@1.

Криминалистика чист?

$A) Криминалистика илм дар бораи конуниятхои механизми содир намудани ҷиноят, пайдо намудани маълумот вобаста ба ҷиноят ва итирокчиёни он, қонуниятҳои бозёфт, ҷамкуни, тадқиқ, баҳодиҳи ва истифода бурдани далелҳо мебошад;

$B) Криминалистика ҳамчун илм дар бораи тарзхои техники, тактики ва воситахои бозёфт, замкуни, сабт ва тадкики далелхои суди, ки барои фош намудани чиноятҳо, ёфтани гунахкорон ва кор карда баровардани воситахои пешгирии чиноят истифода бурда мешавад;

$C) Криминалистика хамчун илм дар бораи тарзхои техники, тактики ва воситахои илми техники, замкуни, сабт ва тадкики далелхои судие, ки барои фош намудани чиноятхо мебошад;

$D) криминалистика хамчун илм дар бораи конуниятхои пайдоиш, замкуни, тадкик, баходихи ва истифода бурдани далелхо, конуниятҳои тактикаи криминалисти мебошад;

$E) Криминалистика инмачмуи далелхо, вокеахо, чараёнхо, муносибатхое иборат аст, ки ба онхо фаъолияти дарккунанда равона карда шудааст ва махсули ин фаъолият ба максадхои амалия хизмат мекунад;

@2.

Мафҳуми криминалистикачист?

$A) Криминалистика илм дар бораи конуниятхои механизми содир намудани ҷиноят, пайдо намудани маълумот вобаста ба ҷиноят ва итирокчиёни он, қонуниятҳои бозёфт, ҷамкуни, тадқиқ, баҳодиҳи ва истифода бурдани далелҳо мебошад;

$B) Криминалистика ҳамчун илм дар бораи тарзхои техники, тактики ва воситахои бозёфт, замкуни, сабт ва тадкики далелхои суди, ки барои фош намудани чиноятҳо, ёфтани гунахкорон ва кор карда баровардани воситахои пешгирии чиноят истифода бурда мешавад;

$C) Криминалистика хамчун илм дар бораи тарзхои техники, тактики ва воситахои илми техники, замкуни, сабт ва тадкики далелхои судие, ки барои фош намудани чиноятхо мебошад;

$D) криминалистика хамчун илм дар бораи конуниятхои пайдоиш, замкуни, тадкик, баходихи ва истифода бурдани далелхо, конуниятҳои тактикаи криминалисти мебошад;

$E) Криминалистика инмачмуи далелхо, вокеахо, чараёнхо, муносибатхое иборат аст, ки ба онхо фаъолияти дарккунанда равона карда шудааст ва махсули ин фаъолият ба максадхои амалия хизмат мекунад;

@3.

Мавзуи омузишӣ илми криминалистикаро чи ташкил мекунад?

$A) Мавзуи омузишӣ илми криминалистика аз омухтани конуниятхои механизми содир намудани ҷиноят, пайдо намудани маълумот вобаста ба ҷиноят ва итирокчиёни он, қонуниятҳои бозёфт, ҷамкуни, тадқиқ, баҳодиҳи ва истифода бурдани далелҳо иборат аст;

$B) Мувофиқи таълимоти илмшиносӣ мавзуи илм- маҷмуи далелҳо, воқеаҳо, ҷараёнҳо, муносибатҳое иборат аст, ки ба онҳо фаъолияти дарккунанда равона карда шудааст ва маҳсули ин фаъолият ба мақсадҳои амалия хизмат мекунад;

$C) Мавзуи криминалистика аз омухтани қонуниятҳои содиршавии ҷиноят, инъикоси фаъолияти криминали дар сарчашмаҳои ахбор ва фаъолияти криминалистӣ иборат мебошад;

$D) Мавзуи илми криминалистика хусусияти ба худ хосе дорад, ки дар мураккаби, дар фарогирифти муносибатҳои гуногуни табиятӣ ва ҷамъиятӣ зоҳир мешавад;

$E) Мавзуи криминалистикаро ҳамчун илм дар бораи қонуниятҳои пайдоиш, замкуни, тадқиқ, баходихи ва истифода бурдани далелҳо ва дар асоси дарки ин қонуниятҳо коркарди восита, роҳҳои тадқиқоти суди ва инчунин пешгирии ҷиноятфахмида мешавад;

@4.

Предмети криминалистикаро чи ташкил мекунад?

$A) Предмети омузишӣ илми криминалистика аз омухтани конуниятхои механизми содир намудани ҷиноят, пайдо намудани маълумот вобаста ба ҷиноят ва итирокчиёни он, қонуниятҳои бозёфт, ҷамкуни, тадқиқ, баҳодиҳи ва истифода бурдани далелҳо иборат аст;

$B) Мувофиқи таълимоти илмшиносӣ предмети илм- маҷмуи далелҳо, воқеаҳо, ҷараёнҳо, муносибатҳое иборат аст, ки ба онҳо фаъолияти дарккунанда равона карда шудааст ва маҳсули ин фаъолият ба мақсадҳои амалия хизмат мекунад;

$C) Предмети криминалистика аз омухтани қонуниятҳои содиршавии ҷиноят, инъикоси фаъолияти криминали дар сарчашмаҳои ахбор ва фаъолияти криминалистӣ иборат мебошад;

$D) Предмети илми криминалистика хусусияти ба худ хосе дорад, ки дар мураккаби, дар фарогирифти муносибатҳои гуногуни табиятӣ ва ҷамъиятӣ зоҳир мешавад;

$E) Мавзуи криминалистикаро ҳамчун илм дар бораи қонуниятҳои пайдоиш, замкуни, тадқиқ, баходихи ва истифода бурдани далелҳо ва дар асоси дарки ин қонуниятҳо коркарди восита, роҳҳои тадқиқоти суди ва инчунин пешгирии ҷиноятфахмида мешавад;

@5.

Қонуниятҳое, ки мавзуъи омӯзиши илми криминалистикаро ташкил медиҳанд?

$A) Қонуниятҳоеи тарзи содир намудани ҷиноят, механизми пайдоиши пайхои чиноят, фаъолияти марбут ба бозёфт, тадкик, зикр ва гирифтани инъикоси фаъолияти чинояти дар сарчашмахои хабари, фаъолият оид ба ошкорсози, тафтиш ва пешгирии чиноят;

$B) Қонуниятҳоеи, механизми пайдоиши пайхои чиноят, фаъолият оид ба ошкорсози, тафтиш ва пешгирии чиноят;

$C) Қонуниятҳоеи, тарзи содир намудани ҷиноят;

$D) Қонуниятҳоеи,тактика ва техникаи криминалистиро ташкил медиҳад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@6.

Вазифаҳои илми криминалистика?

$A) Вазифаи даркунандагӣ, вазифаи конструктивию истеҳсолӣ, вазифаи коммуникативӣ;

$B) Вазифаи дарккунандаги, вазифаи асоси, вазифаи истеҳсоли, вазифаи тактики;

$C) Вазифаи дарккунандаги,вазифаи асоси ва умуми, вазифаи истеҳсоли, вазифаи тактики;

$D) Вазифаи дарккунандаги, вазифаи асоси, вазифаи истеҳсоли, вазифаи техники;

$E) Вазифаи идоракуни, тафтишоти, кофтукови, истеҳсоли;

@7.

Вазифаи даркунандагӣ чист?

$A) Вазифаи даркунандагӣ- вазифаи асосии илми криминалистика ба шумор меравад, ки ба дарк намудани қонуниятҳои фаъолияти криминалӣ, оқибати онҳо ва ҳам ба фаъолияти криминалистӣ равона карда шудааст;

$B) Вазифаи коммуникативи, нафақат аз такмил додани усул ва воситаҳои мавҷуда, балки кор карда баровардани усулу воситаҳои навтарини бозёфт, зикр, тадқиқ ва истифода бурдани далелҳоро дар бар мегирад;

$C) Вазифаи коммуникативии фан аз зам намудани маҳсули амалияи тафтишот, экспертизаи криминалистӣ, ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷу и ҷиноятӣ, корҳои илмӣ-тадқиқоти, конфронс, симпозиум, семинарҳо, ҳимояи рисолаҳои дипломӣ, номзадӣ ва докторӣ аз илми ҳуқуқшиносӣ ва дигар навъи фаъолияти илмию тадқиқотӣ ва таълимӣ иборат мебошад;

$D) Вазифаи даркунандагӣ, вазифаи конструктивию истеҳсолӣ, вазифаи коммуникативӣ;

$E) Вазифаи комуникативи ин вазифаи таън намудани экспертизаи суди ва тафтишоти мебошад;

@8.

Вазифаи коммуникативи чист?

$A) Вазифаи коммуникативии фан аз андухтани маҳсули амалияи тафтишот, экспертизаи криминалистӣ, фаъолияти оперативи-ҷустуҷӯи, корҳои илмӣ-тадқиқоти, конфронс, симпозиум, семинарҳо, ҳимояи рисолаҳои дипломӣ, номзадӣ ва докторӣ аз илми ҳуқуқшиносӣ ва дигар навъи фаъолияти илмию тадқиқотӣ ва таълимӣ иборат мебошад;

$B) Вазифаи коммуникативи, нафақат аз такмил додани усул ва воситаҳои мавҷуда, балки кор карда баровардани усулу воситаҳои навтарини бозёфт, зикр, тадқиқ ва истифода бурдани далелҳоро дар бар мегирад;

$C) Вазифаикомуникативи-вазифаи асосии илми криминалистика ба шумор меравад, ки ба дарк намудани қонуниятҳои фаъолияти ҳам криминалӣ, оқибати онҳо ва ҳам ба фаъолияти криминалистӣ равона карда шудааст;

$D) Вазифаи даркунандагӣ, вазифаи конструктивию истеҳсолӣ, вазифаикоммуникативӣ;

$E) Вазифаи комуникативи ин вазифаи ин таън намудани экспертизаи суди ва тафтишоти мебошад;

@9.

Вазифаи конструктивию истеҳсоли чист?

$A) Вазифаи конструктивию истеҳсоли, нафақат аз такмил додани усул ва воситаҳои мавҷуда, балки кор карда баровардани усулу воситаҳои навтарини бозёфт, зикр, тадқиқ ва истифода бурдани далелҳоро дар бар мегирад. Fайр аз ин, истеҳсоли таҷҳизоту лавозимотҳои махсус, ки ҳамчун воситаҳои илмию техникии крииминалистӣ ба шумор мераванд, қисми ҷудонашавандаи вазифаи истеҳсолии илми криминалистика аст;

$B) Вазифаиконструктивию истеҳсоли, нафақат аз такмил додани усул ва воситаҳои мавҷуда, балки кор карда баровардани усулу воситаҳои навтарини бозёфт, зикр, тадқиқ ва истифода бурдани далелҳоро дар бар мегирад;

$C) Вазифаиконструктивиюистеҳсоли - вазифаи асосии илми криминалистика ба шумор меравад, ки ба дарк намудани қонуниятҳои фаъолияти ҳам криминалӣ, ва ҳам ба фаъолияти криминалистӣ равона карда шудааст;

$D) Вазифаиконструктивию истеҳсолии фан аз зам намудани маҳсули амалияи тафтишот, экспертизаи криминалистӣ, ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷу и ҷиноятӣ ва таълимӣ иборат мебошад;

$E) Илми криминалистика мисли дигар илмҳои табиатшиносиву ҷамъиятшиносӣ се функсия дорад;

@10.

Аҳамияти илми криминалистика?

$A) Аҳамияти илми криминалистика, мувофиқи моддаи 2 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз зуд ва пурра ошкор намудани ҷиноятҳо, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахси ҷиноят содиркарда ва таъмини дурусти татбиқи қонун иборат мебошад, то ки ба ҳар шахси ҷиноят содиркарда одилона ҷазо дода шавад ва ягон шахси бегуноҳ ба ҷавобгарии ҷинояти кашида нашавад ва маҳкум нагардад;

$B) Аҳамияти илми криминалистика дар он аст, ки ба иҷрои вазифаҳои асосии мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита мусоидат мекунад;

$C) Аҳамияти илми криминалистика дар сари вақт пурра фош намудани ҷиноят, ба ҷавобгарии ҷинояти кашида шудани ашхоси дар ҳақиқат бегуноҳ яке аз омилҳои самараноктарини мустаҳкам намудани қонуният, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, муҳофизати манфиатҳои ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад;

$D) Аҳамияти криминалистика бо воситаҳои илмӣ-техникии криминалистики, тарзҳои тактикӣ коркардаи онро дар давраи тайёр намудани парвандаҳои гражданӣ ва ҳангоми мурофиаи он васеъ истифода бурда, суд ҳақиқати объективиро муайян мекунад, масъалаҳоро холисона ҳал менамояд;

$E) Аҳамияти криминалистика дар ҷорӣ намудани усулҳои криминалистика дар фаъолияти ҳимоячиён, мақомотҳои нотариус, сабти асноди ҳолати шаҳрванди (САҲШ) низ аҳамияти калон дорад;

@11.

Низоми илми криминалистика аз чанд қисм иборат мебошад?

$A) Асосҳои назариявӣ ва методологии илми криминалистика; техникаи криминалистика; тактикаи криминалистика; усули тафтишӣ ҷиноятҳои алоҳида;

$B) Тактикаи криминалистика; усули тафтишӣ ҷиноятҳои алоҳида;

$C) Методологи криминалистика; техникаи криминалистика;

$D) Методологи криминалистика; техникаи криминалистика; тактикаи криминалистика; усули тафтишӣ ҷиноятҳои алоҳида; ;

$E) Асосҳои назариявӣ ва методологии криминалистика; техникаи криминалистика; тактикаи криминалистика;

@12.

Асосҳои назарияви ва методологии илми криминалистика кадом институтҳоро дар бар мегирад?

$A) Асосҳои назарияви ва методологииилми криминалистикаро мафҳум, мавзуъ, вазифа, низоми илми криминалистика, таърихи криминалистика, айният ва диягностикаи криминалистикаро дар бар мегиранд;

$B) суратгирии криминалистӣ, баллистикаи криминалистӣ, пайшиносӣ, хатшиносӣ, габитологияи криминалистива қайдҳои криминалистиро дар бар мегирад;

$C) Азназаргузаронии чои ходиса, эксперименти тафтиши, санчидани ришондод дар чояш, кофтуков ва ёфта гирифтан, пурсиш, нишон додан барои шинохтан, гузаронидани экспертизахои суди;

$D) Асосҳои назарияви ва методологииилми криминалистикаро мафҳум, мавзуъ, вазифа илми криминалистика, айнияти криминалистика дар бар мегиранд;

$E) Одамкуши, тачовуз ба номус, тасарруфи амволи давлати ва чамъияти, дузди, ғоратгари, рохзани, порахурива ғайраро дар бар мегирад;

@13.

Техникаи илми криминалистикааз соҳаҳои зерин иборат мебошад?

$A) Суратгирии криминалистӣ, баллистикаи криминалистӣ, пайшиносӣ, хатшиносӣ, тадқиқоти техникиву криминалистии ҳуҷҷатҳо, габитологияи криминалисти, дигар хелҳолҳои татқиқот дар техникаикриминалисти ва қайдҳои криминалистиро дар бар мегирад;

$B) Мафҳум, мавзуъ, вазифа, низоми илми криминалистика, таърихи криминалистика, айният ва диягностикаи криминалистикаро дар бар мегиранд;

$C) Азназаргузаронии чои ходиса, эксперименти тафтиши, санчидани ришондод дар чояш, кофтуков ва ёфта гирифтан, пурсиш, нишон додан барои шинохтан, гузаронидани экспертизахои суди;

$D) Суратгирии криминалистӣ, баллистикаи криминалистӣ, пайшиносӣ, габитологияи криминалисти ва қайдҳои криминалистиро дар бар мегирад;

$E) Ягон ҷавоби дуруст ҷой надорад;

@14.

Соҳаҳои тактикаи криминалистикаро номбар кунед? ;

$A) Азназаргузаронии чои ходиса, эксперименти тафтиши, санчидани нишондод дар чояш, кофтуков ва ёфта гирифтан, пурсиш, нишон додан барои шинохтан, гузаронидани экспертизахои суди;

$B) усули тафтиши ҷиноятҳои алоҳида аз ҷинояти одамкуши, тачовуз ба номус, тасарруфи амволи давлати ва чамъияти, дузди, горатгари, рохзани, порахури,;

$C) Суратгирии криминалистӣ, баллистикаи криминалистӣ, пайшиносӣ, хатшиносӣ, тадқиқоти техникиву криминалистии ҳуҷҷатҳо, габитологияи криминалисти, дигар хелҳолҳои татқиқот дар техникаи криминалисти ва қайдҳои криминалистиро дар бар мегирад;

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

$E) Тактикаи криминалистиро мафҳум, мавзуъ, вазифа илми криминалистика, таърихи криминалистика, айнияти криминалистика дар бар мегиранд;

@15.

Низоми методикаи тафтиши ҷиноятҳои алоҳидаро нобар кунед?

$A) Методикаи тафтиши ҷиноятҳои алоҳида аз ҷинояти одамкуши, таҷовуз ба номус, тасарруфи амволи давлати ва ҷамъияти, дузди, горатгари, рохзани, порахури, чинояткорона вайрон кардани коидахои бехатарии мехнат, вайрон кардани коидахои бехатарии харакати рохро ва ғайраро дар бар мегирад;

$B) Методикаи тафтиши ҷиноятҳоро мафҳум, мавзуъ, вазифа, низоми илми криминалистика, таърихи криминалистика, айният ва диягностикаи криминалистикаро дар бар мегиранд;

$C) Суратгирии криминалистӣ, баллистикаи криминалистӣ, пайшиносӣ, хатшиносӣ, тадқиқоти техникиву криминалистии ҳуҷҷатҳо, габитологияи криминалисти, дигар хелҳолҳои татқиқот дар техникаи криминалисти ва қайдҳои криминалистиро дар бар мегирад;

$D) Азназаргузаронии чои ходиса, эксперименти тафтиши, санчидани ришондод дар чояш, кофтуков ва ёфта гирифтан, пурсиш, нишон додан барои шинохтан, гузаронидани экспертизахои суди;

$E) Ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@16.

Методҳои илми криминалистика ба кадом гуруҳо ҷудо мешаванд?

$A) Методҳо дар илми криминалистика ба методҳои умуми илми, ва методҳои махсуси криминалистика ҷудо мешаванд;

$B) Методҳо дар илми криминалистика ба чаҳор гуруҳ тақсим мешаванд;

$C) Ба методҳоидиалектики, методҳои умумиилмӣ ҷудо мешавад;

$D) Методҳо дар илми криминалистика ба чаҳор гуруҳ диалектики, умумиилмӣ тақсим мешаванд;

$E) Методҳои воқифиятро дар илми криминалистика ба се гуруҳ тақсим мешаванд;

@17.

Методҳои умумиилми?

$A) Методҳои умуми он методҳое дар назар дошта мешаванд, ки дар тамоми соҳаҳои илм ва амалия истифода бурда мешаванд;

$B) Дар зери мафҳуми методҳои умуми илми методҳое фаҳмида мешавад, ки онҳо барои як ё якчан илмҳо маҳдуд карда шудаанд;

$C) Дар криминалистика методҳои дарккунии дигар соҳаҳои илмистифода мешаванд;

$D) Дар зери мафҳуми методҳои умуми илми методҳое математики фаҳмида мешавад;

$E) Ҷавоби дуруст ҷой надорад;

@18.

Методҳои махсуси илми криминалистика чист?

$A) Дар зери мафҳуми методҳои махсуси криминалисти методҳое фаҳмида мешавад, ки онҳо аз ҷониби илми криминалисти коркарда шудаанд;

$B) Методҳои махсус он методҳое дар назар дошта мешаванд, ки дар тамоми соҳаҳои илм ва амалия истифода бурда мешаванд;

$C) Дар криминалистика методҳои дарккунии дигар соҳаҳои илмистифода мешаванд;

$D) Дар зери мафҳуми методҳои махсуси илми методҳое математики фаҳмида мешавад;

$E) Ҷавоби дуруст ҷой надорад;

@19.

Методҳои умуми илмии криминалистикаро номбар кунед?

$A) Методи ҳиссиёти–ратсионали, методҳои мантиқи;

$B) Омори математикӣ, усулҳои тадқиқоти физики, кимиёви, антропология ва антропометрия;

$C) Метоҳои пайшиноси, метоҳои одорологи, метоҳои айнияти криминалисти, метоҳои габиталогия;

$D) Методҳои омори математикӣ, метоҳои айнияти криминалисти, метоҳои габиталогия;

$E) Методи ҳиссиёти–ратсионали, методҳои мантиқи, методҳои матетматики антропология ва антропометрия;

@20.

Методҳои ҳиссиёти – ратсионалиро номбар кунед?

$A) Ба сифати методҳои ҳиссиёти ратсионали мушоҳида, муқоиса, озмоиш, тасвир ва амсиласози баромад мекунад;

$B) Ченкуни, ҳисоббарори, сохтори геометри;

$C) Ба сифати методҳои ҳиссиёти – ратсионали методҳои кибернетики баромад мекунад;

$D) Методи ҳиссиёти – ратсионали, методҳои мантиқи, методҳои матетматики антропология ва антропометрия;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@21.

Методҳои мушоҳода дар илми криминалистика?

$A) Мушоҳида калимаи араби буда маънояш бо чашми худ дидан мебошад, ки пайваста бо мақсаду вазифаҳои фаолияти одамон сурат мегирад;

$B) Аломати асосии мушоҳида мақсади пешакӣ муайяншудаи мушоҳид мебошад, ки бо ин мушоҳидаи илмӣ аз мушоҳидаи одди фарқ мекунад;

$C) Мушоҳида аз руи муносибати субъект ба объект ду хел мешавад: мушоҳидаи бевосита ва мушоҳидаи бавосита;

$D) Мушоҳида чун усули умумиилмии воқифият дар криминалистика моҳияти худро дигаргун намекунад;

$E) Мушоҳида чун усули умумиилмии воқифият дар криминалистика моҳияти худро дигаргун намекунад ва маънояш бо чашми худ дидан аст;

@22.

Методимуқоиса дар илми криминалистика?

$A) Муқоиса – калимаи араби буда яъне байниҳам муқоиса кардани аломатҳои дува зиёда абектҳо ба исрб меравад. Моҳияти муқоиса бо мақсади муаян кардани монанди ва фарқияти дува ё зиёда абектҳо мебошад;

$B) Мукоисаи омехта усулест, ки дар он объекти даркшаванда дар асоси хотираи дигар субъект шинохта мешавад, яъне одам, ашё ё хайвон бо образи дар хотири ҷабрдида ё шоҳид зоҳиршуда муқоиса карда мешавад;

$C) Мукоисаи ашёи методе мебошад, ки дар он объектҳо бевосита бо ҳамдигар муқоиса карда шуда монанд будан ё фарқ доштани онҳо муайян мегарданд;

$D) Муқоисаи тафаккурӣ методест, ки дар он объектҳо дар фикри субъекти воқифият қиёс шуда, монанди ё фарқияти онҳо фахмида мешавад;

$E) Муқоиса дар илми криминалистӣ се намуд дорад: муқоисаи тафаккури;муқоисаи ашёи;муқоисаи омехта;

@23.

Методи эксперемент дар илми криминалистика?

$A) Эксперимент калимаи лотини, маънояш санчиш, таҷриба буда, дар назарияи воқифият чун усуле, ки бо мақсади муайян намудани қонунияти ҳодисот ё воқеаҳо ва ба таризи сунъи ба вуҷуд овардани объекти тадқиқшаванда гузаронида мешавад;

$B) Эксперимент дар тадқиқоти илмӣ давраест, ки бо воситаи он силсилаи аломатҳои дар ин ё он илм кабулшуда зикр намудани натиҷаҳои мушоҳида, муқоиса, эксперимент ё дигар фаъолияти воқифият мебошад;

$C) Эксперименти тафаккурӣ методест, ки дар он объектҳо дар фикри субъекти воқифият қиёс шуда, монанди ё фарқияти онҳо фахмида мешавад;

$D) Эксперимент калимаи араби буда, маънояш қиёскунӣ, андозагириест, ки мувофиқи назарияи воқифияти усули дарк кардан ба ҳисоб меравад;

$E) Экспериментчун методи умумиилмии воқифият дар криминалистика моҳияти худро дигаргун намекунад ва маънояш бо чашми худ дидан аст;

@24.

Методи тасвир дар илми криминалистика?

$A) Тасвир дар тадқиқоти илмӣ давраест, ки бо воситаи он силсилаи аломатҳои дар ин ё он илм кабулшуда зикр намудани натиҷаҳои мушоҳида, муқоиса, эксперимент ё дигар фаъолияти воқифият мебошад;

$B) Тасвир калимаи араби буда, маънояш қиёскунӣ, андозагириест, ки мувофиқи назарияи воқифияти усули дарк кардан ба ҳисоб меравад;

$C) Тасвир тафаккурӣ методест, ки дар он объектҳо дар фикри субъекти воқифият қиёс шуда, монанди ё фарқияти онҳо фахмида мешавад;

$D) Тасвир методи умумиилмии воқифият дар криминалистика моҳияти худро дигаргун намекунад ва маънояш бо чашми худ дидан аст;

$E) Тасвир ин инъикоси олами воқеи мебошад;

@25.

