@1.

Вобаста ба объекти исботкунї тахминҳо ба?

$A) Трассология; $B) Айбдоркунанда ва сафедкунанда; $C) Баллистика; $D) Фонография; $E) Сабткунии криминалиста;

@2.

Вобаста ба дараљаи эҳтимолият тахминҳо ба?

$A) Экспертизаи габитологй; $B) Экспертизаи трассологй; $C) Вобаста ба дараљаи эҳтимолият тахминҳо ба камэҳтимол ва эҳтимолияти зиёддошта; $D) Экспертизаи фонографй; $E) Сабти криминалисти;

@3.

Вобаста ба суръати пешниҳод тахминҳо ба?

$A) Ба ду маъно; $B) Ба се маъно; $C) Ба чор маъно; $D) Ба панч маъно; $E) Вобаста ба суръати пешниҳод тахминҳо якқолиба ва ғайринамунавї тақсим мешаванд;

@4.

Фаъолияти муфаттиш (эксперт, судя) аз чунин љузъҳо иборат аст?

$A) Трассология; $B) Гирифтани маълумоти ибтидої; коркарди мантиқии он; тавсияи тахминҳо. $C) Баллистика; $D) Фонография; $E) Сабткунии криминалиста;

@.

Ҳангоми ба вуљуд овардани тахминҳо чунин усулҳои мантиқ, ба монанди?

$A) Ҳангоми ба вуљуд овардани тахминҳо чунин усулҳои мантиқ, ба монанди индуксия ва дедуксия истифода карда мешаванд; $B) Дар фош намудани ҷиноят; $C) Дар дастгир намудани ҷинояткорон; $D) Дар муайян намудани аломатҳои кавмии одамҳо, чизҳо ва ҳайвонҳо аз руи пайхои онњо; $E) Дар муайян намудани баъзе аломатњои хоси иштирокчиёни воќеа, њодиса ва ҷиноят;

@6.

Барои тахминҳои тафтишї ду талаботи асосї пешбинї шудааст номбар намоед?

$A) Зарурати анҷоми тадқиқоти мураккаби экспертӣ; $B) Агар муфаттиш зарур шуморад; $C) Агар судя зарур шуморад; $D) Бо талаби айбдоршаванда; $E) Барои тахминҳои тафтишї ду талаботи асосї пешбинї шудааст: асоснокї ва фаро гирифтани шарҳу эзоҳи воқеаи гузашта;

@7.

Санљиши тахминҳо- ин?

$A) Коршиносон якҷоя таҳлил менамоянд; $B) Санљиши тахминҳо- ин таҳқиқи тахминҳои дар он мављудбуда дар асоси маълумотҳои объективї дар бораи ҳолатҳо ва воқеаҳои муайян ба шумор мераванд; $C) Муфаттиш таҳлил менамояд; $D) Прокурор таъин менамояд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@8.

Тахминҳоро ба чанд намуд људо мекунанд?

$A) Ҳар кадоми онҳо ё як қисми онҳо дар алоҳидагӣ хулоса пешниҳод мекунанд; $B) Тахминҳоро ба асосї ва дуюмдараља људо кардан мумкин аст; $C) Экспертизаи такрорӣ гузаронда мешавад; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) Ҷавоби дуруст мавҷуд нест;

@9.

Моҳияти банақшагирии тафтиши љиноятҳо дар чи ифода меёбад?

$A) Моҳияти банақшагирї дар муайян кардани масъалаҳое, ки бояд ҳал карда шаванд, дар коркарди мантиқии низоми амал, ки ҳалли ин масъалаҳоро вақт, қувва ва воситаҳо таъмин месозанд, ба шумор меравад; $B) Дар натиҷаи овоздиҳӣ як хулоса интихоб гардида, пешниҳод мегардад; $C) Экспертизаи такрорӣ гузаронда мешавад; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) Ҷавоби дуруст мавҷуд нест;

@10.

Дар тактикаи криминалистї бояд људо карда шаванд?

$A) Коршиносон якҷоя таҳлил менамоянд; $B) Дар тактикаи криминалистї бояд људо карда шаванд: банақшагирии тафтиши парвандаи љиноятї; банақшагирии амалҳои тафтишї ва фаъолияти љустуљўйї. ; $C) Муфаттиш таҳлил менамояд; $D) Прокурор таъин менамояд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@11.

Ҳангоми амалї кардани нақшаи тафтишї оид ба парвандаи љиноятї кор кардан бе банақшагирии амалҳои алоҳидаи тафтишї ва чорабиниҳои оперативї-љустуљўйї мушкил аст. Ин раванд омилҳои зеринро дар бар мегирад?

$A) а) Гирифтани маълумоти ибтидої; б) тартиб додани масъалаҳое, ки бояд ҳал карда шаванд; в) муқаррар кардани пайдарҳамии ҳалли масъалаҳои алоҳида; г) интихоби тарзҳои тактикї, ки бояд ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои гузошташударо таъмин намояд; д) муайян кардани маљмўи воситаҳои техникии зарурї; е) ҳалли масъала оид ба истифодаи қувваҳо, воситаҳо ва маълумотҳои оперативї, ки бо таври махфї ба даст омадаанд; ж) муқаррар кардани доираи иштирокчиёни амали тафтишї ё чорабиниҳои оперативї-љустуљўйї ва вазифаҳои онҳо; з) муайян кардани замон ва макони истеҳсолоти амали банақша гирифташуда; и) тартиб додани нақшаи истеҳсолоти амали тафтишї ё чорабиниҳои оперативї-љустуљўйї; $B) Ҳангоми пайдо шудани шубҳа аз ҷониби муфаттиш; $C) Дар ҳолати пайдо шудани шубҳа аз ҷониби судя; $D) Дар ҳолати зарур шуморидани муфаттиш; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@12.

Вазифаҳои фаврие, ки дар давраи аввали тафтиши љиноят иљро карда мешаванд, чунинанд?

$A) Мутахассисони муассисаҳои экспертии таъинкардаи муфаттиш; $B) Мутахассисони муассисаҳои ғайри экспертӣ; $C) Кормандони МҲҲ; $D) Вазифаҳои фаврие, ки дар давраи аввали тафтиши љиноят иљро карда мешаванд, чунинанд: ошкор кардани сабаби бевоситаи ҳодиса; ошкор кардани ҳамбастагии сабабии ҳодиса бо амали шахсони муайян; муқаррар кардани шахсони гумонбар ва ҳалли масъалаи вуљуд доштани аломатҳои таркиби љиноятї дар рафтори онҳо; $E) Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад;

@13.

Вазифаҳои аввалиндараљаи муфаттиш инњоянд?

$A) Худи объекта айният; $B) Вазифаҳои аввалиндараљаи муфаттиш инњоянд: муқаррар кардани шахсияти боздоштшуда; ошкор кардани сабабҳои воқеии қарор доштани ў дар љойи ҳодиса, мақсад ва хусусияти амали содиркарда; $C) Ҷабрдида; $D) Ҷинояткор; $E) Криминалист;

@14.

Амали банақшагирифтаи муфаттиш?

$A) Далелҳои шахси, далелҳои шайъи; $B) Далелҳои шайъй, айнияткунанда, айниятшаванда; $C) Айниятшавандаҳо, айнияткунанда; $D) Амали банақшагирифтаи муфаттиш: кофтукови шахсї ҳангоми зарурият, тафтиши боздоштшуда; пурсиши боздоштшуда; азназаргузаронии тафтишии љойи боздошт, хатти ҳаракат ва љойҳое, ки боздоштшуда паноҳ бурда буд, инчунин ашёҳои (ҳуљљатҳои) аз ў мусодиракардашуда; кофтукови манзили зисти боздоштшуда; пурсиши шоҳидон, шахсони холис ва шахсоне, ки он шаҳрвандро дастгир кардаанд; овардани боздоштшуда барои нишондиҳї; экспертизаи (тафтиши пешакии) ашё ва ҳуљљатҳои мусодиракардашуда; $E) Далелҳои шахсй, айнияткунанда;

@15.

Амали аввалиндараљаи муфаттиш?

$A) Дар мавриде, ки хулосаи коршиноси судй аз руи натичаҳои экспертизаи пештара ба таври кофй равшан намебошад; $B) Дар мавриде, ки хулосаи коршиноси судй аз руи натичаҳои экспертиза ба таври кофй равшан мебошад, аммо муфаттиш шубҳа дорад; $C) Амали аввалиндараљаи муфаттиш: боздошт ва ҳабс кардани шахсоне, ки ба љиноят шарик мебошанд; кофтукови шахсии онҳо, кофтукови манзили онҳо; кофтукови биноҳои хизматї ва гирифтани ҳуљљатҳо; ҳабс кардани моликият ва амонатҳои бонкї; пурсиши айбдоршавандагон ва шоҳидон; азназаргузаронї ва тадқиқоти далелҳои шайъї, аз он љумла, ҳуљљатҳое, ки дар бораи љиноят шаҳодат медиҳанд; $D) Дар мавриде, ки масъалаҳои дар назди коршинос гузошташуда бо экспертизаи пештара аз ягон чиҳат алоқаманди дорад; $E) Дар мавриде, ки коршиноси судй масъалаҳои дар наздаш гузошташударо пурра ҳал кардааст;

@16.

Азназаргузаронии тафтишї- ин?

$A) Аз чониби коршиносони дорой ихтисосҳои гуногун дар доираи салоҳиятнокии онҳо; $B) Азназаргузаронии тафтишї- ин амали мурофиавї аст, ки дар моддаҳои 182-187 КМЉ ЉТ пешбинї шудааст ва аз мушоҳидаи бевосита, дарёфт, қабул, қайд ва таҳлили объектҳои гуногун барои муқаррар кардани аломатҳо, хусусиятҳо, ҳолатҳо, мавқеъ ва муайян кардани онҳо ба сифати далел ба парванда аз љониби муфаттиш иборат мебошад ;$C) Аз чониби муфаттиш; $D) Аз чониби эксперте, ки дорой ичозатномаи махсус аст; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@17.

Мақсади азназаргузаронии тафтишї ин?

$A) Экспертизаи криминалистии баллистикй; $B) Экспертизаи криминалистии трассологй; $C) Экспертизаи криминалистии габитологй; $D) Мақсади азназаргузаронии тафтишї, ба даст овардани далелҳои шайъї, ки ба ошкор кардан ва тафтиши љиноят мусоидат менамоянд, иборат аст; $E) Экспертизаи криминалистии графолога;

@18.

Асос ва тартиби азназаргузаронии тафтишї бо қонуни мурофиаи љиноятї ба низом дароварда шудаанд. Дар асоси мазмуни он азназаргузаронии тафтишї барои ҳалли масъалаҳои муҳимми зерин кумак мерасонад?

$A) Асос ва тартиби азназаргузаронии тафтишї бо қонуни мурофиаи љиноятї ба низом дароварда шудаанд. Дар асоси мазмуни он азназаргузаронии тафтишї барои ҳалли масъалаҳои муҳимми зерин кумак мерасонад: дида баромадани љойи ҳодиса, муайян кардани љараёни ҳодиса, дарки амали љинояткор; ошкор кардан ва гирифтани пайҳои љинояти содиршуда; муқаррар кардани ҳама гуна сарчашмаи бадаст овардани дигар далелҳо; гирифтани маълумот барои пешниҳод кардани тахминҳои тафтишї; ҳал кардани масъалаи ба парванда ворид кардани ин ё он ашё ба сифати далели шайъї; санљидани дигар сарчашмаи далелҳои парванда; $B) Пурсиши шоҳидон,ҷабрдида, гумонбаршуда; $C) Пурсиши гумонбаршуда, айбдоршаванда; $D) Пурсиши кудакон, шахсони пиронсолон; $E) Пурсиши шоҳидон,ҷабрдида;

@19.

Азназаргузаронии тафтишї вобаста ба объектҳо чунин намудҳои онро људо мекунанд?

$A) Манзаравии хаттӣ, манзаравии мудаввар, манзаравии шоқулӣ; $B) Манзарапвии хаттӣ, манзаравии масофаи наздик; $C) Азназаргузаронии тафтишї якчанд намудҳои мустақилро дар бар мегирад. Дар вобастагї ба объектҳо чунин намудҳои онро људо мекунанд: азназаргузаронии ашёҳо; азназаргузаронии ҳуљљатҳо; азназаргузаронии қитъаҳои маҳал ва биноҳое, ки љойи ҳодиса ба шумор намераванд; азназаргузаронии љасад; $D) Манзаравии масофаи дур ва наздик; $E) Манзаравии мудаввар ва манзаравии шоқулӣ;

@20.

Азназаргузаронии тафтишї ба?

$A) Бо пайдарҳамии истеҳсолот азназаргузаронии тафтишї ба аввалї ва такрорї тасниф карда мешавад; $B) Аз чор тараф объекти ташхисшавандаро аксбардорӣ намудан; $C) Объекти ташхисшавандар дар шакли умуми аксбардорӣ намудан; $D) Объети ташхисшавандаро бо мистари ченкуни аксбардорӣ намудан; $E) Объекти ташхисшавандаро аз ду тараф аксбардорӣ намудан;

@21.

Азназаргузаронии такрорї дар он ҳолат гузаронида мешавад, ки?

$A) Азназаргузаронии такрорї дар он ҳолат гузаронида мешавад, ки аввалї дар шароити номусоид (дар борон, шаб) гузаронида шуда буд ва дар алоқа бо ин пайҳо ва ашёҳои барои барқарор кардани ҳақиқат муҳим бесифат муайян карда шуданд: Муқаррароти барои парванда муҳим таҳқиқ нашудааст, шахсони воқиф љалб нашуда буданд ва ғайра; $B) Аксбардории нишонавӣ тамоми объектҳои аз масофаи наздик ва масофаи дур аксбардоришударо мегуянд; $C) Аксбардории нишонавӣ он намуди аксбардориеро меномад, ки мавқеи асосии он аксбардори карда шавад; $D) Аксбардории нишонавӣ чунин намуди аксбардориеро меномад, ки як объект қисм ба қисм аксбардори карда шавад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@22.

Аз рўйи ҳаљм азназаргузаронии тафтишї ба?

$A) Трассология; $B) Аз рўйи ҳаљм азназаргузаронии тафтишї асосї ва иловагї мешавад; $C) Расмкашии криминалиста; $D) Тарроҳии криминалиста; $E) Информатикаи криминалиста;

@23.

Иштироки мутахассис дар азназаргузаронї дар ду ҳолат ҳатмист?

$A) Таҳқиқи криминалистии хат; $B) Таҳқиқи криминалистии изи пой; $C) Иштироки мутахассис дар азназаргузаронї дар ду ҳолат ҳатмист: ҳангоми азназаргузаронии љасад ва гузаронидани шаҳодаткунии шахси дигар – намояндаи шахси муқобил нисбат ба муфаттиш; $D) Тарроҳии криминалиста; $E) Кибернетикаи криминалисти;

@24.

Азназаргузаронии љойи ҳодиса дар ду ҳолат гузаронида мешавад?

$A) Аз масофаи наздик аз се нуқта аксбардори карда мешавад, аз тарафи рост, чап ва аз боло; $B) Аз масофаи дур аз се нуқта аксбардори карда мешавад, аз тарафи рост, чап ва аз боло; $C) Аз масофаи наздик аз ду нуқта аксбардори карда мешавад, аз тарафи рост, чап; $D) Азназаргузаронии љойи ҳодиса дар ду ҳолат гузаронида мешавад. Аввалан, вақте ки љиноят аллакай содир шудааст ва амали шудани азназаргузаронї бо мақсади ошкор кардани пайҳо ва дигар далелҳои шайъї, муайян кардани љойи ҳодиса ва дигар ҳолатҳое, ки барои парванда аҳаммият дорад, зарур аст. Дуюм, вақте ки гумон дар бораи љинояти содиршуда вуљуд дорад ва дар љараёни азназаргузаронї муқаррар кардани он ки дар воқеият кадом ҳодиса рўй додааст, талаб карда мешавад: худкушї ё одамкушї, сўхтор дар натиљаи носозии симҳои барқї ё оташзанї ва ғайра; $E) Аз масофаи наздик аз якчанд нуқта аксбардори карда мешавад;

@25.

Муфаттиш дар рафти азназаргузарони вазифаҳои зеринро доро аст?

