің жеке ерекшеліктері
3. қылмыстың қол сұғушылық құралы
4. қылмысты жасауға дайындалу әдісі
5. шығармашылық портретті құрастыру

Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы элементтері болып табылмайды:

1. қылмыстың тәсілі
2. қылмыскердің жеке ерекшеліктері
3. іздерді табуға арналған ғылыми – техникалық құралдар
4. қылмысқа қол сұғушылық құралы
5. қылмыстың жасайтын орны, жері

Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы элементтері болып табылмайды:

1. қылмыскердің жеке тұлғасы
2. қылмыстың тәсілі
3. жәбірленушінің тұлғасы
4. қылмыстың жағдайы
5. сезіктіден жауап алудың тактикалық тәсілі

Қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы элементтері болып табылмайды:

* 1. қылмыскердің жеке басының ерекшеліктері
  2. қылмыс жасалу тәсілдері
  3. қылмыстың жасалу жолы
  4. қылмыстың қол сұғушылық заты
  5. тактикалық шешім

**Тақырып. Жеке тұлғаларға қарсы қылмыстарды тергеу**

***Дәріс, тәжірибелік және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Адам өлтірудің криминалистік сипаттамасы. Нақтыланып, анықталатын жағдайлар. Тергеудің алғашқы кезеңінің ерекшелігі**. Әдеттегі** тергеу жағдайлары. Куәлардан жауап алу. Мәйіттің аты-жөнін анықтаудың әдістері мен тәсілдері. Мәйітті тану үшін әкелу және аты-жөнін анықтау жөніндегі басқа да шаралар мен оның ерекшеліктері. Тергеуші мен анықтау органдарының арасындағы қарым-қатынастар. Сот-медициналық және басқа да сот сараптамаларын тағайындау.

Адамның хабар-ошарсыз кетуіне байланысты оның біреу өлтірген болар деген болжаумен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел-іздестіру әрекеттері. Адам өлтірудің тәсілдеріне байланысты тергеу болжауларын жасау. Мәйітті бөлшектеп, оны жойып жіберген істер бойынша тергеу жүргізуінің ерекшелігі.

Қылмыскердің жалдап кісі өлтіру қылмысын тергеу ерекшелігі.

Әйелді зорлаудың криминалистік сипаттамасы. Тергеу болжаулары және тергеуді жоспарлау. Қылмыстық істі қозғау сатысындағы тергеушінің әрекеті. Алғашқы тергеу әрекеттері және тергеу жағдайына байланысты орындалатын жедел-іздестіру шаралары. Оқиға болған жерді қарау. Жәбірленушіден жауап алу. Аталған категориялардағы іс бойынша тағайындалатын сот сараптама түрлерін анықтау. Сезікті адамнан жауап алу, оны куәландыру, үйіне тінту жүргізу. Тергеудің соңғы кезеңінің ерекшеліктері.

**Тақырып. Жеке тұлғаларға қарсы қылмыстарды тергеу** 2 сағат

**Тәжірибелік сабақтын мақсаты:**

* тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау,
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен танысу,
* адам өлтіру істері бойынша фабулаларды талдау
* тергеу жағдайларды негізге ала отырып, тергеудің алғашқы кезеңінің

ерекшеліктерімен таныстыру.

* адам өлтіру қылмысын тергеуге байланысты болжау мен жоспар жасауға үйрету
* адам өлтіру қылмысын тергеуге байланысты жеке тергеу әрекетін жүргізуді үйрету
* оқу құралы ретінде қолданылатын бейнежазбаларды көрсету
* көрсетілген бейнежазбаларды талқылау

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Адам өлтірудің криминалистік сипаттамасы.
2. Дәлелдеуге жататын мән-жайлар.
3. Типтік тергеу жағдайлары
4. Адам өлтірудің тәсілдеріне байланысты тергеу болжауларын жасау..
5. Тергеудің алғашқы кезеңінің ерекшелігі.
6. Оқиға болған жерді қараудың маңызы
7. Куәлардан жауап алу.
8. Мәйіттің аты-жөнін анықтаудың әдістері мен тәсілдері.
9. Тергеуші мен анықтау органдарының арасындағы қарым-қатынастар.
10. Адам өлтіру қылмысын тергеуде арнайы білімді қолдану
11. Сот-медициналық және басқа да сот сараптамаларын тағайындау.
12. Адамның хабар-ошарсыз кетуіне байланысты оның біреу өлтірген болар деген болжаумен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел-іздестіру әрекеттері.
13. Мәйітті бөлшектеп, оны жойып жіберген істер бойынша тергеу жүргізуінің ерекшелігі.
14. Қылмыскердің жалдап кісі өлтіру қылмысын тергеу ерекшелігі.
15. Сезікті адамнан жауап алу, оны куәландыру, үйіне тінту жүргізу.
16. Тергеудің соңғы кезеңінің ерекшеліктері.
17. Әйелді зорлаудың криминалистік сипаттамасы.
18. Тергеу болжаулары және тергеуді жоспарлау.
19. Қылмыстық істі қозғау сатысындағы тергеушінің әрекеті.
20. Алғашқы тергеу әрекеттері және тергеу ситуациясына байланысты орындалатын жедел-іздестіру шаралары.
21. Оқиға болған жерді қарау. Жәбірленушіден жауап алу
22. Сот сараптама түрлерін анықтау және тағайындау .
23. Сезікті адамнан жауап алу, оны куәландыру, үйіне тінту жүргізу. Тергеудің соңғы кезеңінің ерекшеліктері.
24. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**Есептер**

**1.**  Ауыр жарақаты бар әйел табылды. Ол ауруханада есіне келместен қайтыс болды. Сот–медициналық сараптама қортындысы бойынша, өлім ішкі орган жарақатынан болды деп көрсетілген.

Әйел киімін қарау кезінде юбканың алдыңғы жағында формасы сызықты қара және қоңыр түсті іздер табылды. Жедел іздестіру және тергеу әрекеті нәтижесінде К. және Г. анықталды.

Тергеу кезінде К. және Г. кінәсін мойындату мақсатында, тінту кезінде және диагностикалық сараптама нәтижелеріне экспертиза тағайындауды жөн көреді. Тінту кезінде сезікті К. үйінен қоңыр түсті аяқ киім кремі алынады.

Сезікті Г. үйінен қоңыр және қара түсті аяқ киім крем қорабы алынады.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**2.** 19 қаңтарға қараған түні 13-үйдің подвалында 22 жасар Куликова Н.-ның зорланып, өлтірілген денесі табылды. Оқиға болған жерді қарап шығу кезінде подвалға түсетін баспалдақ асуының (периласы) және тірегінің қоңыр түсті бояумен, ал подвалдың қабырғалары ашық-жасыл түсті бояумен боялғаны анықталды. Соңғы баспалдақтан қызыл түсті кірпіш табылды.

Сот-медициналық сараптамасының қорытындысы бойынша Куликованың өлімі басына келтірілген қатты затпен жарақаттау нәтижесінен болған.

Қылмыс жасады деген күдікпен азамат Абузяров ұсталған, оның киімін қарап шыққан кезде қоңыр түсті сүртілген іздер және оның оң қолының тырнақ астын тексергенде қызыл және жасыл түсті микробөлшектер табылған.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**3.**  23.00 сағатта полицияның кезекші бөліміне Велихов келіп ағасы 22 с. 30 мин. жолығып, оның мәйітін тапқанын хабарлайды. Ағасы ажырасқан соң бір бөлмелі пәтерде өзі тұрған.

Оқиға болған жерді қарау барысында анықталды: мәйіт бөлменің сол жағында еденде жатты. Оң қолы арқа жағына қарай майысып жатыр. Сол қолы алдына қарай созылған. Одан 15 см. жерде колибрі 7.65 вальтер жүйелі пистолет жатты. Бастың маңдайы жағында, сол жақ самайына жақын жерде атылған қару жарақаты бар.

Стол үстінде шеттері түзу емес қағаз табылды. Қағазда: «бәрі құрысын, шаршадым» - деген жазу болған.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**4.** 2001 жылдың 25 желтоқсаны күні Алма-Арасан санаторийіне апаратын жолдың 13-і шақырымдағы Подгорный өзенінен денесі бөлшектенген ер адамның денесі табылған. Барлық денесінің бөлшектері зат салатын қапқа салынып, жаймамен оралып, үстінен таспен бастырылған. Зат салынған қап екіге бөлінген. Біріншісіне дененің кеуде бөлігі, екіншісіне қалған бөлшегі салынған. Қаптың екі жақты жартысына қарағанда анықталғаны: қаптың жоғарғы бөлігінде ашық түсті темір бекітпелермен бекітілген, 2 дана темір табақша табылған.

Тергеу кезінде анықталғаны мәйіттің аты-жөні 1949 ж. туған Прохин болып шыққан. Ал сезікті Жуйкова Л.Г. сәуір айында күйеуі Н.М. Жуйковпен ажырасқан. Прохин ажырасқан кезде Жуйковаға екі жайманы тастап, біреуін өзіне қалдырған. Барлық үш жайманы да өзі темір жапсырмалар көмегімен жөндеп, содан соң оларды екіге бөліп, темір шегелердің көмегімен оларды бекіткен.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**5.** Малидовты ұрлаған қылмыстық топты ұстау кезінде арнаулы бөлім қызметкерлері Ниязбекова көшесі 15 үйдегі кепілді босату үшін қару қолданған. Оқиға болған жерден оқ тиіп жарақаттанған танылмаған екі адамның мәйіті, күштеп өлтіру белгілерінсіз өлген бір белгісіз адамның мәйіті табылған.

Оқиға болған жерден 40 оқ табылған. Оның біреуі қызыл түсті сұйықтықпен баттасқан. Сот медицинасы дәрігерлермен екінші ер адамның денесіндегі екі атылмай қалған оқ алынған. Оқиға болған жерден қылмыскерлердің МР-40 тапанша-пулемет алынған. Зауыттық нөмірі: 663437. Сонымен қатар нөмірі кесілген АКМ автоматы алынған, ал арнаулы бөлім қызметкерлерінің орнында АКМС автоматтары болған.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**6.** 2001 ж. 30 желтоқсанында Жетісу аудандық ІІБ Самбетбаев және Нүсіпбеков полиция қызметкерлері полицияда қызметті өтеу жөнінде инструктажды өтіп, сериялары сәйкесінше ИС және СТС № 8691 және 8823 және екі оқтықта 16 патроны бар қызметтік «Макаров» пистолетін алады.