Методи амсиласози дар илми криминалистика?

$A) Амсиласози чунин методе аст, ки ба ҷойи абекти асли амсилаи он офарида мешавад. Бо чунин амсила тадқиқоти зарури анҷом дода шуда, натиҷаҳои бадаст омада ба асл имтиҳон карда мешаванд;

$B) Ҳамсила ин инъикоси олами воқеи мебошад;

$C) Амсила калимаи араби буда, маънояш қиёскунӣ, андозагириест, ки мувофиқи назарияи воқифияти усули дарк кардан ба ҳисоб меравад;

$D) Амсилаи тафаккурӣ методест, ки дар он объектҳо дар фикри субъекти воқифият қиёс шуда, монанди ё фарқияти онҳо фахмида мешавад;

$E) Амсила дар илми криминалистӣ се намуд дорад: Муқоисаи тафаккури;муқоисаи ашёи;муқоисаи омехта;

@26.

Методҳои мантиқиро номбар кунед?

$A) Басифати методҳои мантиқи таҳлил (анализ) , таркиб (синтез) , индуксия, дедуксия, гипотеза (фарзия) , қиёс баромад мекунад;

$B) Методҳои мантиқиро баченкуни, ҳисоббарори, сохтори геометри;

$C) басифати методҳои мантиқи, методҳои кибернетики баромад мекунад;

$D) Методи мантиқи, методҳои матетматики Антропология ва антропометрия;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@27.

Методи таҳлил дар илми криминалистика?

$A) Таҳлил методи фикри ва амали буда ашё ва ё воқеаи томро ба қисмҳои алоҳида ҷудо ё таҷриба карда дарк намудан аст;

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

$C) Методитаҳлил ҳамон тарзи хулосабарориест, ки аз мухокима ва фикрҳои чузъи хулосаи умумӣ бароварда мешавад;

$D) Методитаҳлил ҳамон тарзи хулосабарорие мебошад, ки аз муҳокима ва фикрҳои тавсифи умумӣ муқадима ба фоидаи ҷузъ бар меоянд, яъне аз умуми ба ҷузъ;

$E) Синтезакси таҳлил буда, фикран ё амалан объектҳои омӯзишро аз порчаҳои алоҳида ба ҳолати яклухт овардан аст;

@28.

Методи индуксия дар илми криминалистика?

$A) Метод иидуксия ҳамон тарзи хулосабарориест, ки аз мухокима ва фикрҳои чузъи хулосаи умумӣ бароварда мешавад;

$B) Методииндуксия ҳамон тарзи хулосабарорие мебошад, ки аз муҳокима ва фикрҳои тавсифи умумӣ муқадима ба фоидаи ҷузъ бар меоянд, яъне аз умуми ба ҷузъ;

$C) Синтезакси таҳлил буда, фикран ё амалан объектҳои омӯзишро аз порчаҳои алоҳида ба ҳолати яклухт овардан аст;

$D) Индуксия методи фикри ва амали буда ашё ва ё воқеаи томро ба қисмҳои алоҳида ҷудо ё таҷриба карда дарк намудан аст;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@29.

Методи дедуксия дар илми криминалистика?

$A) Методи дедуксия ҳамон тарзи хулосабарорие мебошад, ки аз муҳокима ва фикрҳои тавсифи умумӣ муқадима ба фоидаи ҷузъ бар меоянд, яъне аз умуми ба ҷузъ;

$B) Синтезакси таҳлил буда, фикран ё амалан объектҳои омӯзишро аз порчаҳои алоҳида ба ҳолати яклухт овардан аст;

$C) Дедуксия методи фикри ва амали буда ашё ва ё воқеаи томро ба қисмҳои алоҳида ҷудо ё таҷриба карда дарк намудан аст;

$D) Методи дедуксия ҳамон тарзи хулосабарориест, ки аз мухокима ва фикрҳои чузъи хулосаи умумӣ бароварда мешавад;

$E) Методи дедуксия ҳамон тарзи хулосабарорие мебошад, ки аз муҳокима ва фикрҳои тавсифи умумӣ муқадима ба фоидаи ҷузъ бар меоянд, яъне аз ҷузъ ба умуми;

@30.

Методҳои махсуси илми криминалистика аз чанд гуруҳ иборат мебошанд?

$A) Методҳои махсуси криминалистика аз ду гуруҳ иборатанд ба гурухи аввал методҳои эмпирики ва ба гурухи дуюм, методҳоитафаккури таалук доранд;

$B) Методҳои махсуси криминалистика аз ду гуруҳ иборатанд ба гурухи аввал методҳои диалектики ва ба гурухи дуюм, методҳои математики таалук доранд;

$C) Методҳои махсуси криминалистика аз се гуруҳ иборатанд;

$D) Методҳои махсуси криминалистика аз се гуруҳ иборатандба гурухи аввал методҳои диалектики ба гурухи дуюм, методҳои математикива ба гуруҳи сеюм методҳои тафаккури;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@31.

Ба гуруҳи авали методҳои махсуси илми криминалистика дохил мешавад?

$A) Ба гуруҳи авали методҳои хосаи криминалистика, метоҳои пайшиноси, одорологи, айнияти криминалисти, габиталогия ба ҳисоб меравад;

$B) Ба гуруҳи авалметодҳои воқифияти диалектики; методҳои умумиилмӣ; методҳоифаннҳои алоҳида; усулҳои хосаи криминалистика;

$C) Ба гуруҳи авали методҳои махсуси илми криминалистика методҳои умумиилмӣ; методҳои фаннҳои алоҳида;

$D) Методҳои воқифиятро дар илми криминалистика ба се гуруҳ тақсим мешаванд;

$E) Методҳои воқифияти диалектики; методҳоиумумиилмӣ;

@32.

Ба гуруҳи дувуми методҳои махсуси илми криминалистика дохил мешавад?

$A) Методҳои коркард ва пешниход намудани тахминхои криминалисти, методҳои банакша гирифтани фаъолиятхои алохидаи криминалисти, методҳои коркард ва истифодаи тарзхои тактики, методҳои тафтиши ҷиноятхои алохида;

$B) Методҳои коркард ва пешниход намудани тахминхои криминалисти, методҳои ба накша гирифтани фаъолиятхои алохидаи криминалисти;

$C) Методҳои коркард ва истифодаи тарзхои тактики, методҳои тафтиши чиноятхои алохида;

$D) Методҳои пайшиноси, одорологи, айнияти криминалисти, габиталогия ба ҳисоб меравад;

$E) Методҳои воқифиятро дар илми криминалистика ба се гуруҳ тақсим мешаванд;

@33.

Асосгузори илми криминалистика кист?

$A) Ба илми криминалистикадар охирҳои асри19 Ганс Гросс асос гузоштааст;

$B) Дар охирҳои асри 20 Алфонс Бертилион ва Улям Хершел;

$C) Дар охирҳои асри19 Ю.Торваль;

$D) Дар охирҳои асри15 Р.С. Белкин;

$E) ба илми криминалистика В.И. Громов асос гузоштааст;

@34.

Шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии Вазорати корхои дохили кай таъсис ёфт?

$A) Солхои 50-уми карни 20 Шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии Вазорати корхои дохили таъсис ёфт;

$B) Солхои 50-уми карни 21 шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии вилоятхои Ленинобод (хозира Сугд) ва Кургонтеппа (хозира Хатлон) таҳсис ёфт;

$C) Солхои 50-уми карни 21 шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии солхои 50-уми карни 21 Шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии;

$D) Шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии умуман дар Вазорати корхои дохили таъсис ёфт;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@35.

Дар шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии Вазорати корхои дохили кадом намуди экспертизаҳо гузаронида мешуд?

$A) Дар шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии вазорати корхои дохили экспертизаҳои пайшиноси, баллистики, хатшиноси, симошиноси, тадкикоти техникию-криминалистии хуччатхо гузаронида мешуд;

$B) Дар шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии вазорати корхои дохили экспертизаҳои пайшиноси, баллистики, хатшиноси ва тибби судӣгузаронида мешуд;

$C) Дар шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии вазорати корхои дохили экспертизаҳои симошиноси, тадкикоти техникию-криминалистии хуччатхогузаронида мешуд;

$D) Дар шуъбаи оперативи-ҷустуҷу -техникии вазорати корхои дохили экспертизагузаронида намешуд;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@36.

Лабораторияи илми-тадкикотии экспертизахои криминалисти дар факултаи ҳуқуқшиноси кай таъсис ёфт?

$A) 1 январи соли 1960;

$B) 1 феврали соли 1965;

$C) Лабораторияи илми-тадкикотии экспертизахои криминалисти;

$D) 10феврали соли 1965;

$E) 1 январи соли 1965;

@37.

Авалин китоби криминалистика дар ИҶШС кай банашр расид?

$A) Солҳои 1935-1939дар зери таҳрири олимони намоён А.И. Винберг, С.А. Голунский, В.И.Громов, Е.У.Зицер, С.М.Потапов, Б.М.Шавер, И.Н.Якимов ба нашр расид;

$B) Солҳои 1940дар зери таҳрири олимони намоёнЕ.У.Зицер, С.М.Потапов, Б.М.Шавер ба нашр расид;

$C) Солҳои 1930;

$D) солҳои 1930-1939ба нашр расид;

$E) солҳои 1935-1939дар зери таҳририС.М.Потапов банашр расидааст;

@38.

Кафедраи криминалистика дар назди факултети ҳуқуқшиноси кай таҳсис ёфт?

$A) Соли 2013;

$B) Соли 2010;

$C) Соли 2011;

$D) Соли 2008;

$E) Соли 2000;

@39.

Машҳуртарин асари Ганс Гросс оиди криминалистика дар асри 20 кадом буд?

$A) Рохнамо барои муфаттишон;

$B) Коркарди методҳои антролодоги ва аксбардориро коркард кард;

$C) Дастур оиди тафтиши судӣ;

$D) Таҷрибаи роҳнамоимухтасар барои гузаронидани тафтишот;

$E) Қоида ва шаклҳои гузаронидани тафтишот;

@40.

Мазмуни калимаи айнияти криминалисти?

$A) Мазмуни этимологии калимаи «айният» дар забони тоҷикӣ «айнан, монанд, баробар» мебошад, ки бо маънои калимаи лотини “idуntificaқу” идентификатсия, яъне муайян намудани айнияти ягон ашё ё воқеа, одам ё хайвон мувофиқ мебошад;

$B) Бо назардошти мазмуни этимологии калимаи «идентификация» айнияти криминалистикиро на усулу назария, балки ҷараёни муайян намудани айнияти ягон ашё ба ҳисоб меравад;

$C) Дар асоси таҳлили амалияи тафтиши пешакии ҷиноятҳо ва истеҳсоли экспертизаҳои криминалистӣ, бо назардошти он ки назария заминаи усулҳои воқифият мебошад ақидаеро дастргири кардан дуруст аст, ки мувофиқи он айнияти криминалистӣ яке аз назарияҳои илми криминалстика эътироф шуда бошад;

$D) Мазмуни этимологии калимаи «айният» дар забони тоҷикӣ «айнан, фарқкунанда, нобаробар» мебошад, ки бо маънои калимаи лотини идентификатсия, яъне муайян намудани айнияти ягон ашё ё воқеа, мувофиқ мебошад;

$E) Мазмуни этимологии калимаи айнияти криминалисти ин монандии ашёро муаян мекунад;

@41.

Марбут ба шакли инъикос, айнияти криминалстӣ ба чанд гуруҳ тақсим мешавад?

$A) Ба шаш гуруҳ:айнияти криминалистӣ аз руи хотири одамон;айнияти криминалистӣ аз руи тасвирҳои хаттӣ ё рассоми;айнияти криминалистӣ аз руи касбу ҳунар ва одатҳои зикршуда;айнияти криминалистӣ аз руи сабтҳо дар наворҳои суратгирӣ, кино, видео ва магнит;айнияти криминалистӣ аз руи пайҳо, айнияти криминалистӣ аз руи қоидаҳои ҷинояти;

$B) Ба 5 гуруҳ;

$C) Ба чор гуруҳ:айнияти криминалистӣ аз руи хотири одамон;айнияти криминалистӣ аз руи тасвирҳои хаттӣ ё рассоми;айнияти криминалистӣ аз руи касбу ҳунар ва одатҳои зикршуда;

$D) ба ду гуруҳ: айнияти криминалистӣ аз руи касбу ҳунар ва одатҳои зикршуда;айнияти криминалистӣ аз руи сабтҳо дар наворҳои суратгирӣ, кино, видео ва магнит;айнияти криминалистӣ аз руи пайҳо;

$E) Гурух надорад;

@42.

Аз руи оқибати тадқиқот айнияти криминалистӣ ба кадом намудҳо тақсим мешавад?

$A) Ба ду намуд:айнияти криминалистии фардӣ, яъне индивидуалӣ; айнияти криминалистии қавмӣ, яъне гуруҳи;

$B) Ба ду намуд: айнияти криминалистӣ аз руи касбу ҳунар ва одатҳои зикршуда;айнияти криминалистӣ аз руи сабтҳо дар наворҳои суратгирӣ, кино, видео ва магнит;айнияти криминалистӣ аз руи пайҳо;

$C) Тақсим намешавад;

$D) Ба шаш намуд:айнияти криминалистӣ аз руи хотири одамон;айнияти криминалистӣ аз руи тасвирҳои хаттӣ ё рассоми, айнияти криминалистӣ аз руи касбу ҳунар ва одатҳои зикршуда, айнияти криминалистӣ аз руи сабтҳо дар наворҳои суратгирӣ, кино, видео ва магнит, айнияти криминалистӣ аз руи пайҳо, айнияти криминалистӣ аз руи қоидаҳои ҷинояти;

$E) Ба як намуд: айнияти фарди;

@43.

Субъектони айнияти криминалисти?

$A) Айнияти криминалистии муфаттиш, айнияти криминалистии эксперт, айнияти криминалистии кормандони мақомотҳои ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷу и ҷинояти, айнияти криминалистии судӣ;

$B) Айнияти криминалистии муфаттиш, айнияти криминалистии эксперт, айнияти криминалистии кормандони мақомотҳои ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷу и ҷиноятӣ;

$C) Прокурор ва эксперт;

$D) Милитсия,кумитаи давлатии амнияти милли;

$E) Экспертон;

@44.

Объектҳои айнияти криминалистиро номбар кунед?

$A) Айнаншавандагон, айнияткунандагон, санҷидашавандагон;

$B) Муносибатҳои ҷамъияти;

$C) Ҷиноят ва оқибатҳои он;

$D) Тафтишоти ҷиноят;

$E) Айнаншавандагон, айнанкунандагон;

@45.

Айниятшаванда чист?

$A) Айнаншавандагон гуфта, он объектҳоро эътироф мекунанд, ки айнияти онҳоро муайян бояд кард;

$B) Айнаншавандагон он объектро мегуянд, ки ба воситаи вай объекти айнаншаванда муайян карда мешавад;

$C) Айнаншавандагон он объектҳоеро мегуянд ки вазъи айниятии онҳо ҳоло муайян карда нашудааст;

$D) Айнаншавандагон ин айнияткунанда мебошад;

$E) Айнаншавандагонин обектҳои модиро мегуянд;

@46.

Айнияткунанда чист?

$A) Айнияткунандаон объектро мегуянд, ки ба воситаи вай объекти айнаншаванда муайян карда мешавад;

$B) Айнияткунанда ин объекҳо иолами модиро мегуянд;

$C) Айнияткунанда он объектҳоеро мегуянд ки вазъи айниятии онҳо ҳоло муайян карда нашудааст;

$D) Айнияткунандагуфта, он объектҳоро эътироф мекунанд, ки айнияти онҳоро муайян бояд кард;

$E) Айнияткунанда як намуди айнияткшаванда мебошад;

@47.

Санҷидашавандагон чист?

$A) Санҷидашавандагон он объектҳоеро мегуянд ки вазъи айниятии онҳо ҳоло муайян карда нашудааст;

$B) Санҷидашавандагон он объектро мегуянд, ки ба воситаи вай объекти айнаншаванда муайян карда мешавад;

$C) Санҷидашавандагон он объектҳоеро мегуянд ки вазъи айниятии онҳо муайян карда шудааст;

$D) Санҷидашавандагон ин айнияткунанда мебошад;

$E) Санҷидашавандагон обектҳои модиро мегуянд;

@48.

Аломатҳои айнияти ба чанд гуруҳ тақсим мешаванд?

$A) Аломатҳои айнияти ба се гуруҳ тақсим мешаванд:аломатҳои умумӣ;аломатҳои қавми;аломатҳои айнияти;

$B) Аломатҳои айнияти ба се гуруҳ тақсим мешаванд;

$C) Аломатҳои айнияти ба ду гуруҳ тақсим мешаванд:аломатҳои умумӣ; аломатҳои қавми;

$D) Аломатҳои айнияти ба ду гуруҳ тақсим мешаванд:аломатҳои қавми;аломатҳои айнияти;

$E) Аломатҳои айнияти ба як гуруҳ тақсим мешаванд:аломатҳои айнияти;

@49.

Чанд давраҳоро ҷараёни айниятӣ дар бар мегирад?

$A) 4 давра: 1- азназаргузаронии пешакӣ, 2- тадқиқоти ҷудогона, 3- тадқиқоти қиёсӣ, 4- ба натиҷаҳои тадқиқот баҳо додан;

$B) 2 давра: 1 тадқиқоти ҷудогона, 2- тадқиқоти сиёсӣ;

$C) 3 давра: 1- тадқиқоти ҷудогона, 2- тадқиқоти қиёсӣ, 3- ба натиҷаҳои тадқиқот баҳо додан;

$D) 5 давра: 1- тадқиқоти пешакӣ, 2- тадқиқоти ҷудогона, 3- тадқиқоти қиёсӣ, 4- ба натиҷаҳои тадқиқот баҳо додан, 5- азназаргузаронии такрорӣ;

$E) Давраҳо надорад;

@50.

Давраи ҷамъбастии тадқиқоти айниятӣ?

$A) Баҳо додан ба натиҷаҳо;

$B) Азназаргузаронии пешакӣ;

$C) Тадқиқоти ҷудо-ҷудо;

$D) Тадқиқоти қиёсӣ;

$E) Азназаргузаронии такрорӣ;

@51.

Шаклҳои мурофиаи айнияти кримиалисти?

$A) Айнияти тафтишотӣ, айнияти экспертӣ, айнияти мутахассис, айнияти ҳимоячӣ, айнияти судӣ, ;

$B) Айнияти тафтишотӣ;

$C) Айнияти экспертӣ;

$D) Айнияти тафтишотӣ, айнияти экспертӣ;

$E) Айнияти тафтишотӣ, айнияти экспертӣ, айнияти кормандони оперативи-ҷустуҷу ҷустуҷуи;

@52.

Диагностика чист?

$A) Диагностикаи кримналистӣ ин ташхис кардани ҳолати абект, муаян намудани воқеа, зуҳурот ва ҷараён ба ҳисоб меравад;

$B) Диагностика ин объекҳоиолами модиро мегуянд;

$C) Диагностика он объектҳоеро мегуянд ки вазъи айниятии онҳо ҳоло муайян карда нашудааст;

$D) Диагностика гуфта, он объектҳоро эътироф мекунанд, ки айнияти онҳоро муайян бояд кард;

$E) Диагностика як намуди айниятшаванда мебошад;

@53.

Мазмуни калимаи этимологии диагностика чист?

$A) Диагностика аз калимаи лотинии diagnosticos гирифта шуда маънояш фаҳмидан, фарқ кардан, муаян кардан ва шинохта тавонистан мебошад;

$B) Бо назардошти мазмуни этимологии калимаи диагностикаи криминалистикиро на усулу назария, балки ҷараёни муайян намудани айнияти ягон ашё ба ҳисоб меравад;

$C) Дар асоси таҳлили амалияи тафтиши пешакии ҷиноятҳо ва истеҳсоли экспертизаҳои криминалистӣ, бо назардошти он ки назария заминаи усулҳои воқифият мебошад;

$D) Мазмуни этимологии калимаи «диагностика» дар забони тоҷикӣ «айнан, фарқкунанда, нобаробар» мебошад, ки бо маънои калимаи лотини идентификатсия, яъне муайян намудани айнияти ягон ашё ё воқеа, мувофиқ мебошад;

$E) Мазмуни этимологии калимаи диагностикаи криминалисти ин монандии ашёро муаян мекунад;

@54.

Фарқ кардан дар диагностика?;

$A) Фарқ кардан яъне ҷудо кардан, фарқ кунонидани ин ҳолат аз дигар ҳолатҳои ба ҳамин монанд;

$B) Фарқ карда гирифтан яъне муқарар кардани як ҳолати пештар ба ҳамин монанд алакай маълум;

$C) Мазмуни этимологии калимаи Фарқ кардани криминалисти ин монандии ашёро муаян мекунад;

$D) Фарқ карданин хосият ва ҳолати абект, факт ва сабаби тағирёбии абект, таҳлили вазъят;

$E) Фарқ кардан хосият ва ҳолати абект, факт ва сабаби тағирёбии абект мебошад;

@55.

Мақсади диагностикаи криминалисти;

$A) Мақсади диагностикаи муаян кардани хосият ва ҳолати абект, факт ва сабаби тағирёбии абект, таҳлили вазъят;

$B) Мақсади диагностикаи дарк карда гирифтан яъне муқарар кардани як ҳолати пештар ба ҳамин монанд алакай маълум;

$C) Мақсади диагностикаиин хосият ва ҳолати абект, факт ва сабаби тағирёбии абект, таҳлили вазъят;

$D) ҳмаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@56.

Вазифаҳои диагностикаи криминалистиро номбар кунед?

$A) Муқарар кардани ҷойи ҳодисаи ҷинояти содиршуда, механизми марҳалаҳои алоҳидаи ҳодиса, хусусиятҳо вақти ҳодисаи ҷиноят, муаян кардани муҳити модии ҷойи ҳодиса,хусусияти абектҳои амалкарда, алоқаи сабаи, пешгуии амали алоқаи сабаби оқибат, механизми ҳодисаи ҷиноят ва муқарар кардани омилҳои ҷиноят;

$B) Муқарар кардани омилҳои ҷинояткорона, ки унсурҳои сабаб ва шароити ҳодисаи ҷинояткоронаро ташкил медиҳанд. ( кадом ҳолат барои содир кардани он мусодат кардааст ва ё мусоидат карданаш мумкин, ҷинояти ба ҳамин мананда дар кадом шарои содир кардана мумкин ва ғ);

$C) Муқарар кардани ҷойи ҳодисаи ҷинояти содиршуда (ҷиноят дар куҷо, дар кадом ҳолат содир шудааст, яъне ҷои аниқи ҷиноят ва пайҳои ба он таалуқ дошта);

$D) Муқарар кардани механизми марҳалаҳои олоҳидаи ҳодиса (самт ва хусусияти шикастани монеа, тарзи таёр карданипулҳои қалбақи ва ғ);

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурус аст;

@57.

Объектҳои ташхиси криминалисти кадомҳоянд?

$A) Ташхискунанда, ташхисшаванда, ҷустуҷушаванда ва санҷидашаванда;

$B) Муносибатҳои ҷамъияти;

$C) Ҷиноят ва оқибатҳои он;

$D) Тафтишоти ҷиноят;

$E) Айнаншавандагон;айнанкунандагон;

@58.

Ташхисшаванда чист?;

$A) Ташхисшаванда аломатҳое мебошад, ки ин ҳолат, хусусият ва механизмро дар намуди моди иникос мекунад;

$B) Ташхисшаванда ин ҳолат, хусусияти объект ва механизми ҳодиса мебошад;

$C) Ташхисшаванда ин шароитҳои ҳолатие мебошад, ки инкишофи ҷараёни ҳодиса ва ҳолатҳои моддии дар он инъикос ёфтаро муайян мекунад;

$D) Айнаншавандагон;айнанкунандагон;

$E) Ташхискунанда ин шароитҳои ҳолатие мебошад, ки инкишофи ҷараёни ҳодиса ва ҳолатҳои моддии дар он инъикос ёфтаро муайян мекунад;

@59.

Ҷустуҷушаванда дар ташхиси криминалистика чист?

$A) Ҷустуҷушаванда ин шароитҳои ҳолатие мебошад, ки инкишофи ҷараёни ҳодиса ва ҳолатҳои моддии дар он инъикос ёфтаро муайян мекунад;

$B) Ҷустуҷушаванда тахмини муфаттиш, суд, коршинос, нишондоди дигар иштирокчиёни мурофиа (ҷабрдида, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда) мебошад;

$C) Ҷустуҷушаванда аломатҳое мебошад, ки ин ҳолат, хусусият ва механизмро дар намуди моди иникос мекунад;

$D) Ҷустуҷушаванда ин ҳолат, хусусияти объект ва механизми ҳодиса мебошад;

$E) Айнаншавандагон;айнанкунандагон;

@60.

Санҷидашаванда дар ташхиси криминалистика чист?