$A) Айнияткунонии шахсият аз руи аломатҳои зоҳирй; $B) Муфаттиш дар рафти азназаргузарони вазифаҳои зеринро доро аст:хабаро дар бораи ҳодиса қабул карда, аниқ намояд, ки чї ҳодиса ва дар куљо ба амал омадааст ва дар бораи ҳифзи вазъияти он чораҳо андешад;огоҳ кардани шахсоне, ки муҳофизатро ташкил кардаанд. Шоҳидонро муқаррар намоянд, чунки нишондодҳои онҳо пеш аз оғози азназаргузаронї муҳим мебошанд;агар љабрдидаҳо бошанд, дастур диҳад, ки ба онҳо ёрї расонида шавад;муқаррар намояд, ки кормандони милитсия барои боздошти шахсони гумонбаршуда ва пешгирии оқибатҳои ҳодиса чораҳо андешидаанд ё не;муқаррар кардани ҳолати оперативї дар ин мавзеъ;санљидани омодагии љомадони тафтишї, дастгоҳи аксбардорї ва дигар воситаҳо, ки дар рафти азназаргузаронї истифода мешаванд; даъват кардани мутахассисон ва шахсони холис; $C) Айнияткунонии шахсият аз руи нишонаҳои овоз; $D) Айнияткунонии шахсият аз руи нишондоди шоҳидон; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@26.

Азназаргузаронии љойи ҳодисаро ба давраҳо тақсим кардан мумкин аст?

$A) Азназаргузаронии љойи ҳодисаро ба давраҳо тақсим кардан мумкин аст: оғоз (азназаргузаронии умумї) ва давраи азназаргузаронии љузъї; $B) Акс дар зери микроскоп ба навор бардошта мешавад; $C) Акс дар зери равшаниҳои ба паҳлуафтанда гирифта мешавад; $D) Акс дар зери нурҳои ултробунавш гирифта мешавад; $E) Акс дар равшаниҳои таббии гирифта мешавад;

@27.

Ҳангоми азназаргузаронии умумї муфаттиш?

$A) Ҳангоми азназаргузаронии умумї муфаттиш љойи ҳодисаро дар умум меомўзад, ба қайд мегирад ва қабул менамояд: вуљуд доштан ё надоштани объектҳои муайян, љойгиршавии мутақобилаи онҳо ва ғайраҳо. Дар ин давра ў маълумотро дар бораи оне, ки кадом ҳодиса рўй додааст ва оқибатҳои љиноят чї гунаанд аниқ мекунад; сарҳади љойи ҳодисаро муқаррар мекунад ва он бояд мавзеи калонтарро дар бар гирад назар ба он ки дар оғоз аз нигоҳи аввал бояд пайҳои љиноят қарор дошта бошанд; $B) Дар суратгири метод истифода бурда намешавад; $C) Метод ва намуди суратгири хаммаъноанд; $D) Бо истифодаи суратгирии криминалистӣ ва мистари ченкунӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@28.

Усули азназаргузаронии љойи ҳодисаро ба?

$A) Чунин усулҳои асосї тавсия дода мешаванд: марказонидашуда ва гайримарказонидашуда. Ҳангоми азназаргузаронии љойи ҳодиса ин усулҳо метавонанд дар мувофиқатҳои гуногун гузаронида шаванд; $B) рахнамо, шархи, умдави, ҷузъи; $C) Бо ёрии хамираи силикон; $D) Бо ёрии маводи полимерии «Компаунд К-18»;$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@29.

Ҳангоми азназаргузаронии љузъии љойи ҳодиса аломатҳои зерин муайян карда мешаванд?

$A) Муайян намудани шахсият аз руи гуфтор ва нутқе, ки дар наворҳои сабтнамой зикр шудаанд; $B) Муайян кардани тарзи тайёркунй ё сохтакории ҳуччат ва дар он истифодабарии воситаҳои техникй; $C) Ҳангоми азназаргузаронии љузъии љойи ҳодиса аломатҳои зерин муайян карда мешаванд: а) интихоби самти ҳаракат ба љойи ҳодиса; б) донистани љойҳои нозук дар монеаҳо (шикастани девор дар љойи борики он ва ғайраҳо); в) донистани одат ва шароити зисти қурбонии љиноят (масалан, љинояткор дар роҳе, ки аз он одатан љабрдида ҳангоми аз кор баргаштан, камин гирифтан); г) шиносоии шахсии љинояткор бо қурбонии љиноят (масалан, аз дарун кушода будани дар); д) аз љониби айбдоршаванда истифода бурдани воситаҳои гуногуни техникї (масалан, идора карда тавонистани дастгоҳҳои кафшери электрикї ва газї); $D) Муайян намудани ҳолати садама дар шабакаҳо ва тачҳизотҳои барқи; $E) Муайян намудани ҳолати техники воситаҳои нақлиёт, роҳҳо, нишонаҳои роҳ;

@30.

Тарзҳои тактики азназаргузаронии ҷои ҳодиса?

$A) Тарзҳои тактики азназаргузаронии ҷои ҳодиса ба 3 давра тақсим мешавад: давраи тайёри, давраи кори ва давраи хулосави; $B) Аксбардории фаврии ҷустуҷӯии ҷиноятӣ ва тафтишотӣ, аксбардории экспериментали; $C) Аксбардории фаврии ҷустуҷӯии ҷиноятӣ ва тафтишотӣ, аксбардории фаврӣ; $D) Аксбардории илмӣ-тадқиқотӣ; $E) Аксбардории фаврии ҷустуҷӯии ҷиноятӣ ва тафтишотӣ;

@31.

Қисми тасвирї протоколї азназаргузаронии љойи ҳодиса аз омилҳои зериниборат аст?

$A) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бе тағйирот ба навор сабт мешаванд; $B) Қисми тасвирї протокол аз омилҳои зериниборат аст, аз: муқаррар кардани сарҳади љинояти содиршуда ва ишора кардани маҳалли љойгиршавии он; хусусиятҳои умумии љойи ҳодиса; қайд кардани роҳҳое, ки ба љйи ҳодиса мебаранд; тасвири муфассали пайҳо; ашёҳо ва объектҳое, ки ба ҳодисаи бавуқўомада дахл доранд ё барои парванда аҳаммият дошта метавонанд; қайд кардани “ҳодисаи негативи”; тарзи ошкор, қайд ва бастабандии пайҳо; кадом воситаҳои техникї-криминалистї истифода шудаанд; $C) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо мистари масштаби ба навор сабт мешаванд; $D) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо тағйирот яъне бо хатчаҳои махсус ба навор сабт мешаванд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@32.

Намудҳои азназаргузаронии тафтишї?

$A) Азназаргузаронии биноҳо, азназаргузаронии ашёҳо азназаргузаронии ҳуљљатҳо, азназаргузаронии маҳал; $B) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо даровардани тағйирот ба навор сабт мешаванд; $C) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо мистари масштаби ба навор сабт мешаванд; $D) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо тағйирот яъне бо хатчаҳои махсус ба навор сабт мешаванд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@33.

Азназаргузаронии биноҳо?

$A) Азназаргузаронии биноҳо. Далелҳои аз љиҳати криминалистї аҳаммиятнок ҳангоми азназаргузаронии бино ба даст меоян. Ба сифати объектҳои чунин азназаргузаронї биноҳои истиқоматї ва хизматї, сохтмонҳои соҳаи савдо ва истеҳсолот, анборҳо, намоишгоҳҳо, дўконҳо, осорхонаҳоро номбар кардан мумкин аст; $B) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо даровардани тағйирот ба навор сабт мешаванд; $C) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо мистари масштаби ба навор сабт мешаванд; $D) Бо усулҳои таҷассумӣ акси объектҳо бо тағйирот яъне бо хатчаҳои махсус ба навор сабт мешаванд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@34.

Ба сифати амали мустақили тафтишї азназаргузаронии ашёҳо дар чанд ҳолат гузаронида мешавад?

$A) Муайян намудани ҳолати бавучудомада ва паҳн гаштани сухтори биноҳо ва иншоотҳо; $B) Ба сифати амали мустақили тафтишї азназаргузаронии ашёҳо дар ду ҳолат гузаронида мешавад: дар он вақт ки барои азназаргузаронии ашёҳои ҳангоми истеҳсолоти кофтуков, азназаргузаронии љойи ҳодиса, маҳал, бино дарёфтшуда вақти зиёд ва шароитҳои махсус талаб карда мешавад; дар он вақт ки ашёҳо ба муфаттиш аз љониби љабрдида, шоҳид, гумонбаршаванда ва дигар шахсон пешниҳод карда шудаанд. Муфаттиш онҳоро дар љойи истеҳсолоти тафтиш, нигоҳдорї ва имконияти истифодаи онҳоро ба сифати далелҳои шайъї таъмин карда, тафтиш мекунад; $C) Муайян намудани ҳолати садама дар шабакаҳо ва тачҳизотҳои барқи; $D) Муайян намудани ҳолати техники воситаҳои нақлиёт, роҳҳо, нишонаҳои роҳ ва гайраҳо; $E) Муайян намудани шахсият аз руи гуфтор ва нутқе, ки дар наворҳои сабтнамой зикр шудаанд;

@35.

Ҳангоми азназаргузаронии тафтишї дар протокол омилҳои зерин қайд карда мешавад?

$A) Муайян намудани асос ва табиати таркиш, ҳамчунин майдон ва механизми он; $B) Муайян намудани асоси вайрон кардани қоидаҳои бехатари ҳангоми чараёни корҳои сохтмони; $C) Ҳангоми азназаргузаронии тафтишї дар протокол омилҳои зерин қайд карда мешавад: макон, сана ва замони ба даст овардани ҳуљљат; шахсе, ки аз ў ҳуљљат гирифта шудааст; номи ҳуљљат; намуди зоҳирии он, маълумотҳои ҳатмї ва хусусиятҳои он; мазмун; аломатҳои хосси ҳуљљат, масалан, ҳангоми қайди маълумотҳои шиноснома дар протоколи азназаргузаронї қайд карда мешавад, ки ба кї, кай, дар куљо ва аз љониби кї дода шудааст, силсила ва дигар маълумотҳое, ки бо дастнавис дохил карда шудаанд; $D) Муайян намудани таркиб ва нуқтаҳои маҳсулотҳои истеъмолии саноатию озуқавори; $E) Муайян намудани шахсият аз руи гуфтор ва нутқе, ки дар наворҳои сабтнамой зикр шудаанд;

@36.

Азназаргузаронї тибқи чунин барномаи бо таљриба коркардшуда гузаронида мешавад?

$A) Ба ду намуд; $B) Ба се намуд; $C) Ба ду ва се намуд; $D) Ба як намуд; $E) Азназаргузаронї тибқи чунин барномаи бо таљриба коркардшуда гузаронида мешавад: Вақти оғози азназаргузаронї, ҳарорати муҳити атроф ва љасад ба қайд гирифта мешаванд. Љасад дар он ҳолате азназаргузаронї мегардад, ки иштирокчиёни азназаргузаронї дида буданд. Дар оғоз љинс, синну сол, қад, пайкар, фарбеҳї, ранги муй азназаргузаронї карда мешавад. Баъд тасвир аз боло ба поён бо усули “акси шифоҳї” сурат мегирад. Махсусан, тафсилоти маълумотҳо оид ба азназаргузаронии љасади шахси номаълум ба қайд гирифта мешавад. Љойгиршавї ва ҳолати љасад. Ҳолати љасад бо нишонаҳои наздик “мутобиқ” карда мешавад. Доғҳои љасад, номуносибии самти доғҳои хун дар љасад бо ҳолати ў, вуљуд доштани аломатҳои кашолакунї ва ғайраҳо ба қайд гирифта мешаванд;

@37.

Ҳангоми азназаргузаронї сар, рўй, дастон, пойҳо ва қисмҳои зоҳирии бадани љасад таҳқиқ ва ба қайд гирифта мешаванд?

$A) Ҳангоми азназаргузаронї сар, рўй, дастон, пойҳо ва қисмҳои зоҳирии бадани љасад таҳқиқ ва ба қайд гирифта мешаванд: а) ҳолати гавҳараки чашм, қарнияи чашм, пардаи луобии чашм; б) вуљуд доштани зарари љисмонї, қатра ва доғҳои хун, љойгиршавї ва самти раванди онҳо; в) ҳолати сўрохиҳои табиї, вуљуд доштани ифлосиҳо (ҳиссачаҳои хок, мўй, хун ва микрообъектҳо) дар ангуштони дастҳо ва кафи пойҳо, байни ангуштон, таги нохунҳо ва дар мўйҳо; г) дараљаи хунукии қисмҳои бадан, ки бо либос пўшонида шудаанд ё пўшонида нашудаанд; д) мављудият, љойгиршавї ва ранги доғҳои љасад, тағйирёбии ранги онҳо ҳангоми фишори тақсимшуда ва суръати барқароршавї ранги аввала (дар сонияҳо); е) зуҳури шахшавии љасад дар гурўҳҳои гуногуни мушакҳо; ж) дар љасад ва либос вуљуд доштани ҳашаротҳо, кирмҳо, љойи љамъшавии зиёди онҳо; з) намуди зоҳирии шикам (фурўрафта, дамкарда); и) аз даҳон хориљ шудани ягон бўй (ҳангоми қафаси синаро зер кардан); $B) Муайян намудани асос ва табиати таркиш, ҳамчунин майдон ва механизми он; $C) Муайян намудани сабаби садама ҳангоми кор дар мошинаҳо ва дастгоҳҳо, дар соҳаи саноат ва истеҳсолоти хочаги вобаста ба вайронкунии қоидаҳои бехатарии дар чараёни истеҳсолот; $D) Муайян намудани таркиб ва нуқтаҳои маҳсулотҳои истеъмолии саноатию озуқавори; $E) Муайян намудани шахсият аз руи гуфтор ва нутқе, ки дар наворҳои сабтнамой зикр шудаанд;

@38.

Ҳангоми шаҳодаткунї ҳамаи узви бадани шаҳодаткунандашаванда муқаррар ва қайд карда мешаванд?

$A) Ҳангоми шаҳодаткунї ҳамаи узви бадани шаҳодаткунандашаванда муқаррар ва қайд карда мешаванд: а) зарар (љароҳат, хароша, доғи кабуд, изи ханљар ва ғайра), ки дар натиљаи амали љиноятї расонида шудааст; б) нишонаҳои махсус (доғи љароҳат, холҳо, захми зарба, холкўбї, норасоиҳои љисмонї ва ғайра); в) пайҳои объектҳое, ки аз бадани шаҳодаткунї шаванда дарёфт шудаанд; $B) Муайян намудани асос ва табиати таркиш, ҳамчунин майдон ва механизми он; $C) Муайян намудани асоси вайрон кардани қоидаҳои бехатарй ҳангоми чараёни корҳои сохтмонй; $D) Муайян намудани таркиб ва нуқтаҳои маҳсулотҳои истеъмолии саноатию озуқавори; $E) Муайян намудани шахсият аз руи гуфтор ва нутқе, ки дар наворҳои сабтнамой зикр шудаанд;

@39.

Шаҳодаткунонӣ?

$A) Барои дар бадани инсон ошкор кардани нишонаҳои махсус, осори ҷиноят, захмҳои ҷисмонӣ, муайян кардани ҳолати мастӣ ё дигар хусусият ва аломатҳое, ки барои парванда муҳиманд, ба шарте ки он муоина кардан (экспертиза) -ро тақозо накунад, мумкин аст, шаҳодаткунонии гумонбаршуда, айбдоршаванда, ҷабрдида ё шоҳид ба ҷо оварда шавад; $B) Ибтидои ва такрорй; $C) Якхела ва комплексй; $D) Асосй ва иловагй; $E) Умумй ва махсус;

@40.

Ба шаҳодаткунї азназаргузаронии либос дохил мешавад ё не?

$A) Ба ду намуд; $B) НЕ; $C) Ба ду ва се намуд; $D) Ба як намуд; $E) Ба чор намуд;

@41.

Эксперименти тафтишї бо мақсадҳои зерин гузаронида мешавад?

$A) Эксперименти тафтишї бо мақсадҳои зерин гузаронида мешавад: 1) муайян кардани имконияти дида тавонистан ва дарк кардани ҳодисаи аҳаммияти криминалистикидошта; 2) муайян кардани имконияти содир кардани амалҳои мушаххас, аз он љумла, дар фосилаи муайяни вақт; 3) санљидани имконияти ба амал омадани ҳодисаи мушаххас, муайян кардани пайдарҳамии унсурҳои таркибии он; 4) муайян кардани механизми ба вуљуд омадани пайҳои љиноят; $B) Тахминҳои криминалистӣ аз ҳафт давраи асосӣ ва 4 давраи иловаги иборат аст; $C) Тахминҳои криминалистӣ аз дараи статикӣ ва давраи динамикӣ иборат аст; $D) Тахминҳои криминалистӣ аз давраҳои тайёри , кори ва хулосави иборат аст; $E) Ҷавобҳои пешниҳодшуда дурст нестанд;

@42.

Барои истеҳсолоти эксперименти тафтишї мављудияти чанд шарти баробар зарур аст?