Сағат 21.00-де екеуі күзетілетін обьектіні өз беттерімен тастап, алкоголь ішімдіктерін ішеді. Содан соң олар мас күйінде пистолетпен қорқытып адамдарға тиісе бастайды. Азаматтардың пистолетті тарту жөніндегі сұрауларына назар аудармайды. Керісінше олардың біреуі азамат Азербаевты атады. Бұл атыстан соң азаматтар қаша бастайды. Ал полиция қызметкерлерінің біреуі қашып бара жатқандарға оқ ата бастайды. Нәтижесінде екі азамат Шахов және Герман қаза табады. Оқиға болған жерде 9 қауыз және 3 оқ табылған. Мәйіттерден дәрігерлер 4 оқты алған. Нүсіпбековты ұстағанда СТ № 8823 серилы тапанша және 15 оқ алынған.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**7.** 2000 ж. 5 қыркүйекте УЧ 172-2 мекемесінде бастық болып қызмет атқаратын Иппоитов үйіне шамамен 23.00 сағ. келген. Үйінде әйелі екеуінің арасында ұрыс пайда болады. Пәтерде оқ атылған дауыс естіледі. Ипполитов көршілеріне шығып, әйелі өзін-өзі өлтіргенін айтады.

Оқиға болған жерді қарап шыққанда: Ушакова ішкиімде төсек үстінде қанға оранып жатқаны, басының оң жағында атылған оқтың жарақаты бары анықталады. Оның қолында «Беби» модельді Браунинг тапаншасы, оқтығының каналында тұрып қалған оқ, тапаншаның оқпанында екі оқ болады. Ушакованың басынан оқ алынады, төсек үстінен қауыз табылады.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**8.** Азамат С. мәйіті өзеннің жағасында табылды. Оқиға болған жерді қарап шыққанда жолда автомобиль дөңгелегінің протекторының ізі табылған. Мәйіттен 1 м. қашықтықта 2 адамның аяқ киімдерінің ізі және «Camel», «Стюардесса» темекілерінің 2 темекі тұқылы (окурок) табылған.

Тергеу барысында күдік жәбірленушінің жиеніне Н. азаматына қатысты пайда болған.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**Ұсынылатын СОӨЖ тақырыптары:**

1. Адам өлтіру қылмысының криминалистік сипаттамасы - реферат
2. Адам өлтіру қылмысының типтік тергеу ситуациялары - реферат
3. Адам өлтіру қылмысын тергеудің алғашқы кезеңінің ерекшеліктері – реферат
4. Адам өлтіру қылмысын тергеу кезіндегі жедел-іздестіру шаралары– реферат
5. Адам өлтіру қылмысын тергеу кезіндегі сот-медициналық және басқа да сот сараптамаларын тағайындау – реферат
6. Адам өлтіру қылмысын тергеудің соңғы кезеңінің ерекшеліктері – реферат
7. Жалдап өлтіру қылмысын тергеудің ерекшеліктері – реферат
8. Әйелді зорлау қылмысының криминалистік сипаттамасы - реферат
9. Әйелді зорлау қылмысын тергеу - реферат

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
2. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
3. Жәкішев Е. Г. и др. Криминалистика КазНУ 2005
4. Видонов Л. Г. Криминалистическая характеристика убийств, типовые версии по делам об убийствах. Горький. , 1976.
5. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. , 1978 г.
6. Гусев С. И. Руководство по расследованию убийства. М. ,1977 г.
7. Звирбуль А. К. Расследование и предупреждение детоубийств. М. , 1967.
8. Мозговых Г. А. Криминалистическая характеристика преступления. Алматы, 2001 г.
9. Яковлев Я. М. Расследование убийств. Душанбе. , 1960.

**Студенттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

**Адам өлтіру қылмысын тергеу**

Адам өлтіруді криминалистикалық топтастыру, өлтіру тәсіліне байланысты ғана жүзеге асырылмайды, сонымен қатар:

1. жүйке психикалық артықшылықтардың әлсіз, өшіп қалған формаларын белгілеумен
2. қылмыс мехнизмін құрайтын бүкіл элементтер бойынша
3. қоршаған ортамен қарым - қатынасқа түсіп отырған біртұтас организмнің процестерін ұйымдастыру тұжырымдамасы бойынша
4. саусақ іздерін идентификациялауға
5. қылмыс қабылдаушылар тобының шеңберіне

Адам өлтіру істері бойынша алғашқы шаралардың түрі мен сипаттамасына әсер етуші себептерді көрсетіңіз:

1. тергеу ситуациясынан туындайтын
2. жәбірленушінің денесіне келтірілген жарақаттың сипаты
3. мәйіттің орналасқан жері
4. өлімнің қаруын табу
5. аяқ киім іздерінің болуы

Мәйіт табылған кезде қылмыстық іс қозғау үшін тексеру жүргізу әрекеттері:

1. тергеу эксперименті
2. тінту
3. оқиға болған жерді қарау
4. баллистикалық сараптаманы тағайындау
5. туыстарынан жауап алу

Мәйіт табылған кезде қылмыстық іс қозғау үшін тексеру жүргізу әрекеттері:

1. туыстарынан жауап алу
2. сот – медициналық сараптама тағайындау
3. сезіктіні куәландыру
4. куәлардан жауап алу
5. құжаттарды алу

Адам хабарсыз кеткен жағдайда, қылмыстық іс қозғау сатысында жүргізілмейтін әрекет:

1. туыстарынан жауап алу
2. медициналық мекемелерге, мәйітханаларға сұрау салу
3. танылмаған мәйіттердің тіркеуін тексеру
4. куәлардан, туыстарынан жауап алу
5. қамауда және уақытша қамауда тұрғандарды тексеру

Адам хабарсыз кеткен кезде қылмыстық істі қозғау мүмкіндігін жоятын негіздерді атаңыз:

1. қоршаған ортадан жасырын өз еркімен кетуге себептердің болмауы
2. құжаттар мен заттарды қалдыру
3. хабар - ошарсыз кеткен адамды жұмыстан шығару және тіркеуден алу шараларын жүргізбеу
4. хабар - ошарсыз кеткен адамның өліміне біреудің мүдделілігі, қауіп төндіруі және құрал мен жағдай дайындау әрекетін орындауы
5. жеке басы анықталмаған өліктің табылуы

Адам өліміне байланысты негіздер мен амалдарды және өлтіруге қатысты күдікті тұлғаларға байланысты іс - әрекеттер негізін көрсетіңіз:

1. жәбірленушінің күн тізбесі
2. жәбірленушінің жол жүруге қолданатын көлігі
3. жол жүру бағыты
4. жәбірленушінің кәсіби мамандығы
5. жәбірленушінің жоғарғы білімінің болуы

Адам өліміне бірнеше тұлғаның қатысқандығы туралы болжам жасаудың негізі бола алады:

1. жәбірленушінің денесіндегі ашық жарақат
2. мәйіттің жанынан дөңгелек іздерінің табылуы
3. мәйіттің киіміндегі түйменің үзілуі мен киімінің жыртылғандығын анықтау
4. жарақаттардың көптілігі
5. жәбірленушінің денесінде әр түрлі көлемдегі жарақаттардың болуы

Адам өліміне бірнеше тұлғаның қатысқандығы туралы болжам жасаудың негізі бола алады:

1. мәйіттің ашық алаңда табылуы
2. мәйіттің құбыр шұңқырларынан табылуы
3. мәйіт өлтірілген жерінен қашықта табылуы және ол жерден көлік құралдарының іздерінің табылмауы
4. бір түрдегі аяқ киім ізінің болуы
5. денесінен атылған оқтың табылуы

Адам өліміне бірнеше тұлғаның қатысқандығы туралы болжам жасаудың негізі бола алады:

1. жәбірленушінің денесінде странгуляциялық сайдың табылуы
2. шатасқан странгуляциялық сайдың болуы
3. жәбірленушінің киіміндегі жыртықтар
4. мәйіттің сіресіп қалуы
5. мәйіт дақтарының және қолынан қан кетудің болуы

Адам өліміне бірнеше тұлғаның қатыстылығы жөніндегі болжаудың негізі болып табылатын жағдайлар:

1. ату қаруын қолданған іздерінің болуы
2. әртүрлі аяқ киім іздерінің болуы
3. киіміндегі жыртықтардың көптілігі
4. үлкен көлемдегі жарақаттардың болуы
5. шанышпалы кесетін қаруды қолдану іздерінің болуы

Адам өлтіруге негіз бар және оған қатысты тұлғалар жөнінде болжау жасаудың негіздерін атаңыз:

1. жәбірленушіге тиісті материалды құндылықтардың болмауы
2. мәйіттегі жарақаттың түрі мен сипаты
3. өліктік құбылыстар
4. қолдың іздері
5. оқиға болған жердегі қарудың жүргізілмеуі

Тұрғылықты жерде мәйіт табылған кезде жауап алынатын адамдардың санатын көрсетіңіз:

1. медициналық мекемелердің қызметкерлері
2. таныстары
3. көршілері
4. қызметтестері
5. өтіп бара жатқандар

Оқиға болған жерді қарау хаттамасында қандай жарақат пен қан іздерінің көрінісі сипатталуы қажет?