$A) Санҷидашаванда тахмини муфаттиш, суд, коршинос, нишондоди дигар иштирокчиёни мурофиа (ҷабрдида, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда) мебошад;

$B) Санҷидашаванда аломатҳое мебошад, ки ин ҳолат, хусусият ва механизмро дар намуди моди иникос мекунад;

$C) Санҷидашаванда ин ҳолат, хусусияти объект ва механизми ҳодиса мебошад;

$D) Санҷидашаванда;айнанкунандагон;

$E) Санҷидашаванда, ташхисшаванда, ҷустуҷушаванда ва санҷидашаванда;

@61.

Таркиби ҷараёни ташхиси криминалистиро чи ташкил медиҳад?

$A) Муаян кардани мақсад, омӯзиши пешакии обектҳо, таҳлили аломатҳои ташхиси, муқоиса аз рӯи монанди ва баҳодиҳию саҳеҳ кардани натиҷаҳои бадаст омада;

$B) Таркиби ҷараёни ташхиси криминалистиро Якум фарзия бояд санҷидашаванда бошад, дуюм фарзия бояд умумияти кофи ва қудрати пешгӯи карданро дошта бошад, сеюм фарзия бояд бе ихтилоф бошад;

$C) Таркиби ҷараёни ташхиси криминалистиро ин муқарар кардани алоқаи сабаби мебошад;

$D) Таркиби ҷараёни ташхиси криминалистироУнсури ташхиси криминалистӣ моҳиятан бештар дар тартиб додан ва санҷидани фарзияҳо тафтишӣ зоҳир мегардад;

$E) Таркиби ҷараёни ташхиси криминалистиро диагностика ташкил медиҳад;

@62.

Шартҳои фарзияи ташхиси криминалисти?

$A) Якум фарзия бояд санҷидашаванда бошад, дуюм фарзия бояд умумияти кофи ва қудрати пешгӯи карданро дошта бошад, сеюм фарзия бояд бе ихтилоф бошад;

$B) Муаян кардани мақсад, омӯзиши пешакии обектҳо, таҳлили аломатҳои ташхиси, муқоиса аз рӯи монанди ва баҳодиҳию саҳеҳ кардани натиҷаҳои бадаст омада;

$C) Қонуни бошад;

$D) Демократи бошад;

$E) Дар асоси КМҶ ҶТ пешниҳод карда шуда бошад;

@63.

Усул ва тарзхои суратгири?;

$A) Cуратгирии манзарави, суратгирии бо мистари ченкуни, суратгирии мушахасси ё шиносои, суратгирии нусхабардори, суратгирии рефлекси;

$B) Fайр аз ин усулу тарзхои суратгири боз силсилаи хелхои дигари суратгирии криминалисти мавчуданд, ки хангоми гузаронидани амалиёти алохидаи тафтиши истифода бурда мешаванд;

$C) Суратгирии манзарави – намуди суратгириест, ки дар он як объектро бо тартиби муайян аз масофаи наздик ва аз тарафи чап ба рост ё баръакс, аз боло ба поён, ё баракс ба навори дорои талабот сабт намудан мебошад;

$D) Ба хар як кадри оянда аз порчаи ба кадри пешина ворид шуда 8-10 фоиз ворид шуданаш хатмист. Ин фоиз кисми объекте, ки хам ба кадри аввал ва хам ба кадри оянда сабт мешаванд, хангоми васл кардани суратхо барои хати умумиро ёфтан зарур аст;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@64.

Намудҳои суратгирии судӣ?

$A) Суратгирии нишонави, суратгирии тафсири, суратгирии умдави, суратгирии чизхои алохида, суратгирии часад;

$B) Cуратгирии манзарави, суратгирии бо мистари ченкуни, суратгирии мушахасси ё шиносои, суратгирии нусхабардори, суратгирии рефлекси;

$C) Суратгирии манзарави – намуди суратгириест, ки дар он як объектро бо тартиби муайян аз масофаи наздик ва аз тарафи чап ба рост ё баръакс, аз боло ба поён, ё баракс ба навори дорои талабот сабт намудан мебошад;

$D) Ба хар як кадри оянда аз порчаи ба кадри пешина ворид шуда 8-10 фоиз ворид шуданаш хатмист. Ин фоиз кисми объекте, ки хам ба кадри аввал ва хам ба кадри оянда сабт мешаванд, хангоми васл кардани суратхо барои хати умумиро ёфтан зарур аст;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@65.

Суратгирии манзарави?

$A) Суратгирии манзарави – намуди суратгириест, ки дар он як объектро бо тартиби муайян аз масофаи наздик ва аз тарафи чап ба рост ё баръакс, аз боло ба поён, ё баракс ба навори дорои талабот сабт намудан мебоша;

$B) Суратгирии нишонави, суратгирии тафсири, суратгирии умдави, суратгирии чизхои алохида, суратгирии часад;

$C) Ҷавоби дуруст нест;

$D) Ба хар як кадри оянда аз порчаи ба кадри пешина ворид шуда 8-10 фоиз ворид шуданаш хатмист. Ин фоиз кисми объекте, ки хам ба кадри аввал ва хам ба кадри оянда сабт мешаванд, хангоми васл кардани суратхо барои хати умумиро ёфтан зарур аст;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@66.

Намудҳои суратгирии манзарави?

$A) Манзаравии хатти, манзаравии мудаввари, манзаравии амуди ва уфуқи;

$B) Суратгирии манзарави – намуди суратгириест, ки дар он як объектро бо тартиби муайян аз масофаи наздик ва аз тарафи чап ба рост ё баръакс, аз боло ба поён, ё баракс ба навори дорои талабот сабт намудан мебоша;

$C) Суратгирии нишонави, суратгирии тафсири, суратгирии умдави, суратгирии чизхои алохида, суратгирии часад;

$D) Cуратгирии манзарави, суратгирии бо мистари ченкуни, суратгирии мушахасси ё шиносои, суратгирии нусхабардори, суратгирии рефлекси);

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст;

@67.

Дар мавриди суратгирии манзараваи кадом коидахои бояд риоя карда шавад?

$A) Ба хар як кадри оянда аз порчаи ба кадри пешина ворид шуда 8-10 фоиз ворид шуданаш хатмист. Ин фоиз кисми объекте, ки хам ба кадри аввал ва хам ба кадри оянда сабт мешаванд, хангоми васл кардани суратхо барои хати умумиро ёфтан зарур аст.Тамоми объект аз як хел масофа бо як хел диафрагма ва вакти кори затвори фотоаппарат ба сурат гирфита шуданаш лозим. Дар мавриди суратгирии манзаравии хатти – хати умумии нуктахои суратгири бо хати умумии объекти суратгири бояд мутавози бошад;

$B) Суратгирии манзарави – намуди суратгириест, ки дар он як объектро бо тартиби муайян аз масофаи наздик ва аз тарафи чап ба рост ё баръакс, аз боло ба поён, ё баракс ба навори дорои талабот сабт намудан мебоша;

$C) Суратгирии нишонави, суратгирии тафсири, суратгирии умдави, суратгирии чизхои алохида, суратгирии часад;

$D) Cуратгирии манзарави, суратгирии бо мистари ченкуни, суратгирии мушахасси ё шиносои, суратгирии нусхабардори, суратгирии рефлекси);

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст;

@68.

Суратгирии мушаххас?

$A) Суратгирии мушаххас – дар чараёни тафтиши чиноят ё гузаронидани чорабинихои чустучуи оперативи-ҷустуҷу и чинояти бо максади ба кайд гирифтан ва гузаронидани экспертизахои симошиноси, нишондихи барои шинохтан ва бо максадхои дигар сурати ашхоси дастгиршуда, гумонбаршудагон, часади шинохтанашуда бо коидахои мушаххас, яъне шиносои гирифта мешаванд;

$B) Суратгирии мушаххас – сурати объектхои мусаттах монанди хуччатхо, расмхо, маводхои матбааги, накшахо, харитахо ва хоказо ба навор сабт намуданро суратгиирии нусхабардори мегуянд;

$C) Як сохаи техникаи криминалисти буда, механизми пайдошавии асархои кисмхои гуногуни аппаратхои суратгири, сураткалонкунакхо ва дигар асбобу лавозимоти суратгириро меомузад;

$D) Як сохаи техникаи криминалисти буда усул, тарзхои кайдхои чинояти, роххои истифодаи онхоро ба максадхои тафтиш ва ошкор намудани чиноят меомузад;

$E) Як сохаи техникаи криминалисти буда, то солхои 1990 «Муайян намудани шахс аз руи аломатхои зохирии одам» ва айни ҳол симошиноси маънидод карда мешавад;

@69.

Суратгирии нусхабардори?

$A) Суратгирии нусхабардори – сурати объектхои мусаттах монанди хуччатхо, расмхо, маводхои матбааги, накшахо, харитахо ва хоказо ба навор сабт намуданро суратгиирии нусхабардори мегуянд;

$B) Суратгирии нусхабардори – дар чараёни тафтиши чиноят ё гузаронидани чорабинихои чустучуи оперативи-ҷустуҷу и чинояти бо максади ба кайд гирифтан ва гузаронидани экспертизахои симошиноси, нишондихи барои шинохтан ва бо максадхои дигар сурати ашхоси дастгиршуда, гумонбаршудагон, часади шинохтанашуда бо коидахои мушаххас, яъне шиносои гирифта мешаванд;

$C) Як сохаи техникаи криминалисти буда, механизми пайдошавии асархои кисмхои гуногуни аппаратхои суратгири, сураткалонкунакхо ва дигар асбобу лавозимоти суратгириро меомузад;

$D) Як сохаи техникаи криминалисти буда усул, тарзхои кайдхои чинояти, роххои истифодаи онхоро ба максадхои тафтиш ва ошкор намудани чиноят меомузад;

$E) Як сохаи техникаи криминалисти буда, то солхои 1990 «Муайян намудани шахс аз руи аломатхои зохирии одам» ва айни ҳол симошиноси маънидод карда мешавад;

@70.

Суратгирии нишонави?

$A); Суратгирии нишонави, он намуди суратгириро гуянд, ки дар он бо баробари чои ходиса вазъи атрофии он, бо ягон нишонаи назаррас инъикос ёфта бошад;

$B) Суратгирии нишонави – сурати объектхои мусаттах монанди хуччатхо, расмхо, маводхои матбааги, накшахо, харитахо ва хоказо ба навор сабт намуданро суратгиирии нусхабардори мегуянд;

$C) Суратгирии нишонави – дар чараёни тафтиши чиноят ё гузаронидани чорабинихои чустучуи оперативи-ҷустуҷу и чинояти бо максади ба кайд гирифтан ва гузаронидани экспертизахои симошиноси, нишондихи барои шинохтан ва бо максадхои дигар сурати ашхоси дастгиршуда, гумонбаршудагон, часади шинохтанашуда бо коидахои мушаххас, яъне шиносои гирифта мешаванд;

$D) Ба хар як кадри оянда аз порчаи ба кадри пешина ворид шуда 8-10 фоиз ворид шуданаш хатмист. Ин фоиз кисми объекте, ки хам ба кадри аввал ва хам ба кадри оянда сабт мешаванд, хангоми васл кардани суратхо барои хати умумиро ёфтан зарур аст.Тамоми объект аз як хел масофа бо як хел диафрагма ва вакти кори затвори фотоаппарат ба сурат гирфита шуданаш лозим. Дар мавриди суратгирии манзаравии хатти – хати умумии нуктахои суратгири бо хати умумии объекти суратгири бояд мутавози бошад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст;

@71.

Суратгирии тафсири?

$A) Суратгирии тафсири - суратгириест, ки танхо чои ходиса бе вазъи атрофии он ба навори суратгири сабт мешавад;

$B) Суратгирии нишонави, он намуди суратгириро гуянд, ки дар он бо баробари чои ходиса вазъи атрофии он, бо ягон нишонаи назаррас инъикос ёфта бошад;

$C) Суратгирии тафсири – сурати объектхои мусаттах монанди хуччатхо, расмхо, маводхои матбааги, накшахо, харитахо ва хоказо ба навор сабт намуданро суратгиирии нусхабардори мегуянд;

$D) Суратгирии тафсири – дар чараёни тафтиши чиноят ё гузаронидани чорабинихои чустучуи оперативи-ҷустуҷу и чинояти бо максади ба кайд гирифтан ва гузаронидани экспертизахои симошиноси, нишондихи барои шинохтан ва бо максадхои дигар сурати ашхоси дастгиршуда, гумонбаршудагон, часади шинохтанашуда бо коидахои мушаххас, яъне шиносои гирифта мешаванд;

$E) Суратгирии тафсири. Дар мавриди азназаргузаронии чои ходиса сабт намудани кисмхои асосии онро суратгирии умдави мегуянд;

@72.

Суратгирии умда?

$A) Дар мавриди азназаргузаронии чои ходиса сабт намудани кисмхои асосии онро суратгирии умдави мегуянд;

$B) Суратгирии умда - суратгириест, ки танхо чои ходиса бе вазъи атрофии он ба навори суратгири сабт мешавад;

$C) Суратгирии умда, он намуди суратгириро гуянд, ки дар он бо баробари чои ходиса вазъи атрофии он, бо ягон нишонаи назаррас инъикос ёфта бошад;

$D) Суратгирии умда, он намуди суратгириро гуянд, ки дар он бо баробари чои ходиса вазъи атрофии он, бо ягон нишонаи назаррас инъикос ёфта бошад;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@73.

Мафҳуми пайшиносӣ?

$A) Пайшиносӣ - фасли криминалистикаест, ки пайҳо, роҳҳои бозёфт, зикр, гирифтан ва тадкики онҳоро меомузад;

$B) Барои гирифтани паи даст бошад, вайро пешакӣ бо ягон хокаи махсус кор карда тамоман намоён кардан лозим меояд. Баъд онро тасвир намудан, яъне ба протоколи азназаргузаронӣ кайд карда, сураташро гирифта пас аз он ба навори дактилоскопи гузаронида мешавад. Худи коркарди пайҳо бо хокаи махсус ва ба навори дактилоскопӣ гузаронидани онҳо усулҳои махсуси илмиву техникӣ буда, ба худаш хос конуниятҳо доранд;

$C) Мавзуи пайшиносӣ бо инҳо маҳдуд шуда намемонанд. Ин соҳаи техникаи криминалистӣ вазифаи истеҳсоли ҳам дорад, ки аз инкишоф додани усулҳои бозёфт, гирифтан, тадкики пешакӣ намудан ва дар ин асос усулҳои навтарини пайшиносиро кор карда тавсия намудан аз вазифаҳои асосии пайшиносӣ иборат аст;

$D) Асосҳои илмии пайшиносӣ, яъне конуниятҳои ин соҳаи техникаи криминалистиро дар навбати аввал, дар назарияҳои инъикос, вокифият, ахборот, мантики диалектики, конуниятҳои механика, физика, математика ва дигар соҳаҳои илмҳо дида мешаванд;

$E) Суратгири бо мистари (масштаби) ченкуни **–**ин шакли махсуси суратгири мебошад;

@74.

Суратгири бо мистари (масштаби) ченкуни?

$A) Суратгири бо мистари (масштаби) ченкуни **–** ин усули суратгири дар адабиёти махсус суратгирии бо масштаб номида шудааст, ки маънояш сурати объектҳо бо якчоягиии мистари ченкуни ба навор сабткуни аст. ҳадаф аз гирифтани, масалан, паи пой, чизҳои алоҳида бо якчоягии мистаре, ки хатҳои милиметриву сантиметри дорад, аз он иборат аст, ки аз руи сурат андозаи предмет, пай ё объектҳои дигарро муайян карадн мумкин мешавад;

$B) Суратгири бо мистари (масштаби) ченкуни **–** – сурати объектҳои мусаттах монанди ҳуҷҷатҳо, расмҳо, маводҳои матбааги, накшаҳо, ҳаритаҳо ва ҳоказо ба навор сабт намуданро суратгиирии нусхабардори мегуянд;

$C) Суратгири бо мистари (масштаби) ченкуни **–** ин усули суратгири дар адабиёти махсус суратгирии бо масштаб номида шудааст, ки маънояш сурати объектҳо мебошад;

$D) Суратгири бо мистари (масштаби) ченкуни – дар ҷараёни тафтиши ҷиноят ё гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷу и ҷинояти бо максади ба кайд гирифтан ва гузаронидани экспертизаҳои симошиноси, нишондиҳи барои шинохтан ва бо максадҳои дигар сурати ашхоси дастгиршуда, гумонбаршудагон, ҷасади шинохтанашуда бо коидаҳои мушаххас, яъне шиносои гирифта мешаванд;

$E) Суратгири бо мистари (масштаби) ченкуни **–**ин шакли махсуси суратгири мебошад;

@75.

Суратгирии нусхабардори?

$A) Суратгирии нусхабардори – сурати объектҳои мусаттах монанди ҳуҷҷатҳо, расмҳо, маводҳои матбааги, накшаҳо, ҳаритаҳо ва ҳоказо ба навор сабт намуданро суратгиирии нусхабардори мегуянд;

$B) Суратгирии нусхабардори**–** ин усули суратгири дар адабиёти махсус суратгирии бо масштаб номида шудааст, ки маънояш сурати объектҳо бо якчоягиии мистари ченкуни ба навор сабткуни аст. ҳадаф аз гирифтани, масалан, паи пой, чизҳои алоҳида бо якчоягии мистаре, ки хатҳои милиметриву сантиметри дорад, аз он иборат аст, ки аз руи сурат андозаи предмет, пай ё объектҳои дигарро муайян карадн мумкин мешавад;

$C) Суратгирии нусхабардории копияи ҳуҷатро гирифтан аст;

$D) Суратгирии нусхабардоришакли махсуси аксбардори ба ҳисоб меравад;

$E) Суратгирии нусхабардори бо усулҳои суратгирии бо мистари ченкуни монанд буда, танҳо бе мистар гирифта мешавад;

@76.

Аксбардории манзаравии мудавварӣ?

$A) Зикри вазъияти атрофи ягон объекте, ки дорои аҳамияти криминалистӣ;

$B) Зикри объекте, ки дорои масофаи дароз;

$C) Зикри объекте, ки бо воситаи акскалонкунакҳо калон карда шудааст;

$D) Зикри андозаи хатҳои объектҳои комплексӣ;

$E) Аксбардории тасвирӣ;

@77.

Оиди суратгири дар протоколи амалиёти тафтиши кадом маълумотҳо зикр карда мешавад?

$A) Маълумот дар бораи хели аппарати суратгири - объективи он, нурполахо, халкаҳои иловаги, соябонҳои объектив ва асбобҳои дигари техникии истифода бурдашуда; маълумот дар бораи маводҳои суратгири - хели наворҳои суратгири, куввати рушноиҳискунии онҳо, намуди рушноии суратгири, намуди сарчашмаи рушноии суратгири (рушноии табии, ҳавои кушод, абрнок, офтоб ва ҳоказо) , вакти руз, вазъи ҳаво, рушноии сунъи - прожекторҳо, лампаи тездаргирак, фараҳои воситаҳои наклиёт; маълумот дар бораи объектҳои суратгири; маълумот дар бораи усул ва намудҳои суратгири /нишонави, умдави, бо мистари ченкуни ва технологияи иҷрои онҳо; маълумот дар бораи кисмати навори негативи ва суратҳои тайёршуда; маълумот оиди адади феҳрастҳои суратҳо;

$B) Маълумот дар бораи маводҳои суратгири - хели наворҳои суратгири, куввати рушноиҳискунии онҳо, намуди рушноии суратгири, намуди сарчашмаи рушноии суратгири (рушноии табии, ҳавои кушод, абрнок, офтоб ва ҳоказо) , вакти руз, вазъи ҳаво, рушноии сунъи - прожекторҳо, лампаи тездаргирак, фараҳои воситаҳои наклиёт;

$C) Маълумот дар бораи натиҷаи истифода бурдани суратгири;

$D) Маълумот дар бораи дастгоҳи суратгири;

$E) Маълумот дар бораи хели аппарати суратгири - объективи он, нурполахо, халкаҳои иловаги, соябонҳои объектив ва асбобҳои дигари техникии истифода бурдашуда; ;

@78.

Мафҳуми пайшиноси?

$A) Пайшиноси криминалисти гуфта соҳои техникаи криминалистикаро меноманд, ки пайҳои чиноят ва конуниятҳои пайдоиши пайҳо, бозёфт, гирифтан ва инчунин конуниятҳои истифода бурдани онҳоро меомузад. Аз дигар тараф, пайшиноси чун соҳаи мустакили техникаи криминалисти ҳамаи пайҳоро наомухта, балки танҳо он пайҳоро, ки дар худуди ба ҳам пайвастани ду объекте, ки нисбатан устувор сохти зоҳири доранд пайдо мешаванд, меомузад;

$B) Дар асл пайшиноси нафакат худи пайҳоро балки конуниятҳои пайдоиши пайҳо, бозёфт, гирифтан ва инчунин конуниятҳои истифода бурдани онҳоро низ меомузад;

$C) Пайшиноси чун соҳаи мустакили техникаи криминалисти ҳамаи пайҳоро наомухта, балки танҳо он пайҳоро, ки дар худуди ба ҳам пайвастани ду объекте, ки нисбатан устувор сохти зоҳири доранд пайдо мешаванд, меомузад;

$D) "Пайшиноси - фасли криминалистикаест, ки пайҳо, роҳҳои бозёфт, зикр, гирифтан ва тадкики онҳоро меомузад";

$E) Пайшиносии крминалисти асосҳои бавуҷуд омадани пайҳоро меомузад;

@79.

Вазифаҳои пайшиносии крминалисти?

$A) Муайян намудани кавмии одамхо, чизхо ва хайвонҳо аз руи пайҳои онҳо; муайян намудани айниятии одам, чиз ва хайвон аз руи пайҳои онҳо; муайян намудани баъзе аломатҳои хоси иштирокчиёни вокеа, ҳодиса ва ҷиноят; муайян намудани баъзе ҳолатҳои дорои аҳамияти криминалисти;

$B) Муайян намудани кавмии одамхо, чизхо ва хайвонҳо аз руи пайҳои онҳо; муайян намудани айниятии одам, чиз ва хайвон аз руи пайҳои онҳо;

$C) Тадкикоти пайҳои одам;

$D) Экспертизаи пайшиносиро гузаронидан;

$E) Санҷидани тамоми пайхои ҷиноят;

@80.

Мафҳуми пайҳо дар илми криминалистика?

$A) Пайҳо дар криминалистика дар ду маъно истифода бурда мешаванд: дар маънои васеъ ва дар маънои маҳдуд. ҳамаи дигаргуниҳое, ки дар окибати кирдор дар ҷои содиршудаи ҷиноят рух медиҳанд, дар маънои васеъ ҳамчун пайҳои ҷиноят ба шумор мераванд. Пайҳои дар маънои маҳдуд он пайҳоро мегуянд, ки вай акси сатҳи зоҳирии як объект дар дигар объект ки дар окибати ба ҳамдигар пайваст шудани онҳо пайдо мешаванд;

$B) Ҳамаи дигаргуниҳое, ки дар окибати кирдор дар ҷои содиршудаи ҷиноят рух медиҳанд, дар маънои васеъ ҳамчун пайҳои ҷиноят ба шумор мераванд;

$C) Пайшиноси криминалисти гуфта соҳои техникаи криминалистикаро меноманд, ки пайҳои чиноят ва конуниятҳои пайдоиши пайҳо, бозёфт, гирифтан ва инчунин конуниятҳои истифода бурдани онҳоро меомузад;

$D) "Пайшиноси - фасли криминалистикаест, ки пайҳо, роҳҳои бозёфт, зикр, гирифтан ва тадкики онҳоро меомузад";

$E) Пайҳо умуман дар криминалистика дар ду маъно истифода бурда мешаванд: дар маънои васеъ ва дар маънои маҳдуд;

@81.

Таснифи пайҳо аз руи объектҳо?

$A) Пайҳои даст, пайҳои пой, пайҳои олотҳои шикаста даромадан, пайҳои воситаҳои наклиёт, пайҳои хайвонҳо, пайҳои дандонҳо, нохунҳо;

$B) Пайҳои ҳаҷми, пайҳои сатҳи, пайҳои статитики, пайҳои динамики, пайҳои комбинатсиони ё омехта, пайҳои намоён;

$C) Пайҳои одам ва ҳайвонот;

$D) Пайҳои воситаҳои наклиёт;

$E) Пайҳои сатҳи;

@82.

Таснифи пайҳо аз руи механизми пайдошави?

$A) Пайҳои ҳаҷми, пайҳои сатҳи, пайҳои статитики, пайҳои динамики, пайҳои комбинатсиони ё омехта, пайҳои намоён, пайҳои нонамоён, пайҳои локали, пайҳои атрофии, пайҳои ҳарорати, пайҳои механики, ;

$B) Пайҳои даст, пайҳои пой, пайҳои олотҳои шикаста даромадан, пайҳои воситаҳои наклиёт, пайҳои хайвонҳо, пайҳои дандонҳо, нохунҳо;

$C) Пайҳои ҳаҷми, пайҳои сатҳи, пайҳои статитики, пайҳои динамики, пайҳои комбинатсиони ё омехта, пайҳои намоён;

$D) Пайҳои одам ва ҳайвонот;

$E) Пайҳои воситаҳои наклиёт;

@83.

Пайҳои ҳаҷми чи гуна аст?