$A) Аз рӯйи усулу тарзҳои аксбардорӣ ин соҳаи криминалистӣ таҷассумӣ ва таҳқиқотӣ мебошад; $B) Аз рӯйи усулу тарзҳои аксбардорӣ ин соҳаи криминалистӣ танҳо таҷассумӣ; $C) Аз руи усулу тарзҳои аксбардорӣ ин соҳаи криминалистӣ танҳо таҳқиқотӣ мебошад; $D) Барои истеҳсолоти эксперименти тафтишї мављудияти чор шарти баробар зарур аст: гузаронидани эксперименти тафтишї мумкин нест, вақте ки ин ба вайроншавии тартиботи љамъиятї, расонидани зарари калон ба манфиатҳои давлат ё шаҳрвандони алоҳида, нуқсони кори корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ё дар кори нақлиёт оварда расонад; он набояд шаъну эътибори иштирокчиён ва атрофиёнро паст занад, барои ҳаёту саломатии онҳо хатар эљод намояд; ҳангоми истеҳсолоти он вазъияте ба вуљуд меояд, монанд ё ба ҳадди имкон ба ҳодисаи парвандаи љиноятии таҳти тафтиш қарордошта наздик аст; розигии ихтиёрии шахси санљидашаванда барои иштирок дар амали санљишї бояд гирифта шавад; $E) Аз рӯйи усулу тарзҳои аксбардорӣ ин соҳаи криминалистӣ таҷассумӣ, таҳқиқотӣ ва фаврии ҷустуҷуӣ мебошад;

@43.

Мутахассис дар эксперименти тафтишї дар мавриди зерин иштирок мекунад?

$A) Аксбардории манзаравӣ, аксбардорӣ бо мистари ченкунӣ, аксбардории мушахассӣ ё шиносоӣ, аксбардории нусхабардорӣ, аксбардории рефлексӣ; $B) Аксбардории манзаравӣ, аксбардорӣ бо мистари ченкунӣ, аксбардории мушахассӣ ё шиносоӣ, аксбардории нишонавӣ; $C) Аксбардории манзаравӣ, аксбардорӣ бо мистари ченкунӣ, аксбардории микроскопӣ, аксбардории фаврии ҷустуҷуӣ, аксбардории илмӣ-тадқикотӣ; $D) Мутахассис дар эксперименти тафтишї дар мавриди зерин иштирок мекунад: а)шарҳу эзоҳи иловагї оид ба табиат ва муқаррароти ҳодисаи санљидашаванда зарур бошад; б) гузаронидани таљрибаҳои мураккаб, қайд кардани раванд ва натиљаҳои амали тафтишї бо ёрии воситаҳои техникї-криминалистикї лозим ояд; $E) Аксбардории манзаравӣ, аксбардорӣ бо мистари ченкунӣ, аксбардории микроскопӣ;

@44.

Ҳангоми омодагї ба истеҳсолоти эксперименти тафтишї муфаттиш бояд як қатор чораҳои ташкилїро пешбинї намояд, номбар намоед?

$A) Муайян намудани таркиб ва нуқтаҳои маҳсулотҳои истеъмолии саноатию озуқавори; $B) Муайян намудани асос ва табиати таркиш, ҳамчунин майдон ва механизми он; $C) Муайян намудани асоси вайрон кардани қоидаҳои бехатарй ҳангоми чараёни корҳои сохтмонй; $D) Муайян намудани сабаби садама ҳангоми кор дар мошинаҳо ва дастгоҳҳо, дар соҳаи саноат ва истеҳсолоти хочаги вобаста ба вайронкунии қоидаҳои бехатарии дар чараёни истеҳсолот; $E) Ҳангоми омодагї ба истеҳсолоти эксперименти тафтишї муфаттиш бояд як қатор чораҳои ташкилїро пешбинї намояд. Доираи иштирочиёни эксперименти тафтиширо муайян карда, барои ҳозир шудани онҳо чораҳо љўяд. Бояд масъаларо дар бораи иштирок дар эксперименти тафтишї ҳал намояд ва ҳозир шудани љабрдида, шоҳид, гумонбаршаванда, айбдоршаванда, инчунин мутахассис, тарљумон, гувоҳон, кормандони милисаро дар вақти муайяншуда таъмин намояд. Макон ва замони истеҳсолоти эксперименти тафтишї. Дар ин љо қайд кардан лозим аст, ки шароитҳое, ки дар онҳо эксперименти тафтишї гузаронида мешавад, бояд ҳадди ақал ба ҳодисаи санљидашаванда наздик бошад. Бинобар ин эксперименти тафтишї барои дарк кардани маълумоти аҳаммияти криминалидошта ё иљрои амалҳои мушаххас дар шароитҳои додашуда дар он љое, ки љиноят содир шудааст, гузаронида мешавад;

@45.

Эксперименти тафтишї дарбаргирандаи чанд давра мебошад?

$A) Минтақаи маҳдуди чой мебошад; $B) Эксперименти тафтишї дарбаргирандаи се давра мебошад: омодагї, санљишї ва хулосави; $C) Њаљми зиёди деталҳои чудогона мебошад; $D) Мураккабии объект мебошад; $E) Тагйирёбии объект мебошад;

@46.

Дар давраи омодагї муфаттиш бояд амалҳои зеринро иљро намояд?

$A) Минтақаи маҳдуди чой мебошад; $B) Дар давраи омодагї муфаттиш бояд амалҳои зеринро иљро намояд: а) оғози истеҳсолоти эксперименти тафтиширо эълон намояд ва шахсияти ҳар як иштирокчии онро муқаррар созад; б) ба онҳо ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои онҳоро фаҳмонида диҳад; в) иштирокчиёнро дар бораи љавобгарї барои фош кардани маълумотҳои тафтиши пешакї оид ба парванда огоҳ намояд; г) иштирокчиёнро дар бораи истифодаи воситаҳои техникї-криминалистикии бақайдгирї дар љараёни эксперименти тафтишї, инчунин дар бораи манекенҳо, амсилаҳо ва ғайраҳо хабардор намояд; д) дар протокол қайд кардани иљрои фармонҳои мурофиавї, инчунин замони оғози эксперименти тафтишї; е) ба кормандони мақомоти корҳои дохилї додани вазифа: берун кардани одамони ғайр аз маҳалли гузаронидани эксперименти тафтишї, ҳангоми зарурият нигоҳ доштани воситаҳои нақлиётї ва таъмин кардани бехатарии ҳамаи иштирокчиёни амали тафтишї; ж) додани дастур ба иштирокчиёни санљиш, ки дар љараёни он мақсад, таркиб ва пайдарҳамии иљрои амалҳои таљрибавї фаҳмонида мешаванд, муқаррар кардани мавқеи љойгиршавии ҳар як иштирокчї ва самти ҳаракат, муқаррар кардани тарзи алоқа, аниқ кардани нуқтаҳои сабт, инчунин амалҳои таљрибави ва лаҳзаҳои ҳодиса, ки бояд ба воситаи техникї-криминалистикї таљассум карда мешаванд; $C) Њаљми зиёди деталҳои чудогона мебошад; $D) Мураккабии объект мебошад; $E) Таѓйирёбии объект мебошад;

@47.

Протокол ин?

$A) Қайдшуда ва қайднашуда; $B) Протокол ин ҳуљљати асосии мурофиавї мебошад, ки дар он муфассал шарт ва ҳолати санљиш, дараљаи мувофиқати онҳо ба муқаррароти аввала, љараён ва натиљаҳои амали тафтишї қайд карда мешаванд; $C) Қайдҳои моддй ва чузъи; $D) Қайдҳои саҳеҳ ва носаҳеҳ; $E) Қайдҳои асоси ва иловаги;

@48.

Дар қисми баёнии протокол омилҳои зерин ишора карда мешаванд?

$A) Қайдшуда ва қайднашуда; $B) Дар қисми баёнии протокол омилҳои зерин ишора карда мешаванд: а) тарзи истеҳсолоти эксперименти тафтишї ва чораҳо баҳри ин амал иљрошуда; б) тақсим кардани вазифаҳо байни иштирокчиёни санљиш, љойгиршавии онҳо; в) таркиб ва пайдарҳамии амалҳои тафтишї, тарзҳо ва шартҳое, ки онҳо гузаронида шуда буданд, тасвири ҳар як тарз; г) маълумот дар бораи истифодаи манекенҳо, намунаҳо, амсилаи силоҳҳо ва дигар асбобҳо, натиљаҳои бадастомада; д) маълумот дар бораи истифодаи воситаҳои техникии бақайдгирї ва натиљаҳои эксперименти тафтишї; $C) Қайдҳои моддй ва чузъи; $D) Қайдҳои саҳеҳ ва носаҳеҳ; $E) Қайдҳои асоси ва иловаги;

@49.

Дар љараёни кофтуков бояд масъалаҳои зерин ҳал карда шаванд?

$A) Манзаравии хаттӣ, манзаравии мудаввар, манзаравии шоқулӣ; $B) Манзарапвии хаттӣ, манзаравии масофаи наздик; $C) Манзаравии масофаи дур; $D) Дар љараёни кофтуков бояд масъалаҳои зерин ҳал карда шаванд: кофтан ва мусодира кардани силоњи љиноят, ашёҳо ва чизњои арзишноке, ки бо роҳи љиноятї ба даст омадааст, инчунин дигар ҳуљљату ашёҳои барои парванда аҳаммиятдошта; дарёфт кардани шахсони дар кофтуков қарордошта (љинояткорон ва шаҳрвандоне, ки ба гарав гирифта шудаанд); кофта ёфтани љасад ва қисмҳои он; баровардани моликияте, ки он ҳабс карда шудааст барои таъмини мусодира ва подоши зарари моддии аз љониби љинояткор расонидашуда; кофтуков ва мусодираи ашё ва ҳуљљатҳое, ки муомилоти онҳо манъ карда шудаанд (нигоҳдории ғайриқонунии силоњ ва лавозимоти љангї, моддаҳои нашъаовар, заҳролудкунанда ва ғайраҳо); $E) Манзаравии мудаввар ва манзаравии шоқулӣ;

@50.

Марҳалаи дуюми чорабинї, ки онро муфаттиш то оғози амали фаъоли љустуљўйї мегузаронад, аз инҳо иборатанд?

$A) Пешниҳоди муфаттиш; $B) Марҳалаи дуюми чорабинї, ки онро муфаттиш то оғози амали фаъоли љустуљўйї мегузаронад, аз инҳо иборатанд: дақиқ кардани нақша бобаҳисобгирии вазъияти воқеї; гузоштани посбонон дар даромадгоҳҳо, зинапояҳо, дар тирезаҳо, ҳавлиҳо ва дигар љойҳо; муқаррар кардани алоқа байни гурўҳи мушоҳидаи берунї ва дигар иштирокчиёни кофтуков; ногаҳон дохил шудан ба объекти кофтуковшаванда бо дидани чораҳои бехатарии ҳамаи иштирокчиёни амали тафтишї; $C) Хоҳиши айбдоршаванда; $D) Суд; $E) Тавсияи прокурор;

@51.

Дарёфт кардан ин?

$A) Ба ду намуд-айнияти криминалистии фардї, яъне индивидуалї; айнияти криминалистии ќавмї, яъне гуруњи; $В) Дарёфт кардан амали тафтишии, ки дар моддаи 191 КМЉ ЉТ пешбинишуда аз мусодираи ашёҳои барои тафтишот муҳим, ашёҳои арзишнок ё ҳуљљатҳое, ки дар ихтиёри шахс ё муассисаи муайян қарор доранд, иборат аст; $C) Таќсим намешавад; $D) Ба шаш намуд:айнияти криминалистї аз руи хотири одамон;айнияти криминалистї аз руи тасвирњои хаттї ё рассоми, айнияти криминалистї аз руи касбу њунар ва одатњои зикршуда, айнияти криминалистї аз руи сабтњо дар наворњои суратгирї, кино, видео ва магнит, айнияти криминалистї аз руи пайњо, айнияти криминалистї аз руи ќоидањои љинояти; $Е) Ба як намуд, айнияти фардї;

@52.

Фарқи дарёфт кардан аз кофтуков дар чист?

$A) Фарқи дарёфт кардан аз кофтуков дар он аст, ки дар куљо, аз љониби кї ҳуљљатҳо ё ашёҳо нигоҳ дошта мешаванд, пешаки муайн карда шудааст. Дарёфт карданро бо карори муфаттиш иљро мекунанд, вале иљозати суд барои анљом додани ин амал талаб карда намешаван, ба истиснои гирифтани мукотибаи почтаю телеграфї. Агар ҳангоми дарёфт кардан муқаррар карда шавад, ки объектҳои зарурї аз љониби шахсони манфиатдор пинҳон карда шудаанд, фармон дар бораи кофтукови фаврї бароварда мешавад; $В) Айнияти криминалистии муфаттиш, айнияти криминалистии эксперт, айнияти криминалистии кормандони маќомотњои љустуљуи оперативи-љустуљуи љиноятї; $C) Прокурор ва эксперт; $D) Милитсия, Кумитаи давлатии амнияти миллї; $Е) Экспертон;

@53.

Омодагї ба дарёфт кардан ҳалли масъалаҳои зеринро дар бар мегирад?

$A) Омодагї ба дарёфт кардан ҳалли масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: кай, дар куљо ва кї бояд амали дарёфт карданро гузаронад; дар гузаронидани он кї иштирок карда метавонад; мушаххас чиро бояд мусодира кард; $В) Айнияти криминалистии муфаттиш, айнияти криминалистии эксперт, айнияти криминалистии кормандони маќомотњои љустуљуи оперативи-љустуљуи љиноятї; $C) Прокурор ва эксперт; $D) Милитсия, Кумитаи давлатии амнияти миллї; $Е) Экспертон;

@54.

Пурсиш –ин?

$A) Пурсиш –ин вобаста ба бадастоварї, пайдокунї ва истифодабарии маълумотњо дар рафти тафтиши парванда наќши муњимро бозида, яке аз амалњои мурфиавии марказї ва асосї ба њисоб меравад; $В) Муносибатњои љамъияти; $C) Љиноят ва оќибатњои он; $D) Тафтишоти љиноят; $Е) Айнаншавандагон, айнанкунандагон;

@55.

Моҳияти пурсиш аз он чи иборат аст?

$A) Санљидашавандагон он объектњоеро мегуянд ки вазъи айниятии онњо њоло муайян карда нашудааст; $В) Моҳияти пурсиш аз он иборат аст, ки ҳангоми ба амал баровардани он муфаттиш роҳҳои тактикї ва бо таљрибаи тафтишии тасвибшудаи пурсишро истифода намуда, шахси пурсишшавандадаро огоњ намояд, ки ҳолатҳои ба ў маълумбудаи парвандаро баён кунад. Муфаттиш нишондоди пурсишшавандаро шунида, онњоро таҳлил намуда, дар протоколи пурсиш қайд мекунад; $C) Санљидашавандагон он объектњоеро мегуянд ки вазъи айниятии онњо муайян карда шудааст; $D) Санљидашавандагон ин айнияткунанда мебошад; $Е) Санљидашавандагон обектњои модиро мегуянд;

@56.

Пурсиш бо чунин маќсадњо гузаронида мешавад?

$A) Аломатњои айнияти ба се гуруњ таќсим мешаванд, аломатњои умумї, аломатњои ќавмї, аломатњои айнияти; $В) Аломатњои айнияти ба се гуруњ таќсим мешаванд; $C) Аломатњои айнияти ба ду гуруњ таќсим мешаванд:аломатњои умумї, аломатњои ќавми; $D) Пурсиш бо чунин маќсадњо гузаронида мешавад: муайян кардани ҳолатҳое, ки бояд мувофиқи парванда исбот карда шаванд; муқаррар кардани сарчашмаҳое, ки аз онҳо маълумотҳоро дар бораи ҳодисаи љинояти таҳти тафтишот қарордошта гирифтан мумкин аст; санљидани дақиқии далелҳои љамъоваришуда; $Е) Аломатњои айнияти ба як гуруњ таќсим мешаванд, аломатњои айниятї;

@57.

Омодагї ба пурсиш яке?

$A) Омодагї ба пурсиш яке аз шартҳои асосии пурсиш ба шумор рафта, он бо маќсади гирифтани маълумотњои пурра ва даќиќ аз пурсишшаванда ба њисоб меравад; $В) 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; $Е) Љавобњо нодурустанд;

@58.

Ҳангоми ба амал баровардани пурсиш шахси пешбурди парванда, яъне пурсишкунанда чунин амалњоро оиди омодагї барои гузаронидани пурсиш иљро намояд?

