**5В030100 - Құқықтану мамандығының «Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнінен аралық емтихан сұрақтары**

Мақсаты: студенттердің қылмыстық іс жүргізудің барлық мєселелері бойынша терең білім алып, қылмыстық іс жүргізу заңдарын жетік біліп, құқық қорғау органдары мен соттың қызметін жетілдірудің нысандары бойынша мағлұмат алуында. Студенттерге бұл пән қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздерін үйрету, қылмыстық істер бойынша өндіріс жүргізу, қылмыстық ізге түсу органдары мен соттың қызметінің мазмұны мен нысандарын білу мақсатында оқытылады.

**Міндеттері:** Қазақстан Республикасындағы қылмыстық іс жүргізу құқығы пәнін жүргізудің мақсаты, қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларын оқып үйрету, анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен соттың қылмыстың алдын алу, қылмыстық іс қозғау, алдын ала тергеу және істерді сотта қарап шешу қызметін оқып үйрету, қылмыстық іс жүргізу ғылымының теориялық мәселелерін зерттеу.

**Құзыреттері (оқытудың нәтижелері):** 1) қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздерін; қылмыстық іс жүргізудің негізгі қағидаларын; қылмыстық істі жүргізу барысында қолданылатын дәлелдемелер мен дәлелдеуді; қылмыстық процеске қатысушылардың процессуалдық жағдайын; процессуалдық мәжбүрлеу шараларын қолданудың негіздерін және процессуалдық тәртібін; қылмыстық іс жүргізудің әр бір сатысының мәнін, мазмұнын, міндеттерін; тергеу және сот әрекеттерін жүргізудің процессуалдық тәртібін; қылмыстық істі тоқтата тұрудың негіздері мен тәртібін; қылмыстық істі қысқартудың негіздері мен тәртібін; қылмыстық істерді біріктіру мен бөлектеудің процессуалдық тәртібін; қылмыстық істердің жекелеген санаттары бойынша іс жүргізудің ерекшеліктерін меңгеру; 2) нормативтік құқықтық актілерді заң тұрғысынан дұрыс пайымдау, қолдану дағдыларын қалыптастыру; 3) студенттер қылмыстық іс жүргізу құқығы пәнінен алған білімдерін тәжірибеде, яғни қылмыстық істі тергеу мен ашу барысында дұрыс, орынды, тиімді қолдана білуге үйрету; 4) фабула бойынша қылмыстық істі қозғаудан бастап айыптау қорытындысына дейін тергеуші ретінде тергеу жүргізуге үйрету; 5) іс бойынша жүргізілетін тергеу әрекеттерінің тактикалық әдіс-тәсілдеріне қатысты ұсыныстарды тиімді, орынды қолдануға, процессуалдық жағынан ережелердің жүзеге асыру негіздерін оқып үйрену; 6) қылмыстық істің материалдарын, тергеу әрекеттерінің нәтижелерін дұрыс бекітілуін меңгеруіп оқу.

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

1. Қылмыстық іс қозғаудан бас тартудың негіздері. Қылмыстық ізге түсуді болдырмайтын мəн-жайлар.
2. Сотталушының басты сот талқылауына қатысуы, оның құқықтары мен міндеттері. Сотталушының қатысуынсыз істі қараудың негіздері.
3. Қорғаушының қатысуының міндетті жағдайлары.
4. Прокурордың қылмыстық іс қозғаудағы зеңдылықты қадағалауы.
5. Қылмыстық істі қайта тергеуге жіберудің негіздері.
6. Куə ретінде жауап алынбайтын тұлғалар.
7. Алдын ала тергеу сатысының маңызы, мəні мен міндеттері.
8. Сарапшы. Сарапшының құқықтары мен міндеттері.
9. Қылмыстық процестегі мəжбүрлеу шараларының түсінігі мен маңызы. Іс жүргізушілік мəжбүрлеу шараларын жіктеу.
10. Қылмыстық процестің сатылары, олардың түсінігі мен жүйесі.
11. Қылмыстық іс қозғауға себептер мен негіздер.
12. Басты сот талқылауының жалпы шарттары.
13. Қылмыстық процеске қтысушылардың түсінігі жəне классификациясы. Қылмыстық іс жүргізуді жүзеге асырушы органдар жəне лауазымды адамдар.
14. Қылмыстық іс қозғау сатысының түсінігі, мəні жəне тəртібі.
15. Сот ісін жұргізуді тараптардың бəсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру.
16. Қылмыстық процессуалдық форма, оның түсінігі, мəні жəне маңызы.
17. Қылмыстық іс жүргізудегі анықтау жүргізудің түсінігі мен түрлері. Анықтау мерзімдері.
18. Жəбірленушінің, азаматтық талапкер мен жеке айыптаушының өкілдері, олардың процессуалдық жағдайлары.
19. Тергеушнің өкілеттілігі. Алдын ала тергеуді тергеушілер тобының жүргізуі. Тергеу тобының жетекшісінің өкілеттігі.
20. Сот талқылауының шегі. Сот талқылауда айыпты өзгертудің мүмкіндігі.
21. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен қылмыстық іс жүргізу заңдарында бекітілген қылмыстық процесстің принциптері.
22. Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары, түсінігі жəне маңызы
23. Куəгер: түсінігі жəне процессуалдық жағдайы.
24. Қылмыстық процесске қатысушылар, олардың түсінігі мен жіктелуі.

25. Кінəсіздік презумпциясы принципі жəне оның практикалық маңызы.

26. Қорғаушының қылмыстық процесске қатысуы, оның құқықтары мен міндеттері.

1. Тергеу əрекеттерінің түсінігі мен түрлері. Тергеу əрекеттерінің жүйесі.
2. Басты сот талқылауының дайындық бөлімі.
3. Сезіктіні ұстау, ұстаудың түсінігі, негіздері мен процессуалдық тəртібі.
4. Жəбірленуші, азаматтық талапкер деп танудың негізі жəне тəртібі.
5. Басты сот талқылауында қылмыстық істі қысқартудың процессуалдық тəртібі мен негіздері.
6. Тергеу іс əрекетінің хаттамасы, мазмұны мен толтыру тəртібі.
7. Алдын ала тергеуді тоқтата тұрудың түсінігі, негіздері мен шарттары.
8. Қылмыстық іс жүргізудегі азаматтық талаптың түсінігі.
9. Қылмыстық процестегі дəлелдеу теориясы: түсінігі жəне мазмұны.
10. Сот тергеуі, оның маңызы, мəні мен мазмұны.
11. Қылмыстық іс бойынша дəлелдеу заты.
12. Куəнің жəне жəбірленушнің жауабы. Кəмелетке толмаған куəден жəне жəбірленушіден жауап алудың ерекшеліктері.
13. Соттағы жарыссөз, оның түсінігі, мазмұны мен маңызы. Соттағы жарыссөздің тəртібі.
14. Сараптама жүргізу: негіздері мен процессуалдық тəртібі.