$A) Пайҳои ҳаҷми он пайҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи таъсири объекти пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда мувофики шакли зоҳирии объекти таъсиркунанда дигаркуниҳо ба вуҷуд меоянд;

$B) Пайҳои ҳаҷми он пайҳоеро меноманд, ки дар кисмати болои объект ҷойгир шудааст;

$C) Пайҳои ҳаҷми он пайҳоеро меноманд ки дар он аломатҳои «нукта»-и пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда дар намуди «нукта» инъикос ёфтаас;

$D) Пайҳои ҳаҷми он пайҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объект, дар окибати часпидани ба чизи пайкабулкунанда ё аз он ҷудо шудани ягон мавод (араки даст, ранг ё чангу ғубор аз пойафзол ба рохи тоза ё баракс) кай пайдо мешаванд;

$E) Пайҳои ҳаҷми он пайҳоеро меноманд ки ҳаҷми муаянеро доро аст;

@84.

Пайҳои сатҳи чи гуна пайҳоро меноманд?

$A) Пайҳои сатҳи гуфта, он пайҳоро эътироф мекунанд, ки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объект, дар окибати часпидани ба чизи пайкабулкунанда ё аз он ҷудо шудани ягон мавод (араки даст, ранг ё чангу ғубор аз пойафзол ба рохи тоза ё баракс) кай пайдо мешаванд;

$B) Пайҳои сатҳи гуфта ки дар натиҷаи таъсири объекти пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда мувофики шакли зоҳирии объекти таъсиркунанда дигаркуниҳо ба вуҷуд меоянд;

$C) Пайҳои сатҳи гуфта, ки дар он аломатҳои «нукта»-и пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда дар намуди «нукта» инъикос ёфтааст;

$D) Пайҳои сатҳи гуфта он пайҳоеро меноманд ки ҳаҷми муаянеро доро аст;

$E) Пайҳои сатҳи гуфта пайҳоеро меноманд, ки дар болои объекти пайгузаранда вакеъ шудааст;

@85.

Пайҳои статики чи гуна мебошанд?

$A) Паи статики гуфта он пайҳоро мегуянд, ки дар он аломатҳои «нукта»-и пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда дар намуди «нукта» инъикос ёфтааст;

$B) Паи статики гуфта он пайҳоро мегуянд ки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объект, дар окибати часпидани ба чизи пайкабулкунанда ё аз он ҷудо шудани ягон мавод (араки даст, ранг ё чангу ғубор аз пойафзол ба рохи тоза ё баракс) кай пайдо мешаванд;

$C) Пайи статики гуфта он пайҳоро мегуянд дар он акси пай пурра инъикос ёфтааст;

$D) Пайи статики гуфта он пайҳоро мегуянд, ки ҳаҷми муаянеро доро аст;

$E) Пайи статики гуфта он пайҳоро мегуянд, ки дар болои объекти пайгузаранда вакеъ шудааст;

@86.

Пайи локали чи гуна аст?

$A) Пайҳои локали – он пайҳоеанд, ки дар худуди ба ҳам пайвастани объектҳои пайҳосилкунандаву пайкабулкунанда пайдо шудаанд;

$B) Пайҳои локали – он пайҳоеанд бе ягон асбоби иловаги дидан имконнопазир аст;

$C) Пайҳои локали – он пайҳоеанд он пайҳоро мегуянд, ки бо чашми одди мушоҳида карда дарк кардан мумкин аст;

$D) Пайҳои локали – он пайҳоеанд дар он аломатҳои «нукта»-и пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда дар намуди «нукта» инъикос ёфтааст;

$E) Пайҳои локали – он пайҳоеандки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объект, дар окибати часпидани ба чизи пайкабулкунанда ё аз он ҷудо шудани ягон мавод (араки даст, ранг ё чангу ғубор аз пойафзол ба рохи тоза ё баракс) кай пайдо мешаванд;

@87.

Пайҳои атрофии чи гуна пайҳо мебошанд?

$A) Пайҳои атрофи он пайҳоеро, меноманд, ки берун аз худуди ба ҳам пайвастани объектҳои пайҳосилкунандаву пайкабулкунанда ба ҳисоби дигар маводҳо, яъне ба ҳисоби факторҳои беруни пайдо мешаванд;

$B) Пайҳои атрофи он пайҳоеанд, ки дар худуди ба ҳам пайвастани объектҳои пайҳосилкунандаву пайкабулкунанда пайдо шудаанд;

$C) Пайҳои атрофион пайҳоеанд дар он аломатҳои «нукта»-и пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда дар намуди «нукта» инъикос ёфтааст;

$D) Пайҳои атрофион пайҳоеандки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объект, дар окибати часпидани ба чизи пайкабулкунанда ё аз он ҷудо шудани ягон мавод (араки даст, ранг ё чангу ғубор аз пойафзол ба рохи тоза ё баракс) кай пайдо мешаванд;

$E) Пайҳои атрофи он пайҳоеанд, ки дар атрофи объект пайдо мешаванд;

@88.

Пайҳои ҳарорати чи гуна пайҳо мебошанд?

$A) Пайҳои ҳарорати, он пайҳоро меноманд, ки дар окибати таъсири гарми пайдо мешаванд;

$B) Пайҳои ҳароратион пайҳоеандки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объект, дар окибати часпидани ба чизи пайкабулкунанда ё аз он ҷудо шудани ягон мавод (араки даст, ранг ё чангу ғубор аз пойафзол ба рохи тоза ё баракс) кай пайдо мешаванд;

$C) Пайҳои ҳароратипайҳоеро меноманд, ки ҳарорати баланд доранд;

$D) Пайҳои ҳарорати он пайҳоеро, меноманд, ки берун аз худуди ба ҳам пайвастани объектҳои пайҳосилкунандаву пайкабулкунанда ба ҳисоби дигар маводҳо, яъне ба ҳисоби факторҳои беруни пайдо мешаванд;

$E) Пайҳои ҳарорати он пайҳоеанд дар он аломатҳои «нукта»-и пайҳосилкунанда дар объекти пайкабулкунанда дар намуди «нукта» инъикос ёфтааст;

@89.

Пайҳои микроскопӣ?

$A) Пайҳое, ки бе аспобҳои оптикии ёридиҳанда муайян намудан имконнопазир аст;

$B) Пайҳое, ки бе металлковҳо муайян кардан имконнопазир аст;

$C) Пайҳое, ки бе рӯшноии УБ муайян кардан имконнопазир аст;

$D) Пайҳое, ки бе донишҳои махсус муайян намудан имконнопазир аст;

$E) Пайҳое, ки бе рӯшноии махсус муайян намудан имконнопазир аст;

@90.

Дар мавриди пайи дастро гирифтан дактилокартаро ҷойгир мекунанд:;

$A) Ба лаби миз;

$B) Дар даст медоранд;

$C) Ба қисми махсуси миз;

$D) Кадом қисми миз ҳамвор бошад;) ;

$E) Ба миёни миз;

@91.

Пайшиносӣ ин илм дар бораи?

$A) Механизми пайдошавии пайҳо;

$B) Самти парвози тир;

$C) Муайян намудани масофаи паррондани тир;

$D) Тирҳои рахшанда;

$E) Пайҳои ҳамроҳ дар натиҷаи паррондани тир;

@92.

Пайҳои ҳаҷмии пойҳоро бо ёрии чи зикр мекунанд?

$A) Ганҷ- гипс;

$B) Полимерҳо;

$C) Маводҳои часпанда;

$D) Рег;

$E) Хокаи рӯҳ;

@93.

Шаклҳои хатҳои папилляри ангуштони даст?

$A) Шаклҳои хатҳои папилляри, асосан, се хел мебошанд гиреҳшакл, ҳалкашакл ва камоншакл;

$B) Шаклҳои папилляри, асосан, се хел мебошанд;

$C) Моршакл ва камоншакл;

$D) ҳалкашакл ва камоншакл;

$E) ҳалкашакл ва камоншакл ва камоншакли аҳромшакл;

@94.

Хатҳои папилярии камоншакл?

$A) Камоншакл - он хатҳои папиляриро мегуянд, ки аз як тарафи кисми нохунаки ангушти даст оғоз шуда, ба дигар тарафи ҳамин кисм ба охир мерасад;

$B) Камоншакл он хатҳои папиляриро мегуянд, ки аз маркази кисми нохунаки ангушти даст оғоз ёфта якчанд доира ё ин ки шакли морпеч ҳосил мекунад;

$C) Камоншакл- он хатҳои папилярие, ки аз як тарафи кисми нохунаки ангушт оғоз ёфта боз ба ҳамин тараф гашта меояд;

$D) Камоншаклхатҳои папиляриеро меноманд ки ба камон монанд мебошанд;

$E) Камоншаклин як шакли хати папиляри мебошад, ки ҳамаги 5% ташкил мекунад;

@95.

Хатҳои папилярии гиреҳшакл?

$A) Гиреҳшакл (морпеч) он хатҳои папиляриро мегуянд, ки аз маркази кисми нохунаки ангушти даст оғоз ёфта якчанд доира ё ин ки шакли морпеч ҳосил мекунад;

$B) Гиреҳшакл ин хатҳои спиралшаклро мегуянд;

$C) Гиреҳшакляк шакли хати морпечро мегуянд;

$D) Гиреҳшакл он хатҳои папиляриро мегуянд, ки аз як тарафи кисми нохунаки ангушти даст оғоз шуда, ба дигар тарафи ҳамин кисм ба охир мерасад;

$E) Гиреҳшакл он хатҳои папилярие, ки аз як тарафи кисми нохунаки ангушт оғоз ёфта боз ба ҳамин тараф гашта меояд;

@96.

Пайҳои ноаёни даст бо кадом усулҳо муаян карда мешаванд?

$A) Пайҳои нонамоёни даст (хатҳои папилляри бо усулҳои оптики, физикави ва кимиёви зоҳир карда мешаванд;

$B) Усулҳои биологи ки аз коркарди ҷойҳои тахминан будаи пайҳои даст бо хокаҳои гуногуни махсус иборат аст;

$C) Бо усули хокаҳои тиббии аргенторат, хокаи алюмин, окисҳои рух, мисс, курғошим, хокаҳои омехта, окиси кобалти 60%, канифоли 37%, родамини 3%, хокаҳои универсали, окиси курғошими 60%, каниволи 37 % ва окиси рухи 3%;

$D) Бо усули хокаи чуб, ки бо ёрдами чуткачаи магнити ҷои тахминан будаи паи даст коркарда мешавад, агар пай бошад, тез ва аник зоҳир мешавад;

$E) Усулҳои кимиёви;

@97.

Усулҳои физикии коркард ва муаян кардани пайҳои хатҳои папилярии ангуштони даст?

$A) Усулҳои физикави аз коркарди ҷойҳои тахминан будаи пайҳои даст бо хокаҳои гуногуни махсус иборат аст. Дар амалия хокаҳои графит, аргенторат, хокаи алюмин, окисҳои рух, мисс, курғошим, хокаҳои омехта, окиси кобалти 60%, канифоли 37%, родамини 3%, хокаҳои универсали, окиси курғошими 60%, каниволи 37 % ва окиси рухи 3% ҷорист;

$B) Мохияти усулҳои физики дар онанд, ки баъзе моддаҳои араки даст дар зери таъсири баъзе моддаҳои кимиёви ранголуд мешавад. Пайҳои куҳнаи даст моддаҳои кимиёви нукраи азотии гализшуда, нингидрин, аллоксан ва артотолидин реаксия шуда рангҳои гуногун пайдо мекунанд;

$C) Пайҳои нонамоёни даст (хатҳои папилляри бо усулҳои оптики, физикави ва кимиёви зоҳир, яъне намоён карда мешаванд;

$D) Бо ёрии микроскопи МБС;

$E) Усулҳои физикави аз коркарди ҷойҳои тахминан будаи пайҳои даст бо хокаҳои гуногуни махсус иборат аст;

@98.

Усулҳои кимиёвии коркард ва муаян кардани пайҳои хатҳои папилярии ангуштони даст?

$A) Усулҳои кимиёви. Мохияти усулҳои кимиёви дар онанд, ки баъзе моддаҳои араки даст дар зери таъсири баъзе моддаҳои кимиёви ранголуд мешавад. Пайҳои куҳнаи даст моддаҳои кимиёви нукраи азотии гализшуда, нингидрин, аллоксан ва артотолидин реаксия шуда рангҳои гуногун пайдо мекунанд;

$B) Усулҳои кимиёви аз коркарди ҷойҳои тахминан будаи пайҳои даст бо хокаҳои гуногуни махсус иборат аст. Дар амалия хокаҳои графит, аргенторат, хокаи алюмин, окисҳои рух, мисс, курғошим, хокаҳои омехта, окиси кобалти 60%, канифоли 37%, родамини 3%, хокаҳои универсали, окиси курғошими 60%, каниволи 37 % ва окиси рухи 3% ҷорист;

$C) Усулҳои кимиёви бо ёрдами буғи йод зоҳир карда мешавад;

$D) Усулҳои кимиёви аз коркарди ҷойҳои тахминан будаи пайҳои даст бо хокаҳои гуногуни махсус иборат аст;

$E) Бо ёрии модаҳо ва кислотаҳои махсуси кимиёви пайҳои даст муаян карда мешавад;

@99.

Таснифи пайҳои пои одам?

$A) Пайҳои пои одамро ба се гуруҳ таксим кардан мумкин аст: пайҳои пои луч, пайҳои ҷуробҳо ва пайҳои пойафзолхо;

$B) Пайҳои пои одамро бо ёрии гипс мегиранд;

$C) Пайҳои пои одам аз хатҳои папиляри иборат аст;

$D) Пайҳои пои одам ба чор кисмат таксим карда мешавад;

$E) Пайҳои пойафзолҳо, аз нуктаи назари аҳамияти криминалисти яке аз ҷойҳои муҳимро ҳам аз ҷиҳати вохурданаш ва ҳам аз ганигии аломатҳои кавмиву айниятиаш, ишғол мекунанд. ҳар як пойафзол ду гуруҳ аломатҳои кавмиву айнияти дорад. Ба гуруҳи аломатҳои аввал, аломатҳои истеҳсоли, монанди таъиноти пойафзол (мардона, занона, бачагона, кудакона, варзиши, ҳарби ва ғ.) , андозаи пойафзол ва аломатҳои айниятие, ки аз таҷҳизотҳои истеҳсоли ба пойафзолҳои тайёр мегузаранд иборатанд;

@100.

Аз руи пайҳои пой дар ҷои ҳодиса кадом масъалаҳоро ҳал кардан мумкин аст?

$A) Роҳҳои омадан ва рафтан, даромадан ва баромадан, тарзи ҳаракат, яъне тезии ҳаракати ҷинояткор (ҷинояткорон) , адади иштирокчиёни ҳодиса, кади иштирокчиёни ҳодиса,хел, муд ва кавми пойафзол оиди ёфтан ва колаби паи пойафзолро гирифтан;

$B) Ҷинс ва адади иштирокчиёни ҳодиса;

$C) Кади иштирокчиёни ҳодиса. Кади одам ҳафт маротиба аз дарозии тагчарми пойафзолаш дароз аст. Яъне барои аз руи паи пойафзол кади соҳиби пойафзолро муайян кардан, дарозии паи пойафзолро чен карда, ду сантиметр минус, яъне кам карда ба 7 зарб задан даркор аст. Бо ҳамин усул аник набошад ҳам, тахминан кади соҳиби пойафзол муайян карда мешавад;

$D) Хел, муд ва кавми пойафзол оиди ёфтан ва колаби паи пойафзолро гирифтан;

$E) Роҳҳои омадан ва рафтан, даромадан ва баромадан, тарзи ҳаракат, яъне тезии ҳаракати ҷинояткор (ҷинояткорон). Ин муамохо факат бо омухтани механизми пайдошавии пайҳо ҳал карда мешаванд;

@101.

Пайи хайвонҳо дар илми криминалистика?

$A) Ҳамаи хайвонҳои хонагиро марбут аз объекти пайҳосилкунандааш, яъне аз шакли нуги пойҳои хайвонҳо ба се гуруҳ таксим:яксума, дусума ва панчадорҳо;

$B) Ҳамаи хайвонҳои хонагиро марбут аз объекти пайҳосилкунандааш, яъне аз шакли нуги пойҳои хайвонҳо ба се гуруҳ таксим;

$C) Ба хайвонҳои яксума аспхо, хачирҳо ва ҳарҳо таалуканд;

$D) Ба дусумахо, яъне ҷуфтсумаҳо барзаговхо ва говхо, шутурҳо, бузҳо, гусфандҳо, хукҳо ва ғайра мансубанд;

$E) Пайҳои хайвонҳо, хусусан пайҳои аспҳо, харҳо ва барзаговҳо нисбатан бештар объекти тадкикоти пайшиноси шуда меистанд. Боисаш дар он аст, ки аспу хар, дар давраи гузариш, чун яке аз воситаҳои наклиёт, васеъ дар истифода мебошанд;

@102.

Экспертизаҳои пайшиноси криминалисти ба чанд зернамудҳои таксим мешавад?

$A) Экспертизаи пайҳои даст, экспертизаи пайҳои пои одам ва пойафзолҳо, экспертизаи паиҳои дандонҳо ва нохунҳо; экспертизаи паиҳои пои хайвонҳо, экспертизаи пайҳои олотҳои шикаста даромадан;экспертизаи пайҳои воситаҳои наклиёт, муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида;

$B) Экспертизаи паиҳои дандонҳо ва нохунҳо, экспертизаи паиҳои пои хайвонҳо;

$C) Экспертизаи пайҳои пои одам ва пойафзолҳо, экспертизаи паиҳои дандонҳо ва нохунҳо, экспертизаи паиҳои пои хайвонҳо, экспертизаи пайҳои олотҳои шикаста даромадан;

$D) Экспертизаи пайҳои даст, экспертизаи пайҳои пои одам ва пойафзолҳо, экспертизаи пайҳои воситаҳои наклиёт; муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида;

$E) Экспертизаи пайҳои даст, экспертизаи пайҳои пои одам ва пойафзолҳо;

@103.

Маънои калимаи балистика?

$A) Дар луғат калимаи «баллистика» аз калимаи юнонии “иallo” омадааст, ки ҳаво медиҳам, мепарронам, маънидод карда шуда чун илме, ки конуниятҳои ҳаракати снаряд дар мили силохи оташфишон (баллистикаи дохили) ва баъди парридани он аз мил (баллистикаи беруни) меомузад таъриф шудааст;

$B) Дар ҳакикат баллистикаи дохили чун илми техники-ҳарби ҳаракати снарядро дар мили силохи оташфишон ва инчунин конуниятҳои дигар, протсесҳои бавуҷудояндаро меомузад;

$C) Баллистикаи беруни, конуниятҳои ҳаракати снарядҳоро баъди аз мил баромадан ва омилҳои ба ин ҳаракат таъсиркунандаро меомузад;

$D) Баллистикаи криминалисти монанди баллистикаи ҳарби конуниятҳои ҳаракати ҳама снарядҳоро меомузад;

$E) Баллистикаи криминалисти конуниятҳои пайдо шудани пайҳои кисмҳои гуногуни силохҳои оташфишон дар гилзаҳо, снарядҳо ва инчунин механизми пайҳои снарядҳо дар монеагариҳое, ки дар натиҷаи содир шудани ҷиноятҳо пайдо мешаванд меомузад;

@104.

Мафҳуми балистикаи криминалисти?

$A) Баллистикаи криминалисти – яке аз соҳаҳои техникаи криминалисти буда, силохҳои оташфишони дасти ва коннуиятиҳои пайдошавии пайҳои истфода бурдани онҳо барои содир кардани ҷиноят, бозёфт, зикр, гирифтан, тадкики пешаки намудан ва истифода бурдани онҳоро ба максадҳои ошкор намудани ҷиноят меомузад;

$B) Дар ҳакикат баллистикаи дохили чун илми техники-ҳарби ҳаракати снарядро дар мили силохи оташфишон ва инчунин конуниятҳои дигар, протсесҳои бавуҷудояндаро меомузад;

$C) Баллистикаи беруни, конуниятҳои ҳаракати снарядҳоро баъди аз мил баромадан ва омилҳои ба ин ҳаракат таъсиркунандаро меомузад;

$D) Баллистикаи криминалисти монанди баллистикаи ҳарби конуниятҳои ҳаракати ҳама снарядҳоро меомузад;

$E) Дар луғат калимаи «баллистика» аз калимаи юнонии “иallo” омадааст, ки ҳаво медиҳам, мепарронам, маънидод карда шуда чун илме, ки конуниятҳои ҳаракати снаряд дар мили силохи оташфишон (баллистикаи дохили) ва баъди парридани он аз мил (баллистикаи беруни) меомузад таъриф шудааст;

@105.

Объектҳои баллистикаи криминалисти?

$A) Объектҳои баллистикаи криминалисти ин пайҳои истифодабарии силохи оташфишон, сохти силохҳои оташфишон, хел, мавод, тарзи истеҳсол ва дигар хусусиятҳои лавозимоти чанги ба ҳисоб меравад;

$B) Объектҳои баллистикаи криминалисти силохҳои сард ба ҳисоб мерава;

$C) Объектҳои баллистикаи криминалисти силохҳои шикори ба ҳисоб меравад;

$D) Объектҳои баллистикаи криминалисти автомати калашников ба ҳисоб меравад;

$E) Объектҳои баллистикаи криминалисти воситаҳои таркиш ва силохҳои оташфишон ба ҳисоб меравад;

@106.

Мафҳум силохи оташфишон?

$A) Силохи оташфишон силохе ки барои бо тири бо таъсири гази борут ё дигар мавод ҳаракаткунанда аз масофа ба нишони зарба задан таъин шудаасту механизми зарбазанак, патрондон ва мил дорад;

$B) Силохи оташфишон силохе ки барои бо тири ё дигар мавод ҳаракаткунанда аз масофа ба одам зарба задан таъин шудаасту механизми зарбазанак, патрондон ва мил дорад;

$C) Силохи оташфишон силохе ки барои бо тири бо таъсири гази борут ба ҳадаф тир парондан аст;

$D) Силохҳои оташфишони ин силохи ҷангиемебошад, ки барои иҷрои вазифаҳои чанги ва оперативи-ҷустуҷу и хизмати истеҳсол карда шудааст;

$E) Силохи оташфишон гуфта механизмеро меноманд, к ибо ёрии он ба ҳадаф зарба мезананд;

@107.

Таснифи силохҳои оташфишон аз руи таъиноташ?

$A) Силохҳои оташфишони ҷангие, ки барои иҷрои вазифаҳои чанги ва оперативи-ҷустуҷу и хизмати истифода бурда мешаванд; силохҳои хизматие, ки шахсони мансабдори макомотҳои давлати ва кормандоне, ки аз руи конун ба он ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, захираҳои табиат,моликият, амволи кимматбаҳо ва хатарнок, мукотибаҳои махсус супорида шудааст, таъмин шудаанд; силохҳои шахрванди, силохҳое, ки ба максадҳои худҳимоякуни, шикор ва варзиш таъин шудаанд;

$B) Силохҳои хизматие, ки шахсони мансабдори макомотҳои давлати ва кормандоне, ки аз руи конун ба он ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, захираҳои табиат,моликият, амволи кимматбаҳо ва хатарнок, мукотибаҳои махсус супорида шудааст, таъмин шудаанд;

$C) Силохҳои шахрванди, силохҳое, ки ба максадҳои худҳимоякуни, шикор ва варзиш таъин шудаанд;Силохҳои оташфишони ҷангие, ки барои иҷрои вазифаҳои чанги ва оперативи-ҷустуҷу и хизмати истифода бурда мешаванд;

$D) Силохҳои оташфишони ҷангие, ки барои иҷрои вазифаҳои чанги ва оперативи-ҷустуҷу и хизмати истифода бурда мешаванд;

$E) Ҳамвормила ё суфтмила, яъне сатҳи дохилии мили силохҳо ҳамвор, суфта мебошанд;

@108.

Таснифи силохҳои оташфишон аз руи андозаи мил?

$A) Кутоҳмила: туфангчаҳо, револверҳо, миёнамила, дарозмила: силохҳои оташфишони шикори ва майдамила, карабинҳо;

$B) Рахнамилаи печдор, яъне сатҳи дарунии силохҳо бо як кунҷи муайяни рахҳо ва байни онҳо марзачаҳоро ташкил мекунанд;

$C) Силохҳои оташфишони ҷангие, ки барои иҷрои вазифаҳои чанги ва оперативи-ҷустуҷу и хизмати истифода бурда мешаванд; силохҳои хизматие, ки шахсони мансабдори макомотҳои давлати ва кормандоне, ки аз руи конун ба он ҳифзи ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон, захираҳои табиат,моликият, амволи кимматбаҳо ва хатарнок, мукотибаҳои махсус супорида шудааст, таъмин шудаанд; силохҳои шахрванди, силохҳое, ки ба максадҳои худҳимоякуни, шикор ва варзиш таъин шудаанд;

$D) Ҳамвормила ё суфтмила, яъне сатҳи дохилии мили силохҳо ҳамвор, суфта мебошанд;

$E) Дарозмила: силохҳои оташфишони шикори ва майдамила, карабинҳо;

@109.