$A) Баҳо додан ба натиҷаҳо ; $В) Азназаргузаронии пешакӣ; $C) Тадқиқоти ҷудо-ҷудо; $D) а) Маводҳои парвандаро тањлил кунад, то ин ки вазъияти мурофиавии даъватшаванда њангоми пурсиш муаян шуда бошад, ки ў ба њайси ки пурсида мешавад (љабрдида, шоҳид, гумонбаршаванда, айбдоршаванда, коршинос ва ѓ); б) муайян кардани мавзўи нишондодҳои ў (агар барои ин донишҳои махсус лозим бошанд, бо гирифтани маслиҳати мутахассис ба роњ монда шуда љараёни пурсиш бо технологияи махсус муљљахаз гардонида мешавад); в) муайян кардани маълумотҳои иљтимої-демографї, хоссияти психофизиологии субъекте, ки ба пурсиш даъват карда мешавад (љинс, синну сол, маълумот, касб, дараљаи маданият, ақидаҳо ба ҳаёт, хислат, мизољ, ирода, ҳолати эҳтимолии рўҳї: тарс, канораљўйї, омодагї ба баҳсу низоъ ва ғайраҳо); г) муқаррар кардани доираи шахсоне, ки бояд дар пурсиш иштирок намояд (ҳимоятгар, тарљумон, омўзгор, намояндаи қонунї ва ғайра), чораҳо барои ҳозир шудани онҳо андешида шаванд; д) муайян кардани макон ва замони пурсиш, тарзи даъват кардани иштирокчиёни пурсиш тибқи моддаҳои 197, 198,199 КМЉЉТ; $Е) Азназаргузаронии такрорӣ;

@59.

Тарзҳои тактикии пурсиш – ин?

$A) Айнияти тафтишотї, айнияти экспертї, айнияти мутахассис, айнияти њимоячї, айнияти судї ; $В) Айнияти тафтишотї; $C) Айнияти экспертї; $D) Айнияти тафтишотї, айнияти экспертї; $Е) Тарзҳои тактикии пурсиш - ин тарзњои бо криминалистика ва ботаљрибаи тафтишї тавсибшудаи бо пурсишшаванда муқаррар намудани алоқаи равонї, аз байн бурдани муносибати манфї ба тафтишот ва расонидани таъсири равонї бо мақсади гирифтани нишондодҳои пурра ва дақиқ мебошанд;

@60.

Пурсишро шартан ба давраҳои зерин људо кардан мумкин аст?

$A) Фарќ кардан яъне људо кардан, фарќ кунонидани ин њолат аз дигар њолатњои ба њамин монанд; $В) Пурсишро шартан ба давраҳои зерин људо кардан мумкин аст: омодагї, нақли озод, љавоб ба саволҳои муфаттиш ва ниҳої (љамбастї); $C) Мазмуни этимологии калимаи Фарќ кардани криминалисти ин монандии ашёро муаян мекунад; $D) Фарќ карданин хосият ва њолати абект, факт ва сабаби таѓирёбии абект, тањлили вазъят; $Е) Фарќ кардан хосият ва њолати абект, факт ва сабаби таѓирёбии абект мебошад;

@61.

Дар давраи омодагї муфаттиш?

$A) Маќсади диагностикаи муаян кардани хосият ва њолати абект, факт ва сабаби таѓирёбии абект, тањлили вазъят; $В) Маќсади диагностикаи дарк карда гирифтан яъне муќарар кардани як њолати пештар ба њамин монанд алакай маълум; $C) Дар давраи омодагї муфаттиш шахсияти пурсишшаванда, маълумотро дар бораи ў муқаррар мекунад, ба ў ҳуқуқ ва уҳдадориҳояшро мефаҳмонад, масъалаи зарурияти иштироки тарљумонро дар пурсиш ҳал менамояд. Муфаттиш љабрдида ва шоҳидеро, ки синни 16-ро пур кардаанд, инчунин коршиносро дар бораи љавобгарии љиноятї барои даст кашидан аз додани нишондодҳо ва барои холиси ѓалат огоҳ месозад; $D) њмаи љавобњо дуруст мебошанд; $Е) Љавоби дуруст нест;

@62.

Давраи нақли озод пурсишшаванда?

$A) Азназаргузаронии асосӣ; азназаргузаронии иловагӣ; азназаргузаронии аввалин; $B) Азназаргузаронии асосӣ; азназаргузаронии иловагӣ; $C) Азназаргузаронии асосӣ; азназаргузаронии иловагӣ; $D) Азназаргузаронии аввалин; $E) Дар давраи нақли озод пурсишшаванда дар бораи Муқаррароти парванда маълумотҳоеро медињад, ки ў медонад. Нақли озод ба ў имконият медиҳад, ки диққаташро ба воқеаҳои људогона ва тафсилоти ҳодиса, ки барои тафтишот муҳим мебошад, диҳад. Ба муфаттиш тавсия дода мешавад, ки сухани ўро набурида, нақли озодро то охир гўшкунад. Ҳатто дар он вақте ки пурсишшаванда дидаву дониста маълумоти бардуруўғро пешкаш мекунад, муфаттиш бояд ўро бодиққат гўш кунад;

@63.

Ба пурсиш фаро гирифта намешаванд?

$ А) Идентификатсия- калимаи лотини «identificare» муайян намудани айнияти ягон ашё ё воќеа, одам ё њайвон мебошад; $В) Идентификатсия- калимаи лотини «identificare» муайян намудани далелњои шаъйи бо воситаи муќоиса намудан; $ С) а) Судя, вакили маҳкамаи суд дар бораи муқаррароти парванда, ки ба онҳо дар алоқа бо иштирокашон дар истеҳсолоти парвандаи мазкур маълум гаштааст; б) ҳимоятгари гумонбаршаванда, айбдоршаванда дар бораи муқаррароти парвандае, ки иштирокаш дар истеҳсолоти паравандаи мазкур маълум гаштааст; в) адвокат оид ба муқаррароти парванда, ки ба ў дар вобастагї бо расонидани ёрии ҳуқуқї маълум гаштааст; г) ходими калисо оид ба ҳолатҳое, ки ба ў аз рози дил кардани шахс маълум гаштаанд; $D) Азназаргузаронии аввалин; $Е) Идентификатсия- калимаи фарансавї «identificare» муайян намудани айнияти одам ё њайвон мебошад.

@64.

Вақти ҳозиршавии шоҳидро (љабрдида)-ро ба пурсиш муайян карда, андешаҳои зеринро ба назар гирифтан лозим аст?

$A) Айнияти ашёњо, вокеият ба маxљўи аломатњои фардии худ исбот шуда, бо ин маљмўи аломатњо аз њамаи дигар ашёњо фарќ мекунанд; $В) Айнияти ашёњо, вокеият ба маxљўи аломатњои фардии худ исбот шуда, бо аломатњои махсуси ашёњо фарќ мекунанд; $С) Айнияти ашёњо, вокеият ба маxљўи аломатњои фардии худ исбот шуда, бо аломатњои хусусии худ аз њамдигар фарќ мекунанд; $D) Вақти ҳозиршавии шоҳидро (љабрдида)-ро ба пурсиш муайян карда, андешаҳои зеринро ба назар гирифтан лозим аст: даъват кардан ба пурсиш дар вақти муносиб барои пурсишшаванда ба муқаррар кардани алоқаи равонї бо ў мусоидат мекунад; вақти ҳозир шудани шоҳидро (љабрдида)-ро бояд он тавр интихоб кард, ки ў баъд аз њозир шуданаш интизорї накашад; шоҳидонро ба як парвандаи љиноятї даъват намуда, муфаттиш бояд чораҳоро андешад, то онҳо байни ҳам суҳбат карда натавонанд; $Е) Айнияти ашёњо, вокеият ба маxљўи аломатњои фардии худ исбот шуда, бо аломатњои људогона фарќ мекунанд;

@65.

Пурсиши шоҳид (љабрдида) чанд давраро дар бар мегирад?

$A) Дар шакли хаттй; $B) Дар шакли шифоҳй; $C) Дар шакли шифоҳй ва хаттй; $D) Дар шакли хаттии нотариалй; $E) Пурсиши шоҳид (љабрдида) се давраро дар бар мегирад: омодагї, нақли озод ва љавоб ба саволҳо;

@66.

Дар давраи омодагї муфаттиш?

$A) Дар давраи омодагї муфаттиш ба шахсияти шоҳид (љабрдида) боварї ҳосил карда, қисми муқаддимавии протоколро тартиб медиҳад, дар он маълумотҳоро дар бораи шахсият қайд менамояд; $В) Айнияти криминалистии умумї ва махсус; $C) Айнияти криминалистии айниятшаванда ва айнияткунанда; $D) Айнияти криминалистии њозира ва ойянда; $Е) Айнияти криминалистии бевосита ва бо восита;

@67.

Чунин сабабҳо барои нишондодҳои пурра ва дақиқ монеа шуда метавонанд?

$A) Коѓазпораро бо андози 40Х50 мм дањ дона бурида ангушти калонии љасадро ранголуд намуда ќоѓазпораро аз як ќисми ангушт оѓоз намуда то дигар ќисми он часпонида бо њамин тартиб изи њамаи ангуштони љасад гирифта; $В) Чунин сабабҳо барои нишондодҳои пурра ва дақиқ монеа шуда метавонанд: а) тарс барои қасд аз љониби гумонбаршаванда (айбдоршаванда); б) нодуруст фаҳмидани муносибати дўстї; в) кўшиши пинҳон кардани рафтори нољойии худ; г) муносибати ихтилофї ба фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ғайра. $C) Ангуштони љасадро ранголуд намуда дар як вараќи том њамаи пањои ангуштони часад гирифта мешаванд; $D) Аз љасад изи даст гирифтан ѓайриимкон аст; $Е) Изи ангуштони љасад дар лентањои дактилоскопи гирифта мешаванд;

@68.

Дар оғози пурсиш муфаттиш ба айбдоршаванда бояд чунин савол диҳад?

$A) Дар оғози пурсиш муфаттиш ба айбдоршаванда бояд чунин савол диҳад: Дар айбномаи эълоншуда худро гунаҳкор меҳисобад ё не? Љавоб дар протокол қайд карда мешавад ва бо имзои айбдоршаванда тасдиқ карда мешавад; $В) Объектњои Айниятшавандагон гуфта он объектро мегуянд, ки ба воситаи вай объекти айнаншаванда муайян карда мешавад; $C) Объектњои айнаншавандагон он объектњоеро мегуянд ки вазъи айниятии онњо њоло муайян карда нашудааст; $D) Объектњои айнаншавандагон объектњои муќоисавии шартан озодро меноманд; $Е) Њамаи љавобњо нодурустанд;

@69.

Бо дарназардошти далелҳои вуљуддошта ва шахсияти пурсишшаванда муфаттиш метавонад роҳҳои зеринро истифода намояд?

$A) Тадќиќотњои айнанкунии криминалистї аз рўи касбу њунар ва одатњои муайяншуда айнанкунии бавосита эътироф мешаванд; $В) Тадќиќотњои айнанкунии криминалистї аз рўи далелњои муайяншуда айнанкунии бавосита эътироф мешаванд; $C) Тадќиќотњои айнанкунии криминалистї айнанкунии бавосита эътироф намешаванд; $D) Тадќиќотњои айнанкунии криминалистї аз объектњо муайяншуда эътироф мешаванд; $Е) Бо дарназардошти далелҳои вуљуддошта ва шахсияти пурсишшаванда муфаттиш метавонад роҳҳои зеринро истифода намояд: а) босаброна қайд кардани номутобиқатии нишондодҳои маводҳои парванда ва рост гуфтанро ба ў маслиҳат додан; б) ба пурсишшаванда додани саволҳои пурракунанда ва дақиқкунанда дар бораи ҳолатҳое, ки дақиқ тасвир карда мешаванд; в) гўё ногаҳонї нишон додани далелҳои шайъї, ки аз љойи ҳодиса мусодира карда шудаанд; г) додани саволҳо бо мақсади он ки пурсишшаванда маълумотҳое диҳад, ки танҳо дар он ҳолат маълум мегарданд, агар ў дар љойи ҳодиса дар лаҳзае, ки он диққати тафтишотро љалб мекунад; д) ба гумонбаршаванда номбар кардани дигар воситаҳои муқаррар кардани шарикии ў ба ҳодисаи содиршуда, намоиш додани дастгоҳҳои кофтуковкунанда, фаҳмонида додани имкониятҳои экспертиза ва ғайраҳо; е) ба пурсишшаванда тасаввуротро дар бораи дараљаи маълумотнокї ба вуљуд овардан, ташаккули тасаввуроте, ки ба муфаттиш танҳо аз баъзе муқаррароти дараљаи дуюмдошта хабар дошт;

@70.

Муфаттиш гумонбаршавандае, ки иштироки худро ба љинояти тафтишотшаванда рад менамояд, пурсиш намуда, метавонад тактикаи пурсишро бо дарназардошти маълумотҳои воқеї чунин шаҳодат диҳад?

$A) Қонуният, риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мустақилияти коршинос, мустақилияти муассисаҳои эксперта ва ғайра; $B) Инсондустй, риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мустақилияти коршинос; $C) Дифференсатсия, риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, мустақилияти коршинос; $D) Ҳамаи чавобҳо дурустанд; $E) а) Дар бораи омодагии гумонбаршаванда ба љиноят (масалан, харидан ё сохтани яроқ аз љониби ў, силоњи ў ба оне ки қулфро кушодаанд, монанд аст); б) дар бораи тағйири тарзи ҳаёт баъди содир кардани љиноят (масалан, аз кор рафтан ва кўшиши фавран аз маҳалли зист рафтан бе нишон додани сабабҳо ба ин амал); в) дар бораи он ки ба истеҳсолоти тафтишї мароқ зоҳир кардааст ё не, ба муқаррар кардани муқаррароти парванда кўшиши монеа шуданро кардааст ё не (масалан, найрангро ба кор бурдан ё таҳдид кардани љабрдида, шоҳидон, кўшиши нест кардани пайҳои љиноят ва ғайраҳо); г) дар бораи кўшишҳои ба самти бардурўғ равона кардани амали тафтишї (хусусан, паҳн кардани овоза дар бораи гунаҳкор будани дигар шахсон, сабабҳои љиноят); д) дар бораи маълумотнокї оид ба он љузъҳо, ки наметавонанд ба бегуноҳ маълум бошанд;

@71.

Тактикаи пурсиш бо истифодаи чунин маълумотҳо дорои як қатор хусусиятҳо мебошад?

$A) Субъекти айнияти криминалистї хеле гуногун аст; $В) Тактикаи пурсиш бо истифодаи чунин маълумотҳо дорои як қатор хусусиятҳо мебошад: а) истифодаи онҳоро бо мақомотҳои тафтиши пешакї мувофиқ кардан лозим аст, то ҳангоми савол тартиб додан ва пешниҳод кардан ва ба гумонбаршаванда додани ин ё он маълумот сарчашмааш ошкор карда нашавад; б) бояд дар хотир дошт, ки чунин маълумот на ҳама вақт дуруст аст, бинобар ин маълумотҳои асосноки санљидашударо истифода кардан лозим аст ; $C) Ба чор ќисм; $D)Танњо ба як ќисм ; $Е) Ба ду ё се ќисм;

@72.

Тактикаи пурсиши айбдоршаванда хусусияти худро дорад, ки ба он омилҳои зерин сабаб шуда метавонанд?

$A) Гузаронида мешавад; $B) Нисбати шахси зинда гузаронидани экспертиза манъ аст; $C) Танҳо бо хоҳиши шахе мумкин аст; $D) Гузарондани экспертиза нисбати шахси зинда танҳо бо ичозати прокурор мумкин аст; $E) Тактикаи пурсиши айбдоршаванда хусусияти худро дорад, ки ба он омилҳои зерин сабаб шуда метавонанд: а) нисбати субъекти мазкур далелҳо љамъоварї карда мешаванд, ки содир шудани љиноятро маҳз аз љониби ў тасдиқ мекунанд; б) тавсияти айбдоркунї ва ҳодисаи воқеии љиноятро муқоиса карда, ў метавонад далелҳои дар дасти тафтишот қарордоштаро ба назар бигирад; в) шаҳрванд пеш аз айбдоршаванда пурсида шавад, чун гумонбаршаванда пурсида шавад, бинобар ин муфаттиш дар бораи шахсияти ў баъзе маълумотҳоро дорад;

@73.

Хусусияти пурсиши ноболиғон вобаста аст ба?

$A) Шинос шудан ба маводҳо, тадқиқоти алоҳида-алоҳида, давраи экспермантӣ, давраи қиёсӣ, давраи хулосабарорӣ; $B) Қабули маволдҳо, тадқикот ва хулосабарорӣ; $C) Қабули мавод, истифодаи усулҳо, давраи муқоисавӣ давраи хулбсабарорӣ; $D) Давраи авввал давраи охир; $E) Хусусияти пурсиши ноболиғон вобаста аст ба: а) назар ба калосолон кам будани дониш ва таљрибаи ҳаётї; б) қобилияти камдиққатї; в) ҳисси баланди талқин доштан; г) малакаҳои ташаккулнаёфта ҳангоми дарк ва арзёбии идрок; д) тамоюл ба омехта кардани дарккардашуда ва хаёлот; е) шиддатнокии мулоҳизаҳо ва амалҳо;

@74.