1. орналасу орны
2. іздердің көлемі және олардың пішіні
3. түсі
4. қанның аққан бағыты
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Адам өлімінің шабатын қарумен жасалғандығына тән белгілерді көрсетіңіз:

* 1. дөңгелек саңылау диаметрі 9 мм
  2. жарақат қиғаш түрде
  3. қиғаш түрдегі зақым кетірілу салдарынан шетінің жыртылуы
  4. сызық түріндегі жарақат ұзындығы 1 - 2 см.
  5. сызық түріндегі жарақаттың ұзындығы 4 – 5 см. және одан жоғары

Адам өлімінің атыс қаруымен жасалғандығына тән белгілерді көрсетіңіз:

1. ашық жараның сызық түрдегі көлемінің бар болуы
2. қиғаш түрдегі ашық жараның диаметрі 9 мм – ден артық емес
3. терең ашық жараның болуы
4. қанталаудың және жаралардың болуы
5. доғал түрдегі ашық жараның болуы

Адам өлімінің улы заттан туындауына тән белгілері:

1. қиғаш түрдегі зақым келтірілу салдарынан шетінің жыртылуы
2. терең және тесікті жарақаттың болуы
3. ісік, қызару, іріңді жарақаттың болуы
4. адамның денесінде қандай да бір жарақаттың болмауы, құсу белгілерінің болуы
5. жәбірленушінің мойнында қанталау іздерінің болуы

Ерекше аса қатыгездікпен және азаптау сипатынан туындайтын өлім жағдайында, сезіктіні қандай адамдар санатынан іздестіру керек?

1. рецедивистер
2. кәмелет жасына толмағандар
3. туыстары
4. ақыл – есі дұрыс еместер
5. қызметтестер

Жәбірленушінің жақындарымен жасалған кісі өлтіру әрекетінің белгілерін көрсетіңіз:

1. жәбірленушінің жоқ болып кетуі туралы арызды берудің кешіктірілуі
2. өлімнің жағдайы немесе жәбірленушінің хабарсыз кетуі туралы түсініктегі қайшылық
3. жәбірленушінің басын немесе бет - әлпетін адам танығысыз күйде ету
4. жәбірленушінің мүлкін сату, тұрғылықты мекен – жайын өзгерту
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Адам өлімі болған жағдайда қандай тіркеу түрі қолданылады?

1. тегі бойынша
2. дактилоскопиялық
3. хабар – ошарсыз жоғалып кету
4. танылмаған мәйіттерді тіркеу
5. қылмыстың жасалу тәсілі бойынша

Сот медициналық сарапшының құзырына анықтау кірмейді:

1. өлімнің туындау себебі
2. жәбірленушіге жарақат келтіру кезінде, ол қандай жағдайда болды
3. жәбірленушінің өлімі нақ сол тұлғамен жасалынған ба
4. жарақат бір не бірнеше қарумен келтірілген бе
5. жәбірленуші өлімнің алдында қай уақытта ас ішті

Сот медициналық сарапшының құзырына анықтау кірмейді:

1. жарақат өлімге әкелетін сипатта болды ма
2. жәбірленушінің ағзасында алкоголь болды ма
3. жәбірленушінің жарақат алғаннан кейін қозғалу мүмкіндігі болды ма
4. оған қандай қарумен жарақат салынды
5. жәбірленушінің өлімі күйзеліс жағдайында жасалуы мүмкін бе

Адам өлтіру туралы қылмыстық істерді қозғауға барлық уақытта негіз бола алмайтын жағдайларды атаңыз:

1. бөлшектелінген мәйіттің болуы
2. тұйық странгуляциялық сайдың болуы
3. өліктің денесінде бірнеше қару қолдану іздерінің болуы
4. мәйіттің табылуы
5. шаншылған жарақаттардың болуы

Мәйіт табылған кезде кісі өлтіру істері бойынша жүргізілетін алғашқы тергеу әрекеттерін атаңыз:

1. алу және тінту
2. тергеу эксперименті
3. оқиға болған жерді, өлікті қарау
4. көрсетпелерді оқиға болған жерде тексеру
5. салыстырмалы үлгілерді алу

Мәйіт табылған кезде алғашқы тергеу әрекетін жүргізудің дұрыс кезектілігі:

1. сот - медицина сараптамасын тағайындау
2. куәлардан жауап алу
3. оқиға болған жерді қарау
4. мәйітті қарау
5. ұстау

Өлімнің басталу уақытын анықтауға мүмкіндік беретін белгілерді атаңыз:

1. жарақат саны
2. өліктік құбылыстар (дақтар, өліктің сіресуі т.б.)
3. өліктің жату жағдайы және оның киімдері
4. жарақаттардың орналасу орнын анықтау
5. кеткен қанның көлемі

Нақты жердің қылмыс болған жер екенін анықтауға мүмкіндік бермейтін оқиға болған жердің белгісін көрсетіңіз:

1. өліктің жату жағдайы
2. жәбірленушінің киімінің, аяқ киімінің жағдайы
3. жарақат кезінде қанның болмауы
4. өлік денесіндегі жарақаттарға сәйкес өліктің жатқан жерінде қанның болуы
5. өліктің жанындағы заттар

Қандай белгі бойынша өзін - өзі асты деген болжауды жасауға болады:

1. асылған адам білегінің қанталауы
2. аяқ астында тіреудің болмауы
3. жәбірленушінің алақанында талшық іздерінің болуы
4. жәбірленуші киімінде жарақаттың болуы
5. тұйық странгуляциялық сайдың болуы

Қоршаған ортаның қай элементіне байланысты мәйіттің орналасуы анықталады?

1. үстел, орындық
2. теледидар
3. қабырға
4. төсек
5. шкаф

Қоршаған ортаның қай элементіне байланысты мәйіттің орналасуы анықталады?

1. көлік құралы
2. аяқ киімнің іздері
3. темекі қалдығы
4. ағаштар
5. тастар

Өзін - өзі өлтіру, абайсызда апатқа ұшырау немесе табиғи өлім түрінде көрсетуге тырысқан, бүркемеленген кісі өлтіруді тергеуде, оқиға болған жерді және өлікті қарау үстінде мынадай жағдайды анықтаудың ерекше маңызы бар:

1. естен тану жағдайын
2. жағымсыз жағдайларды
3. жанжал ситуациясын
4. мәйіттің сіресуін
5. мәйіттің астында қан дақтарының болуын

Кейбір жағдайларда кісі өлтіру қылмыстық ісі бойынша төбелеске қатысушылар жәбірленушіні өлтіргенін мойындай отырып, қажетті қорғану жағдайында болғанын айтады. Мұндай көрсетулер жан - жақты және обьективті тексеруден мынадай жолмен өтеді:

1. дактилоскопиялық тіркеу бойынша
2. оқиға болған жерді қарау, сезіктінің киімін қарау, жауап алу
3. сот - трасологиялық сараптама тағайындау
4. сезіктіні тінту
5. таныту жүргізу

Адам өлтіру ісін тергеу кезінде оқиға болған жерді және өлікті қараумен, куәлерден жауап алумен, сот-медициналық сараптама жүргізумен қатар алғашқы тергеу және жедел іздестіру шараларының жиынтығына мыналар кіреді:

1. айыпкерді танытуға ұсыну
2. кісі өлтіру кезіндегі жәбірленушінің тәртібі (оның тарапынан қорлау, тіл тигізу,бопсалау, кісі өлтірушіні қорқыту әрекеттерінің болуы не болмауы)
3. өлікті танытуға ұсыну
4. сот - тауартану сараптамасын тағайындау
5. тергеу эксперименті

Мәйітханада мәйітке сараптама жасауға дейін сот - медициналық сарапшының қатысуымен тергеуші төмендегі зерттеу үлгісін алады:

1. мәйіттің тырнағының астындағы заттарды
2. санитардың алақанының және денесінің басқа да ашық жеріндегі микробөлшектерді
3. өлікті әкелген автокөлік ішіндегі ауа үлгілерін
4. өліктің қалтасынан табылған заттарды
5. өліктің киімін

**Тақырып. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу**

***Дәріс, тәжірибелік және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

Ұрлықты, тонау мен шабуыл жасап тонаудың криминалистік сипаттамасы. Тергеу болжаулары және тергеуді жоспарлау.

Алғашқы тергеу әрекеттері және жедел-іздестіру шаралары. Куәдан және жәбірленушіден жауап алу. Қылмысты тіркеу органдарынан алынған мәліметтерді пайдалану. Ұрланған бұйымдарды іздестіру.

Ұрлықты тергеудің ерекшелігі. Алғашқы тергеу әрекеттері және жедел-іздестіру шаралары. Жәбірленушіден жауап алу. Оқиға болған жерді қарау. Сот сараптамасын тағайындау және басқа да тергеу әрекеттерін жүргізу ерекшелігі. Ұрлықты, тонауды инсценировкалау, оны әшкерелеудің әдістері. Тергеудің қорытынды кезеңінің ерекшеліктері.

Алаяқтық пен қорқытып алудың (рэкет) криминалистік сипаттамасы. Болжаулар жасау және тергеудің алғашқы кезеңінің ерекшеліктері. Сот сараптамасын тағайындау. Айыпкерден жауап алу және жауап алудан туындайтын тергеу әрекеттері мен олардың орындалу ерекшеліктері.

Т**ақырып. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу**  2 сағат

**Тәжірибелік сабақтын мақсаты:**

* тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау,
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен танысу,
* істері бойынша фабулаларды талдау
* тергеу ситуацияларды негізге ала отырып, тергеудің алғашқы кезеңінің

ерекшеліктерімен таныстыру.