Таснифи силохҳои оташфишон аз руи хусусиятҳои даруни мил?;

$A) Ҳамвормила ё суфтмила, яъне сатҳи дохилии мили силохҳо ҳамвор, суфта мебошанд, рахнамилаи печдор, яъне сатҳи дарунии силохҳо бо як кунҷи муайяни рахҳо ва байни онҳо марзачаҳоро ташкил мекунанд; омехта, яъне кисми асосии мили силох ҳамвор ва кисми дигараш (тарафи нуги мил) рахчахо дорад, байни рахна марзачахо дорад;

$B) Кутоҳмила: туфангчаҳо, револверҳо, миёнамила, дарозмила, силохҳои оташфишони шикори ва майдамила, карабинҳо;

$C) Ҳамвормила ё суфтмила, яъне сатҳи дохилии мили силохҳо ҳамвор, суфта мебошанд;

$D) Тарзи автомати, яъне бо як таъсири ба чангаки кулфаки силох ҳамаи патронҳои дар мағозаи силохбуда парронида мешаванд, масалан, автомати Калашников;

$E) Рахнамилаи печдор, яъне сатҳи дарунии силохҳо бо як кунҷи муайяни рахҳо ва байни онҳо марзачаҳоро ташкил мекунанд;

@110.

Милтиқи милбуррида ба кадом класси силохҳо дихил мешавад?

$A) Яроқи оташфишони дигаргун сохта;

$B) Яроқи оташфишони косибӣ сохта;

$C) Яроқи оташфишони худсохта;

$D) Яроқи оташфишони заводӣ;

$E) Яроқи оташфишони ғайритипикӣ;

@111.

Чи гуна силохро «Ғайриоддӣ» меноманд?

$A) Бисёрмила;

$B) Думила;

$C) Суфтаву рахнамила;

$D) Суфтамила;

$E) Рахнамила;

@112.

Мафҳуми хатшиноси криминалисти?

$A) Хатшиносии криминалисти яке аз соҳаҳои техникаи криминалисти буда, конуниятҳои аз худ намудани тарзҳои навиштани хат, усулҳои тадкикоти ҳусни хат бо максадҳои муайян кардани айниятии иҷрокунандаи онро меомузад ва дар асоси вокифияти ин конуниятҳо усулҳои мавучударо инкишоф дода, усулҳои нави тадкикоти ҳусни хат, имзо ва тавсияҳоро кор карда , тавсия менамояд;

$B) Бояд кайд кард, ки ба масъалаҳои хатшиноси илмҳои гуногун машғуланд, масалан, илми забоншиноси ҳаттоти ва ғайра. Лекин ягонтои онҳо бо вуҷуди он ки тархи навиштани ҳарфҳои алоҳидаи хатҳои гуногунро омузанд ҳам, максади муайян карадни иҷрокунандаи ҳамин хатро надоранд;

$C) Факат хатшиносии криминалисти тарзи навиштани хатро бо максади муайян намудани иҷрокунандаи хати мазкурро меомузад;

$D) Объекти хатшиносии криминалисти худи ҳусни хат буда мавзуи он муайян намудани айниятии иҷрокунандаи ҳусни хат мебошад;

$E) Хатшиносии конуниятҳои ташаккули нутки хаттиро омухта дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои муайян намудани муаллифи мактуб ё дигар ҳуҷҷатҳоро катъи назар аз тарзи зикр намудани онҳо (дастнавис, бо мошинкаҳои чопи, компютери ё бо дигар тарз) кор карда тавсия менамояд;

@113.

Мафҳуми муалифшиносии криминалисти?

$A) Муаллифшиноси конуниятҳои ташаккули нутки хаттиро омухта дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои муайян намудани муаллифи мактуб ё дигар ҳуҷҷатҳоро катъи назар аз тарзи зикр намудани онҳо (дастнавис, бо мошинкаҳои чопи, компютери ё бо дигар тарз) кор карда тавсия менамояд;

$B) Бояд кайд кард, ки ба масъалаҳои муаллифшиноси илмҳои гуногун машғуланд, масалан, илми забоншиноси ҳаттоти ва ғайра. Лекин ягонтои онҳо бо вуҷуди он ки тархи навиштани ҳарфҳои алоҳидаи хатҳои гуногунро омузанд ҳам, максади муайян карадни иҷрокунандаи ҳамин хатро надоранд;

$C) Факат муаллифшиноси криминалисти тарзи навиштани хатро бо максади муайян намудани иҷрокунандаи хати мазкурро меомузад;

$D) Объекти муаллифшиноси криминалисти худи ҳусни хат буда мавзуи он муайян намудани айниятии иҷрокунандаи ҳусни хат мебошад;

$E) Муаллифшиноси криминалисти яке аз соҳаҳои техникаи криминалисти буда, конуниятҳои аз худ намудани тарзҳои навиштани хат, усулҳои тадкикоти ҳусни хат бо максадҳои муайян кардани айниятии иҷрокунандаи онро меомузад ва дар асоси вокифияти ин конуниятҳо усулҳои мавучударо инкишоф дода, усулҳои нави тадкикоти ҳусни хат, имзо ва тавсияҳоро кор карда , тавсия менамояд;

@114.

Объектҳои хатшиносии криминалисти?

$A) Объекти хатшиносии криминалисти худи ҳусни хат буда мавзуи он муайян намудани айниятии иҷрокунандаи ҳусни хат мебошад. Fайр аз муайян намудани айниятии иҷрокунандаи ҳусни хат мавзуи хатшиноси, инчунин диагностики низ мебошад, яъъне аз руи ҳусни хат ҷинс, касбу кор, ҳолати психофизиологии иҷрокунандаро муайян кардан аст;

$B) Объекти тадкикоти техникиву криминалистики маводҳои худи ҳуҷҷат, пайҳои сохтакории онҳо, акси муҳру штампҳо, матнҳое, ки дар машинкаҳои чопи истеҳсол шудаанд ва инчунин ба воситаи компютерҳо истезсол шудаанд ва мазмуни ҳуҷҷат низ мебьошад;

$C) Объекти хатшиносии криминалисти танҳо ҳусни хатти озод мебошад;

$D) Объекти хатшиносии криминалисти танҳо ҳусни хатти эксперементали мебошад;

$E) Объекти хатшиносии криминалисти танҳо ҳусни хат бо нишонаҳои умуми ва махсус мебошад;

@115.

Сабабҳои бевоситаи дигаргун шудани ҳусни хат?

$A) Шароитҳои ғайриодии шиштан дар мавриди навиштани хат, дигар шудани маводи хатнависи, масалан, картон, тахта, шиша ва ғайра, воситаи навиштани хат, шароити навиштани хат, масалан, дар наклиёти ҳаракаткунанда ва ғайра;вайрон шудани функсияҳои узвҳои ҳаракаткунанда ё асаб (лат хурдани даст, дарди чашм, касалиҳои асаб ва ғайра); ҳолати ғайриоддии психики ва физиологии шахс дар маврди навиштани хат (ҳолати хаячони бошиддати рухи, масти, кайфияти нашъаманди ва ҳ.к.); баркасдона дигаргун сохтани ҳусни хат (махсус ҳусни хати худро руйпуш кардан, ба ҳарфҳои чопии матбааги ё ба ҳусни хати дигар кас таклид карда навиштан, бо дасти чап, бо по, бо дандонҳо каламро капида навиштан ва ғайра);

$B) Шароитҳои ғайриодии шиштан дар мавриди навиштани хат, дигар шудани маводи хатнависи, масалан, картон, тахта, шиша ва ғайра, воситаи навиштани хат, шароити навиштани хат, масалан, дар наклиёти ҳаракаткунанда ва ғайра;

$C) Баркасдона дигаргун сохтани ҳусни хат (махсус ҳусни хати худро руйпуш кардан, ба ҳарфҳои чопии матбааги ё ба ҳусни хати дигар кас таклид карда навиштан, бо дасти чап, бо по, бо дандонҳо каламро капида навиштан ва ғайра);

$D) ҳолати ғайриоддии психики ва физиологии шахс дар маврди навиштани хат (ҳолати хаячони бошиддати рухи, масти, кайфияти нашъаманди ва ҳ.к.);

$E) Вайрон шудани функсияҳои узвҳои ҳаракаткунанда ё асаб (лат хурдани даст, дарди чашм, касалиҳои асаб ва ғайра) ;

@116.

Аломатҳои ҳусни хат?

$A) Аломатҳои ҳусни хат ба ду гуруҳ таксим карда мешавад: аломатҳои умуми ва фарди;

$B) Аломатҳои ҳусни хат ба се гуруҳ таксим карда мешавад: аломатҳои умуми, фарди ва махсус;

$C) Аломатҳои ҳусни хат ба чор гуруҳ таксим карда мешавад: аломатҳои умуми ва фарди, динамики ва статики;

$D) Аломатҳои ҳусни хат ба ду гуруҳ таксим карда намешавад;

$E) Аломатҳои ҳусни хат танҳо фарди мешавад;

@117.

Аломатҳои умумии ҳусни хат?

$A) Аломатҳои умумии ҳусни хат се хел шуданаш мумкин аст, ҳусни хати дараҷаи паст, - ҳусни хати дараҷаи баланд, - ҳусни хати дараҷаи миёна;

$B) Аломатҳои ҳусни хат ба се гуруҳ таксим карда мешавад, аломатҳои умуми, фарди ва махсус;

$C) Аломатҳои ҳусни хат ба чор гуруҳ таксим карда мешавад,аломатҳои умуми ва фарди, динамики ва статики;

$D) Аломатҳои ҳусни хат ба ду гуруҳ таксим карда намешавад;

$E) Аломатҳои ҳусни хат ба ду гуруҳ таксим карда мешавад: аломатҳои умуми ва фарди;

@118.

Сохти ҳусни хат?

$A) Аз руи сохт ҳусни хат одди, ихтисоршуда ва ороишшуда мебошанд. Агар ҳусни хат ба коидаҳои хатнавис риоя карда навишта шуда бошад ё ба вай наздик бошад ҳусни хатро ҳусни хати одди меҳисобанд. Агар баъзе элементҳои ҳуруфҳо ихтисор шуда бошад, ҳуруфҳо пурра навишта нашуда бошад, ҳусни хати ихтисоршуда ба ҳисоб меравад. Мутобикан калам мураккаб ҳаракат карда, ҳуруф ороиши иловаги дошта бошад, ҳусни хатро ороишдодашуда меҳисобанд;

$B) Сохтиҳусни хат ба се гуруҳ таксим карда мешавад: аломатҳои умуми, фарди ва махсус;

$C) Сохти ҳусни хат ба ду гуруҳ таксим карда мешавад: аломатҳои умуми ва фарди;

$D) Сохтиҳусни хат ба ду гуруҳ таксим карда намешавад;

$E) Сохтиҳусни хат се хел шуданаш мумкин аст. ҳусни хати дараҷаи паст; - ҳусни хати дараҷаи баланд; - ҳусни хати дараҷаи миёна;

@119.

Шакл ва самти ҳаракати даст ҳангоми нависондани хат?

$A) Самти ҳаракати калам чор хел мешавад: аз рост ба чап, аз чап ба рост, аз боло ба поён, аз пас ба боло;

$B) Агар баъзе элементҳои ҳуруфҳо ихтисор шуда бошад, ҳуруфҳо пурра навишта нашуда бошад, ҳусни хати ихтисоршуда ба ҳисоб меравад;

$C) Мутобикан калам мураккаб ҳаракат карда, ҳуруф ороиши иловаги дошта бошад, ҳусни хатро ороишдодашуда меҳисобанд;

$D) Самти ҳусни хат се хел шуданаш мумкин аст. ҳусни хати дараҷаи паст; - ҳусни хати дараҷаи баланд; - ҳусни хати дараҷаи миёна;

$E) Аз руи сохт ҳусни хат одди, ихтисоршуда ва ороишшуда мебошанд. Агар ҳусни хат ба коидаҳои хатнавис риоя карда навишта шуда бошад ё ба вай наздик бошад ҳусни хатро ҳусни хати одди меҳисобанд. Агар баъзе элементҳои ҳуруфҳо ихтисор шуда бошад, ҳуруфҳо пурра навишта нашуда бошад, ҳусни хати ихтисоршуда ба ҳисоб меравад;

@120.

Андозаи ҳусни хат?

$A) Ҳусни хат калон, миёна ва майда мебошанд: ҳусни хати калон он ҳусни хатро мегуянд, ки андозаи кади ҳуруфҳои хурд 5 мм ва аз вай зиёд бошад; - ҳусни хати миёна андозаи кади ҳуруфҳои хурд аз 2 то 5 мм; - хурд андозаи кади ҳуруфҳои хурд то 2 мм;

$B) Барои андозаи ҳусни хатро муайян кардан кади ҳарфҳои хурдро чен мекунанд;

$C) ҳусни хат калон, миёна, майда ва хурд мебошанд;

$D) ҳусни хат зич, фарох-фарох ва миёна мебошад;

$E) ҳусни хат калон ва бениҳоят хурд мебошад;

@121.

Пайвастагии ҳусни хат?

$A) Пайвастагии ҳусни хат вобаста аз дараҷаи бетанаффус, яъне бо як ҳаракати калам иҷро намудани ҳуруфҳо муайян карда мешавад. Аз ин ҷиҳат, хатҳо пайваста, миёна ва канда-канда навишта шуда мебошанд.Хати пайваста он хатро мегуянд, ки бо як ҳаракати калам, яъне бе танаффус 5-6 ҳуруфҳо навишта шуда бошад.Хати миёна он хатро мешуморанд, ки агар 3-4 ҳуруфҳо бо як ҳаракати калам навишта шуда бошад.Агар ҳар як ҳуруф ё ду ҳуруф бо ҳаракатҳои алоҳида-алоҳида навишта шуда бошад, ҳусни хати канда-канда навишташуда мешуморанд;

$B) Пайвастагии ҳусни хат вобаста аз дараҷаи бетанаффус, яъне бо як ҳаракати калам иҷро намудани ҳуруфҳо муайян карда мешавад;

$C) Хати пайваста он хатро мегуянд, ки бо як ҳаракати калам, яъне бе танаффус 5-6 ҳуруфҳо навишта шуда бошад;

$D) Хати миёна он хатро мешуморанд, ки агар 3-4 ҳуруфҳо бо як ҳаракати калам навишта шуда бошад;

$E) Агар ҳар як ҳуруф ё ду ҳуруф бо ҳаракатҳои алоҳида-алоҳида навишта шуда бошад, ҳусни хати канда-канда навишташуда мешуморанд;

@122.

Аломатҳои айниятии ҳусни хат? ;

$A) Шакли ҳаракати калам, самти ҳаракати калам, дарозии ҳаракати калам, адади ҳаракати калам, навбати ҳаракати калам, тарзи бо ҳамдигар пайастани кисмҳои ҳуруфҳо ва бо ҳамдгар пайвастани ҳуруфҳо, нуктаи оғози ҳаракати калам дар мавриди иҷрои кисмҳои алоҳидаи ҳуруфҳо, мураккабии ҳаракати калам;

$B) Самти ҳаракати калам марбут аз шакли ҳаракат гуногун мебошад. Агар шакли ҳаракат гиреҳшакл, байзави ва камоншакл бошад, самти ҳаракат, чи хеле ки дар боло кайд шудааст, ҳамаги ду хел мебошад: аз чап ба рост, яъне ба самти ҳаракати акрабаки соат ва аз тарафи рост ба чап, яъне бар мукобили ҳаракати акрабаки соат. Агар шакли ҳаракати калам ростхат ё шикаста бошад он вакт самти ҳаракат чортарафа мебошад: аз тарафи чап ба рост ва баракс, аз тарафи боло ба поён ва баракс;

$C) Дарозии ҳаракати калам.Дарозии ҳаракати калам чи дар мавриди иҷрои кисмҳои алоҳидаи ҳуруф ва чи дар худи ҳуруф мушоҳида мешавад, ки ин яке аз аломатҳои устувори ҳусни хат ба шумор меравад.Дарозии ҳаракати хат дар он вакт ҷой дорад, ки агар дар мавриди навиштани хат худи ҳуруф, ё кисмҳои алоҳидаи он бо ҳаракати аз меъёри мукаррари зиёд ё кам иҷро карда шавад;

$D) Адади ҳаракати калам. ҳар як ҳуруф, катъи назар аз адади кисмҳои онҳо бо як ҳаракати бетанафус ё ин ки бо якчанд ҳаракати алоҳида навишта шуданаш мумкин, ки аз хусусияти хоси иҷрокунандаи хат шаҳодат медиҳад;

$E) Шакли ҳаракати калам: ҳаракати калам дар мавриди иҷро кардани ҳуруфҳо, кисмҳои алоҳидаи онҳо бо ҳамдигар пайвастани кисмҳои алоҳидаи ҳуруфҳо гуногуншакл мебошанд. Шаклҳои асосии ҳаракати калам, гиреҳшакл (петля) , ростхат, каҷу килеб, шикаста, камоншакл, байзави, яъне тухмшакл (овальный) ва ғайра;

@123.

Тадкикоти диагностики ҳусни хат? ;

$A) Тадкикоти диагностики ҳусни хат ду равия дорад. Равияи аввал аз руи ҳусни хат баъзе аломатҳои шахси иҷрокунанда ва вазъияте, ки дар он ҳусни хати тадкикшаванда навишта шудааст, муайян намудан иборат аст. Равияи дигари тадкикоти диагностики – аз руи ҳусни хат муайян намудани тарзи сохтакори ва айниятии соҳиби ҳамин хат иборат аст;;

$B) Тадкикоти диагностики ҳусни хат муайян намудани тарзи сохтакори ва айниятии соҳиби ҳамин хат иборат аст;

$C) Тадкикоти диагностики ҳусни хат баъзе аломатҳои шахси иҷрокунанда ва вазъияте, ки дар он ҳусни хати тадкикшаванда навишта шудааст, муайян намудан иборат аст;

$D) Тадкикоти диагностики ҳусни хат се равия дорад;

$E) Тадкикоти диагностики ҳусни хат чор равия дорад;

@124.

Тарзҳои сохтакори ҳусни хат? ;

$A) Сохтакори ҳусни хат, чи хеле ки аз амалияи тафтишотиву экспертии криминалисти маълум аст, бо се роҳ содир карда мешавад бо тарзи тезнависи, бо дасти чап, дар ҳолати ростдаст будани соҳиби ҳусни хат, бо таклид ба ҳуруфчинии матбааги;

$B) Сохтакори ҳусни хат, чи хеле ки аз амалияи тафтишотиву экспертии криминалисти маълум аст, бо ду роҳ содир карда мешавад;

$C) Сохтакори ҳусни хат, чи хеле ки аз амалияи тафтишотиву экспертии криминалисти маълум аст, бо чор роҳ содир карда мешавад;

$D) Сохтакори ҳусни хат, чи хеле ки аз амалияи тафтишотиву экспертии криминалисти маълум аст, бо як роҳ содир карда мешавад;

$E) Сохтакори ҳусни хат, чи хеле ки аз амалияи тафтишотиву экспертии криминалисти маълум аст, бо ду роҳ содир карда мешавад бо тарзи тезнависи, бо дасти чап, дар ҳолати ростдаст будани соҳиби ҳусни хат;

@125.

Намунаҳои ҳусни хат барои тадкикоти киёси чанд хел мебошанд? ;

$A) Намунаҳои ҳусни хат барои тадкикоти киёси се хел мебошанд: намунаҳои ҳусни хати озод, намунаҳои ҳусни хати шартан озод, намунаҳои ҳусни хати экспериментали;

$B) Намунаҳои ҳусни хат барои тадкикоти киёси чор хел мебошанд;

$C) Намунаҳои ҳусни хат барои тадкикоти киёси панҷ хел мебошанд;

$D) Намунаҳои ҳусни хат барои тадкикоти киёси як хел мебошанд;

$E) Намунаҳои ҳусни хат барои тадкикоти киёси ду хел мебошанд: намунаҳои ҳусни хати шартан озод, намунаҳои ҳусни хати экспериментали;

@126.

Намунаҳои ҳусни хати озод барои тадкикоти киёси? ;

$A) Намунаҳои ҳусни хати озод ва имзо он ҳусни хату имзоҳоро мегуянд, ки онҳо то оғози парвандаи ҷиноятии мазкур навишта шуда бошаду бо ҳодисаи тафтишшудаистода марбут набошад;

$B) Намунаҳои ҳусни хат барои тадкикоти киёси ду хел мебошанд: намунаҳои ҳусни хати шартан озод, намунаҳои ҳусни хати экспериментали;

$C) Намунаҳои ҳусни хати озод он намунаҳоро меҳисобанд, ки онҳо баъди оғоз ёфтани парвандаи ҷинояти оиди ҳодисаи тафтишшудаистода ва марбут ба ҳамин ҳодиса, лекин на барои экспертиза иҷро шудааст. Масалан, протоколи пурсиши гумонбаршуда ё протоколи пурсиши айбдоршаванда, ки бо дасти худи пурсишшудагон навишта, аризаву шикоятҳо, баёнотҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои дастнавис;

$D) Дар намунаҳои ҳусни хати озод бояд ҳамаи ҳуруф ва калимаҳое, ки дар дастнависи тадкикшаванда ҷой доранд, инъикос шуданаш лозим;

$E) Лозим ба ёдовари аст, ки намунаҳои ҳусни хат ба объекти тадкикшаванда шабоҳат доштанаш лозим аст;

@127.

Намунаҳои ҳусни хати шартан озод барои тадкикоти киёси? ;

$A) Намунаҳои ҳусни хати шартан озод он намунаҳоро меҳисобанд, ки онҳо баъди оғоз ёфтани парвандаи ҷинояти оиди ҳодисаи тафтишшудаистода ва марбут ба ҳамин ҳодиса, лекин на барои экспертиза иҷро шудааст. Масалан, протоколи пурсиши гумонбаршуда ё протоколи пурсиши айбдоршаванда, ки бо дасти худи пурсишшудагон навишта, аризаву шикоятҳо, баёнотҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои дастнавис;

$B) Намунаҳои ҳусни хати шартан озод ва имзо он ҳусни хату имзоҳоро мегуянд, ки онҳо то оғози парвандаи ҷиноятии мазкур навишта шуда бошаду бо ҳодисаи тафтишшудаистода марбут набошад;

$C) Намунаҳои ҳусни хати шартан озод барои тадкикоти киёси ду хел мебошанд: намунаҳои ҳусни хати шартан озод, намунаҳои ҳусни хати экспериментали;

$D) Дар намунаҳои ҳусни хати шартан озод бояд ҳамаи ҳуруф ва калимаҳое, ки дар дастнависи тадкикшаванда ҷой доранд, инъикос шуданаш лозим;

$E) Лозим ба ёдовари аст, ки намунаҳои ҳусни хат шартан ба объекти тадкикшаванда шабоҳат доштанаш лозим аст;

@128.

Намунаҳои ҳусни хати эксперементали барои тадкикоти киёси? ;

$A) Дар намунаҳои эксперименталии ҳусни хат бояд ҳамаи ҳуруф ва калимаҳое, ки дар дастнависи тадкикшаванда ҷой доранд, инъикос шуданаш лозим. Дастнависи тадкикшаванда факат аз матн иборат бошад, намунаҳои экспериментали низ аз матн иборат шавад, кифоя аст. Агар объекти тадкикшаванда танҳо аз имзоҳо бошад, намунаҳои экспериментали ҳам дастнавис шуданаш лозим аст; ;

$B) Намунаҳои ҳусни хати эксперементали ва имзо он ҳусни хату имзоҳоро мегуянд, ки онҳо то оғози парвандаи ҷиноятии мазкур навишта шуда бошаду бо ҳодисаи тафтишшудаистода марбут набошад;

$C) Намунаҳои ҳусни хати эксперементали он намунаҳоро меҳисобанд, ки онҳо баъди оғоз ёфтани парвандаи ҷинояти оиди ҳодисаи тафтишшудаистода ва марбут ба ҳамин ҳодиса, лекин на барои экспертиза иҷро шудааст. Масалан, протоколи пурсиши гумонбаршуда ё протоколи пурсиши айбдоршаванда, ки бо дасти худи пурсишшудагон навишта, аризаву шикоятҳо, баёнотҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои дастнавис;

$D) Намунаҳои ҳусни хати эксперементали барои тадкикоти киёси ду хел мебошанд: намунаҳои ҳусни хати шартан озод, намунаҳои ҳусни хати экспериментали;

$E) Лозим ба ёдовари аст, ки намунаҳои ҳусни хати эксперементали ба объекти тадкикшаванда шабоҳат доштанаш лозим аст;

@129.