Ҳангоми омодагї ба пурсиши ноболиғ муфаттиш бояд як қатор чораҳоро андешад, ки ба таъмини шароити мусоиди истеҳсолоти пурсиш нигаронида шудаанд?

$A) Ҳал кардани маҳалли пурсиш; муайян кардани рўз ва замони пурсиш гирифтани маълумот оид ба шахсияти ноболиғ; муайян кардани доираи иштирокчиёни пурсиш (омўзгор, намояндагони қонунии ноболиғ, ҳимоятгар); $B) Бодиққат ба маводҳоипешниҳодгардида шинос мешавад; $C) Ҳар як маводи пешниҳодшударо бодиққат дида мебарояд; $D) Бо маводҳои ташхисшаванда ва муқоисавишинос мешавад; $E) Бо саволҳои дар қарор гузошташуда шинос мешавад;

@75.

Пурсиши коршинос?

$A) Пурсиши коршинос. Муфаттиш ҳуқуқ дорад, ки мутобиқи моддаи 58 КМЉ ЉТ коршиносро пурсиш намояд, то ин ки хулосаи худро фаҳмонад ё пурра намояд. Пурсиш он вақт гузаронида мешавад, ки зарурият ба тадқиқоти иловагии объектҳои ба коршинос пешниҳодшуда набошад. Мақсади пурсиш: а) фаҳмонидани истилоҳот ва мафҳумҳои људогона; б) дақиқ кардани маълумотҳое, ки кордонии коршинос ва муносибати ўро ба парванда муқаррар созад; в) аниқ кардани раванди тадқиқоти маводҳои пешниҳодшуда ва усулҳои истифоданамудаи коршинос; $B) Он пайҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объектпайдо мешаванд; $C) Он пайҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи таъсири объекти пайҳосилкунанда ба объекти пайқабулкунанда мувофиқи шакли зоҳирии объекти таъсиркунанда дигаркуниҳо ба вуҷуд меоянд; $D) Он пайҳоеро меноманд, ки дар он аломатҳои «хатҳои роста»-и объекти пайҳосилкунанда дар намуди «хатҳои каҷ» пайдо мешаванд; $E) Он пайҳоеро меноманд, ки онҳо дар натиҷаи таъсири статикӣ ва таъсири динамикӣ пайдо шудаанд;

@76.

Рўбарўкунї- ин?

A) Объектҳое, ки хусусиятҳои одам, часад, ҳайвон, ашё, мавод ё модда, ҳолатҳои воқеа, намунаҳо барои муқоиса ва ғайраро инъикос мекунанд ва ба коршиноси судй барои гузаронидани экспертиза ва додани хулоса лозиманд; $B) Объектҳое, ки хусусиятҳо ва аломатҳои одам, часад, ҳайвон, мавод ё модда, ҳолатҳои воқеа, намунаҳо барои муқоиса ва ғайраро инъикос карда, ба коршиноси судй барои шинос шудан бо ҳолати воқеии кор ва додани хулоса лозиманд; $C) Объектҳое, ки хусусиятҳои одам, часад, мавод ё модда, ҳолатҳои воқеа, намунаҳо барои муқоиса ва ғайраро инъикос намекунанд ва ба коршиноси судй барои гузаронидани экспертиза ва додани хулоса лозиманд; $D) Рўбарўкунї- ин пурсиши яквақтаи ду шахси пурсишшуда ва истеҳсолоти он барои бартараф кардани зиддиятҳои бавуљудомада дар нишондодҳои онҳо равона карда шудааст. Моҳияти рўбарўкунї аз он иборат аст, ки муфаттиш бо навбат ба ду субъект саволҳоро оид ба як ҳолати љинояти таҳти тафтишот қарордошта медиҳад, таҳлил мекунад ва љавобҳои ўро бо мақсади муқаррар кардани ҳақиқат муқоиса мекунад; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@77.

Истеҳсолоти рўбарўкунї танҳо амалї карда мешавад?

$A) Иштирокҷиёни ҳатми ва иштирокчиёни иловаги;$B) Муфаттиш ва эксперт; $C) Истеҳсолоти рўбарўкунї танҳо амалї карда мешавад: а) байни ду шахс дар як вақт (шоҳидон, љабрдидаҳо, гумонбаршавандагон ва айбдоршавандагон дар дилхоҳ мувофиқат); б) байни шахсони оид ба як ҳолат, ки пештар пурсиш шудаанд; в) ҳангоми дар нишондодҳои онҳо вуљуд доштани зиддиятҳо; $D) Прокурор ва муфаттиш; $E) Муфаттиш ва суд;

@78.

Бо хусусияти худ рўбарўкунї амали хеле мушкили тафтишї, ки аз љониби муфаттиш иљрои чорабиниҳои зерини ташкилотию омодагиро талаб мекунанд?

$A) Муайян кардани зарурияти рўбарўкунї; муайян кардани иштирокчиёни рўбарўкунї; омодагии равонии рўбарўкунї; тартиб додани нақшаи гузаронидани рўбарўкунї; муҳайё кардани шароитҳо барои истеҳсолоти рўбарўкунї ва ѓ. $B) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодиса аз тарзи аз марказ ба атроф ва аз атроф ба марказ азнузаргузаронидан иборат аст; $C) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодиса и маҷмуи аломатҳои объектив ива субъективи аст; $D) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодисаро муфатиш муаян мекунад; $E) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодисаро прокурор муқарар мекунад;

@79.

Одатан, рўбарўкунї он вақт натиља медињад, агар он дар равандҳои зерин гузаронида шавад?

$A) Ташки ли фаъолияти муассисаҳои экспертизаи давлатии судї; $B) Эљод намудани монеа ба муассисаҳои экспертизаи давлатии судї; $C) Одатан, рўбарўкунї он вақт натиља медињад, агар он дар равандҳои зерин гузаронида шавад: а) пешниҳод кардани далелҳо; б) истифодаи таъсири равонї ба иштирокчие, ки нишондодҳои бардурўғ дода бошад; в) тақсим кардани мавзўи рўбарўкунї ба лаҳзаҳои људогона бо истеҳсолоти минбаъдаи онҳо; г) истифодаи хусусиятҳои мусбати шахсияти иштирокчие, ки нишондодҳои бардурўғро додааст, барои додани маълумотҳои дуруст; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст мављуд нест;

@80.

Протоколи пурсиш аз чанд ќисм иборат аст?

$A) Аз панҷ давра; $B) Аз ду давра; $C) Аз як давра; $D) Аз чор давра; $E) Аз се ќисм муқаддима, тасвирї ва хулосавї иборат аст, метавонад бо даст навишта шавад, дар мошинкаи чопї ё компютер чоп карда шавад;

@81.

Дар қисми тасвирии протокол ба қайд гирифта мешаванд?

$A) Дар қисми тасвирии протокол ба қайд гирифта мешаванд: ҳодисаи аз љониби муфаттиш муайян кардани муносибатҳои байни шахсони пурсишшаванда ва пешниҳоди ў оид ба бонавбат додани нишондодҳо дар бораи ҳолатҳое, ки нисбати онҳо зиддиятҳои асосї вуљуд доранд; нишондиҳандаҳои иштирокчиёни рўбарўкунї, саволҳои муфаттиш ба ҳар яки онҳо, саволҳои иштирокчиён ба якдигар (аз он љумла, он саволҳое, ки муфаттиш интихоб кардааст) ва љавобҳо ба онҳо дар он пайдарпайї, ки ҳангоми рўбарўкунї дода шудаанд; пешниҳоди далелҳо ба иштирокчиёни рўбарўкунї; хонда додани нишондодҳои пештар додашуда, аз он љумла, ба воситаи сабти овоз ва видеої таљассумкардашуда; бо иљозати муфаттиш саволҳои додаи пурсишшавандагон ба дигар иштирокчиёни рўбарўкунї; дархости пешниҳоднамудаи иштирокчиёни рўбарўкунї; $B) Эљод намудани монеа ба муассисаҳои экспертизаи давлатии судї; $C) Манъ кардани фаъолияти муассисаҳои экспертизаи давлатии судй; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст мављуд нест;

@82.

Мафњум санљиши нишондод дар љои њодиса?

$A) Санљиши нишондод дар љои њодиса яке аз амалњои мурофиавї ва усули кримналистї ба њисоб рафта, тавассути он далелњои љамъовардашуда аз рўйи нишондоди шоњид, љабрдида, гумонбаршуда ва айбдоршаванда дар мањалли ба вуќуъ омадани њодисаи (љиноят) тањти санљиш ќарордошта, анљом дода мешавад. Санљиши нишондод дар љои њодиса њамчун амали мустаќили тафтишї дар моддаи 207 КМЉ ЉТ муќаррар шудааст, ки мутобиќи он: “нишондоди гумонбаршуда, айбдоршаванда, ҷабрдида ва шоҳид мумкин аст дар ҷое, ки ба ҳодисаи тафтишшаванда вобаста аст, барои муқаррар намудани маълумоти нави воқеї, нишон додани хатти сайр ва ҷойҳое, ки амали тафтишшаванда содир карда шудааст, ҳамчунин барои муайян намудани эътимоднокии онҳо бо роҳи муқоиса бо вазъи ҳодиса тафтиш ё аниқ карда шаванд; $B) Қисматҳои муҳими ҷои ҳодисаро қайд карда, нуқтаҳои оѓози аз назар гузаронидан ва самти ҳаракатро муайян мекунад; $C) Сарҳади ҷои ҳодисаро муайян мекунад; $D) Агар маркази ҷои ҳодиса маълум бошад, яьне ҷасад, одами бехол, ҷои шикаста даромадан, воситаҳои нақлиёте, ки бо садама марбут аст ва ѓ мавҷуд бошад, азназаргузарони бо тарзи аз марказ ба атроф; $E) Ҷои ҳодисаро «рекогнисцировка» мекунад, яъне ҷои ҳодисаро, ба пайҳо ва ба дигар чизҳои мавҷуда даст нарасонида дида мебарояд;

@83.

Тафтиши далелњо дар љараёни санљиши нишондод дар љои њодиса дар он ифода меёбад, ки муфаттиш бо чашми худ ба амалњои зерин эътимод менамояд?

$A) Қонуният, дар вақташ, воқеист, пурра, ҳаматарафа, бомақсад, истифодаи воситаҳои илмӣ- техникӣ ва кӯмаки мутахассисон, риоя ба қоидаҳои муносибат бо объектҳо; $B) Адолати судӣ; $C) Тафтиши далелњо дар љараёни амали мазкури тафтишотї дар он ифода меёбад, ки муфаттиш бо чашми худ ба амалњои зерин эътимод менамояд: а) дар мављудияти он љойе, ки дар бораи он шоњид ё айбдоршаванда (аз рўйи аломатњои хислатномавие, ки дар нишондодњо намоён мегарданд ва дар воќеъ мављуд мебошанд) наќл кардааст; б) дар воќеияти он роње, ки бо он шахси гунањкор ба љойи њодиса расидааст ё аз он рафтааст; в) дар мављудият ё набудани мухолифатњо дар нишондодњои якчанд шоњид ё айбдоршаванда дар бораи хатсайри љойи њодиса, дар бораи худи њамин мањал, нуќтаи вохўрї бо иштирокчиён, амалњои онњо дар љойи мушаххас; г) дар дониши шахси тафтишшаванда оид ба њолатњои воќеии парвандаи тафтишшаванда; $D) Ҳифзи ҳуқуқ; $E) Шаҳрвандӣ;

@84.

Тафтиши нишондодњо дар мањал бояд бо риояи ќоидањои зерин гузаронида шавад?

$A) Пешнињодкунии озодии амали шахси тафтишшаванда Тафтиши нишондод бо њар як айбдоршаванда (љабрдида, шоњид) Мутобиќати наќл бо нишондињии (намоишдињии) амал, инчунин ашё, њуљљатњо, изњо, њангоми тафтиши нишондодњои бо баромадан ба мањал Мутобиќати тафтиши нишондодњо бо азназаргузаронии объектњо Назорат аз болои рафтори шахси тафтишшаванда; $B) Вобаста ба намуди ҷиноят; $C) Вобаста ба предмети ҷиноят; $D) Вобаста ба шакли мурофиавӣ; $E) Вобаста ба тарзи содиркунии ҷиноят;

@85.

Мувофиқи хусусияти объектҳои шинохташаванда объектҳои зеринро барои шинохтан људо кардан мумкин аст?

$A) Мувофиқи хусусияти объектҳои шинохташаванда объектҳои зеринро барои шинохтан људо кардан мумкин аст: одамон ё суратҳои онҳо; љасадҳо; ҳайвонот; ашёҳо (чизҳо, ҳуљљатҳо); сохтмонҳо, қитъаҳои маҳал; $B) Эљод намудани монеа ба муассисаҳои экспертизаи давлатии судї; $C) Манъ кардани фаъолияти муассисаҳои экспертизаи давлатии судй; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст мавчуд нест;

@86.

Дар раванди пешниҳод барои шинохтан чунин масъалаҳои асосї ҳал карда мешаванд?

$A) Муайян намудани айният аз рўи пайњо аз марњилаи тайёр намудани масолех барои таъин кардани экспертизањои криминалистї оѓоз меёбанд; $В) Муайян намудани айният аз рўи пайњо аз марњилаи тафтишоти пешакї ва гузаронидани экспертизањои криминалистї оѓоз меёбанд; $C) Дар раванди пешниҳод барои шинохтан чунин масъалаҳои асосї ҳал карда мешаванд: -оё объект, дар ҳақиқат, ҳамоне аст, ки ба љинояти таҳти тафтиш қарордошта дахл дорад ; - чї гунагии объекте, ки дар ихтиёри муфаттиш қарор дорад, , муайян карда мешавад, агар ин ҳолатро бо роҳи дигар бартараф кардан номумкин бошад; -нишондодҳое, ки дар пурсиш ба даст омадаанд, агар шубҳанок бошанд, тафтиш карда мешаванд; $D) Муайян намудани айният аз рўи пайњо аз марњилаи муќоисакунии маводњо оѓоз меёбанд; $Е) Муайян намудани айният аз рўи пайњо аз марњилаи додани хулосаи эксперти криминалистї оѓоз меёбанд;

@87.

Истифодаи донишњои махсус дар мавриди тафтиши љиноят ва мафњуми он?

$A) Њамаи љараёнњои ташкил ва гузаронидани айнияти криминалистї бар души муфаттиш аст; $C) Чун ки муфаттиш дар кушодани сирри љиноят роли асосиро иљро менамояд; $D)Чун ки муфаттиш тамоми ќарорњои лозимаро њангоми тафтишот бароварда метавонад; $Е) Мафњуми «донишњои махсус» дар љараёни тафтиш ваќте пайдо гардид, ки барои њалли масъалањои бозёфт, љамъовари тадќиќ, истифодабари ва бањогузории далелњо, шахсонеро даъват карданд, ки дорои донишњо дар соњаи илм, техника, санъат ва касб буданд. Донишњои махсус малакаю мањорати мутахассис бањисоб рафта, ба таври автоматикунонї расонида шуда, сарфакорона ва дуруст иљро карда мешаванд. Мањорат- ин ќобилияти ба таври самаранок, зуд ва босифат иљро намудани сислсилаи амалњо (корњо) дар шароити муайян, баъзан фавќулода аз љониби мутахассис мебошад. Њамин тариќ, донишњои махсус- ин маљмўи донишњо, малакаю мањорат дар соњаи муайяни илм, техника, санъат ё касб мебошад, ки дар натиљаи омодагии махсус ё таљрибаи касбї ба даст оварда шудааст. Барои тафтиши љиноятњо, гузаронидани чорабинињои оперативї, иљрои тадќиќоти махсус ва экспертизаи судї истифода мешавад;

@88.

Шаклњои истифодабарии донишњои махсус дар тафтиши пешакї инњо мебошанд?

$A) Шаклњои истифодабарии донишњои махсус дар тафтиши пешакї инњо мебошанд: а) истифодаи мурофиавии донишњои хусусии махсус аз тарафи муфаттиш; љалби мутахассисон ба тафтиши љиноят; таъин ва истењсолоти экспертизаи судї; б) ѓайримурофиавї; $В) Барои тадќиќоти айнияти криминалистї танњо худи объектњои тадќиќшаванда кифояанд; $C) Барои тадќиќоти айнияти криминалистї танњо худи объектњои тадќиќшаванда шуда метавонанд агар њамаи маводњо бе таѓир дар љояш бошанд; $D) Барои тадќиќоти айнияти криминалистї танњо худи объектњои тадќиќшавандадар баъзан маврид мешаванд; $Е) Љавобњо нодурустанд;

@89.