* қылмысын тергеуге байланысты болжау мен жоспар жасауға үйрету
* қылмысын тергеуге байланысты жеке тергеу әрекетін жүргізуді үйрету
* оқу құралы ретінде қолданылатын бейнежазбаларды көрсету
* көрсетілген бейнежазбаларды талқылау

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Ұрлық, тонау мен қарақшылық қылмыстардың криминалистік сипаттамасы.
2. Дәлелдеуге жататын мән-жайлар.
3. Типтік тергеу жағдайлары (ситуациялары)
4. Тергеу жағдайларына (ситуацияға) байланысты тергеу болжауларын жасау
5. Тергеудің алғашқы кезеңінің ерекшелігі
6. Оқиға болған жерді қараудың маңызы
7. Жәбірленушіден, куәлардан жауап алу
8. Тергеуші мен анықтау органдарының арасындағы қарым-қатынастар.
9. Қылмыстарды тергеуде арнайы білімді қолдану
10. Сот сараптамаларды тағайындау.
11. Топпен жасалынған қылмыстарды тергеу ерекшелігі.
12. Сезікті адамнан жауап алу, оны куәландыру, үйіне тінту жүргізу.
13. Тергеудің соңғы кезеңінің ерекшеліктері.
14. Қорқытып алу, алаяқтық қылмыстардын криминалистік сипаттамасы.
15. Тергеу болжаулары және тергеуді жоспарлау.
16. Қылмыстық істі қозғау сатысындағы тергеушінің әрекеті.
17. Алғашқы тергеу әрекеттері және тергеу ситуациясына байланысты орындалатын жедел-іздестіру шаралары.
18. Оқиға болған жерді қарау. Жәбірленушіден, куәдан жауап алу
19. Сот сараптама түрлерін анықтау және тағайындау .
20. Сезікті адамнан жауап алу, оны куәландыру, үйіне тінту жүргізу. Тергеудің соңғы кезеңінің ерекшеліктері.
21. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**Есептер:**

**1.**  30 – қазан күні түнде белгісіз адамдар Хамидуллиннің шаруа қожалығына келіп, екі бұзау мен бір сиырды алып кеткен. Оқиға болған жерді қарау кезінде әртүрлі өлшемдегі аяқ іздері мен дөңгелек іздері табылған. Сонымен қатар жүретін жол бойынан бір дөңгелектің ізі алынған, батпаққа түсіп қалған екінші дөңгелектің ізін суретке түсіріп алынған.

Арада екі апта өткен соң Алдамжаров деген шаруаға тиесілі қойды алып кетуге ниеттенген В 686 ЖН жүк автомобилінің иелері Комлев М., Мұхтаров М, Тезекбаев М. деген азаматтар ұсталған.

**Жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**2.** Азамат Рахимовтың пәтеріне ұрлыққа түсу кезінде Салимов деген ұсталған. Оқиға болған жерде кесілген есіктің із түскен таянышы мен сырылған белгілері бар құлып табылған. Жеке тінту кезінде Салимовтан бұзғыш білте темір табылған. Тергеу жүргізу кезінде тергеуші Салимовтың қаладағы ашылмаған басқа да қылмыстарға қатысы барлығын тексермек болды. Басқа АІІБ-нан материалдарды сұратып алды. Назар аударса, жоғарыдағы тәсілмен жасалған қылмыс саны 3-еу екен. Аталған қылмыс Березовский 37, кв. 13, Розыбакиева 144, кв. 15, Утепова 8.

**Жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**3.** 5 қабатты үйдің 1-ші қабатында орналасқан офисте ұрлық жасалған. Қылмыскерлер офиске терезе арқылы кірген. Терезедегі темір тордың төменгі жағы кесілген және майыстырылған. Терезенің маңында ішкі және сыртқы жағында әртүрлі көлемдегі әйнек сынықтары табылған. Сынықтардың біреуінде қол ізі және екі саусақ ізінің фрагменті табылды.

Тергеу барысында бес адамнан тұратын қылмыстық топ анықталды. Олардың біреуі К. азаматының үйіне тінту жүргізгенде кілттер, темір кесетін қайшы құралдары, кемпірауыз және басқа да заттар табылып алынды.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**4.** Алматы қаласының орталығындағы зергерлік дүкенге қарақшылық шабуыл жасалды. Оқиға болған жерде витринадан және қабырғадан екі оқ алынды. Сот-медицина сарапшысы күзетшіден үшінші оқты алды.

Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде қылмыскерлердің қашпақшы болып мінген автокөлігі ұсталған. Автомобиль салонын тінту барысында зергерлік бұйымдар және ұсталған К. азаматынан Макаров пистолеті, ал екіншісі М. азаматынан Калашников автоматы алынған.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**5.** Азаматша П. үйіне Тезекбаев, Исмаилов және Қазиев азаматтары қарақшылық шабуыл жасады. Мекен-жайы Алматы қаласы, мкр. Алмагүл 46 үй, пәтер 3. Қылмыскерлер 60000$ әшекей бұйымдарын ұрлады. Тезекбаевты ұстағанда, жеке тінту барысында дәптер парағы табылды. Онда мынандай қолмен жазылған жазулар табылды: «Алмагүл 46 үй, пәтер 3, 2 подъезд, тел. 227-35-33». Сезіктілерден жауап алу барысында олардың біреуі Қазиев адресті Мұхишев Х.Р. бергенін айтты. Қалған екеуі бұл мәліметті мойындаған жоқ.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**6.** 5 қабатты үйдің 1-ші қабатында орналасқан офисте ұрлық жасалған. Қылмыскерлер офиске терезе арқылы кірген. Терезедегі темір тордың төменгі жағы кесілген және майыстырылған. Терезенің маңында ішкі және сыртқы жағында әртүрлі көлемдегі әйнек сынықтары табылған. Сынықтардың біреуінде қол ізі және екі саусақ ізінің фрагменті табылды.

Тергеу барысында бес адамнан тұратын қылмыстық топ анықталды. Олардың біреуі К. азаматының үйіне тінту жүргізгенде кілттер, темір кесетін қайшы құралдары, кемпірауыз және басқа да заттар табылып алынды.

**Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.**

**Ұсынылатын СОӨЖ тақырыптары:**

1. Ұрлық қылмысының криминалистік сипаттамасы – реферат
2. Тонау, қарашылық қылмыстардың криминалистік сипаттамасы – реферат
3. Ұрлықты, тонауды тергеу кезінде типтік ситуациялары және

тергеушінің версиялары – реферат

1. Ұрлықты, тонауды тергеу кезінде алғашқы әрекеттері – реферат
2. Алаяқтық қылмысының криминалистік сипаттамасы– реферат
3. Алаяқтық қылмысының тергеу кезінде алғашқы әрекеттері – реферат
4. Қорқытып алу қылмысының криминалистік сипаттамасы – реферат
5. Қорқытып алу қылмысын тергеу кезінде алғашқы әрекеттері – реферат
6. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу кезінде жедел іздестіру қызметінің ерекшеліктері– реферат
7. Меншікке қарсы қылмыстарды тергеу кезінде арнайы білімді

қолдану– реферат

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
2. ҚР Қылмыстық Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.
3. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. , 1976.
4. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков. , 1965.
5. Корухов Ю. Т. Трасологическая диагностика. М. ,1983.
6. Сидоров В. Е. Начальный этап расследования. М. ,1992.
7. Федоров Ю. Ф. Расследование карманных краж. Ташкент. , 1976.

## Гелманов А. Г. , Кузнецов А. А. , Мазунин Я. М. Особенности расследования грабежей и разбойных

1. Жәкішев Е. Г. и др. Криминалистика КазНУ 2005
2. Еркенов С. Е. , Султанов С. И. Тергеу әрекеттерінің тактикасы. Данекер 2002

**Студенттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

**Ұрлықты тергеу**

Ұрлық қылмысын сипаттау кезінде қандай элементтің мәні болмайды:

1. ұрлықтың себебі
2. жәбірленушінің жеке бас ерекшеліктері
3. ұрлықтың жасалу жағдайы
4. қылмысқа қол сұғушылық заты
5. тергеудің кезендері

Ұрлықтың криминалистикалық сипаттамасында қандай элементтің мәні жоқ:

1. ұрлықтың жасалу тәсілі
2. қылмысқа қол сұғушылық заты
3. қылмыскердің жеке басының ерекшеліктері
4. ұрлықтың себебі
5. тексеру әрекеттері

Төменде көрсетілген элементтердің қайсысы ұрлықтың криминалистикалық сипаттамасы элементтеріне жатады:

1. ұрлықтың кең таралғандығы
2. ұрлықтың қоғамға қауіптілігі
3. үй - жайға кіру әдісі
4. ұрланған заттарды алу мерзімі
5. барлығы дұрыс емес

Ұрлық қылмысын жасау әдісінің мәні қандай:

1. ұрлыққа қатысы болуы мүмкін адамдар топтарын анықтауға көмектеседі:
2. қылмыс орнындағы іздерді мақсатты түрде іздеу
3. ұрлық жасаған адамның қылмыстық тәжірибесінің бар жоғын анықтау
4. пайдаланған құралдардың сипаттамасын анықтау
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Ұрлық қылмысына қол сұғушылық зат болуы мүмкін:

1. азық - түліктер
2. мал, үй жануарлары
3. ақша
4. бидай
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Ұрлық қылмысына қол сұғушылық зат болуы мүмкін:

1. ішімдік өнімдері
2. мұнай, мұнай өнімдері
3. шикізат, материалдар
4. дайын өнімдер
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Ұрлықты тергеу кезіндегі қылмысқа қол сұғушылық затының мәні неде:

1. қылмыскер туралы болжамдар жасауға көмектеседі
2. қылмыскерлердің тобы туралы болжамдар жасауға көмектеседі
3. қылмыскердің тұрғылықты орны туралы болжамдар жасауға көмектеседі
4. қылмыскердің жасы туралы
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Ұрлыққа дайындалу тәсіліне кірмейтін элементті атаңыз:

1. ұрлық жасайтын объектіні бақылау әрекеті
2. ұрлық жасалынатын объектіге енудің әдісін таңдау
3. бұзу үшін техникалық құралдарды таңдау (құрал - жабдықтар және басқа да заттар)
4. жабатын құлыптарды бұзу
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Ұрлық кезінде ізді жасыру тәсіліне қатысты элементті атаңыз:

1. қорғалатын қондырғыларды құру
2. жезбезекті кілттер көмегімен ашу
3. көшірме кілттердің көмегімен ашу
4. бұзу
5. бұзудан басқа, жоғарыда айтылғандардың барлығы

Кәмелет жасына толмағандармен ұрлық жасалуы мүмкін:

1. ауыр құрал –жабдық қондырғыларымен жабық жерді ашу
2. құжаттарды ұрлау
3. тамақ өнімдерін, техниканы ұрлау
4. жүннен жасалған заттарды ұрлау
5. мал ұрлау

Кәмелет жасына толмағандармен ұрлықтың жасалуы:

1. түнгі уақыттарда ену
2. ауыр құрал –жабдық қондырғыларымен жабық жерді не сейфті ашу
3. ашық есіктер арқылы ішке ену және құны төмен заттарды ұрлау
4. қорғау қондырғыларын жойып ұрлау
5. материалды жауапты тұлғалардың көмегі арқылы ұрлау

Кәсіби жолмен жасалған ұрлыққа тән:

1. ішке ену үшін арнайы ашу құралдарын пайдалану (жезбезекті кілттер)
2. ұрланған заттың саны және құндылығы
3. іздердің аз қалуы не олардың мүлдем жоқтығы
4. қылмыскерлерді көрген куәлердің жоқтығына алып келетін әрекеттері
5. жоғарыда атлғандардың барлығы

Ұрлық істері бойынша қандай мақсатта оқиға болған жерді қарау жүргізіледі:

1. ұрлық іздерін табу, алу, бекіту
2. көрген куәлерді табу
3. ішке ену әдісін және бұзк құралын анықтау
4. қылмыскерлер санын анықтау
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Ұрлық істері бойынша оқиға болған жерді қарау міндетіне кірмейді:

1. қылмыскердің жасын анықтау
2. қылмыскердің кәсіби қабілетінің бар болуын
3. қылмыскердің қол және аяқ киім іздерін табу
4. қылмыскер сотталғандығы бойынша есепте бар жоқтығын
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Құлыпты не сейфті газды сваркалық құралдармен ашу кезінде қандай іздер қалады және қайда болуы қажет:

1. сейфте қылмыскердің киімінің жіптері
2. сейте қолдың іздері
3. оқиға орнында аяқ киім іздері
4. топырақ іздері
5. металл бөлшектерінің іздері қылмыскердің киімінде, аяқ киімінде және тырнақ астында

Мал ұрлығы кезінде қылмыскерге қатысты қандай типтік болжам ықтимал:

1. қала тұрғынымен жасалынған
2. кәмелетке толмағандармен жасалынған
3. сол ауыл тұрғынымен
4. бөтен адамдармен
5. рецедевистермен

Емханалардағы дәрі – дәрмектерді ұрлау жағдайында қылмыскерге қатысты қандай типтік болжам ықтимал?

1. аудан емханасына жақын орналасқан тұрғындармен жасалынған
2. осы емханада емделіп жатқан аурулармен
3. осы емханада жатқан нашақорлармен
4. дәрігерлік қызмет көрсетушілермен
5. бөтен адамдармен

Төменде көрсетілгендер ішінде қалта ұрлығын жасайды:

1. қаңғыбастар
2. ересектер, нашақорлар, ішімдікке әуестенушілер
3. жұмыссыздар
4. жұмыстан шығып кеткендер
5. арнайы үйретілгендер

Жәбірленушіге қалта ұрыларының суреттері бар альбомдарды көрсету нәтижесі қандай негізде бекітіледі:

1. жауап алу хаттамасымен
2. анықтама берумен
3. суретке түсіру бойынша тану хаттамасы
4. тергеу экспериментінің хаттамасымен
5. қарау хаттамасымен

Ұрлық болған жерден аяқ киімнің ізін табуға байланысты қандай сараптама тағайындалады?

1. сот - баллистикалық
2. сот - одорологиялық
3. сот - трасологиялық
4. материал мен заттарға криминалистикалық сараптама
5. сот - тауартану

Ұрлық пен шабуыл жасау істері бойынша жәбірленушілерден жауап алудың басты мақсаты мәлімет алу болып табылады:

1. ұрланған заттардың ерекшеліктері туралы
2. бұзу құралдарының ерекшеліктері туралы
3. ұрлық пен шабуыл жасаудың іздерін жасыру әрекеттері туралы
4. қылмыскердің қылмыс ізін қай жерде қалдыруы мүмкін екендігі туралы
5. жәбірленушінің оқиға болған уақытта жағдайы қандай еді

Ұрлық істері бойынша қарау жүргізу кезінде учаскелік полицияға қандай тапсырмалар беріледі:

1. оқиға болған ауданда үй аулаларына тексеру жүргізу

2. іздерді алу мен буып - түю

3. материалдық іздерді табу және бекіту

4. бөлшектеп түсіру

5. оқиға болған жердің жоспарын құру

Ұрлық болған жерді қарау кезінде анықтауға мүмкін болмайтын жағдайды көрсетіңіз:

1. ұрлық жасалған жерге қылмыскер қай жақтан кірді және қандай бағытта кетті
2. қандай құралдар мен қаруларды пайдаланғанын
3. ұрлыққа қанша қара шашты және сары шашты адамдардың қатысқанын
4. қылмыскердің киімінде, аяқ киімінде қандай іздердің қалғанын
5. ұрлық болған жерде қалған іздерді жою үшін қандай әрекеттер жасалғанын

Ұрлық жасалған жердегі табылған қол іздерін анықтау үшін қандай сараптама тағайындалады?

1. сот - биологиялық
2. сот - автортану
3. сот - дактилоскопиялық
4. фото - техникалық
5. сот - портреттік

Ұрлық кезінде қолданылған бұзу құралдары мен олардың оқиға болған жерде қалдырған іздеріне тағайындалатын сараптамаға қандай сипаттағы сұрақтар қойылады?

1. классификациялық
2. диагностикалық
3. ситуациялық
4. идентификациялық
5. шығу қайнар көздерінің ортақ екенін анықтау

Ұрлық істері бойынша бұзу құралдарын идентификациялау кезінде қандай сараптама жүргізіледі?

1. трасологиялық
2. тауартану
3. материалдар мен заттарға криминалистикалық сараптама
4. трасологиялық және тауартану кешенді сараптамасы
5. инженерлі - техникалық

Ұрлау істері бойынша күзетшіден жауап алу кезінде келесі сұрақтардың қайсысы қойылуға жатпайды?

1. оның қайда болғаны туралы
2. ұрланған заттардың бағасы қандай
3. қандай да бір уақытқа кетіп қалған жоқ па
4. сезікті адамдарды аңғарған жоқ па
5. электр жүйесін сөндірген жоқ па

**Тонау және қарақшылықты тергеу**

Жасалған шабуыл жөнінде жәбірленуші мен көзімен көрген куәлардың хабарламасынан кейін қандай тергеу әрекетін жүргізу керек?

1. сараптама тағайындау
2. куәлар мен жәбірленушілерден жауап алу
3. оқиға болған жерде көрсетулерді тексеру
4. тінту
5. таныту

Қарақшылық немесе тонау жасауда сезікті адамның тұрғылықты жерін тінтігенде, тергеушіге қажет емес ақпаратты көрсетіңіз:

1. шабуыл жасаған кезде қолданған қарудың және ұрланған заттардың белгілері
2. сезіктінің сырт келбетінің белгілері
3. сезіктінің кәсібі, қызметі, тұрмыс қалпы мен байланыстары (қандай адамдармен араласатындығы)
4. сезікті тұратын аудандағы коммуникацияның сипаты
5. қосымша шығатын есіктің болуы

Шабуыл жасап тонау кезінде дене жарақатын алған жәбірленушіден жауап алу кезінде тергеуші қандай жағдайларды анықтау керек:

1. жәбірленушіде қанша ақша болды
2. ақшаны қашан және қайдан алды
3. жәбірленушінің халықтық банкте салымдары жоқ па
4. ол бұрын ішкі істер органында тіркеуде тұрған жоқ па
5. ақша жәбірленушінің қалтасында, әлде сөмкесінде болды ма

Қарақшылықпен шабуыл жасап тонау қылмысының криминалистикалық сипаттаманың маңызы жоқ элементін көрсетіңіз:

1. себебі
2. қылмыскердің жеке ерекшеліктері
3. қылмыстың жағдайы және жасалу орны
4. қылмысқа қол сұғушылықтың заты
5. тонау немесе қарақшылықтың жасалу тәсілі

Тонау, қарақшылықтың криминалистикалық сипаттамасында қылмыскердің жеке бас ерекшеліктерін анықтауда көрініс табады:

1. қылмыскердің жасы
2. бұрын сотты болғандығы
3. жанұялық жағдайы
4. әуесқойлығы, жаман қылықтары
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылық кезіндегі қылмысқа қол сұғушылықтың типтік затын атаңыз:

1. азық-түлік
2. ұялы телефондар
3. жүннен жасалған заттар
4. ғимарат
5. шикізат, материалдар

Инкоссаторларға қарақшылықпен шабуыл жасау әдісіне кіреді:

1. объектіні қарау
2. күзет қызметінің сипатын анықтау
3. инкассаторлардың кезекшілік кестесі
4. құрал, маска таңдау, ролдерді бөлу
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Тергеуші қарақшылықпен шабуыл жасау туралы ашылмаған істерді біріктіру кезінде басшылыққа алады:

1. жасалу тәсәлін
2. жасалу орнын
3. ұрланған заттың құнын
4. көлік құралдарын қолдануын
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылықпен шабуыл жасаған қылмыскерлердің мінездемесі үшін әдетте қажет:

1. бұрын сотты болғандығы
2. жас ер азаматтарға қатысты
3. жаман әдетері бар
4. екі жүзді, ашуланшақ жас адамдар
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылықпен шабуыл жасау тәсілі үшін әдетте қажет:

1. жалғыз адаммен жасалынады
2. жай топпен жасалынады
3. қаруланған ұйымдасқан топпен жасалынады
4. ұйымдастырушы, орындаушы, айдап салушы, көмектесушілері бар
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Тонаудың ерекше белгісін көрсетіңіз:

1. мүлікке иелік ету мақсатында шабуыл жасау
2. жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына зиян келтірмей, мүлікке иелік ету мақсатында шабуыл жасау
3. өмір мен денсаулық үшін қауіпті күш қолдану
4. ату қаруын қолдану
5. өмір мен денсаулық үшін қауіпті күш қолданып қорқыту

Қарақшылықпен шабуыл жасауды тез әрі сапалы ашу мен тергеу үшін әсер етуші себеп:

1. тергеу және жедел іздестіру бөлімшелерінің өзара бірлесуі
2. кейінге қалдырылмайтын тергеу әрекетін дер кезінде жүргізу
3. ішкі істер органының барлық қызметінің жылдам дайындығы
4. криминалистикалық тіркеудегі ақпаратты жан – жақты пайдалану
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылықпен шабуыл жасауды тергеу кезінде тағайындалатын сараптама:

1. трасологиялық (дактилоскопия)
2. баллистикалық
3. суық қаруға
4. материалдар мен заттарға
5. жоғарыда аталған сараптама түрлері

Тонау, қарақшылықпен шабуыл жасауда жәбірленушіге танытуға ұсынылады:

1. қару
2. шабуыл жасаушы
3. ұрланған заттар, қылмыскер
4. көзімен көрген куәлар
5. қылмыстың жағдайы

Жәбірленушіден жауап алу болып танылады:

1. шабуыл жасалған орынның жағдайы
2. бағалы заттардың болуы
3. бағалы заттар туралы білетін тұлғалар тобы
4. шабуыл жасаушылардың сыртқы бейнесі
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылықпен шабуыл жасау туралы істерде әдетте тағайындалатын сараптама:

1. сот баллистикалық
2. өрт техникалық
3. автотехникалық
4. технологиялық
5. бухгалтерлік

Қарақшылықпен шабуыл жасауды тергеудің кейінгі сатысында жүргізілетін сараптама:

1. диагностикалық
2. жіктелінетін
3. идентификациядық
4. бір рет тағайындалатын
5. қосымша

Тергеудің алғашқы сатысына қандай әрекеттер процесінің жиынтығы тиесілі:

1. жәбірленушіден, куәдан жауап алу, оқиға болған жерді қарау, сот – медициналық сараптама тағайындау, участкелік полицияға, жедел – іздестіру қызметкерлеріне тапсырма беру
2. оқиға болған жерді қарау, жәбірленушіден, куәден жауап алу, жедел – іздестіру қызметкерлеріне табыстау
3. сұрау салу, оқиға болған жерді қарау, жәбірленушіден, куәден жауап алу, участкелік полицияға, жедел – іздестіру қызметкерлеріне табыстау, сот – медициналық және басқа да сараптама түрлерін тағайындау
4. сұрау салу, оқиға болған жерді қарау, қылмыстық іс қозғау, жәбірленушіден, куәден жауап алу, бейнелі портретті құрастыру, сот – медициналық және басқа да сараптама түрлерін тағайындау
5. көзімен көрген куәлерден, жәбірленушіден жауап алу, сот – медициналық сараптама тағайындау, оқиға болған жерді қарау, жедел – іздестіру қызметкерлеріне табыстау

Қарақшылықпен шабуыл жасау туралы іс бойынша учаскелік полицияға табысталады:

1. қылмысты көзімен көрген куәлерді табу
2. қылмыскерлермен тасталынған қаруды іздестіру
3. оқиға орны аумағынан қашықтағы іздерді іздестіру
4. жәбірленушінің жеке басын анықтау
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылық жасаған қылмыскердің тұрғылықты мекен – жайын тінту кезінде тергеуші білуі керек:

1. ұрланған зат туралы анықтама
2. шабуыл жасауда қолданылған қару туралы ақпараттарды
3. қылмыскердің жеке басы, оның байланыстары туралы мәліметтерді
4. оның басқа да ашылмаған қылмыстарға қатысу мүмкіндігін
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылықпен шабуыл жасау кезіндегі жәбірленушінің берген жауабын тексеруде қолданылатын тактикалық амалдарды атаңыз:

1. қылмыс жасалған орында жауап алу
2. оқу құралы арқылы көрсету (қару түрін, көлік құралдарын және тағы басқалары)
3. елестету кезектілігі бойынша сұрақтар қою
4. жәбірленушінің жауабын басқа да іс материалдарымен бірлесіп қарау
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылықпен шабуыл жасау кезінде қандай жағдайларда шектеп – іздеу шаралары қолданылады?

1. қылмыскермен көлік құралы қолданылған жағдайда
2. бірнеше қылмыскерлермен жасалуы
3. 3 адамнан құрылған топпен жасалынуы
4. бандамен
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Қарақшылықпен шабуыл жасауды тергеудің кейінгі сатысына тиесілі іс – жүргізу жиынтығын көрсетіңіз:

1. көзімен көрген куәлерден жауап алу, тінту, идентификациялық сараптама тағайындау
2. тінту, идентификациялық сараптама тағайындау, жәбірленушіден, куәдан жауап алу, тану үшін көрсету, айып тағу, айыпталушыдан жауап алу
3. жәбірленушіге тану үшін көрсету, куәдан жауап алу, беттестіру, айыпталушыдан жауап алу
4. беттестіру, айып тағу, айыпталушыдан жауап алу, идентификациялық сараптама тағайындау
5. ұстау кезінде жеке тінту жүргізу, тінту, айып тағу, айыпталушыдан жауап алу

**Алаяқтық және қорқытып алу қылмыстарды тергеу**

Алаяқтықты тергеудің алғашқы кезеңінде жүргізілетін тергеу әрекетін атаңыз:

1. тінту
2. сот сараптамасы
3. жәбірленушіден жауап алу
4. тергеу эксперименті
5. тануға корсету

Алаяқтықпен жасалған қылмыстарды тергеудегі алғашқы тергеу және жедел - іздестіру әрекеттерін атаңыз:

1. оқиға болған жерді қарау
2. куәлардан жауап алу
3. жәбірленушіден жауап алу
4. тіркеу бойынша тексеру
5. танытуға фотосуреттерді ұсыну

Алаяқтықпен жасалған қылмыстарды тергеудегі алғашқы тергеу және жедел - іздестіру әрекеттерін атаңыз:

1. танытуға фотобейнелерді ұсыну
2. тұрғын үйлерді, тұрғылықты жерлерді қарау
3. көзімен көрген куәлардан жауап алу
4. жәбірленушіден жауап алу, айғақты заттарды қарау
5. тінту

Алаяқтықпен жасалған қылмыстарды тергеудегі алғашқы жедел - іздестіру әрекеттерін атаңыз:

1. іздестіру жүргізу
2. айғақты заттарды қарау
3. жәбірленушіден жауап алу
4. тіркеу бойынша тексеру
5. таныту үшін көрсету

Алаяқты анықтауда және ұстауда кейінге қалдырылмай жүргізілетін алғашқы тергеу әрекеттерін атаңыз:

1. ұсталғанның жеке басын тінту
2. тергеу эксперименті
3. танытуға көрсету
4. алаяқтың мүлкіне тыйым салу
5. тінту

Алаяқтың мүлікті пайдалануына тыйым салудың алдында қандай тергеу әрекеттері жүргізіледі?

1. ұсталғаннан жауап алу
2. ұсталғанды куәландыру
3. ұсталғанның үй - жайын тінту
4. ұсталғаннан алынған заттарды қарау
5. алу

Алаяқты ұстау кезінде баспалық әдіспен жасалған құжат табылды. Оны қандай сараптамаға жіберу керек?

1. сот - қолжазба сараптамасына
2. сот - автортану сараптамасына
3. құжаттардың сот - техникалық сараптамасына
4. сот - дактилоскопиялық сараптамаға
5. сот - тауартану сараптамасына

Алаяқты ұстау кезінде жүргізілетін тергеу әрекетін атаңыз:

1. ұсталған адамның жеке басын тінту, одан жауап алу, тұрғылықты жер бойынша тінту жүргізу, жәбірленушіге танытуға ұсыну
2. ұсталған адамнан жауап алу, тұрғылықты жер бойынша тінту жүргізу, сот - техникалық сараптама тағайындау
3. мекен - жайын тінту, жәбірленушіден жауап алу, куәлардан жауап алу, жәбірленушінің алаяқпен кездескен жеріне қарау жүргізу
4. ұсталған адамның жеке басын тінту, куәландыру, жәбірленушіден жауап алу
5. көрсетпені оқиға болған жерде тексеру, трасологиялық сараптама тағайындау

Қорқытып талап етудің типтік үлгісін көрсетіңіз:

1. қылмыскер қорқытып тартып алған заттарды жасыру және жәбірленушіге қайтару
2. жәбірленушінің өмірі, оның қызметі мен байланыстары туралы мәліметтер жинау, қаруды таңдау, қорқытып алудың обьектісін талап етуге және қайтаруға дайындық
3. қорқытып алудың обьектісін (жәбірленушінің өмірі, оның мүмкіндіктері туралы, оны әшкерелейтін мәліметтер жинау, керекті құрал - жабдықтарды таңдап алу, жәбірленушімен кездесу уақытын, орнын ) талап етуге дайындық
4. қорқытып алудың обьектісін талап ету, қайтару
5. қарумен қорқытып, мүлкін тартып алу

Қорқытып талап етуді тергеу кезінде қандай сот сараптамасы тағайындалады?

1. бұзу құралдарына сот - трасологиялық сараптама
2. құжаттарға сот -техникалық сараптама
3. сот - автотехникалық сараптама
4. сот - фоноскопиялық сараптама
5. сот - автортану сараптамасы

Алаяқтықпен жасалған қылмыстарды тергеу кезінде тану үшін көрсетуге ұсынылуы мүмкін:

1. мүлікті алаяққа беру орны
2. қылмыскер
3. құжаттар
4. қылмыскерден алынған заттар
5. қылмыскер және одан алынған мүліктер

Мүлікті танытуға көрсетер алдында жәбірленушіден міндетті түрде сұрау қажет:

1. бағалы затты беру қашан жүзеге асырылғандығын
2. мүлікті беруде кімдердің қатысқандығын
3. мүлікті беру қай жерде жүзеге асырылды
4. мүліктің жалпы және жеке белгілері қандай
5. алаяқ қалай көрінеді

Ұсталған алаяқты танытуға көрсетер алдында жәбірленушіден міндетті түрде сұрау қажет:

1. бағалы затты беру қашан жүзеге асырылғандығын
2. мүлікті беруде кімдердің қатысқандығын
3. мүлікті беру қай жерде жүзеге асырылды
4. мүліктің жалпы және жеке белгілері қандай
5. алаяқтың сыртқы белгілері қандай, ерекше белгілері бар ма

Қағаз «қуыршақтар**»** беру жолымен жасалған алаяқтық қылмысында нақты дәлелдемелерді алу үшін жүзеге асырылуы керек:

1. оқиға орнын қарауды жүргізу
2. жәбірленушіден жауап алу
3. сезіктіден жауап алу
4. **«**қуыршақтар» қарау және иод буының көмегімен қолдың іздерін табу
5. тұрғылықты мекен – жайы бойынша тінту жүргізу

«Қуыршақта» қолдың саусақ іздері табылған кезде өз кезегімен алудың қандай түрі жүргізіледі?