Экспертизаи хатшиноси аз чанд давра иборат аст? ;

$A) Усули умумии экспертизаи хатшиноси аз чаҳор давра иборат буда, дар давраи аввал эксперт карор ё таъиноти судро дар бораи таъин кардани экспертизаи хатшиносиро меомузад. Давраи дуввум аз алоҳида-алоҳида омухтани объекти тадкикшаванда ва намунаҳои ҳусни хат иборат аст. Давраи сеюми тадкикоти экспертии хатшиноси давраи ҳалкунанда мебошад. Давраи охирини тадкикоти экспертии хатшиноси ба аломатҳои айниятии мутобикомада ё фарккунандаи ҳусни хат аз баҳо додан ва хулоса баровардан иборат аст;

$B) Аз як давра- алоҳида-алоҳида омухтани объекти тадкикшаванда ва намунаҳои ҳусни хат иборат аст. Дар ин давра аввало матнхо, имзоҳо ё ин ки ҳам дастнавису имзоҳо ба тафсил, бо истифода бурдани пурбинҳо ё микроскопҳои силсилаи МБС аломатҳои умуми ва хусусии ҳусни хате, ки сохташро бояд муайян карда, омухта эксперт конуниятҳои баъзеи онҳоро, яъне аломатҳои айниятиро дарк мекунад;

$C) Дар давраи алоҳида-алоҳида тадкики объектҳои айнаншавандаву айнанкунанда суратҳои аломатҳои кавми ва фардии назарраси ҳам ҳусни хати тадкикшаванда ва ҳам намудҳои ҳусни хати озоду шартан озоду экспериментали гирифта мешаванд;

$D) Давраи тадкикоти экспертии хатшиноси давраи ҳалкунанда мебошад. Дар ин давра усули киёси ҷои асосиро ишғол менамояд ва барои ҳамин давраи тадкикоти киёси меноманд;

$E) Давраи асосии тадкикоти экспертии хатшиноси ба аломатҳои айниятии мутобикомада ё фарккунандаи ҳусни хат аз баҳо додан ва хулоса баровардан иборат аст;

@130.

Аломати тоза кардани матни ҳуҷҷат?

$A) Дигаргун шудани ҷойгирии наҳи коғаз;

$B) Дигаргун шудани мазмуни аввалини ҳуҷҷат;

$C) Дигаргун шудани ҳусни хат;

$D) Ғафс шудани коғаз;

$E) Паҳн шудани ранг;

@131.

Муалифшиносии криминалисти? ;

$A) Муаллифшиноси зерсоҳаи техникаи криминалисти буда конуниятҳои ташаккули нутки хатти, бозёфти аломатҳои кавмиву хусусии онро меомузад ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулхҳои мавҷудаи муайян намудани муаллифи нутки хаттиро инкишоф дода усулҳои навтарини муайян намудани муаллифи матни ҳуҷҷат ва инчунин ҳал намудани баъзе масъалаҳои диагностикиро кор карда тавсия намояд;

$B) Асосҳои илми муаллифшиноси дар асоси хатшиноси аз тарафи криминалистони Федератсияи Россия А.М.Агушевич, Э.Бабаева, А.И.Винберг, Ҷумҳурии Украина Н.И.Клименко, Г.Д.Маркова, С.М.Вул, М.Я.Сегай, Ҷумҳурии Литва О.К.Дамбраускайте, Ҷумҳурии Тоҷикистон З.Д.Ямокова ва дигарон кор карда шудааст ва аз силсилаи донишҳои оиди забоншиноси, конуниятҳои ташаккулёбии нутки хаттии одамон, оиди фарди, нисбатан устувор, вариатсиони будани нутки хатти шахсони алоҳида иборат аст;

$C) Муалифшиноси нутки хатти ҳар як шахс бо маҷмуи аломатҳои кавмиву хусусии худ аз нуткҳои хаттии ҳамаи дигар ашхос фарк мекунад;

$D) Муалифшиносии криминалисти яке аз соҳаҳои техникаи криминалисти буда, конуниятҳои аз худ намудани тарзҳои навиштани хат, усулҳои тадкикоти ҳусни хат бо максадҳои муайян кардани айниятии иҷрокунандаи онро меомузад ва дар асоси вокифияти ин конуниятҳо усулҳои мавучударо инкишоф дода, усулҳои нави тадкикоти ҳусни хат, имзо ва тавсияҳоро кор карда , тавсия менамояд;

$E) Муалифшиносии криминалисти яке аз соҳаҳои техникаи криминалисти буда, конуниятҳои аз худ намудани тарзҳои навиштани хатро меомузад;

@132.

Объекти муалифшиносии криминалисти? ;

$A) Объекти муаллифшиноси мазмуни матни ҳуҷҷат мебошад;

$B) Ба сифати объекти муалифшиносии криминалисти ҳусни хати гумонбаршуда баромад мекунад;

$C) Ба сифати объекти муалифшиносии криминалисти ҳусни хати айбдоршаванда баромад мекунад;

$D) Ба сифати объекти муалифшиносии криминалисти ҳусни хати муфаттиш баромад мекунад;

$E) Ба сифати объекти муалифшиносии криминалисти ҳусни хати ҷабрдида баромад мекунад;

@133.

Аломатҳои кавмии нутки хатти? ;

$A) Дараҷаи саводноки; фарҳанги нутки хатти; таквими нутки хатти;

$B) Дараҷаи саводнокии муаллифро аз руи дараҷаи аз худ намудани он , коидаҳои орфографии ва аломатҳои китобати, иншо намудани фикри худ муайян карда мешавад;

$C) Фарҳанги нутки хаттии муаллиф натанҳо аз нуктаи назари грамматикию мантик, дуруст ифода намудани фикру акидаҳои худ, балки, аз нуктаи назари ғани будани захираи луғави, дараҷаи истифода бурдани воситаҳои тасвири ва анику равшан баён намудани вокеа, мураккаб ё сода будани ҷумлаҳо ва инчунин лаёкати ба сарсатр ҷудо карда тавонистани фикрҳои мустакил баҳо дода мешавад;

$D) Таквими нутки хаттии муаллиф аз нуктаи назари маҷмуи калима, ибораҳои иҷтимои, оддии гуфтугуи, расмии идорави, илмиву академики, котибиву рузноманигори, касби, яъне касбии соҳави баҳо дода мешавад;

$E) Аломатҳои имлови; аломатҳои пунктуатсиони; аломатҳои лексики; аломатҳои синтаксиси; аломатҳои таквими; аломатҳои мантики;

@134.

Аломатҳои хусусии нутки хатти? ;

$A) Аломатҳои имлови, аломатҳои пунктуатсиони, аломатҳои лексики, аломатҳои синтаксиси, аломатҳои таквими; аломатҳои мантики;

$B) Дараҷаи саводнокии муаллифро аз руи дараҷаи аз худ намудани он, коидаҳои орфографии ва аломатҳои китобати, иншо намудани фикри худ муайян карда мешавад;

$C) Фарҳанги нутки хаттии муаллиф натанҳо аз нуктаи назари грамматикию мантик, дуруст ифода намудани фикру акидаҳои худ, балки, аз нуктаи назари ғани будани захираи луғави, дараҷаи истифода бурдани воситаҳои тасвири ва анику равшан баён намудани вокеа, мураккаб ё сода будани ҷумлаҳо ва инчунин лаёкати ба сарсатр ҷудо карда тавонистани фикрҳои мустакил баҳо дода мешавад;

$D) Таквими нутки хаттии муаллиф аз нуктаи назари маҷмуи калима, ибораҳои иҷтимои, оддии гуфтугуи, расмии идорави, илмиву академики, котибиву рузноманигори, касби, яъне касбии соҳави баҳо дода мешавад;

$E) Дараҷаи саводноки, фарҳанги нутки хатти, таквими нутки хатти;

@135.

Экпертизаи муаллифшиноси кадом масъалаҳоро мавриди ташхис карор медиҳад? ;

$A) Муаллифи ҳамаи дастнависҳои тадкикшаванда (мактубҳо, маълумотномаҳо ва монанди инҳо) як кас аст?, Муаллифи матни тадкикишаванда шахсе, ки намунаҳои дастнависии он барои тадкикоти киёси манзур шудааст, мебошад?, Забони дастнависи тадкикшаванда забони модарии муаллиф аст ё забони бартаридоштаи он?, Дар матни тадкикшаванда диалектҳо (ё диалектҳои хоси) ки ба маҳалле, ки дар он ҷо малакаи нутки хатти инкишоф ёфтааст ё ба ҷои истикомат ишора ҷой дорад?, Дар матни тадкикшаванда оиди муаллифи он чи гуна маълумотҳо мавҷуд аст (дараҷаи саводноки, касбу кор ва ғайра) ?;

$B) Муаллифи ҳамаи дастнависҳои тадкикшаванда (мактубҳо, маълумотномаҳо ва монанди инҳо) як кас аст ё на?;

$C) Муаллифи матни тадкикишаванда шахсе, ки намунаҳои дастнависии он барои тадкикоти киёси манзур шудааст, мебоша ё на?;

$D) Аз думарҳила иборат аст: марҳилаи шиносои; марҳилаи тадкикоти объектҳои алоҳида-аохида;

$E) Муаллифи ҳамаи дастнависҳои тадкикшаванда (мактубҳо, маълумотномаҳо ва монанди инҳо) як кас аст ё на?;

@136.

Усули умумии тадкикоти экспертии муаллифшиносикадом марҳилаҳо иборат аст? ;

$A) Аз чаҳор марҳила иборат аст: марҳилаи шиносои; марҳилаи тадкикоти объектҳои алоҳида-аохида; тадкикоти киёси ва хулосабарори;

$B) Аз чаҳор марҳила иборат аст: марҳилаи шиносои; марҳилаи тадкикоти объектҳои алоҳида-аохида; ва экспертиза;

$C) Аз чаҳор марҳила иборат аст: марҳилаи шиносои; марҳилаи тадкикоти объектҳои алоҳида-аохида; марҳилаи ҷамъоварии мазмуни нутки хат;

$D) Аз думарҳила иборат аст: марҳилаи шиносои; марҳилаи тадкикоти объектҳои алоҳида-аохида;

$E) Аз се марҳила иборат аст: марҳилаи шиносои; марҳилаи тадкикоти объектҳои алоҳида-аохида ва экспертиза;

@137.

Мафҳуми тадкикоти техникию криминалистии ҳуҷҷатҳо?

$A) Тадкикоти техникиву криминалистии ҳуҷҷатҳо, чун соҳаи мустакили техникаи криминалисти дорои маҷмуи назария ва усулҳои махсус буда, конуниятҳои ташаккули ҳуҷҷатҳо чун далелҳои шайъи, бозёфти пайҳои сохтакори, тадкикот, зикр ва истифода бурдани онҳо ба максадҳои ошкор намудани ҷиноят, дуруст ҳал кардани масъалаҳои ҷинояти ва шаҳрванди меомузад ва дар асоси вокифияти ин конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода, навтарини онҳоро кор карда тавсия менамояд;

$B) Тадкикоти техникию криминалистии ҳуҷҷатҳо, чун соҳаи мустакили техникаи криминалисти дорои маҷмуи назария ва усулҳои махсус буда, конуниятҳои ташаккули ҳуҷҷатҳо, чун далелҳои шайъи, бозёфти пайҳои сохтакори, тадкикот, зикр карда шудааст, ки окибати адлияви дорад;

$C) Ҳуҷҷат чун объекти тадкикоти техникиву криминалисти маводи мураккабу серкирра мебошад, ки барои тадкикоти онҳо нафакат усулҳои ҳозирзамони илмии аз соҳаҳои гуногуни фанҳои амик, балки воситаҳои техникиву таҷҳизотҳои ҳозирзамони инструменталиро такозо мекунад. Аз ин лиҳоз тадкикоти ҳуҷҷатҳоро тадкикоти криминалистикиву техники меноманд;

$D) Тадкикоти техникиву криминалистии ҳуҷҷатҳо, чун соҳаи мустакили техникаи криминалисти дорои маҷмуи назария ва усулҳои махсус буда, конуниятҳои бавуҷудамадани пайҳоро меомузад;

$E) Тадкикоти техникиву криминалистии ҳуҷҷатҳо, чун соҳаи мустакили техникаи криминалисти дорои маҷмуи назария ва усулҳои махсус буда, конуниятҳои инкишофи ҳуҷатҳоро ва кағазҳои киматнокро меомузад;

@138.

Объектҳои бевоситаи тадкикоти техникиву криминалисти ба чанд гуруҳ таксимкарда мешавад? ;

$A) ҳамаи объектҳои бевоситаи тадкикоти техникиву криминалистиро аз руи тавсифи онҳо ба се гуруҳ таксим мекунанд, гуруҳи якум - ҳамаи объектҳоеро, ки барои ҳуҷҷат мансубанд дарбар мегирад, гуруҳи дуввум воситаҳои техникие, ки бо истифода бурдани онҳо ҳуҷҷатҳо тайёр карда мешаванд, дарбар мегирад: олотҳои хатнавис - перохо, ручкаҳои саккочадор, каламхо, фломастерҳо; муҳрҳо, штампҳо, таҷҳизотҳои матбааги, мошинкаҳои чопи, аппаратҳои кассави, телеграфи, принтерҳо, аппаратҳои ксерокси ва дигар анҷому асбобҳои чопи; компостерҳо, перфораторҳо; олотҳои тозакунаки хатҳо (резинка, кордчахо, алмосхо ва ғайра) , ҳуруфҳо ва дигар аломатҳои чопи; мошинҳои коғазбуррак; ускунаҳои китобдузак, мошинҳои чузъбанди ва ғайра, гуруҳи сеюми объектҳо маводҳои ҳуҷҷатҳоро дар бар мегирад: маводҳои сиёҳиҳо, тушҳо, рангҳои гуногун, меҳвари каламҳо, рангҳо (ҳамираҳо) барои ручкаҳои сакочадор; маводҳое, ки аз онҳо асосҳои ҳуҷҷатҳо тайёр карда шудааст - коғазхо, картонҳо ва ғайра; маводҳои ёридихи - ширешхо, ҳамираи ислохкунакхо, асосан ранги сафед, маводҳои чилдхо - калинкор, лидерин, чарм, целлулоид; маводҳои кимиёви барои хатҳоро тоза кардан истифода мегарданд – обҳои тоза (кислотахо) ва ғайра;

$B) ҳамаи объектҳои бевоситаи тадкикоти техникиву криминалистиро аз руи тавсифи онҳо ба ду гуруҳ таксим мекунанд, гуруҳи объектҳо маводҳои ҳуҷҷатҳоро дар бар мегирад: маводҳои сиёҳиҳо, тушҳо, рангҳои гуногун, меҳвари каламҳо, рангҳо (ҳамираҳо) барои ручкаҳои сакочадор; маводҳое, ки аз онҳо асосҳои ҳуҷҷатҳо тайёр карда шудааст - коғазхо, картонҳо ва ғайра; маводҳои ёридихи - ширешхо, ҳамираи ислохкунакхо, асосан ранги сафед, маводҳои чилдхо - калинкор, лидерин, чарм, целлулоид; маводҳои кимиёви барои хатҳоро тоза кардан истифода мегарданд – обҳои тоза (кислотахо) ва ғайра;

$C) Ҳамаи объектҳои бевоситаи тадкикоти техникиву криминалистиро аз руи тавсифи онҳо ба чор гуруҳ таксим мекунанд;

$D) Ҳамаи объектҳои бевоситаи тадкикоти техникиву криминалистиро аз руи тавсифи онҳо ба панҷ гуруҳ таксим мекунанд;

$E) Ҳамаи объектҳои бевоситаи тадкикоти техникиву криминалистиро аз руи тавсифи онҳо ба гуруҳ таксим намекунанд;

@139.

Вазифаҳои тадкикоти техникию криминалисти ҳуҷатҳо? ;

$A) 1.Муайян намудани тарзи тайёр кардани худи ҳуҷҷат, реквизитҳои алоҳидаи он (имзоҳо, акси муҳр, штампҳо, суратҳо ва ғайра). 2. Муайян намудани вакти тайёр кардани ҳуҷҷат ё кисмҳои он. 3. Муайян намудани аломатҳои дигаргун сохтани мазмуни аввалини ҳуҷҷат, тарзи дигаргунсози ва баркарор намудани мазмуни аввалини ҳуҷҷат. 4.Баркарор намудани хатҳои хирашуда ё нонамоён, аз он ҷумла матни рангрехта, хатзада, дигар чизро бо ширеш часпонидашуда, инчунан матни ҳуҷҷатҳои сохта ва бо дигар роҳ вайроншуда. 5. Муайян намудани айниятии олотҳое, ки бо ёрии онҳо ҳуҷҷати тадкикшаванда тайёр карда шудааст; муайян намудани айниятии маводҳои ҳуҷҷатҳо, шахсе, ки ҳуҷҷатро ё ягон реквизити онро тайёр кардааст; баркарор кардани яклухт аз порчаҳои алоҳида. 6. Коркард ва тавсия намудани восита ва чорабиниҳои ҳифзи ҳуҷҷатҳо аз сохтакори;

$B) Муайян намудани вакти тайёр кардани ҳуҷҷат ё кисмҳои он;

$C) Муайян намудани аломатҳои дигаргун сохтани мазмуни аввалини ҳуҷҷат, тарзи дигаргунсози ва баркарор намудани мазмуни аввалини ҳуҷҷат;

$D) Баркарор намудани хатҳои хирашуда ё нонамоён, аз он ҷумла матни рангрехта, хатзада, дигар чизро бо ширеш часпонидашуда, инчунан матни ҳуҷҷатҳои сохта ва бо дигар роҳ вайроншуда;

$E) Муайян намудани тарзи тайёр кардани худи ҳуҷҷат, реквизитҳои алоҳидаи он (имзоҳо, акси муҳр, штампҳо, суратҳо ва ғайра);

@140.

Тарзҳои дигаргун сохтани мазмуни аввалини ҳуҷҷатҳо?

$A) Роҳҳои дигаргун сохтани мазмуни аввалини ҳуҷҷатҳо гуногунанд. Масалан, бисертар матни ҳуҷҷатро тоза кардан, шустан, ба ҷои тоза шуда бар илова навиштан, иваз кардани сурат ва ғайра;

$B) Дар амалияи тафтишотиву экспертии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳодатномаи хизмати сар карда то дипломҳои донишгоҳу донишкадаҳои Ҷумҳури калбаки карда мешаванд;

$C) Fайр аз пурра калбаки сохтани ҳуҷҷат боз кисман калбаки сохтани он мавҷуд аст, ки дар натиҷаи он мазмуни аввалини ҳуҷҷат дигаргун мешавад;

$D) Сохтакории ҳуҷҷатҳо гуногунанд. Аз аввал то охир, яъне ҳуҷҷати яклухт калбаки сохта шуданаш мумкин;

$E) Тарҳои дигаргун сохтани ҳуҷатҳо дар амалияи тафтишоти муаян карда нашаудааст;

@141.

Тарзҳои сохтакории пайҳои муҳрҳо? ;

$A) Бо роҳи расмкаши. Аз руи паи муҳри асл, аз руи хотир ба ҳуҷҷати калбаки бо истифода бурадни воситаҳои техники (сиркул, транспортир, мистари ченкуни ва ғайра) сохтакор расми онро мекашанд; Нусхабардори бо маводҳои тар кардашуда. Ин тарзи сохтакории пайҳои муҳрҳо бисёртар паҳн шудааст; дар амалияи тафтишоти, эксперти ва суди пайҳои муҳрҳои косибона сохташуда вомехуранд. Аломатҳои муҳрҳои косибона сохташуда назаррас буда, аз инҳо иборатанд: вайрон шудани симметрияи мутаносиби кисмҳои гуногуни муҳр; качу килеб шудани хати умумии ҳуруфҳо; шикаста будани хати ҳуруфҳои доирашакл ё кисмҳои доирашакл доранд); ;

$B) Нусхабардори бо маводҳои тар кардашуда. Ин тарзи сохтакории пайҳои муҳрҳо бисёртар паҳн шудааст;

$C) Дар амалияи тафтишоти, эксперти ва суди пайҳои муҳрҳои косибона сохташуда вомехуранд. Аломатҳои муҳрҳои косибона сохташуда назаррас буда, аз инҳо иборатанд: вайрон шудани симметрияи мутаносиби кисмҳои гуногуни муҳр; качу килеб шудани хати умумии ҳуруфҳо; шикаста будани хати ҳуруфҳои доирашакл ё кисмҳои доирашакл доранд;

$D) Бо роҳи расмкаши. Аз руи паи муҳри асл, аз руи хотир ба ҳуҷҷати калбаки бо истифода бурадни воситаҳои техники (сиркул, транспортир, мистари ченкуни ва ғайра) сохтакор расми онро мекашанд;

$E) Бо роҳи расмкаши;

@142.

Аломатҳои кавмии мошинкаҳои хатнавис? ;

$A) Кадами механизми асосии мошинкаи хатнавис, ки ҳуруф ва аломатҳоро дар як масофаи муайян чиндан таъмин менамояд. Масофаи байни сатрҳои чопшуда, ки онро фосила номидан лозим, яъне ҷои холии байни Сатрҳои чопшуда. Ин масофа дар мошинкахо се хел мешаванд. Фосилаи (интервали) майда, ё ин ки як фосилаи миёна, ду фосила ва фосилаи калон, яъне се фосила. Хели клавиатура, яьне маҷмуи аломатҳои мошинкаҳои алоҳидаи хатнависи. ҳар як мошнкаҳои хатнависи аз 46 то 92 аломатҳои гуногун доштанаш мумкин. Хели ҳуруфҳо гуногунанд ва аз ҳамдигар бо шакл, андоз, дигар аломатҳои иловаги фарк мекунанд. Дарозии сатр;

$B) Масофаи байни сатрҳои чопшуда, ки онро фосила номидан лозим, яъне ҷои холии байни Сатрҳои чопшуда. Ин масофа дар мошинкахо се хел мешаванд;

$C) Хели клавиатура, яьне маҷмуи аломатҳои мошинкаҳои алоҳидаи хатнависи. ҳар як мошнкаҳои хатнависи аз 46 то 92 аломатҳои гуногун доштанаш мумкин;

$D) Хели ҳуруфҳо гуногунанд ва аз ҳамдигар бо шакл, андоз, дигар аломатҳои иловаги фарк мекунанд;

$E) Кадами механизми асосии мошинкаи хатнавис, ки ҳуруф ва аломатҳоро дар як масофаи муайян чиндан таъмин менамояд;

@143.

Мафҳуми габитологияи криминалисти? ;

$A) Габитологияи криминалисти соҳаи мустакили техникаи криминалисти буда конуниятҳои инкишофи аломатҳои статики ва динамики зоҳирии одамро бо максадҳои муайян намудани кавм ва айниятии одам, истифода бурдани онҳо барои фош намудани сирри ҷиноят ва пешгирии ҷинояткори меомузад ва дар асоси дар ин конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода усулҳои навтарини симошиносии криминалистиро кор карда, тавсия менамояд;

$B) Соҳаи техникаи криминалистиро «габитологияи криминалисти» меноманд;

$C) Калимаи «габитология» аз калимаҳои лотини «хабитус», ки маънои намуди зоҳирии одам ва юнони "логос"-ки маънояш таълимот аст пайдо шудааст;

$D) Габитологияи криминалисти чун кисми ҷудонашвандаи илми ғриминалистика функсияи истеҳсоли дорад;

$E) Габитологияи криминалисти соҳаи донишеро меноманд, ки аломатҳои зоҳирииодамро бо максадҳои муайян намудани кавм ё айнияти онро меомузанд;

@144.

Аҳамияти габитологияи криминалисти?

$A) Аҳамияти габитологияи криминалисти дар он ки макомотҳои ҳифзи ҳукук усул ва тавсияҳои ин соҳаи тезникаи криминалистиро истифода бурда «сурати сухании» ҷинояткоронро тартиб дода, ба кайди ҷинояти мегиранд, кавм ва айниятии гумонбаршудагонро муайян мекунанд;

$B) Аҳамияти габитологияи габитологияи криминалисти аз маҷмуи назария ва усулҳои якчанд фанҳои табиатшиносию ҷамъияттшиноси, анатомия ва физиологияи одам ва назарияи айниятии криминалисти иборат аст;

$C) Калимаи «габитология» аз калимаҳои лотини «хабитус», ки маънои намуди зоҳирии одам ва юнони "логос"-ки маънояш таълимот аст пайдо шудааст;

$D) Габитологияи криминалисти чун кисми ҷудонашвандаи илми ғриминалистика функсияи истеҳсоли дорад;

$E) Габитологияи криминалисти соҳаи мустакили техникаи криминалисти буда конуниятҳои инкишофи аломатҳои статики ва динамики зоҳирии одамро бо максадҳои муайян намудани кавм ва айниятии одам, истифода бурдани онҳо барои фош намудани сирри ҷиноят ва пешгирии ҷинояткори меомузад ва дар асоси дар ин конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода усулҳои навтарини симошиносии криминалистиро кор карда, тавсия менамояд;

@145.

Асосҳои илмии габитологияи криминалисти? ;

$A) Асосҳои илмии габитологияи криминалисти аз маҷмуи назария ва усулҳои якчанд фанҳои табиатшиносию ҷамъияттшиноси, анатомия ва физиологияи одам ва назарияи айниятии криминалисти иборат аст;

$B) Аҳамияти габитологияи габитологияи криминалисти аз маҷмуи назария ва усулҳои якчанд фанҳои табиатшиносию ҷамъияттшиноси, анатомия ва физиологияи одам ва назарияи айниятии криминалисти иборат аст;

$C) Калимаи «габитология» аз калимаҳои лотини «хабитус», ки маънои намуди зоҳирии одам ва юнони "логос"-ки маънояш таълимот аст пайдо шудааст;

$D) Габитологияи криминалисти чун кисми ҷудонашвандаи илми ғриминалистика функсияи истеҳсоли дорад;

$E) Аҳамияти габитологияи криминалисти дар он ки макомотҳои ҳифзи ҳукук усул ва тавсияҳои ин соҳаи тезникаи криминалистиро истифода бурда «сурати сухании» ҷинояткоронро тартиб дода, ба кайди ҷинояти мегиранд, кавм ва айниятии гумонбаршудагонро муайян мекунанд;

@146.