Донишњои махсуси аз тарфи муфаттиш истифодашаванда- ин?

$A) Њамаи љараёнњои ташкил ва гузаронидани айнияти криминалистї бар души муфаттиш аст; $В) Барои тадќиќоти айнияти криминалистї танњо худи объектњои тадќиќшаванда кифояанд; $C) Чун ки муфаттиш дар кушодани сирри љиноят роли асосиро иљро менамояд; $D) Чун ки муфаттиш тамоми ќарорњои лозимаро њангоми тафтишот бароварда метавонад; $Е) Донишњои махсуси аз тарфи муфаттиш истифодашаванда- ин маљмўи донишњои назариявї, малакаю мањорат дар соњаи илм (ба ѓайр аз њуќуќї), техника ё касб мањсуб мешавад, ки тавассути омодагии махсус ё таљрибаи касбии ба даст оварда шуда ва ба маќсади ошкор, тафтиш ва пешгирии љиноятњо истифода мешавад;

@90.

Дар як ќатор њолатњо ќонун иштироки њатмии коршиносони ихтисоси муайянро дар истењсолоти амалњои алоњидаи тафтишї муќаррар менамояд, масалан?

$A) Дар як ќатор њолатњо ќонун иштироки њатмии коршиносони ихтисоси муайянро дар истењсолоти амалњои алоњидаи тафтишї муќаррар менамояд, масалан: экспертизаи судї-тиббї дар рафти азназаргузаронии љасад дар љойи ошкоркунии вай; $В) Барои тадќиќоти айнияти криминалистї танњо худи объектњои тадќиќшаванда кифояанд; $C) Барои тадќиќоти айнияти криминалистї танњо худи объектњои тадќиќшаванда шуда метавонанд агар њамаи маводњо бе таѓир дар љояш бошанд; $D) Барои тадќиќоти айнияти криминалистї танњо худи объектњои тадќиќшавандадар баъзан маврид мешаванд; $Е) Љавобњо нодурустанд;

@91.

Шакли ѓайримурофиавии иштироки коршинос дар тафтиши љиноят бо меъёрњои КМЉ ба танзим дароварда мешавад ё не?

$A) Шакли ѓайримурофиавии иштироки коршинос дар тафтиши љиноят бо меъёрњои КМЉ ба танзим дароварда намешавад; $B) Эчод намудани монеа ба муассисаҳои экспертизаи давлатии судї; $C) Манъ кардани фаъолияти муассисаҳои экспертизаи давлатии суди; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст нест;

@92.

Фаъолияти судї- экспертї ба принсипњои?

$A) Интихоб, тайёрии касбй ва такмили ихтисоси коршиносони судй; $B) Интихоб, тайёрии касбй ва такмили ихтисоси кормандони муассисаҳои таълимоти олй; $C) Фаъолияти судї- экспертї ба принсипњои ќонуният, њифзи њуќуќ ва озодињои шахсият, мустаќилии коршинос, воќеият ва пуррагии тафтиши гузаронидашаванда асос меёбад; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст нест;

@93.

Объектњои тадќиќоти судї-экспертї ин?

$A) Шинос шудан ба маводҳо, тадқиқоти алоҳида-алоҳида, давраи экспермантӣ, давраи қиёсӣ, давраи хулосабарорӣ; $B) Қабули маволдҳо, тадқикот ва хулосабарорӣ; $C) Объектњои тадќиќоти судї-экспертї далелњои шайъї, љасадњо ва ќисматњои онњо, њуљљатњо, ашё, намунањо ва дигар маводи парванда, ки аз рўйи он экспертиза гузаронида мешавад, мањсуб мегардад. Объектњои экспертизаи судї метавонанд одамони зинда низ бошанд; $D) Давраи авввал давраи охир; $E) Тадқиќот ва хулосабарорӣ;

@94.

Намунањо барои тадќиќоти муќоисавї ин?

$A) Экспертизаи судне мебошад, ки аввалин бор аз руи парванда барои ҳалли масъалаи мавриди назари суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакй, шахсони воқей ва ҳуқуқй гузаронида шудааст; $B) Экспертизае мебошад, ки бори дуввум аз руи парванда барои ҳалли масъалаи мавриди назари суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакй, шахсони воқей ва ҳуқуқй гузаронида шудааст; $C) Экспертизае мебошад, ки аввалин бор аз руи парвандаи гражаданй барои ҳалли масъалаи мавриди назари прокуратура, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакй, шахсони воқей ва ҳуқуқи гузаронида шудааст; $D) Намунањо барои тадќиќоти муќоисавї объектњое мебошанд, ки сохтори одами зинда, љасад, њайвонот, ашё, мавод ё моддањоро инъикос мекунанд; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@95.

Коршинос (эксперт) кист ва дар кадом вақт даъват карда мешавад?

$A) Коршинос дар ҳолате даъват карда мешавад, ки барои пешбурди таҳқиқ, тафтиши пешаки ё ҳангоми муҳокимаи судии парванда ба дониши махсус дар соҳаи илм, техника, фарханг ё касбу ҳунар зарурат ба миён ояд; $B) Њама ҷавобҳо дуруст; $B) Интихоб, тайёрии касбй ва такмили ихтисоси кормандони муассисаҳои таълимоти олй; $C) Манъ кардани фаъолияти муассисаҳои экспертизаи давлатии судй; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст нест;

@96.

Даъват кардани коршинос, таъин ва пешбурди экспертиза бо тартиби кадом боби КМҶ ҶТ гузаронида мешавад?

$A) Бо тартиби боби 24-и КМҶ ҶТ гузаронида мешавад; $B) Бо тартиби боби 10-и КҶҶТ; $C) Бо тартиби боби 12-и КМҶҶТ; $D) Боби 11 КҶҶТ; $E) Моддаи 15- КМ Ҷ ҶТ;

@97.

Коршинос ҳуқуқ дорад?

$A) Бо маводи парвадаи ҷинояти, ки ба мавзуи экспертиза алоқаманд аст, шинос шавад, дар бораи ба у пешниҳод намудани маводи иловагӣ, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплексӣ дархост кунад, бо забони модари ё дигар забоне, ки медонад, нишондод диҳад, аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барад, аз амали таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя, ки ҳуқуқи ӯро ҳангоми пешбурди экспертиза маҳдуд мекунад, шикоят намояд; $B) Њама ҷавобҳо дуруст; $C) Интихоб, тайёрии касбї ва такмили ихтисоси кормандони муассисаҳои таълимоти олї; $D) Манъ кардани фаъолияти муассисаҳои экспертизаи давлатии судй; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст нест;

@98.

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

$A) 3; $B) 5; $C) 2; $D) 6; $E) 1;

@99.

Экспертизаи ибтидої чист?

$A) Экспертизаи судие мебошад, ки аввалин бор аз руи парванда барои ҳалли масъалаи мавриди назари суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакй, шахсони воқей ва ҳуқуқй гузаронида шудааст; $B) Њама ҷавобҳо дуруст; $B) Интихоб, тайёрии касбї ва такмили ихтисоси кормандони муассисаҳои таълимоти олї; $C) Манъ кардани фаъолияти муассисаҳои экспертизаи давлатии судй; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст нест;

@100.

Экспертизаи иловагї чист?

$A) Экспертизаи иловагї - як намуди экспертизаи судй буда, дар мавридҳое гузаронида мешавад, ки хулосаи коршиноси судї аз руи натичаҳои экспертизаи пештара ба таври кофї равшан намебошад ё коршиноси суд масъалаҳои дар наздаш гузошташударо пурра ҳал накардааст, ё ҳал кардани масъалаҳои иловагй бо экспертизаи пештара алоқаманданд, ки ба ҳамон ё дигар коршиноси судй супорида мешавад; $В) Барои ёфтани объектњои айнаншавандагон маълумотњои махсуси тарафњо мусоидат менамоянд; $C) Барои ёфтани объектњои айнаншавандагон далелњои шайъи мусоидат менамоянд; $D) Барои ёфтани объектњои айнаншавандагон экспертон мусоидат менамояд; $Е) Барои ёфтани объектњои айнаншавандагон њама чизњо мусоидаткунандаанд;

@101.

Экспертизаи такрорї чист?

$A) Экспертизаи такрорї - як намуди экспертизаи судї буда, дар мавридҳое гузаронида мешавад, ки хулосаи коршиноси судй аз руи натичаҳои экспертизаи судии пештара ба қадри кофй асоснок нест ё дурустии он боиси шакку шубҳа мегардад, ё меъёрҳои мурофиавии гузаронидани экспертиза чиддан вайрон карда шудаанд; $В) Пайњо-моддањо дар трасология танњо барои муайян сохтани механизми пайдоиш ва аломатњои гурўњиашон мавриди тањќиќ ќарор мегиранд; $C) Пайњо-моддањо дар трасология танњо барои муќоисакунї мавриди тањќиќ ќарор мегиранд; $D) Пайњо-моддањо дар трасология танњо омузиши механизми пайдоиш мавриди ќарор мегиранд; $Е) Пайњо-моддањо дар трасология барои муайян сохтани шахсияти пайгузаронанда мавриди тањќиќ ќарор мегиранд;

@102.

Экспертизаи комиссионї чист?

$A) Экспертизаи комиссионї - як намуди экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд; $В) Ба 5 гуруњ; $C) Ба чор гуруњ: айнияти криминалистї аз руи хотири одамон;айнияти криминалистї аз руи тасвирњои хаттї ё рассоми;айнияти криминалистї аз руи касбу њунар ва одатњои зикршуда; $D) ба ду гуруњ: айнияти криминалистї аз руи касбу њунар ва одатњои зикршуда; айнияти криминалистї аз руи сабтњо дар наворњои суратгирї, кино, видео ва магнит; айнияти криминалистї аз руи пайњо; $Е) Гуруњ надорад;

@103.

Экспертизаи комплексї чист?

$A) Экспертизаи комплексї - як намуди экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии ихтисосҳои мухталиф дар мавридҳое мегузаронанд, ки, агар барои муқаррар карданиҳолатҳои барои парванда аҳамиятнок тадқиқот дар асоси соҳаҳои мухталифи донишҳо зарур бошад; $B) Тахмини криминалистӣ - ин тахмини асоснок дар бораи факт ё фактҳое, ки барои кор аҳамият дорад ё аҳамият доштанаш мумкин аст; $C) Тахмини криминалистӣ дар навбати аввал ин фикру андешаи эҳтимолию гумонии муфаттиш, шахсе, ки таҳқиқи ибтидои мебошад; $D) Тахминҳои криминалистӣ дар бораи кирдори тадиқшаванда мебошад, ки аз ҳақиқат дур аст; $E) Тахминҳои криминалистӣ ду функсияҳои асосиро иҷро мекунанд. Дар навбати аввал, функсияи дарккуниро ба ҷо меорад;

@104.

Муфаттиш таъини экспертизаро зарур шуморида, дар ин бора ќарор ќабул мекунад ва дар он маълумотњои зеринро зикр менамояд?

$A) Ба ду намуд-айнияти криминалистии фардї, яъне индивидуалї; айнияти криминалистии ќавмї, яъне гуруњи ; $В) Ба ду намуд: айнияти криминалистї аз руи касбу њунар ва одатњои зикршуда;айнияти криминалистї аз руи сабтњо дар наворњои суратгирї, кино, видео ва магнит;айнияти криминалистї аз руи пайњо; $C) Таќсим намешавад; $D) Муфаттиш таъини экспертизаро зарур шуморида, дар ин бора ќарор ќабул мекунад ва дар он маълумотњои зеринро зикр менамояд: - асосњои таъини экспертиза; - ному насаби коршинос ё муассисае, ки экспертиза бояд дар он љой гузаронида шавад; - саволњое, ки дар назди коршинос гузошта шудаанд; - маводе, ки ба коршинос пешнињод мешавад; $Е) Ба як намуд, айнияти фардї;

@105.

Агар аз рўи парванда муќаррар кардани њолатњои зерин зарур бошад, таъин ва гузаронидани экспертиза њатмист?

$A) Агар аз рўи парванда муќаррар кардани њолатњои зерин зарур бошад, таъин ва гузаронидани экспертиза њатмист: - сабаби марг; - хусусият ва дараљаи вазнинии зарари љисмонї; - синну соли гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида, ба шарте, ки ин барои парванда ањамият дошта бошад ва њуљљатњо доир ба синну сол вуљуд надошта ё шубњаовар бошанд; - њолати рўњї ё љисмонии гумонбаршуда, айбдоршаванда, ваќте ки дар масъалаи мукаллафї ё ќобилияти онњо дар бобати њимояи мустаќилонаи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии худ дар мурофиаи љиноятї шубња ба миён меояд; - њолати рўњї ва љисмонии љабрдида, шоњид дар њолатњое, ки ќобилияти онњо дар бораи дуруст дарк кардани њолатњои барои парванда ањамиятдошта ва додани нишондод доир ба онњо тањти шубња ќарор мегирад; $B) Аз тарафи як мутахассис-эксперт; $C) Аз тарафи ду мутахассис-эксперт; $D) Гурӯҳи тафтишотӣ; $E) Азтарафи се мутахассис- эксперт;

@106.

Њуќуќи гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, љабрдида њангоми таъин ва гузаронидани экспертиза?

$A) Њангоми таъин кардан ва гузаронидани экспертиза гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва љабрдида њуќуќ доранд: - бо ќарори таъин намудани экспертиза шинос шаванд; - ба коршинос раддия изњор намоянд; - дар бораи дур кардани муассисаи экспертї аз гузаронидани экспертиза дар сурати муќаррар гардидани њолатњое, ки ба оќибати парванда манфиатдор набудани роњбари муассисаи экспертї - љои кори шахси салоњиятдорро тањти шубња ќарор медињанд, дархост пешнињод намоянд; - хоњиш намоянд, ки шахсони аз тарафи онњо зикршуда ё мутахассисони муассисањои мушаххаси судии экспертї ба њайси коршиносон љалб карда шаванд; - саволњои иловагї пешнињод намоянд; - дар ваќти гузаронидани экспертиза њузур дошта бошанд ва ба коршинос саволњо дињанд, шарњу тафсир кунанд;- бо хулосаи коршинос ё хабари имконнопазирии додани хулоса шинос шаванд; $B) Тахмини криминалистӣ - ин тахмини асоснок дар бораи факт ё фактҳое, ки барои кор аҳамият дорад ё аҳамият доштанаш мумкин аст; $C) Тахмини криминалистӣ дар навбати аввал ин фикру андешаи эҳтимолию гумонии муфаттиш, шахсе, ки таҳқиқи ибтидои мебошад; $D) Тахминҳои криминалистӣ дар бораи кирдори тадиқшаванда мебошад, ки аз ҳақиқат дур аст; $E) Тахминҳои криминалистӣ ду функсияҳои асосиро иҷро мекунанд. Дар навбати аввал, функсияи дарккуниро ба ҷо меорад;

@107.

Љараёни тадќиќоти экспертї аз инњо иборат аст?

$A) Суратгирии панорами; $B) Суратгирии горизонтали; $C) Суратгирии вкртикалї; $D) Суратгирии амудї; $E) Љараёни тадќиќоти экспертї аз инњо иборат аст: марњалаи омодагї; марњалаи тадќиќоти људогона; марњалаи тадќиќоти муќоисавї; марњалаи арзёбии натиљањо ва тартибдињии хулосањо;

@108.

Хулосаи коршинос метавонанд?

$A) Хулосаи метавонанд ќатъї ва эњтимолї (мусбї ва манфї) шаванд; $B) чор; $C) панч; $D) шаш; $E) ҳафт;

@109.

Кадом боби Кодекси мурофиавии чиноятии Чумҳурии Точикистон масъалаи таъини экспертизаро ба танзим медарорад?

$A) Боби 24; $B) Боби 25; $C) Боби 26; $D) Боби 27; $E) Боби 28;

**Саволњо аз ќисми усули криминалистии тафтиши љиноят**

@110.

Усули криминалистии тафтиши љиноят - ин?

$A) Асосан ашёхои ѓайриорганикї; $В) Ранги сурх (эозин), сабз (метили сабз), бунафш ва монанди онхо; $C) Ќаламхои сиёх, ко ѓазхои сиёхи нусхабардор, туши сиёх, рангхои сиёхи матбааги, борухи нимсухта; $D) Асосан ашёхои органикї; $Е) Усули криминалистии тафтиши љиноят- ин низомии муќаррароти илмие мебошад, ки дар асоси он тавсияњои амалї коркард шуда, асоси сарчашмаи он омўзиши ќонуниятњои фаъолияти љинояткорї ва таљрибаи тафтишї мебошад, ки ташкил ва амалисозии тафтиши намудњои алоњидаи љинояткориро осон мегардонад;

@111.