1. иод буы көмегімен іздерді табу
2. дактоұнтақтар арқылы іздерді табу
3. масштабты, детальды әдістермен суретке түсіру арқылы
4. дактопленкаға бекіту
5. барлық жауаптар дұрыс

Ұсынылып отырған алаяқтық жасау әдістердің ішінде, оған қатысты емес әдістер бар ма:

1. қымбат металдан жасалған бұйымдардың орнына, металдан жасалған бұйымдарды сату
2. ақша белгілерінің орнына «жалған» ақша беру
3. тауарларды аз салмақта сату
4. героинді ұн, қант қоспасымен сату
5. картада ойнау

Төмендегілердің қайсысында алаяқтың криминалистикалық сипаттамасының элементтері дұрыс көрсетілген:

1. себеп, алаяқтың жеке басының ерекшеліктері, алаяқтың жасалу әдісі
2. қылмыскердің және жәбірленушінің жеке басының ерекшеліктері, қылмыстың қол сұғушылық заты, алаяқтың жасалу әдісі
3. қылмыстың қол сұғушылық заты, алаяқтың жасалу әдісі, алаяқтың және жәбірленушінің жеке басының ерекшеліктері алаяқтың жасалу жағдайы
4. алаяқтың жасалу орны мен жағдайы, алаяқтың жеке басы
5. жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс емес

Алаяқтың жеке басына тән жағдайларды көрсетіңіз:

1. психологиясы
2. байланысы
3. қулық, икемділігі
4. бұрын сотты болғандығы
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Зергерлік бұйымдарды қымбат тастарды жасанды жасау жолымен жасалған алаяқты тергеу кезінде қандай сараптама жүргізіледі?

1. технологиялық
2. трасологиялық
3. геммологиялық
4. тауартану
5. геммологиялық, тауартану

Құжаттарды жасанды жолмен жасау арқылы бұйымдарды сату бойынша жүзеге асырылған алаяқты тергеу кезінде қандай сараптама жүргізіледі?

1. лингвистикалық
2. баллистикалық
3. құжаттардың техникалық зерттеу сараптамасы
4. тауартану
5. технологиялық

# Тақырып. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттармен заңсыз айналысу қылмысын тергеу

***Дәріс, тәжірибелік және СОӨЖ (СӨЖ) сабақтарының негізгі мазмұны.***

#### Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы.

Есірткі мен психотроптық заттардың түрлері мен сипаттамасы.

Есірткіге байланысты қылмыс ісін дәлелдеуге жататын жағдайлар. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымы қылмысын тергеудің алғашқы кезеңі.

Есірткі заттардың заңсыз айналымы бизнесімен шүғылданатын қылмыскерлерді ұстау. Болжамдарды құру және тергеуді жоспарлау.

Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстарын тергеуде куәлардан жауап алу. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымымен шүғылданатын қылмыскерлердің тұрғын-жайында тінту жүргізу.

Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстарды тергеудің кейінгі кезеңі. Есірткілердің және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымымен айналысатын тұлғаларды танытуға көрсету. Беттестіру, көрсетулерді өз орнында тексеру және нақтылау тергеу әрекеттері. Сараптаманы тағайындау және жүргізу.

Есірткілік заттардың заңсыз айналымының қылмыс ісін тергеу барысындағы тергеуші мен анықтау органының өзара байланысы.

Есірткіге байланысты қылмысты болдырмау мақсатындағы ішкі істер органдарының шаралары.

**Тақырып. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттармен заңсыз айналысу**

**қылмысын тергеу** 2 сағат

**Тәжірибелік сабақтың мақсаты:**

* тақырыпқа байланысты теориялық негіздер туралы сұрау
* қажет ғылыми-техникалық құралдармен танысу
* есірткі мен психотроптық заттардың түрлерімен таныстыру
* істері бойынша фабуларды талдау
* тергеу ситуацияларды негізге ала отырып, тергеудің алғашқы кезеңінің

ерекшеліктерімен таныстыру.

* қылмысын тергеуге байланысты болжау мен жоспар жасауға үйрету
* қылмысын тергеуге байланысты жеке тергеу әрекетін жүргізуді үйрету
* оқу құралы ретінде қолданылатын бейнежазбаларды көрсету
* көрсетілген бейнежазбаларды талқылау

**Теориялық негіздер туралы бақылау сұрақтары**

1. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымы қылмыстардың криминалистік сипаттамасы.
2. Дәлелдеуге жататын мән-жайлар.
3. Типтік тергеу жағдайлары (ситуациялары)
4. Тергеу жағдайларына (ситуацияға) байланысты тергеу болжауларын жасау
5. Тергеудің алғашқы кезеңінің ерекшелігі
6. Оқиға болған жерді қараудың маңызы
7. Куәлардан жауап алу
8. Тергеуші мен анықтау органдарының арасындағы қарым-қатынастар.
9. Қылмыстарды тергеуде арнайы білімді қолдану
10. Сот сараптамаларды тағайындау.
11. Топпен жасалынған қылмыстарды тергеу ерекшелігі.
12. Сезікті адамнан жауап алу, оны куаландыру, үйіне тінту жүргізу.
13. Тергеудің соңғы кезеңінің ерекшеліктері.
14. Ұйымдасқан, халықаралық қылмыстық топпен жасалған қылмыстарды тергеудің ерекшеліктері
15. Бақылау сұрақтары және жалпы өткен тақырып бойынша қорытынды шығару.

**Задачи дополнить**

**Есепті шығарыңыз:** 28 қыркүйек 2001 жылы Алматы әуежайында, кедендік бақылау кезінде азамат Касиев ұсталған. Ұстау кезінде оның портфелінен қара-қоңыр түстегі, салмағы 26 кг. 998 гр. зат алынған. Аталған азаматты Домодедово әуежайынан алып келген самолеттің ішінде ол отырған креслоның астыңғы жағынан ішіне 14 кг. 880 гр. қара–қоңыр түсті зат табылған. Қарау барысында анықталғаны Касиевтен алынған опий мен креслоның астыңғы жағынан табылған опийдің құрамы және салынған пакеті, сонымен қатар жазылған «Чернослив в шоколаде» деген жазулары да бір болып шыққан.

***Тергеушінің болжауларын атаңыз және оларды тексеру мақсатымен жүргізілетін алғашқы тергеу және жедел шараларды көрсетіңіз.***

**Ұсынылытын СОӨЖ тақырыптары:**

1. Есірткі мен психотроптық заттардың түрлері мен сипаттамасы – реферат
2. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы – реферат
3. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымы қылмысын тергеудің алғашқы кезеңі – реферат
4. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымы қылмысын тергеу кезінде жедел-іздестіру шаралары – реферат
5. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз айналымы қылмысын тергеуде арнайы білімді қолдану– реферат
6. Ұйымдасқан, халықаралық қылмыстық топпен жасалған

қылмыстарды тергеудің ерекшеліктері - реферат (связанные с оборотом нс и пв)

**Қолданылатын әдебиеттер:**

1. ҚР Конституциясы Алматы: Жеті Жарғы 30.08.1995 ж.

2. ҚР Қылмыстық Іс Жүргізу Кодексі, Алматы: Жеті жарғы 01.01.1998 ж. толықт. мен түзет.2010 жыл.

3.ҚР Қылмыстық кодексі, “Данекер”, 01.01.1998 ж.

4.Закон РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»;

5.Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2001-2005 годы;

6.Постановление Пленума Верховного Суда РК №3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» от 14.05.1998 г.

Арнайы оқулықтар:

1. Абдиров Н.М. «Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан», Алматы 1999г.

2. Аверьянова Т.В, Белкин Р.С. «Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования», Москва 1997г.

3. Белкин Р.С. «Курс криминалистики»,Москва 1997г.

4. Белкин Р.С., Винберг А.И. «Криминалистика и доказывание», Москва 1969 г.

5. Брылеев И. «Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса», Екатеринбург 1994г.;

6. Бурданова В.С. «Расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в правовом пространстве СНГ», Санкт-Петербург 1993 г.

7. Виницкий Л.В. «Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии», Караганда 1982 г.

8. Драган Г.Н, Калачев Б.Ф. «Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», Москва 1998 г.

9. Жәкішев Е.Г. Криминалистік тактика, Алматы, 1997

10.Закатов А.А, Цветков С.Я. «Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами», Москва 1996 г.

11.Коханов В.А., Сивачев А.В. «Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами», Москва 1989 г.