Вазифаҳои габиталогияи криминалисти? ;

$A) Вазифаҳои габиталогияи криминалисти, дар навбати аввал, дар асоси дарки конуниятҳои нав ба нави аломатҳои зоҳирии одам, усулҳои мавҷудаи тадкикот ва истифодаи аломатҳои зоҳирии одамро инкишоф додан иборат аст. Дуюм дар асоси тадкикоти васеи эксперементали конуниятҳои нави аломатҳои чи статики ва чи динамикии одамро муайян намуда, усулҳои нави тадкикот ва истифода бурдани онҳоро коркарда, тавсия намудан иборат аст;

$B) Вазифаҳои габитологияи криминалисти дар он ки макомотҳои ҳифзи ҳукук усул ва тавсияҳои ин соҳаи тезникаи криминалистиро истифода бурда «сурати сухании» ҷинояткоронро тартиб дода, ба кайди ҷинояти мегиранд, кавм ва айниятии гумонбаршудагонро муайян мекунанд;

$C) Габитологияи криминалисти чун кисми ҷудонашвандаи илми ғриминалистика функсияи истеҳсоли дорад;

$D) Вазифаҳои габиталогияи криминалисти, дар асоси дарки конуниятҳои нав ба нави аломатҳои зоҳирии одам, усулҳои мавҷудаи тадкикот ва истифодаи аломатҳои зоҳирии одамро инкишоф додан иборат аст;

$E) Вазифаҳои габитология дар асоси тадкикоти васеи эксперементали конуниятҳои нави аломатҳои чи статики ва чи динамикии одамро муайян намуда, усулҳои нави тадкикот ва истифода бурдани онҳоро коркарда, тавсия намудан иборат аст;

@147.

Таснифи аломатҳои зоҳири габитологии одам? ;

$A) Аломатҳои анатомики, яъне аломатҳои статики; Аломатҳои функсионали, яъне аломатҳои динамики; Аломатҳои махсус;

$B) Аломатҳои анатомики, яъне аломатҳои статики; Аломатҳои функсионали, яъне аломатҳои динамики;

$C) Аломатҳои анатомики, яъне аломатҳои динамики; Аломатҳои дигар;

$D) Аломатҳои функсионали, яъне аломатҳои динамики; Аломатҳои назаррабо;

$E) Аломатҳои анатомики, яъне аломатҳои статики; Аломатҳои назаррабо;

@148.

Тарзҳои баркарор намудани симои шахс? ;

$A) Симои гумонбаршуда ё айбдоршаванда аз руи ахбороти ҷабрдидагон ё шоҳидон бо воситаи «фоторобот» ё «изоробот» баркарор карда мешавад; Аз руи устухони сари ҷасади ношинос симои одам баркарор карда мешавад; Баркарор намудани симо аз руи косаи сар бо усули профессор М.М.Герасимов;

$B) Симои шахс дар асоси нишонаҳои зоҳирии габитологи баркарор карда мешавад;

$C) Симои гумонбаршуда ё айбдоршаванда аз руи ахбороти ҷабрдидагон ё шоҳидон бо воситаи «фоторобот» ё «изоробот» баркарор карда мешавад;

$D) Аз руи устухони сари ҷасади ношинос симои одам бо ду усул баркарор карда мешавад;

$E) Симои шахс дар асоси нишонаҳои габитологи баркарор карда мешавад;

@149.

Аз руи устухони сари ҷасади ношинос симои одам бо кадом усул баркарор карда мешавад? ;

$A) Симои гумонбаршуда ё айбдоршаванда аз руи ахбороти ҷабрдидагон ё шоҳидон бо воситаи «фоторобот» ё «изоробот» баркарор карда мешавад; Аз руи устухони сари ҷасади ношинос симои одам баркарор карда мешавад; Баркарор намудани симо аз руи косаи сар бо усули профессор М.М.Герасимов;

$B) Симои шахс дар асоси нишонаҳои зоҳирии габитологи баркарор карда мешавад;

$C) Симои гумонбаршуда ё айбдоршаванда аз руи ахбороти ҷабрдидагон ё шоҳидон бо воситаи «фоторобот» ё «изоробот» баркарор карда мешавад;

$D) Аз руи устухони сари ҷасади ношинос симои одам бо ду усул баркарор карда мешавад;

$E) Симои шахс дар асоси нишонаҳои габитологи баркарор карда мешавад;

@150.

Баркарор намудани симо аз руи косаи сар бо усули профессор М.М.Герасимов? ;

$A) Барои Хар як китъаи устухони одам, дар асоси конуниятҳои инкишофи мушакҳои бадан марбут аз устухонҳо мушакҳои чеҳраи одамро ба вуҷуд меорад;

$B) Симои шахс дар асоси нишонаҳои зоҳирии габитологи баркарор карда мешавад;

$C) Симои гумонбаршуда ё айбдоршаванда аз руи ахбороти ҷабрдидагон ё шоҳидон бо воситаи «фоторобот» ё «изоробот» баркарор карда мешавад;

$D) Аз руи устухони сари ҷасади ношинос симои одам бо ду усул баркарор карда мешавад;

$E) Симои шахс дар асоси нишонаҳои габитологи баркарор карда мешавад;

@151.

Аломатҳои анатомии одам? ;

$A) Аломатҳои анатомикии одам кисми таркибии «портрети сухани»-ро ташкил медиҳанд ва дар ҷараёни ҷустуҷу ва дастгир намудани гумонбаршудагон, айбдоршавандагон аз муассисаҳои ислоҳи гурехтагон ва пинҳоншудагон накши ҳалкунандаро мебозанд;

$B) Шакл ва баландии пешони; хати кошҳо; шаклҳои косаи чашмҳо; ранги чашмҳо; шакли бини; шакли лабҳо; шакли манаҳ; маҷмуи аломатҳои гушҳо; шакли умумии руй ва дигар аломатҳои зоҳири;каду комат;

$C) Ба аломатҳои анатомикии одам, афту андоми он, тарзи гаштан, тарзи имову ишора, овозу нутки он ва дигар аломатҳо таалук доранд;

$D) Аломатҳои анатомики ҳам ду хел мешаванд: ба намуди авал аломатҳои статики, дуюм аломатҳои ғайриоддии динамики таалук доранд;

$E) Аломатҳои анатомики дар ҳамаи узвҳо мушоҳида шуданаш мумкин аст: олуси, каҷу килеб шуданаш ё сахт пушидани лабҳо, беихтиёрона ҷунбиши баъзе мушакҳои руй, мижгон, китф, даст ва ғайра;

@152.

Аломатҳои функционалии одам? ;

$A) Ба аломатҳои функционалии одам, афту андоми он, тарзи гаштан, тарзи имову ишора, овозу нутки он ва дигар аломатҳо таалук доранд;

$B) Шакл ва баландии пешони; хати кошҳо; шаклҳои косаи чашмҳо; ранги чашмҳо; шакли бини; шакли лабҳо; шакли манаҳ; маҷмуи аломатҳои гушҳо; шакли умумии руй ва дигар аломатҳои зоҳири;каду комат;

$C) Аломатҳои функционалии одам кисми таркибии «портрети сухани»-ро ташкил медиҳанд ва дар ҷараёни ҷустуҷу ва дастгир намудани гумонбаршудагон, айбдоршавандагон аз муассисаҳои ислоҳи гурехтагон ва пинҳоншудагон накши ҳалкунандаро мебозанд;

$D) Аломатҳои функционалииҳам ду хел мешаванд: ба намуди авал аломатҳои статики, дуюм аломатҳои ғайриоддии динамики таалук доранд;

$E) Аломатҳои функционалии дар ҳамаи узвҳо мушоҳида шуданаш мумкин аст: олуси, каҷу килеб шуданаш ё сахт пушидани лабҳо, беихтиёрона ҷунбиши баъзе мушакҳои руй, мижгон, китф, даст ва ғайра;

@153.

Соҳаҳои тадкикоти криминалистии маводхо ва ашёҳо? ;

$A) Тадкикоти криминалистии хок, тадкикоти криминалистии лок ва дигар рангу бор, тадкикоти криминалистии нафт ва маҳсулоти нафт, тадкикоти криминалистии воситаҳои нашъаовар, тадкикоти криминалистии объектҳои наботот, тадкикоти криминалистии оҳан, металл ва асбобҳои металлину оҳанин, тадкикоти криминалистии чинни, сафол, шиша, пластмасс ва чизҳои чиниву сафолин, шишагину пластмасин; тадкикоти криминалистии нах, ришта, матоъ ва чизҳои аз онҳо истифода шуда;

$B) Тадкикоти криминалистии хок, тадкикоти криминалистии лок ва дигар рангу бор, тадкикоти криминалистии нафт ва маҳсулоти нафт, тадкикоти криминалистии воситаҳои нашъаовар;

$C) Тадкикоти криминалистии лок ва дигар рангу бор;

$D) Тадкикоти нах, ришта, матоъ ва чизҳои аз онҳо истеҳсолшуда нисбатан тадкикоти нав бошад ҳам, дар вактҳои аввали истифодаи он ҳамчун далели тадкикоти часпидан ё гузоштан меноманд;

$E) Амалияи тафтишоту истеҳсоли экспертизаи маводҳо ва ашёҳо такозо менамояд, ки аз ҳама усули дуруст худи предметҳоро бо нахҳои часпида гирифтан мебошад. Яъне аз шартҳои асосии гирифтани онҳо объектҳоро алоҳида-алоҳида печондан мебошад;

@154.

Овозшиносии криминалисти? ;

$A) Овозшиноси, соҳаи нави техникаи кримниалисти буда, конуниятҳои ба вуҷуд омадан, сабти техникии он тачдид кардан ва тадкики аломатҳои айниятии овозро меомузад ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода, усулҳои муосирро онҳоро кор карда тавсия менамояд;

$B) Дар китобҳои «Криминалистика» тадкикоти овоз «фоноскопия» номида шудааст;

$C) Овозшиноси нафакат конуниятҳои ба вуҷуд омадани худи овоз, балки конуниятҳои сабти техники ва инчунин аз нав, бо воситаи илми-техники, ба вуҷуд овардани он мебошад;

$D) Овозшиноси асосан ҳангоми тағирёбии патологии ханҷара (гулу, хулкаш) дар натиҷаи ихтилоли ягон кисми аппарати овоз, монандшавии касби ё маишии овоз, бемориҳои силсилаи дилу раг ва асаб ба вуҷуд меояд;

$E) Овозшиноси дар навори магнитие, ки дар он накши дигаргунсози лаппиши овозро микрофон иҷро мекунад, дар сабти аник аз объект инъикос мешавад, рушнои ба сигнали электрики бо ёрии камераи телевизиони мубадал мегардад, ки дар он накши дигаргунсозии кувваи рушноиро трубкаи намоишдиҳандаи телевизиони иҷро менамояд;

@155.

Объекти экспертизаи овозшиноси? ;

$A) Объекти экспертизаи овозшиноси нафакат худи овоз балки фонограмма, овоз ва тасвир, магнитофон, микрофон, видеокамера, телевизор, наворҳои магнити ва инчунин сарчашмаҳои овоз мебошанд;

$B) Объекти экспертизаи овозшиноси, соҳаи нави техникаи кримниалисти буда, конуниятҳои ба вуҷуд омадан, сабти техникии он тачдид кардан ва тадкики аломатҳои айниятии овозро меомузад ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода, усулҳои муосирро онҳоро кор карда тавсия менамояд;

$C) Овозшиноси нафакат конуниятҳои ба вуҷуд омадани худи овоз, балки конуниятҳои сабти техники ва инчунин аз нав, бо воситаи илми-техники, ба вуҷуд овардани он мебошад;

$D) Объекти экспертизаи овозшиноси асосан ҳангоми тағирёбии патологии ханҷара (гулу, хулкаш) дар натиҷаи ихтилоли ягон кисми аппарати овоз, монандшавии касби ё маишии овоз, бемориҳои силсилаи дилу раг ва асаб ба вуҷуд меояд;

$E) Объекти экспертизаи овозшиноси дар китобҳои «Криминалистика» тадкикоти овоз «фоноскопия» номида шудааст;

@156.

Мафҳуми одорологияи криминалисти? ;

$A) Одорологияи криминалисти соҳаи нави техникаи криминалисти буда моҳияти буй, конуниятҳои пайдошави , ёфтан, гирифтан, тадкик намудани он, инчунин ба максадҳои тафтиш ва фош намудани сирри ҷиноят истифода бурадни буйро меомузад ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои илмии мавҷударо инкишоф дода, навтарини онҳоро кор карда тавсия менамояд;

$B) Одорология – аз ду калимаи лотини «адос» – буй ва «логос» – таълимот ташкил ёфта, маънояш буйшиноси мебошад;

$C) Одорологияи криминалисти соҳаи нави техникаи криминалисти буда моҳияти буй, конуниятҳои пайдошави, онҳоро кор карда тавсия менамояд;

$D) Одорологияи криминалисти ғайр аз фарди буй якчанд хусусиятҳои хоса дорад, ки бо туфайли онҳо имконияти буйро ҳамчун далел истифода бурдан ба вуҷуд моеяд;

$E) Одорология – аз калимаи лотини гирифта шуда маънояш буйшиноси мебошад;

@157.

Тадкикоти криминалистии механизмҳои тарконанда? ;

$A) Тадкикоти криминалистии механизмҳои таркиш соҳаи нави техникаи криминалисти буда, конуниятҳои механизми таркиш ва окибати он хусусиятҳои хоси мавод ва ашёҳои таркандаро меомузад ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои дарки объектҳои номбаршударо инкишоф дода, усул ва воистаҳои навтарини тадкики онҳоро кор карда, тавсия менамояд;

$B) Зарурият ба тадкикоти криминалистии мавод ва моддаҳои тарканда, таҷҳизот, механизмҳои тарконанда инчунин механизмҳои таркиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле калон аст;

$C) Тадкикоти криминалистии механизмҳои таркиш соҳаи нави техникаи криминалисти мебошад;

$D) Тадкикоти криминалистии механизмҳои таркиш соҳаи нави техникаи криминалисти буда, конуниятҳои механизми таркиш ва окибати он хусусиятҳои хоси мавод ва ашёҳои таркандаро меомузад;

$E) Тадкикоти криминалистии механизмҳои таркиш соҳаи нави техникаи криминалисти буда, сабабҳои таркишро муаян мекунад;

@158.

Тадкикоти фототехники? ;

$A) Тадкикоти фототехники – соҳаи нави техникаи криминалисти буда, конуниятҳои пайдошавии пайҳои кисмҳои гуногуни аппаратҳои суратгири, кино, видеокамераҳо ва дигар асбобҳое, ки дар ҷараёни тайёр кардани суратҳо истифода бурда мешаванд, бозёфтан, тадкик ва истифода бурдани онҳоро меомузад ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода, усулҳои навтарини онҳоро кор карда тавсия менамояд;

$B) Тадкикоти фототехники – соҳаи нави техникаи криминалисти буда, конуниятҳои пайдошавии пайҳои кисмҳои гуногуни аппаратҳои суратгири, кино, видеокамераҳо ва дигар асбобҳое, ки дар ҷараёни тайёр кардани суратҳо истифода мебарад;

$C) Тадкикоти фототехники – соҳаи нави техникаи криминалисти мебошад;

$D) Тадкикоти фототехники – соҳаи нави техникаи криминалисти буда, конуниятҳои пайдошавии аксҳоро меомузад;

$E) Тадкикоти фототехники – соҳаи нави техникаи криминалисти буда, конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода, усулҳои навтарини онҳоро кор карда тавсия менамояд;

@159.

Тадкикоти силохҳои сард? ;

$A) Тадкикоти силохи сард – соҳаи нави техникаи криминалисти буда, конуниятҳои пайдошавии пайҳои кисмҳои гуногуни олоти махсус тайёр кардашуда ё мувофиккардашуда, ки барои ҳуҷум ё дифоъ хизматкунанда ва бокуввати худи одам кор фармудашавандаро омухта, усулҳои бозёфтан, тадкик ва истифода бурдани онҳоро омухта ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои мавҷударо инкишоф дода, усулҳои навтарини онҳоро кор карда тавсия менамояд;

$B) Олоти махсус тайёр кардашуда ё мувофиккардашуда, ки барои ҳуҷум ё дифоъ хизматкунанда ва мушакҳои бадани худи одам кор фармудашавандаро силохи сард мешуморанд;

$C) Тадкикоти силохи сард барои ҳал намудани масъала оиди силохи сард будан ё набудани чизи мушаххас гуруҳбандии илмии силохҳои сард ҳам мусоидат менамояд;

$D) Эҳтиёҷ ба тадкикоти силохҳои сард ба сабаби он ба миён меояд, ки барои ягон чизро силохи сард эътироф кардан ғайр аз аломатҳои вокеи боз аломатҳои тафакуриро ба эътибор гирифтан лозим меояд;

$E) Тадкикоти силохи сард ин экспертизаи кордҳо ва шашпарҳо мебошад;

@160.

Аз руи тавсифи зарба заниву зарар расониданашон силохҳои сард ба кадом намудҳо тасниф карда мешавад? ;

$A) Халонанда (шамшерҳо, найзахо, ханҷарҳо ва монанди инҳо) , зада буррандахо (шамшерҳо, дудамаҳо, ханҷарҳо ва монанди онҳо) , халонандаю буррандагон (найзаҳои ҳамвор, ханҷарҳо, кордҳо) , зада зараррасонандагонҳо (калтакҳои резини, кастетҳо, кистенҳо, кафпушакхо, дастпушакҳои курғошимин, нунчакхо, камчинҳои дарозу кутоҳ, дарраҳо ва монанди онҳо);

$B) Аз руи тавсифи зарба заниву зарар расониданашон силохҳои сард ба гуруҳҳои ҷанги, шикори, варзиши ва милли таксим мешаванд;

$C) Кордҳои рузғори хона, кордҳои тибби – скалпел, нештар, кордҳои сайёҳон (туристҳо) , кордҳои савғоти, шикорие, ки барои пусткани кор фармуда мешаванд ва монанди онҳо;

$D) Кассету-корд, кастету-ханҷар ва ғайра;

$E) Силохҳои сарди шикори кордҳои махсуси шикори;

@161.

Критерияҳои силохи сарди халанда? ;

$A) Дарозии теғи корд 14 см ва агар аз он зиёд бошад; мустаҳкамии теғи корд аз 4 кг/м кам набошад;кабзаи корд барои маҳкам доштан кулай бошад;рахнаи ҳаводарояку хунбарояк дошта бошад дар он ҳолат олоти мушаххасро силохи сард эътироф кардан мумкин;

$B) Дарозии теғи корд;сохти мустаҳкамии теғи корд;кулай ва мустаҳкамии кабзаи дастаи корд;рахнаи ҳаводарояку хунбарояк дорад ё на;

$C) Дарозии теғи корд 14 см ва агар аз он зиёд бошад; мустаҳкамии теғи корд аз 4 кг/м кам набошад;кабзаи корд барои маҳкам доштан кулай бошад;

$D) Халонанда (шамшерҳо, найзахо, ханҷарҳо ва монанди инҳо) , зада буррандахо (шамшерҳо, дудамаҳо, ханҷарҳо ва монанди онҳо) , халонандаю буррандагон (найзаҳои ҳамвор, ханҷарҳо, кордҳо) , зада зараррасонандагонҳо (калтакҳои резини, кастетҳо, кистенҳо, кафпушакхо, дастпушакҳои курғошимин, нунчакхо, камчинҳои дарозу кутоҳ, дарраҳо ва монанди онҳо);

$E) Кордҳои рузғори хона, кордҳои тибби – скалпел, нештар, кордҳои сайёҳон (туристҳо) , кордҳои савғоти, шикорие, ки барои пусткани кор фармуда мешаванд ва монанди онҳо;

@162.

Мафҳуми кайдҳои криминалисти? ;

$A) Кайдҳои криминалисти як соҳаи мустакили техникаи криминалисти буда конуниятҳои кайдҳои ҷинояткорон, ҷасад ва ҳамаи чизҳое, ки аҳамияти криминалисти доранд ва инчунин, конуниятҳои истифода бурдани онҳоро омухта ва дар асоси дарки ин конуниятҳо усулҳои мавҷудаи кайдҳоро инкишоф дода, усулҳои нави онро кор карда тавсия менамояд;

$B) Кайдҳои криминалисти соҳаи махсуси илми криминалистика буда конуниятҳои бакайдгирии ҷиноятро меомузад;

$C) Кайдҳои криминалистика соҳаи мустакили илми криминалистика мебошад ва аз маҷмуи усулҳои ҷамовари ва тадкик иборат аст;

$D) Кайдҳои криминалистики аз маҷмуи воситаҳои махсуси ҷамъовари ва тадкики далелҳо иборат аст;

$E) Кайдҳои криминалисти як соҳаи мустакили техникаи криминалисти буда конуниятҳои кайдҳои ҷинояткорон, ҷасад ва ҳамаи чизҳое, ки аҳамияти криминалисти доранд ва инчунин, конуниятҳои истифода бурдани онҳоро меомузад;

@163.

Намудҳои кайдҳои криминалисти? ;

$A) Дар асл се намуди кайдҳои криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) сухани ё тасвири; 2) аслию сухани; 3) кибернетики;

$B) Дар асл ду намуди кайдҳои криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) аслию сухани; 3) кибернетики;

$C) Дар асл ду намуди кайдҳои криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) сухани ё тасвири; 2) кибернетики;

$D) Дар асл ду намуди кайдҳои криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) сухани ё тасвири; 2) аслию сухани;

$E) Дар асл се намуди кайдҳои криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) иникоси; 2) вокеи; 3) кибернетики;

@164.

Намудҳои бакайдгирии сухани дар илми криминалистика? ;

$A) Кайдҳои сухани дар навбати худ ба намудҳои зайл таксим мешаванд: алифбои; дактилоскопи; симоги; аз руи тарзи содир кардани ҷиноят ва ба кайд гирифтани хайвонҳои гумшуда, бесоҳиб ва мусодира шуда;

$B) Дар асл ду намуди кайдҳои криминалисти сухани мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) аслию сухани; 3) кибернетики;

$C) Дар асл ду намуди кайдҳои сухани криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) сухани ё тасвири; 2) кибернетики;

$D) Дар асл ду намуди кайдҳои криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) сухани ё тасвири; 2) аслию сухани;

$E) Дар асл се намуди кайдҳои криминалисти сухани мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) иникоси; 2) вокеи; 3) кибернетики;

@165.

Намудҳои кайдҳои асли дар илми криминалистика? ;

$A) Кайдҳои асли, дар навбати худ гуногунанд. Ба ин гуруҳ кайдҳо, кайдҳои силохҳои оташфишон, тирҳо, гилзаҳо, патронҳое, ки аз ҷои ҷиноятҳои ошкор нашуда гирифташуда; кайдҳои чизҳои ёфтшуда, гирифта шуда ва мусодира шуда; кайдҳои ҳуҷҷатҳои дуздидашуда, гирифташуда, ёфтшуда ва ҳуҷҷатҳои калбаки. Кайдҳои пулҳои коғазин, тангаҳои калбаки ва коғазҳои кимматноки калбаки; кайдҳои ретсептҳои калбакии табии барои гирифтани доруҳо; кайдҳои ретсептҳои калбакии тибби барои гирифтани доруҳои нашьадор ва доруҳои сахттаъсиркунанда ва ғайра;

$B) Дар асл ду намуди кайдҳои криминалисти сухани мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) аслию сухани; 3) кибернетики;

$C) Дар асл ду намуди кайдҳои асли криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) сухани ё тасвири; 2) кибернетики;

$D) Дар асл ду намуди кайдҳои криминалисти мавҷуд аст, ки вай ҳам бошад дар асоси тарзи ба кайд гирифтани обьектҳо таксим карда шудааст: 1) сухани ё тасвири; 2) аслию сухани;

$E) Кайдҳои асли дар навбати худ ба намудҳои зайл таксим мешаванд: алифбои; дактилоскопи; симоги; аз руи тарзи содир кардани ҷиноят ва ба кайд гирифтани хайвонҳои гумшуда, бесоҳиб ва мусодира шуда;

@166.

Усулхои спектрографи дар экспертизахои криминалисти чӣст?

$A) Ин асбоби спектриест, ки кабулкунакаш дар як вакт тамоми спектрхои дар хамвории фокалии спектрограф густурдаро ба кайд мегирад;

$B) Ин асбоби спектроскопист, ки бо чузъи махсус таъмин шуда холатхои алохидаи спектрхоро муайян мекунад;

$C) Воситаҳои техники мебошад;

$D) Ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

$E) Ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@167.

Бо ёрии усулхои спектрографи ва спектрометрии экспертизахои криминалисти кадом маҳсулотҳотадқиқ карда мешаванд?