Ташаккули усулњои хусусии криминалистикї дар солњои охир аз рўйи чанд самти асосї амалї карда мешавад?

$A) Ќаламхои сиёх, ко ѓазхои сиёхи нусхабардор, туши сиёх, рангхои сиёхи матбааги, борухи нимсухта; $В) Ранги сурх (эозин), сабз (метили сабз), бунафш ва монанди онхо; $C) Ташаккули усулњои хусусии криминалистикї дар солњои охир аз рўйи ду самти асосї амалї карда мешавад: 1. Такмили усулњои мављуда ва коркарди усулњои нав; 2. Коркарди тавсияњои методии хусусии дараљаи баланди умумидошта; D) Љавобњо нодуруст мебошанд; $Е) Љавобњо дуруст мебошанд;

@112.

Айни замон усулњои тафтиши љиноятњои зерин коркард шудаанд?

$A) Асоси банақшагирии тафтиши ҷиноят; $B) Айни замон усулњои тафтиши љиноятњои зерин коркард шудаанд: а) ноболиѓон; б) ретсидивистон; в) аз тарафи мањкумшудагон дар љойњои мањрум аз озодї содиршуда; г) аз тарафи гурўњњои муташаккили љиноятї ва иттињодияњо содиршуда; д) аз тарафи хориљиён содиршуда ва ѓ; $C) Тафтишотро ба роҳи дуруст равона мекунад; $D) Тадқиқоти пурра ва ҳаматарафаи далелҳоро таъмин менамояд; $E) Дар ҷараёни тафтиши ҷиноят;

@113.

Наќши њуќуќи мурофиаи љиноятї њамчун сарчашмаи усулњои хусусии криминалистикї дар инњо зоњир мегарданд?

$A) Пурсиши муфаттиш, прокурор, сардори шуъбаи тафтишоти, шахсе, ки тањќиќи ибтидоиро мебарад ва суд; $В) Пурсиши шоњидон, љабрдида, гумонбаршуда; $C) Наќши њуќуќи мурофиаи љиноятї њамчун сарчашмаи усулњои хусусии криминалистикї дар инњо зоњир мегарданд: 1. Ќонуни мурофиаи љиноятї ќоидањои умумии тафтиши љиноятро ба танзим медарорад; 2. Ќонуни мазкур ба таври даќиќ маљмўи амалњои тафтиширо пешбинї мекунад, ки тавассути онњо рафти исботкунї гузаронида мешавад; 3. Ќонуни мурофиаи љиноятї меъёри умумии мавзўи исботкуниро муќаррар менамояд; $D) Пурсиши кудакон, шахсони пиронсолон; $E) Пурсиши шоњидон, љабрдида;

@114.

Тафтиши парвандаи љиноятї бояд ба кадом принсипњо љавогу бошад?

$A) Асоси банақшагирии тафтиши ҷиноят; $В) Қоидаи тартиб додан ва санҷидани тахминҳои криминалистӣ; $C) Тафтишотро ба роҳи дуруст равона мекунад; $D) Тадқиқоти пурра ва ҳаматарафаи далелҳоро таъмин менамояд; $E) Тафтиши парвандаи љиноятї бояд ба принсипњои пуррагї, объективї, њамаљонибагї љавобгў бошад;

@115.

Усули хусусии криминалистикї бояд омилњои зеринро таъмин намояд?

$A) Асосҳои воқеӣ ва мантиқӣ; $В) Асосҳои воқеӣ; $C) Усули хусусии криминалистикї бояд омилњои зеринро таъмин намояд: 1) сари ваќт, пурра ва њамаљониба ошкор ва дарк намудани њолатњои љиноят; 2) њалли вазифањои њам маъмулї, њам ѓайристандартии тафтиш бо дарназардошти хусусияти хосси тавсифи гурўњї (психикї) ва инфиродии љиноят; 3) истифодаи самараноки роњњо ва тарзњои нишондодашуда њангоми маълумоти камтарини ибтидої оид ба парвандаи тафтишшаванда; 4) бо сарфи ќувва ва воситањои камтарин бомуваффаќият бартараф намудани зиддиятњои фаъол ва ѓайрифаъол њангоми љустуљў ва тафтиши љиноят; $D) Асосҳои мантиқӣ; $E) Асосҳои файласуфӣ;

@116.

Омўзиши таљрибаи тафтишї њалли вазифањои зеринро пайгирї менамояд?

$A) Қонуният, пурра, ҳаматарафа, бомақсад, истифодаи воситаҳои илмӣ- техникӣ ва кӯмаки мутахассисон, риоя ба қоидаҳои муносибат бо объектҳо; $В) Адолати судӣ; $C) Сарфакорона; $D) Ҳифзи ҳуқуқ; $E) Омўзиши таљрибаи тафтишї њалли вазифањои зеринро пайгирї менамояд: 1) ошкор намудани ќонунияти рафти исботкунї ва хусусияти хосси аз тарафи он муайян кардани ташкили тафтиши намудњо ва гурўњњои мушаххаси љиноят; 2) муайян кардани натиљанокии усулњои истифодашавандаи тафтиш; 3) тафтиши асоснокии тавсияњои методї, ташаккули дурусти онњо, дар таљриба татбиќ намудани онњо; 4) муайян кардани самаранокии роњњо ва шаклњои истифодабарии донишњои махсус њангоми тафтиш, талаботи таљриба ва намудњои нави экспертизаи судї; 5) ошкор кардани талаботи таљриба ба ташаккули усулњои нави криминалистикии тафтиши љиноят;

@117.

Усулњои хусусии криминалистикии тафтиши љиноят њолатњои зеринро бояд дар бар гирад?

$A) Тайёри дидан дар мавриди гузаронидани пурсиш, барпо намудани муносибати мустакими психологї, таъсиррасонии психологї, истифода бурдани далелњо, наќли озод; $В) Бо вуљуди он ки яке аз тарзњои тактикии њамаи амалиётњои тафтишї тайёри дидан бошад њам онњо мазмунан аз њамдигар фарќ мекунанд; $C) Монанди дигар амалиётњои тафтишотї пурсиш њам бо истифода бурдани ба худаш хос тарзњои тактикї гузаронида мешава; $D) Тайёри дидан дар мавриди гузаронидани пурсиш; $E) Усулњои хусусии криминалистикии тафтиши љиноят њолатњои зеринро бояд дар бар гирад: доираи њолатњое, ки ба навбати аввал ва минбаъдаи муќарраркунї дохил мешаванд; вазъиятњои маъмули тафтишї, ки дар марњалањои гуногуни тафтиш ба миён меоянд; пешнињод намудани фарзияњо ва банаќшагирии тафтиши љиноят; усулњои аввалиндараља ва минбаъдаи љамъоварии маълумотњои исботкунанда ва дигар маълумотњои криминалистикї; хусусиятњои тактикї ва методии амалњои алоњидаи тафтишї, амалњои криминалистикї ва њамкории муфаттиш бо маќомоти оперативї-љустуљўї; хусусиятњои хосси истифодаи донишњои махсус њангоми тафтиш;

@118.

Намунаи иттилоотии љиноят њатман бояд омилњои зеринро фарогир бошад?

$A) Санљидан ва аниќ намудани далелњое, ки дар натиљаи истинтоќи айбдоршавандагон, гумонбаршудагон, љабрдидагон ва шоњидон ба даст дароварда шудаанд; санљидани тахминњои тафтишие, ки дар давраи аввали тафтиш пешнињод шудаанд; ба даст даровардани далелњои нав; $В) Муфаттиш метавонад, ки баёноти шахси гумонбаршуда, љабрдида ё шоњидро ба воситаи муќоиса намудан бо вазъият дар љои воќеае, ки он дар баёноти шахсони мазкур нишон дода шудааст, дар хузури худи ин шахсон санљида барояд; $C) Санљидани баёнот дар љояш њамчун амалиёти мустаќили тафтиши аз нишон додани шахси пешакї истинтоќшуда, љой ва объектњо иборат аст; $D) Муфаттиш метавонад, ки баёноти шахси гумонбаршуда, љабрдида ё шоњидро ба воситаи муќоиса намудан дар љои њодиса санљад; $E) Намунаи иттилоотии љиноят њатман бояд омилњои зеринро фарогир бошад: 1) маълумотњои ибтидоии маъмулї; 2) маълумотњо дар бораи роњњои маъмулии содиркунї ва пинњон кардани ин намуди љиноятњо ва натиљањои маъмули татбиќи онњо; 3) маълумотњо оид ба шахсияти љинояткори эњтимолї, маќсад ва ангезаи кирдори содиршуда; 4) маълумотњо дар бораи шахсияти љабрдидаи эњтимолї ва предмети маъмулии суиќасд; 5) маълумотњо дар бораи њолатњои маъмулии содиркунии љиноят (ваќт, љой, вазъият);

@119.

Марњалањои тафтиш аз якдигар бо омилњои зерин фарќ мекунанд:

$A) Муқаррар кардани монандии як объект аз дигар объект; $B) Муқаррар намудани фарқияти як объект аз дигар объект; $C) Марњалањои тафтиш аз якдигар бо омилњои зерин фарќ мекунанд: бо њолати маъмулии тафтишї, ки ањамияти бартаридошта дорад; наќши фарзияњо барои тафтиш, хусусиятњои асосии ташаккул ва санљиши онњо; њаљм ва мазмуни маълумотњои ибтидої, ки дар ихтиёри муфаттиш дар марњалаи аввал ќарор доранд; вазифањои асосии дар марњалаи дахлдор њаллуфасл шаванда; самти асосии фаъолияти иштирокчиёни тафтиш; шароити истењсолоти тадќиќи пешакї, ки хусусиятњои хосси татбиќи амалњои мурофиавї ва чораи оперативї-љустуљўйиро муайян мекунад; $D) Муқаррар кардани хусусиятҳои объект; $E) Муқаррар намудани љой надоштани ягон хел хусусият;

@120.

Љузъу томњои оперативї-љустуљўї?

$A) Муайян намудани сабаби садама ҳангоми кор дар мошинаҳо ва дастгоҳҳо, дар соҳаи саноат ва истеҳсолоти хочаги вобаста ба вайронкунии қоидаҳои бехатарии дар чараёни истеҳсолот; $B) Муайян намудани асос ва табиати таркиш, ҳамчунин майдон ва механизми он; $C) Муайян намудани асоси вайрон кардани қоидаҳои бехатарй ҳангоми чараёни корҳои сохтмонй; $D) Муайян намудани таркиб ва нуқтаҳои маҳсулотҳои истеъмолии саноатию озуқавори; $E) Љузъу томњои оперативї-љустуљўї: 1) љиноятро ошкор, пешгирї ва огоњ месозанд; 2) маълумоти огоњкунандаро дар бораи вазъияти оперативї дар минтаќаи хизматї барои ќабули ќарорњои асоснок оид ба њифзи тартиботи њуќуќї дар кишвар мегиранд; 3) ба маќомоти тадќиќи ибтидої, прокуратура ва суд дар љамъоварии далелњо аз рўйи парвандаи љиноятї, иљрои супоришњои онњо ёрї мерасонанд; 4) шахсони гунањкореро, ки аз маќомоти тафтиш ва суд бо маќсади саркашї аз адои љазои љиноятї барои содир кардани љиноят пинњон шудаанд, инчунин шахсони бедаракгумшударо кофтуков менамоянд; 5) маълумотњоро дар бораи њодисањо ё амалњое, ки ба амнияти Љумњурии Тољикистон тањдид мекунанд, ба даст меоранд; 6) ба маќомоти њифзи њуќуќи хориљї дар мубориза бо амалњои ѓайриќонунї, инчунин аз рўйи дигар масъалањое, ки тибќи шартномањои байналмилалии ЉТ пешбинї шудаанд, кумак мерасонанд. 7) амнияти кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, аъзои оилаи онњо ва шахсонеро, ки бо ин маќомот кумаки махфї (конфиденциальный) мерасонанд, таъмин менамоянд; 8) амалњои коррупсионї ва дигар љиноятњои мансабии аз тарафи кормандони маќомоти њифзи њуќуќ содиршударо ошкор ва пешгирї менамояд;

@121.

Маълумотњои дар рафти ФОЉ бадастоварда ба чанд гурўњ таќсим карда мешаванд?

$A) Маълумотњои дар рафти ФОЉ бадастоварда ба ду гурўњ таќсим карда мешаванд: аввалиро он маълумотњое ташкил медињанд, ки мумкин аст, ќонунї гардонида шуда, ба сифати далел дар парвандањои љиноятї истифода шаванд. Гурўњи дуюми маълумотњоро он маълумотњое ташкил медињанд, ки берун аз чорчўбаи мурофиавї истифода бурда шуда, ќонунї гардонда намешаванд; $B) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои пой; $C) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои пойафзол; $D) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои дандон; $E) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои лабҳо;

@122.

Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» принсипњои зерини гузаронидани ФОЉ-ро муќаррар мекунад?

$A) Ду ва зиёда аз он мутахассис - экспертон; $B) Ду мутахассис - эксперт; $C) Се мутахассис - эксперт; $D) Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» принсипњои зерини гузаронидани ФОЉ-ро муќаррар мекунад: ќонуният; эњтироми њуќуќ ва озодињои шахсият; консперативї (махфикорї); њамбастагии усулњои ошкоро ва ѓайриошкорои фаъолият; $E) Принсипњои тафтишї;

@123.

Вазъи оперативї- ин?

$A) Ду ва зиёда аз он мутахассис - экспертон; $B) Ду мутахассис - эксперт; $C) Се мутахассис - эксперт; $D) Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» принсипњои зерини гузаронидани ФОЉ-ро муќаррар мекунад: ќонуният; эњтироми њуќуќ ва озодињои шахсият; консперативї (махфикорї); њамбастагии усулњои ошкоро ва ѓайриошкорои фаъолият; $E) Вазъи оперативї- ин маљмўи шарту шароитњое мебошад, ки бевосита ё бавосита ба фаъолияти љузъу томњои мушаххаси оперативї-љустуљўйї ва корманди оперативї дар доираи масъулияти њудудї ва вазифавї таъсир мерасонад. масалан: тавсифи маконї ва замонї; хусусиятњои хосси муњити љуѓрофї ва иљтимої-иќтисодї; њолати тартиботи њуќуќї, восита ва усулњои нигоњдории онњо; миќдор ва сифати ќувва ва воситањои истифодашаванда; хусусияти хосси вазифањои њалшавандаи оперативї-љустуљўйї ва ѓ;

@124.

Зери њамкорї фаъолияти мувофиќашудаи муфаттиш, маќомоти оперативї ва љузъу томњои экспертї-криминалистикї?

$A) Наќшаи умумии тафтиши љинояти алоњида, наќшаи гузаронидани амалњои алоњидаи тафтиши љиноят, наќшаи таќвими; $В) Наќшаи умумии тафтиши љинояти алоњида; $C) Наќшаи умумии тафтиши љинояти алоњида, наќшаи гузаронидани амалиётњои алоњидаи тафтиши љиноят, наќшаи эксперти; $D) Наќшаи тафтиши љинояти мурракаб, наќшаи гузаронидани њамаи амалиётњои љиноят, наќшаи таќвими; $E) Зери њамкорї фаъолияти мувофиќашудаи муфаттиш, маќомоти оперативї ва љузъу томњои экспертї-криминалистикї -мутобиќати оќилонаро њангоми тафтиши љиноятњо, амалњои мурофиавї ва чорабинињои оперативї-љустуљўйие, ки аз тарафи њар яки онњо мувофиќи уњдадорињои худ ва дар доираи ваколатњои аз тарафи ќонун ба онњо додашуда бо истифодаи донишњои махсус ва воситањои техникї-криминалистикї амалї карда мешавад, таъмин менамоянд;

@125.

Принсипњои асосии ташаккули гурўњњои тафтишї-оперативї?

$A) Банаќшагирии тафтиши љиноят љараёни мураккаби тафаккури буда, аз муайян намудани вазифањои тафтишоти љиноят, восита ва усулњои њал намудани онњо иборат аст; $В) Принсипњои асосии ташаккули гурўњњои тафтишї-оперативї: ташкили сари ваќтї; хусусияти байниидоравии ташкилёбї; таќсимоти даќиќ ва нисбатан маќсадноки минтаќањои корї; ташкили боаќлонаи на танњо тафтиши парвандаи мушаххас, балки пешгирї намудани љиноятњои монанд; $C) Тартиб додани наќшаи тафтиши љиноят, ин технологияи љараёни аввал, технологияи банаќшагирии тафтиши љиноят мебошад, ки дар охири ин љараёни тафаккури љомаи амал мепушад; $D) Тартиб додани наќшаи тафтиши љиноят, ин технологияи махсуси ба тартиб даровардани амалњои тафтишоти мебошад; $E) Банаќшагирии тафтишоти марбут аз тахминњои тафтиш ва вазифањои он муфаттиш амалиётњои тафтиш ва чорабинињои љустуљуи оперативи-љустуљу и љиноятро пешбини намуда, навбати гузаронидани онњоро њам муайян менамояд;

@126.