12.Меретуков Л.М. «Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп», Москва 1995г.;

13.Николаева Л.П. «О некоторых особенностях проведения обыска у изготовителей и сбытчиков наркотиков», Москва 1982 г.;

14.Пономарев П.Г. «Наркомания и наркобизнес, выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», Москва 1998 г.;

15.Порубов А.И., Ягош Г.А. «Расследование преступлений, связанных с употреблением наркотиков», Минск 1988 г.;

16.Порубов А.И., Солонец С.А. «Эффективность осмотра места происшествия и его роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», Минск 1989 г.;

17.«Справочник и методические рекомендации работнику, ведущему борьбу с наркотизмом», Алма-Ата 1992 г.;

18.Сухов С.В. «Организация и методика расследования хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений», Москва 1997 г.;

19.Шурухнов Н.Г. «Расследование незаконного оборота наркотических средств», Москва 1990г.;

**Студенттің өзін-өзі бақылауға арналған тест сұрақтары:**

Есірткі заттар мен психотроптық заттарға не тән:

1.антибактериалдық әсер ету

2.иммундық әсер ету

3.дене қызуын түсіруші

4.галлюцигендік әсер ету

5.биохимиялық әсер ету

Есірткі заттар мен психотроптық заттарды қолданудың қауіптілігі неде

1.асқазан қорытылуының жеделдігі орын алады

2. есте сақтау қабілетінің жоғарылауы

3. есте сақтау қабілетінің нашарлауы

4. психофизиологиялық тәуелділіктің пайда болуы

5. жүйке жүйесінің басылуы

Төменде көрсетілген есірткі заттардың қайсысы «Есірткі және психотроптық заттар туралы» Заңның 1 Кестесіне сәйкес келмейді

1.кокаин

2.героин

3.мак түтікшелері

4.марихуана

5.кодеин

Төменде көрсетілген есірткі заттардың қайсысы «Есірткі және психотроптық заттар туралы» Заңның 1 Кестесіне сәйкес келмейді

1.метамфетамин

2. метамфетамин рацемат

3.лизергид ЛСД

4.меклоквалон

5.барбитал

Төменде көрсетілген есірткі заттардың қайсысы «Есірткі және психотроптық заттар туралы» Заңның 2 Кестесіне сәйкес келмейді

1.гашиш

2.метадон

3.морфин

4.опий

5.промедол

Төменде көрсетілген есірткі заттардың қайсысы «Есірткі және психотроптық заттар туралы» Заңның 2 Кестесіне сәйкес келмейді

1.левамфетамин

2.амфетамин

3.этиламфетамин

4.левометамфетамин

5.бромазепам

Төменде көрсетілген есірткі заттардың қайсысы «Есірткі және психотроптық заттар туралы» Заңның 3 Кестесіне сәйкес келмейді

1. кодеин препараты ( 2,5 % жоғары емес)

2. опия препараты (0,2 % жоғары емес )

3. пропирама препаратының бір дозасына 100 мг-нан жоғары емес

4. дифеноксилат препаратының бір дозасына 0,5 мг-нан жоғары емес

5. пропирам

Төменде көрсетілген есірткі заттардың қайсысы «Есірткі және психотроптық заттар туралы» Заңның 3 Кестесіне сәйкес келмейді

1.амфепрамон

2.аллобарбитал

3. лефетамин

4.оксазепам

5.лизергид

Үш Кестедегі көрсетілген есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың айырмашылықтары

1.дайындау тәсілімен

2.оларды қолдану көлемімен

3. медициналық параметрларымен (әсер ету қауіптілігінің деңгейімен)

4.дайындаушы мемлекетімен

5.олардың өсу орнымен

Героиннің аса ірі көлемін көрсетіңіз

1.0,1 мг

2.1 мг

3.5мг

4.8 мг

5.10 г

Героиннің ірі көлемін көрсетіңіз

1.0,002 мг

2.0,001 мг

3.0,005мг

4.0,1г

5.10г

Амфетаминнің ірі көлемін көрсетіңіз

1.0,15г.

2.0,02г

3.5г

4.0,1г

5.1г.

Марихуананың ірі көлемін көрсетіңіз

1.1г.

2.5г

3.25г

4.500г.

5.2000г.

Лизергид ЛСД-нің аса ірі көлемін көрсетіңіз

1.0,00001г.

2.0,00005г

3.0,000025г

4.0,00002г.

5.0,0001г.

Қазіргі уақытта опийын магы қай жерде плантациямен өседі

1.Россия

2.Белоруссия

3.Афганистан

4.Норвегия

5.Голландия

Жабайы конопля қай жерде өседі

1.Казахстан

2.Россия

3.Афганистан

4.регион Кавказа

5.во всех названных странах

Мәдени конопля түбінің қандай мөлшері қылмыстық жауапкершілікке тартудың негізі болып табылады

1.5 түп

2.10 түп

3.7 түп

4.10 түп

5.15 түп

Есірткімен байланысты қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасында басты элемент деп саналады:

1. есірткі мен жүйкеге әсер ететін заттардың түрлері
2. қылмыскердің жеке басының ерекщеліктері
3. есірткіні жасаудың тәсілі
4. есірткіні тасымалдаудың тәсілі
5. есірткі мен жүйкеге әсер ететін заттарды жасыру тәсілі

Қылмыстық қолсұғушылықтың пәнін атаңыз

1.опий

2.марихуана

3.амфетамин

4.конопля

5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Прекурсорлар не болып табылады

1.химиялық заттар

2.есірткілер

3.полимерлерді өндіруге арналған заттар

4.дәрілік заттар

5. есірткі және психотроптық заттарды өндіруге арналған заттар

Прекурсорлы заттар:

1. анаша
2. героин
3. морфин
4. кокаин
5. уксусты альдегид

Прекурсорлы заттар:

1. есірткі
2. жүйкеге әсер етуші заттар
3. саңырауқұлақтар
4. есірткіні жасау үшін қолданылатын химиялық заттар
5. өсімдіктер – көкнәр, мак

Есірткі табылған кезде қылмыстық іс қозғау үшін тексеру жүргізу әрекеттері:

1. тергеу эксперименті
2. тінту
3. оқиға болған жерді қарау
4. сараптаманы тағайындау
5. туыстарынан жауап алу

Есірткіден қалған іздерді табуға болады:

# дайындау кезіндегі заттардан

1. буып – түйілген заттардан
2. оларды тұтынудан қалған заттардан
3. инеде, дәке тампондарында
4. жоғарыда аталғандардың барлығы

Осы санаттағы қылмыстарда қылмыстық істі қозғаудың негізі болады:

# азаматтардың арыздары мен өтініштері

1. лауазымды тұлғалардың хабарламасы
2. әкімшіліктің хабарламасы, БАҚ
3. қылмыстық іс материалдары және жедел іздестіру қызметі шаралары
4. жоғарыда аталғандардың барлығы

Есірткімен байланысты қылмыстарды тергегенде, қандай сараптама міндетті түрде тағайындалады:

* 1. трасологиялық
  2. баллистикалық
  3. қосымша зерттеу
  4. материалдар мен заттарды зерттеу
  5. техникалық зерттеу

Есірткінің шығу тегіне қарай түсіндіріледі:

1. жалпы белгілеріне қарай көп түрлерінің арасынан соған сәйкес қатыстылығы
2. ғылымдағы жіктелуіне сәйкес көптіліктің ішінен нақты бір объектіге қатыстылығы
3. объектінің бір салмаққа қатыстылығы
4. объектінің біртұтас қатыстылығы
5. шығу тегінің жалпы белгілері бойынша нақты объектіге қатыстылығы

Үлгі алушы субъектілер:

1. тергеуші, маман, сарапшы
2. жәбірленуші, куәлер
3. сезікті, айыпталушы, сотталушы
4. қорғаушы
5. сезікті

Құрамында есірткі заттары бар өсімдіктер буып түйіледі:

1. полиэтиленді қалталарда
2. шиша сыйымдылықтарды
3. қағаз қалталарда
4. жабысатын лентеларда
5. әдістемесі анықталмаған

Есірткінің нақты өсімдік түрінің өскен жерін анықтау кезінде сараптамалық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:

1. жіктеу арқылы
2. диагностикалық
3. идентификациялық
4. қайта жаңартуға
5. ситуациялық

Есірткі заттарының заңсыз айналымын тергеу барсысындағы типтік тергеу әрекеттері:

1. сезіктіні ұстау және жеке тінту
2. медициналық куәландыру
3. сезіктіден жауап алу
4. сараптама тағайындау
5. жоғарыда аталғандардың барлығы

Есірткімен байланысты қылмыстарды тергеу кезінде жүргізілетін әрекеттердің дұрыс кезектілігін көрсетіңіз:

* 1. ұстау, жеке басын тінту
  2. ұстау, жауап алу, тінту
  3. ұстау, жеке басын тінту, тінту, жауап алу
  4. жауап алу, жеке басын тінту
  5. ұстау, тінту, жауап алу

Ұстау хаттамасында көрсетілген есірткі заттарының атауы тек оның сыртқы белгісі негізі бойынша көрсетілуі мүмкін бе:

1. ия
2. жоқ
3. ия, егер оның дәмін көру арқылы
4. ия, егер тиесілі иісі болса
5. егер ұсақ майдаланса

Есірткі тасымалдаушыны ұстағаннан кейін оқиға болған жерді қарау жүзеге асырылу керек пе?

1. ия, міндетті түрде
2. ия, егер есірткі заты одан табылмаса
3. жоқ
4. ұстаған кезде тыйым салынады
5. ұстау кезінде міндетті түрде тану үшін суретке түсіруді жүзеге асыру жүргізу керек

Есірткі заттарына криминалистикалық сараптама жүргізіледі:

1. жылдам анализ жүргізілмесе
2. әрқашан, анализден тәуелсіз
3. егер, есірткі затының түрін анықтау қажет болса
4. осы заттың шығу тегін анықтау үшін
5. психотропты зат екендігін анықтау үшін

Есірткі заттарын жою кезінде міндетті түрде қатысу керек:

1. жергілікті басқару органдарының өкілдіктері
2. куәгерлер
3. сезікті
4. участковый
5. қылмыстық іздестіру инспекторы

Жедел – іздестіру шараларын кім жоспарлау қажет:

1. тергеуші
2. прокурор
3. тергеуші анықтау органы қызметкерлерімен бірге (жедел- здестіру қызметкерлері)
4. криминалист маман
5. тергеу бөлімінің бастығы

Тергеу ісін жүзеге асырады:

1. тергеуші
2. прокурор
3. іздестіру қызметкері
4. тергеу бөлімінің бастығы
5. ІІБАД бастығы

Есірткі заттарының заңсыз айналымы қылмыстарын тергеуде оқиға орнында микроіздерді табу үшін қандай маман қатысу қажеттігі туындайды:

1. химиктер
2. бактериологтар
3. микрообъектілер бойынша мамандар
4. қылмыстық іздестіру инспекторы
5. биологтар