$A) Махсулоти нафти, рангу бор, полимерхо, пластмассахо, хуччатхо, маводхои фармесевти, нушокихои спиртдор дорухои захрноки кимиёви, ашёхои тарканда, ширешхои синтетики, ашёхои органики ва монанди инхо;

$B) Таркиби газхо ва моеъхо, хусусан, бензин, керосин, афтол, маводхои нашъаовар ва монанди онхо тахлил карда мешаванд, инчунин барои муайян кардани алкогол дар таркиби хун, тахлили дудхо ва буй;

$C) Нурҳои ултрабунафшро нисбатан ба нурхои намоён кам инъикос кардани хатхои рангаш паррида, ба нурҳои ултрабунафши шаффоф будани баъзе рангхои органики, нурҳои инфрасурхро бисёртар инъикос намудани баъзе хелхои ко ғазхои ранга, нурҳои рентгениро нисбатан ба рушнои ворид сохтани баъзе ашё ва моддахое, ки барои хатхои рамзи истифода мешаванд;

$D) Ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

$E) Ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@168.

Бо ёрии тахлили хромотографи кадом маҳсулотҳо тадқиқ карда мешаванд?

$A) Таркиби газхо ва моеъхо, хусусан, бензин, керосин, афтол, маводхои нашъаовар ва монанди онхо тахлил карда мешаванд, инчунин барои муайян кардани алкогол дар таркиби хун, тахлили дудхо ва буй;

$B) Махсулоти нафти, рангу бор, полимерхо, пластмассахо, хуччатхо, маводхои фармесевти, нушокихои спиртдор дорухои захрноки кимиёви, ашёхои тарканда, ширешхои синтетики, ашёхои органики ва монанди инхо;

$C) Нурҳои ултрабунафшро нисбатан ба нурхои намоён кам инъикос кардани хатхои рангаш паррида, ба нурҳои ултрабунафши шаффоф будани баъзе рангхои органики, нурҳои инфрасурхро бисёртар инъикос намудани баъзе хелхои ко ғазхои ранга, нурҳои рентгениро нисбатан ба рушнои ворид сохтани баъзе ашё ва моддахое, ки барои хатхои рамзи истифода мешаванд;

$D) Ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

$E) Ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@169.

Дар амалия дар фаъолияти криминалисти бештар кадом холатхо мавриди таҳлил қарор дода мешаванд?

$A) Нурҳои ултрабунафшро нисбатан ба нурхои намоён кам инъикос кардани хатхои рангаш паррида, ба нурҳои ултрабунафши шаффоф будани баъзе рангхои органики, нурҳои инфрасурхро бисёртар инъикос намудани баъзе хелхои ко ғазхои ранга, нурҳои рентгениро нисбатан ба рушнои ворид сохтани баъзе ашё ва моддахое, ки барои хатхои рамзи истифода мешаванд;

$B) Махсулоти нафти, рангу бор, полимерхо, пластмассахо, хуччатхо, маводхои фармесевти, нушокихои спиртдор дорухои захрноки кимиёви, ашёхои тарканда, ширешхои синтетики, ашёхои органики ва монанди инхо;

$C) Таркиби газхо ва моеъхо, хусусан, бензин, керосин, афтол, маводхои нашъаовар ва монанди онхо тахлил карда мешаванд, инчунин барои муайян кардани алкогол дар таркиби хун, тахлили дудхо ва буй;

$D) Ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

$E) Ҷавобҳо дуруст мебошанд;

**@170.**

Мутахасис кист?

$A) Мутахассис шахсест, ки ба ҳалли парвандаи ҷиноятӣ манфиатдор набуда, дорои донишу таҷрибаи махсус аст ва барои мусоидат намудан ба таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя дар ошкор ё дарёфт намудани далел, асоснок кардани он, инчунин дар татбиқи воситаҳои техникӣ мумкин аст ҷалб карда шавад;

$B) Мутахассис барои иштирок намудан дар пешбурди амалҳои тафтишӣ ва муҳокимаи судии парвандаи ҷиноятӣ мутобиқи моддаҳои 179, 284, 305 Кодекси мазкур даъват карда мешавад;

$C) Мутахассис барои саркашӣ кардан аз ҳозиршавӣ ба даъвати мақомоти таҳқиқи ибтидоӣ, тафтишотӣ ва суд ё саркашӣ кардан аз иҷрои вазифаҳои худ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад;

$D) Ба сифати мутахасис ҳар шахсе, ки барои пешниҳоди хулоса дониши махсус ва дар ҳолатҳои зарурӣ иҷозатномаи дахлдор дорад, даъват шуданаш мумкин аст;

$E) Мутахассис шахсест, ки ба ҳалли парвандаи ҷиноятӣ манфиатдор нест ва барои иштирок дар амали тафтишӣ ё дигар амали мурофиавӣ барои тасдиқи далели пешбурди он, мазмун, ҷараён ва натиҷаҳои он аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя даъват шудааст;

@171.

Ҳуқуқҳои мутахасис аз чи борат аст?

$A) 1.сабаби даъват шуданашро донад, 2.агар дорои донишу таҷрибаи соҳаи дахлдор набошад, аз иштирок дар пешбурди парванда даст кашад, 3.бо иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ба иштирокчиёни амали тафтишӣ савол диҳад, 4.бо протоколи тафтиш, ки дар он иштирок мекунад, шинос шавад ва арзу мулоҳизотеро пешниҳод намояд, ки бояд ба протокол дохил карда шаванд, 5. аз амали таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя шикоят кунад;

$B) 1.сабаби даъват шуданашро донад, 2.агар дорои донишу таҷрибаи соҳаи дахлдор набошад, аз иштирок дар пешбурди парванда даст кашад, 3.бо иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ба иштирокчиёни амали тафтишӣ савол диҳад;

$C) 1.бо даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ҳозир шавад, 2. дар пешбурди амали тафтишӣ ва муҳокимаи судӣ донишу таҷрибаи худ ва воситаҳои илмию техникиро истифода намуда, барои ошкор ё дарёфт намудани далел ва асоснок кардани он иштирок намояд, 3.дар ҷараёни маҷлиси суд оид ба амалҳои анҷомдодааш тавзеҳот диҳад;

$D) 1. бо маводи парвандаи ҷиноятӣ, ки ба мавзӯи экспертиза алоқаманд аст, шинос шавад; 2.дар бораи ба ӯ пешниҳод намудани маводи иловагӣ, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплексӣ дархост кунад; 3.бо иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя дар пешбурди амали тафтишӣ иштирок карда, ба пурсишшавандагон ва дигар шахсон, ки дар ин амал иштирок доранд, вобаста ба масъалаҳои мавзӯи экспертиза саволҳо диҳад; 4.бо забони модарӣ ё дигар забоне, ки медонад, нишондод диҳад; 5 аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад; 6.аз амали таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя, ки ҳуқуқи ӯро ҳангоми пешбурди экспертиза маҳдуд мекунад, шикоят намояд; 7. агар ҳаллу фасли масъалаи гузошташуда аз доираи дониши тахассусаш берун бошад ё маводи дар ихтиёраш буда барои додани хулоса нокифоя бошад, аз пешниҳоди хулоса даст кашад;

$E) Мутахассис шахсест, ки ба ҳалли парвандаи ҷиноятӣ манфиатдор нест ва барои иштирок дар амали тафтишӣ ё дигар амали мурофиавӣ барои тасдиқи далели пешбурди он, мазмун, ҷараён ва натиҷаҳои он аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя даъват шудааст;

@172.

Уҳдадориҳои мутахасис?

$A) 1.бо даъвати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ҳозир шавад, 2. дар пешбурди амали тафтишӣ ва муҳокимаи судӣ донишу таҷрибаи худ ва воситаҳои илмию техникиро истифода намуда, барои ошкор ё дарёфт намудани далел ва асоснок кардани он иштирок намояд, 3.дар ҷараёни маҷлиси суд оид ба амалҳои анҷомдодааш тавзеҳот диҳад; $B) 1.сабаби даъват шуданашро донад, 2.агар дорои донишу таҷрибаи соҳаи дахлдор набошад, аз иштирок дар пешбурди парванда даст кашад, 3.бо иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ба иштирокчиёни амали тафтишӣ савол диҳад, 4.бо протоколи тафтиш, ки дар он иштирок мекунад, шинос шавад ва арзу мулоҳизотеро пешниҳод намояд, ки бояд ба протокол дохил карда шаванд, 5. аз амали таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя шикоят кунад; $C) 1.сабаби даъват шуданашро донад, 2.агар дорои донишу таҷрибаи соҳаи дахлдор набошад, аз иштирок дар пешбурди парванда даст кашад, 3.бо иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя ба иштирокчиёни амали тафтишӣ савол диҳад; $D) 1. бо маводи парвандаи ҷиноятӣ, ки ба мавзӯи экспертиза алоқаманд аст, шинос шавад; 2.дар бораи ба ӯ пешниҳод намудани маводи иловагӣ, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплексӣ дархост кунад; 3.бо иҷозати таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя дар пешбурди амали тафтишӣ иштирок карда, ба пурсишшавандагон ва дигар шахсон, ки дар ин амал иштирок доранд, вобаста ба масъалаҳои мавзӯи экспертиза саволҳо диҳад; 4.бо забони модарӣ ё дигар забоне, ки медонад, нишондод диҳад; 5 аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад; 6.аз амали таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя, ки ҳуқуқи ӯро ҳангоми пешбурди экспертиза маҳдуд мекунад, шикоят намояд; 7. агар ҳаллу фасли масъалаи гузошташуда аз доираи дониши тахассусаш берун бошад ё маводи дар ихтиёраш буда барои додани хулоса нокифоя бошад, аз пешниҳоди хулоса даст кашад;

$E) Мутахассис шахсест, ки ба ҳалли парвандаи ҷиноятӣ манфиатдор нест ва барои иштирок дар амали тафтишӣ ё дигар амали мурофиавӣ барои тасдиқи далели пешбурди он, мазмун, ҷараён ва натиҷаҳои он аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя даъват шудааст;

@173. Вожаи экспертиза чи маъно дорад?;

$A) Вожаи экспертиза аз калимаи «EXPERNUS» лотини гирифта шуда, маънояш шахси дорои донишҳои махсус шахси таҷрибадор шахси пуртаҷриба мебошад;

$B) Вожаи экспертиза аз калимаи «EXPERNUS» арабӣ гирифта шуда, маънояш шахси дорои донишҳои махсус шахси таҷрибадор шахси пуртаҷриба мебошад;

$C) Вожаи экспертиза аз калимаи «EXPERNUS» англиси гирифта шуда, маънояш шахси дорои донишҳои махсус шахси таҷрибадор шахси пуртаҷриба мебошад;

$D) Вожаи экспертиза аз калимаи «EXPERNUS» лотини гирифта шуда, маънояш шахси пуртаҷриба мебошад;

$E) Шахси донишманд;

@174. Экспертизаи судӣ, ин:;

$A) Экспертизаи судӣ-ин саривақт пурра фош намудани ҷиноят, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудани ашхоси дар ҳақиқат гунаҳгор яке аз омилҳои муҳими мустаҳкам намудани қонуният, таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, муҳофизати манфиатҳои ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад;

$B) Гузаронидани экспертизаи такрорӣ мебошад;

$C) Экспертизаи судӣ- ин саривақт пурра фош намудани ҷиноят аст;

$D) Экспертизаи судӣ- ин саривақт ва пурра фош намудани ҷиноят, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудани ашхоси дар ҳақиқат гунаҳгор аст;

$E) Муҳофизати манфиатҳои ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад;

@175. Экспертизаи судӣ ба тадқиқоти пешаки ин;

$A) Экспертизаи судӣ ба тадқиқоти пешаки **–** ин ҳаракатҳои пешаки дар бораи тагузаронидани тадқиқот, додани хулоса, саволҳои дар назди коршинос гузошташуда, ки донишҳои махсусро дар соҳаи илм, санъат, тақозо мекунад ба воситаи ташкил ва гузаронидани экспертиза исбот карда мешавад;

$B) Экспертизаи судӣ ба тадқиқоти пешаки **–** ин ҳаракатҳои пешаки дар бораи тагузаронидани тадқиқот аст;

$C) Замони баргузории экспертиза аст;

$D) Тарзи баргузории экспертиза аст;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@176. Экспертизаи судии криминалистӣ чист?

$A) Экспертизаи судӣ криминалисти-ин як намуди экспертизаи судӣ, илми дар асоси мавқеъи силсилаи ҷузъи назаряи криминалисти мебошад;

$B) Як қисми экспертизаи судӣ мкбошад;

$C) Шохаи асосии экспертизаро фаро мегирад;

$D) Тарзи гузарорнидани экспертиза аст;

$E) Воситаҳое, ки эксперт бояд аз онҳо истифода барад;

@177.Намудҳои экспертизаи давлатии судӣ (моддаи 12 Конуни ЧТ «Дар бораи Экспертизаи давлатии судӣ») кадомҳоянд?

$A) Ба намудҳои экспертизаи давлатии судӣ экспертизаи ибтидоӣ, иловагӣ, такрорӣ, комиссионӣ ва комплексӣ мансубанд;

$B) Ба намудҳои экспертизаи давлатии судӣ экспертизаи ибтидоӣ, такрорӣ, комиссионӣ ва комплексӣ мансубанд;

$C) Ба намудҳои экспертизаи давлатии судӣ экспертизаи ибтидоӣ, иловагӣ, комиссионӣ ва комплексӣ мансубанд;

$D) Ба намудҳои экспертизаи давлатии судӣ экспертизаи ибтидоӣ, иловагӣ, такрорӣ, комиссионӣ;

$E) Чавоби дуруст нест;

@178.Предмети экспертизаро чи ташкил медиҳад?

$A) Воқеъа, далел, ҳодиса ва объектҳои ғайри моддӣ;

$B) Маводе, ки ба муфаттиш пешниҳод карда мешавад;

$C) Объектҳои ғайри моддӣ;

$D) Маводе, ки ба судя пешниҳод карда мешавад;

$E) Маводе, ки ба прокурор пешниҳод карда мешавад;

@179. Методи экспертиза, ин;

$A) Тадқиқоти экспертиза, сохтори мантиқи ва амалиёти воситаҳо (тарз, усул) -и барои ҳал намудани маълумотҳо дар назди эксперт гузошташуда мебошад;

$B) Усулҳои муайян намудан аст;

$C) Тарзҳои иҷрои кор мебошад;

$D) Барои шахсоне, ки қарор ба онҳо равона карда шудааст ва ба салоҳияти онҳо дохил мешавад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@180. Хулосаи эксперт, ин:;

$A) Хулосаи экспертин тадқиқоти эксперт дар натиҷаи саволҳои мақомотҳои таҳқиқ ва тафтишоти пешаки дар назди коршинос гузошташудае мебошад, ки коршиноси судӣ дар доираи салоҳияти худ бо дастрасии далелҳои шайъи баъд аз таҳқиқу мулоҳиза ба даст овардааст;

$B) Хулосаи экспертин тадқиқоти эксперт дар натиҷаи саволҳои мақомотҳои таҳқиқ ва тафтишоти пешаки аст;

$C) Ин хулосаи эксперт дар марҳилаи экспертизаи такрорӣ мебошад;

$D) Хулосаи экспертин тадқиқоти эксперт дар натиҷаи саволҳои мақомотҳои таҳқиқ ва тафтишоти пешаки дар назди коршинос гузошташудае мебошад, ки коршиноси судӣ дар доираи салоҳияти худ ҳал намудааст;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@181. Қарор дар бораи таъин намудани экспертиза аз кадом қисмҳо иборат аст?

$A) Қарор дар бораи таъин намудани экспертиза аз се қисм иборат мебошад воридот тадқиқот қисми хотимавӣ;

$B) Қарор дар бораи таъин намудани экспертиза аз ду қисм иборат мебошад воридот ва тадқиқот;

$C) Ин хулосаи эксперт дар марҳилаи экспертизаи такрорӣ мебошад;

$D) Қарор дар бораи таъин намудани экспертиза аз як қисм иборат мебошад яъне қисми воридотӣ;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@182. Қарор дар бораи таъин намудани экспертиза аз чанд қисм иборат аст?

$A) 3;

$B) 5;

$C) 2;

$D) 6;

$E) 1;

@183. Методҳои истифодабари ҳангоми ташхиси судӣ кадомҳоянд?

$A) Методҳои умумии диалектикӣ, Методҳои умумӣ, Мушоҳидавӣ, Ченкуни, Тасвири, Муқоисавӣ, Эксперементалӣ, Тарҳсозӣ;

$B) Методҳои умумии диалектики ва Методҳои умуми;

$C) Ин хулосаи эксперт дар марҳилаи экспертизаи такрорӣ мебошад;

$D) Мушоҳидави, Ченкуни, Тасвири;

$E) Муқоисавӣ, Э ксперементали, Тарҳсозӣ;

@184. Тадқиқоти пешаки аз кадом амалиётҳо иборат аст?

$A) Азназаргузаронии лифофа, навиштаҷотҳо, нақши мӯҳрҳо, имзои муфаттиш ва шахсони холис, муқоиса намудан маводҳои пешниҳодгардида бо навиштаҷотҳо дар қарор;

$B) Баҳодиҳии умуми ва муқоиса намудани аломатҳои ҳар як объект дар алоҳидагӣ;

$C) Муқоиса намудан маводҳои пешниҳодгардида бо навиштаҷотҳо дар қарор;

$D) Азназаргузаронии лифофа, навиштаҷотҳо, нақши мӯҳрҳо;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@185. Тадқиқоти муфассал ин;

$A) Баҳодиҳии умуми ва муқоиса намудани аломатҳои ҳар як объект дар алоҳидагӣ мебошад;

$B) Азназаргузаронии лифофа, навиштаҷотҳо, нақши мӯҳрҳо;

$C) Азназаргузаронии лифофа, навиштаҷотҳо, нақши мӯҳрҳо, имзои муфаттиш ва шахсони холис, муқоиса намудан маводҳои пешниҳодгардида бо навиштаҷотҳо дар қарор;

$D) Тадқиқоти пешакӣ мебошад;

$E) Хамаи ҷавобҳо дурустанд;

@186. Шакли хулосаҳо чанд намуд мешаванд?

$A) 2;

$B) 4;

$C) 5;

$D) 3;

$E) 6;

@187. Шакли хулосаҳо кадомҳоянд?

$A) Қатъӣ ва эҳтимолӣ (тахминан, тахминӣ);

$B) Танҳо қатъӣ;

$C) Танҳо тахминӣ;

$D) Эҳтимолӣ;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@188. Масъалаи дар бораи маҳрум кардани корманди Марказ ё дигар муассисаи экспертӣ аз тахассуи коршиноси судӣ аз ҷониби комиссияи экспертӣ-тахассусӣ бо пешниҳоди ваҷҳдори роҳбари сохтор дар ҳолатҳои зерин баррасӣ мегардад:;

$A) Дағалона ё чандин карат вайрон намудани меъёрҳои қонунгузории мурофиавӣ ва соҳавӣ, меъёрҳои дигар санадҳои зерқонуние,ки фаъолияти экспертиро танзим менамоянд, инчунин муносибати хунукназарона ба иҷрои вазифаҳои коршинос, гирифтани баҳои пасти тахассусии ӯ аз ҷониби комиссияи экспертӣ-тахассусӣ ҳангоми баррасии навбатӣ ё пеш аз муҳлати дароз намудани ҳуқуқи мустақиман гузаронидани экспертизаҳо;

$B) Дағалона ё чандин карат вайрон намудани меъёрҳои қонунгузории мурофиавӣ ва соҳавӣ, меъёрҳои дигар санадҳои зерқонуние,ки фаъолияти экспертиро танзим менамоянд;

$C) гирифтани баҳои пасти тахассусии ӯ аз ҷониби комиссияи экспертӣ-тахассусӣ ҳангоми баррасии навбатӣ ё пеш аз муҳлати дароз намудани ҳуқуқи мустақиман гузаронидани экспертизаҳо;

$D) Ҳамаи Ҷавобҳо дурустанд;

$E) Ҷавоби дуруст мавҷуд нест;

@189. Кадом боби Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъини экспертизаро ба танзим медарорад?

$A) 24;

$B) 25;

$C) 26;

$D) 27;

$E) 28;

@190. Санади таъини экспертиза аз ҷониби муфаттиш:;

$A) Қарори таъини экспертиза;

$B) Хулосаи таъини экспертиза;

$C) Таъиноти таъини экспертиза;

$D) Ҳукми таъини экспертиза;

$E) Фармоиши таъини экспертиза;

@191. Маълумоте, ки дар қарор, дар бораи таъини экспертиза қайд мегардад:;

$A) Асоси таъини экспертиза;

$B) Макони баргузоршавии экспертиза;

$C) Замони баргузоршавии экспертиза;

$D) Тарзи гузаронидани экспертиза;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@192. Дар қарор дар бораи таъини экспертиза кадоме аз маълумотҳои зайл бояд дарҷ гарданд?

$A) Ному насаби коршинос ё муассисае, ки экспертиза бояд дар он ҷой баргузор гардад;

$B) Макони баргузории экспертиза;

$C) Замони баргузории экспертиза;

$D) Тарзи гузарорнидани экспертиза;

$E) Воситаҳое, ки эксперт бояд аз онҳо истифода барад;

@193. Маълумоти дар қарор дар бораи таъини экспертиза пешбинишавандаро нишон диҳед:;

$A) Саволҳои дар назди коршинос гузошташуда;

$B) Саволҳои дар назди мутахассис гузошташуда;

$C) Саволҳои дар назди муфаттиш гузошташуда;

$D) Саволҳои дар назди шоҳид гузошташуда;

$E) Ҷавобҳо дурустанд;

@194. Маводҳои дар қарор дар бораи таъини экспертиза дарҷшаванда:;

$A) Маводи ба коршинос пешниҳодшаванда;

$B) Маводи ба муфаттиш пешниҳодшаванда;

$C) Маводи ба мутахассис пешниҳодшаванда;

$D) Маводи ба судя пешниҳодшаванда;

$E) Маводи ба прокурор пешниҳодшаванда;

@195. Иҷроиши қарори муфаттиш оиди таъини экспертиза барои кӣ ҳатмист?

$A) Барои ашхос ё муассисае, ки қарор ба он равона шуда, ин салоҳияти уст;

$B) Барои нафар ё муассисае, ки қарор ба он равон нашуда, ин салоҳият ба ӯ таалуқ надорад;

$C) Барои муассисае, ки қарор ба он равона шуда, ин салоҳият ба ӯ таалуқ дорад;

$D) Барои нафаре, ки қарор ба он ирсол карда шуда, ба салоҳияти ӯ дохил мешавад;

$E) Ҷавобҳо нодурустанд;

@196. Субъектони ҳуқуқи гузаронидани экспертизаро нишон диҳед:;

$A) Мутахассиси муассисаҳои экспертӣ, ки муфаттиш таъин кардаст;

$B) Мутахассиси муассисаи ғайриэкспертӣ;

$C) Корманди ҳифзи ҳуқуқ;

$D) Шахси дорандаи донишҳои зарурӣ;

$E) Шахси дорандаи иҷозатнома;

@197. Ҳолати ҳатмии таъини экспретиза:;

$A) Сабаби марг;

$B) Доштани шубҳа дар муфаттиш;

$C) Пайдо шудани шубҳа дар судя;

$D) Дар ҳолати зарур донистани муфаттиш;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо ғалатанд;

@198. Асоси ҳатмии таъини экспретиза:;

$A) Барои муайян намудани хусусияту дараҷаи зарари ҷисмонӣ;

$B) Барои зарур донистани муфаттиш;

$C) Барои шубҳа доштани муфаттиш;

$D) Барои шубҳа доштани судя;

$E) Ҷавобҳо ба ман маъқул нест;

@199. Сабаби ҳатмӣ донистани экспретиза:;

$A) Бо мақсади муайян кардани синну соли гумонбар, айбдор ва ҷабрдида;

$B) Бо сабаби он, ки муфаттиш зарур медонад;

$C) Бо сабаби шубҳаи судя;

$D) Бо сабаби шубҳаи муфаттиш;

$E) Бо сабаби набудани далели шайъӣ;

@200. Дар натиҷаи тадқиқоти экспертӣ дар муассисаҳои экспертӣ, муфаттиш маводҳоро ба куҷо мефиристонад?

$A) Ба муассисаи гузаронандаи экспертиза;

$B) Ба коршиносон;

$C) Ба шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ;

$D) Ба сардори муассисаи экспертӣ;

$E) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад;

@201. Ҳуқуқҳои коршинос дар куҷо дарҷ гардидааст?

$A) Дар моддаи 58 КМҶ ҶТ;

$B) Дар моддаи 59 КМҶ ҶТ;

$C) Дар моддаи 60 КМҶ ҶТ;

$D) Дар моддаи 61 КМҶ ҶТ;

$E) Дар моддаи 62 КМҶ ҶТ;

@202. Асоси зарур донистани экспертизаи комиссионӣ:;

$A) Анҷоми тадқиқоти мураккаби экспертӣ;

$B) Хоҳиши муфаттиш;

$C) Дархости судя;

$D) Талаби айбдоршаванда;

$E) Хоҳиши ҷабрдида;

@203. Баъди гузарондани экспертизаи коммиссионӣ натиҷаи он чӣ тавр таҳлил мегардад?

$A) Аз ҷониби коршиносон дар якҷоягӣ;

$B) Аз ҷониби коршиносон дар алоҳидагӣ;

$C) Аз ҷониби муфаттиш;

$D) Аз ҷониби прокурор;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;