Ба маќсади ташкили њамкории нисбатан самараноки љузъу томњои ба гурўњи тафтишї-оперативї воридшаванда ба роњбар зарур аст, ки омилњои объективї ва имкониятњои субъективии њар як аъзои гурўњ, хусусиятњои хосси фаъолияти зерини онро ба инобат гирад?

$A) Фарди ва комиссиони; $B) Ибтидои ва такрорї; $C) Якхела ва комплексй; $D) Асосї ва иловагї; $E) Ба маќсади ташкили њамкории нисбатан самараноки љузъу томњои ба гурўњи тафтишї-оперативї воридшаванда ба роњбар зарур аст, ки омилњои объективї ва имкониятњои субъективии њар як аъзои гурўњ, хусусиятњои хосси фаъолияти зерини онро ба инобат гирад: 1) кормандони љузъу томњои оперативї-љустуљўйї аз рўйи уњдадорињои вазифавии худ дар ошкор кардани тамоми лањзањои љиноят ва муайян намудани шахсони онњоро содиркунанда нисбат ба исботкунии муфассали як лањзаи мураккаб мутаносибан манфиатдор мебошанд; 2) интихоб ва љобаљогузории аъзои гурўњро бењтар аст, ки аз рўйи соњањои фаъолият гузаронид, то ки ифшои (фош шудани) ѓайриќонунии маълумотњои хусусияти мурофиавї, оперативї-љустуљўйї ва дигар хусусиятњоро дошта, истисно карда шавад; 3) бояд мустаќилияти кормандони љузъу томњои оперативї-љустуљўйиро дар интихоби восита ва роњњои татбиќи чорабинињои мувофиќакардашуда ба инобат гирифт; 4) бояд боаќлона усулњои мурофиавї ва ѓайримурофиавии фаъолиятро мутобиќ намуд;

@127.

Дар марњалаи аввалини тафтишї аз њисоби аъзои гурўњ зергурўњњои махсусгардонидашуда таъсис дода мешаванд?

$A) Дар марњалаи аввалини тафтишї аз њисоби аъзои гурўњ зергурўњњои махсусгардонидашуда таъсис дода мешаванд: 1) зергурўњи оперативї-љустуљўйї, ки ба кофтуков, ошкор кардан, нигоњдории объектњое, ки метавонистанд далелњои шайъї (таъќиби љинояткорон «аз рўйи пайњои гарм», кофтукови мањал, камингирї (засада), назорат дар мањалњои имконпазири фурўши амволе, ки бо роњи љинояткорона ба даст оварда шудаанд ва ѓайра) гарданд; 2) зергурўњи оперативї-љустуљўйї оид ба ошкор кардани шарикони љиноят, љамъоварии маълумотњо оид ба шахсияти љинояткорон ва ѓайра; 3) зергурўњ оид ба амалисозии азназаргузаронињо, кофтуковњо, њабси амвол ва дигар амалњои тафтишї); зергурўњи тањлили бастаи љамъоваришудаи иттилоот барои таъмини фаъолияти ГТО дар маљмўъ, омодакунии дархостњо ва маълумотњои объективї, ки ба формулаи айбдоркунї, назорат аз болои коркарди тамоми њуљљатњо, тартибдињї ва коркарди наќшаи корњо ворид карда мешаванд; зергурўњи таъминоти махсус: мутахассисон-криминалистњо, видеооператорњо, ашхосси огоњ, њайати шахсии ёрирасон (котибон, ронандагон, кормандон); зергурўњи њимояи љисмонї ва зењнии аъзои ГОТ, оилаи онњо, инчунин маводи парванда, истифодаи иттилооти компютерї, далелњои шайъї ва ѓайра; $В) Кофтукови аввалин, кофтукови такрори, кофтукови яквакта ё гуруњи, кофтукови таъчили; $С) Кофтукови мањал, кофтукови бино; $D) Љавоби дуруст нест; $Е)Њамаи љавобњо дуруст мебошанд;

@128.

Зери мафњуми ањли љомеа ба маънои васеаш чи фањмида мешавад?

$A) Ҳал намудани саволҳои додашудаи нав аз руи предмети нав; $B) Аниқ кардани экспертизаи асосй; $C) Эътироф накардани экспертизаи асосй; $D) Аттестатсияи мутахассис - эксперте, ки экспертизаи асосиро гузаронида истодааст; $E) Зери мафњуми ањли љомеа ба маънои васеаш тамоми шањрвандони кишвар фањмида мешавад, ки оид ба иштирок дар чорабинињои њифзи њуќуќ дорои уњдадорињои вазифавї нестанд ва мањорати аз рўйи сифатњои шахсї њал кардани вазифањои гузошташудар надоранд;

@129.

Иштироки ањли љомеа дар ошкор кардани љиноят- ин?

$A) Дар ҳолатҳои зарурӣ ҳангоми гузаронидани санҷиши нишондод дар ҷои ҳодиса андозагирию аксбардорӣ‚ сабти овоз, сабти видео анҷом дода, нақшаҳо ва тарҳҳо тартиб дода мешаванд; $В) Иштироки ањли љомеа дар ошкор кардани љиноят- ин фаъолияти ихтиёрии ошкоро ё ѓайриошкоро, ки ба шуури шањрвандї, фаъолияти муассисањои љамъиятї ё шањрвандони алоњида оид ба расонидани ёрї ба маќомоти њифзи њуќуќ дар ошкор кардани љиноят, кофтукови шахсони гунањкор, дар ошкор кардан ва бартараф кардании сабабњо ва шароитњое, ки ба содиркунии онњо мусодиат менамоянд, ба њисоб меравад; $С) Дар ҳолатҳои зарурӣ ҳангоми гузаронидани санҷиши нишондод дар ҷои ҳодиса андозагирию аксбардорӣ‚ сабти овоз, сабти видео анҷом дода, нақшаҳо ва тарҳҳо тартиб дода намешаванд; $D) Њамаи љавобњо нодуруст аст; $Е) Њамаи љавобњо дуруст аст;

@130.

Кумаки ањли љомеа дар ошкор кардани љиноятњо метавонад дар инњо ифода ёбад?

$A) Кумаки ањли љомеа дар ошкор кардани љиноятњо метавонад дар инњо ифода ёбад: дар бевосита ошкор кардан ва пешгирї намудани љиноятњо аз тарафи шањрвандон; расонидани кумак дар љустуљў ва дастгир кардани љинояткорон; пешнињоди маълумотњо ба маќомоти њифзи њуќуќ, ки ба ошкор кардани љиноятњо ёрї мерасонад; иштирок дар омодакунї ва гузаронидани амалњои тафтишї; ошкор намудани сабабњо ва шароитњое, ки ба содиркунии љиноят мусоидат мекунанд; $D) Аттестатсияи мутахассис - эксперте, ки экспертизаи асосиро гузаронида истодааст; $E) Зери мафњуми ањли љомеа ба маънои васеаш тамоми шањрвандони кишвар фањмида мешавад, ки оид ба иштирок дар чорабинињои њифзи њуќуќ дорои уњдадорињои вазифавї нестанд ва мањорати аз рўйи сифатњои шахсї њал кардани вазифањои гузошташудар надоранд;

@131.

Њамкории муфаттиш ва корманди оперативї бо ањли љомеа дар кофтуков ва дастгир кардани љинояткор, одатан, дар инњо ифода меёбад?

$A) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои даст; $B) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои пой; C) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои пойафзол; $D) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои дандон; $E) Њамкории муфаттиш ва корманди оперативї бо ањли љомеа дар кофтуков ва дастгир кардани љинояткор, одатан, дар инњо ифода меёбад: таъќиб «аз рўйи пайњои нав»; дастгир кардани вай, супоридан ба маќомоти њифзи њуќуќ. Ин амалњои шањрвандон ё намояндагони ањли љомеа бояд аз нигоњи мурофиавї аз тарафи шахсони мансабдори дахлдори маќомоти тадќиќи ибтидої ва тафтиш ба расмият дароварда шавад;

@132.

Натиљанокии њамкории муфаттиш ва корманди оперативї бо ањли љомеа њангоми риояи шароитњои зерин ба даст оварда мешавад?

$A) Натиљанокии њамкории муфаттиш ва корманди оперативї бо ањли љомеа њангоми риояи шароитњои зерин ба даст оварда мешавад: иљрои ќатъии талаботи ќонун; норавоии ба зиммаи намояндагони ањли љомеа вогузор кардани вазифањои мурофиавї; истифодаи ёрии ањли љомеа ба сифати воситаи ёрирасон ва ќатъиян дар асоси иродаи ихтиёри шахс; љалбкунии ањли љомеа бо дарназардошти вазъияте, ки њангоми тафтиши парвандаи мушаххас ба миён меояд; $B) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои пой; $C) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои пойафзол; $D) Муайян намудани шахсият аз руи пайҳои дандон; $E) Њамкории муфаттиш ва корманди оперативї бо ањли љомеа дар кофтуков ва дастгир кардани љинояткор, одатан, дар инњо ифода меёбад: таъќиб «аз рўйи пайњои нав»; дастгир кардани вай, супоридан ба маќомоти њифзи њуќуќ. Ин амалњои шањрвандон ё намояндагони ањли љомеа бояд аз нигоњи мурофиавї аз тарафи шахсони мансабдори дахлдори маќомоти тадќиќи ибтидої ва тафтиш ба расмият дароварда шавад;

@133.

Профилактикаи криминалистикї- ин?

A) Иштирокчиёни санљиши нишондод дар љои њодиса ба ду гуруњ таќсим мешаванд, иштирокчиёни асоси ва иловагї; $В) Прокурор, суд; $С) Профилактикаи криминалистикї- ин низоми чорањои муфаттиш, кормандони оперативї, мутахассис (коршинос) ва дигар кормандони маќомоти њифзи њуќуќ оид ба ошкор кардани сабабњо ва шароитњое, ки ба содиркунии љиноят мусоидат мекунанд, инчунин аз рўйи коркарди тавсияњо оид ба огоњкунии (пешгирикунї)-и фаъолияти љиноятї мебошад; $D) Муфатиш; $Е) Коршинос;

@134.

Ба доираи огоњкунии криминалистии љиноят вазифањои зерин дохил мешаванд?

$A) Бавучудоии ҳодисаҳои сохта дар шароитҳои муқарраршуда барои муайяннамоии раванди ҳодиса; $B) Қайд намудани аломатҳои предмет ҳангоми омузиш ва тадқиқ намудани онҳо; $C) Муқаррарнамоии андозаи шуморавии предметҳо ва муносибатҳои вақтии фазогии байни онҳо; $D) Дар як вақт таҳқиқнамои ва баҳодиҳии ба ду ё бештар предмет бо роҳи муқаррарнамоии андоза ва миқдори онҳо; $E) Ба доираи огоњкунии криминалистии љиноят вазифањои зерин дохил мешаванд: истифодаи сари ваќтии чорањои таъхирнопазир оид ба огоњкунии љиноятњои омодашаванда ва пешгирии содиркунии онњо; ќабули таъхирнопазири чорањои њуќуќї оид ба факти љинояти содиршуда; ошкор кардани хусусиятњои хосси содиркунии љиноят аз рўйи роњњо, макон, замон, субъектњо ва ѓ., бо маќсади муайян кардани самтњои асосии фаъолияти тафтишї ва оперативї-љустуљўйї оид ба огоњкунии онњо; ошкор намудани объектњои аз нигоњи криминалистикї нисбатан суст муњофизатшаванда, омодакунии чорабинињои махсуси техникї-криминалистии самти пешгирикунандадошта (профилактикї);

@135.

Усули тафтиши одамкушї – ин?

$A) Усули тафтиши одамкушї - ин системаи муќаррароти илмї, ќоидањои методї ва тавсияњое мебошад, ки њангоми ошкор намудан, тафтиш ва пешгирии ин љиноятњои вазнин истифода мешавад; $B) Қайд намудани аломатҳои предмет ҳангоми омузиш ва тадқиқ намудани онҳо; $C) Муқаррарнамоии андозаи шуморавии предметҳо ва муносибатҳои вақтии фазогии байни онҳо; $D) Дар як вақт таҳқиқнамои ва баҳодиҳии ба ду ё бештар предмет бо роҳи муқаррарнамоии андоза ва миқдори онҳо; $E) Махсус ташкилнамои, низомноки, мақсадноки ва пайгирандаи мақсади омузиши предмету ҳодисаҳо;

@136.

Одамкушї тавассути зархаридон – ин?

$A) Махсус ташкилнамои, низомноки, мақсадноки ва пайгирандаи мақсади омузиши предмету ҳодисаҳо; $B) Одамкушї тавассути зархаридон – ин одатан, кирдори барќасдона, касбан омодашудаи аз њаёт мањрум кардани шахси ќаблан муайянгардида мањсуб мешавад. Иљрокунандагони одамкушї љиноятро ба ивази маблаѓи ањдкардашуда содир карда, ташаббускори он нестанд. Дар ин замина фармоишгарони љиноят бо зархаридон хело кам ба алоќаи бевосита мебароянд, одатан, онњо тавассути миёнравон амал мекунанд; $C) Муқаррарнамоии андозаи шуморавии предметҳо ва муносибатҳои вақтии фазогии байни онҳо; $D) Дар як вақт таҳқиқнамои ва баҳодиҳии ба ду ё бештар предмет бо роҳи муҳаррарнамоии андоза ва миқдори онҳо; $E) Бавучудоии ҳодисаҳои сохта дар шароитҳои муқарраршуда барои муайяннамоии раванди ҳодиса;

@137.

Тарзи содиркунии одамкушї тавассути зархаридон имкон медињад, ки онњо ба гурўњњои зерин таќсим карда шаванд?

$A) Махсус ташкилнамои, низомноки, мақсадноки ва пайгирандаи мақсади омузиши предмету ҳодисаҳо; $B) Одамкушї тавассути зархаридон – ин одатан, кирдори барќасдона, касбан омодашудаи аз њаёт мањрум кардани шахси ќаблан муайянгардида мањсуб мешавад; $C) Муқаррарнамоии андозаи шуморавии предметҳо ва муносибатҳои вақтии фазогии байни онҳо; $D) Дар як вақт таҳқиқнамои ва баҳодиҳии ба ду ё бештар предмет бо роҳи муҳаррарнамоии андоза ва миқдори онҳо; $E) Тарзи содиркунии одамкушї тавассути зархаридон имкон медињад, ки онњо ба гурўњњои зерин таќсим карда шаванд: а) бо истифодаи силоњи оташфишон; б) бо истифодаи воситањои тарканда в) силоњи сард ва воситањои наќлиёт, зањрњо, доруњои махсуси химиявї, моддањои сахттаъсиркунанда ва маводи нашъадор хело кам истифода бурда мешавад;

@138.

Одамкушїи аз тарафи зархарид содиршуда, одатан, аз чанд зина иборат мебошад?

$A) Асосҳои таъин намудани экспертиза; $В) Макон ва замони баргузории экспертиза; $C) Фармоиш ва таъинот; $D) Тарзи баргузории экспертиза; $Е) Одамкушїи аз тарафи зархарид содиршуда, одатан, аз се зина иборат мебошад: омодагї, содиркунї, пинњонкунї.

@139.

Маълумотњои маъмулї дар бораи љабрдидагон имкон медињанд, ки гурўњњои асосии зерини љабрдидагони љиноятро људо намоем (аз нигоњи беш содир шудани суиќасдњо тартиб дода шудааст)?

$A) Асосҳои воқеӣ ва мантиқӣ; $B) Асосҳои воқеӣ; $C) Асосҳои динӣ; $D) Асосҳои мантиқӣ; $E) 1) Роњбарони сохторњои гуногуни тиљоратї (љамъиятњои сањњомї, бонкњо, дигар муассисањои молиявї-ќарздињї, маљмаањои тиљоратї, корхонањои саноатї, ширкатњои сохтмонї ва ѓ.); 2) пешвоёни гурўњњои љиноятї, дигар шахсони бонуфузи доирањои љиноятї; 3) кормандони њифзи њуќуќ (ВКД, КДАМ, прокуратура, хадамоти гумрук); 4) намояндагони маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунї, аъзоёни фаъоли њизбњои сиёсї ва њаракатњои љамъиятї; 5) кормандони васоити ахбори омма;

@140.

Аъзои гурўњи тафтишї-оперативї бояд дарњол ин амалњоро гузаронанд?

$A) Аъзои гурўњи тафтишї-оперативї бояд дарњол ин амалњоро гузаронанд: пурсиши шоњидони њодиса барои муќаррар кардани нишонањои зархаридон, аз тарафи онњо истифодашавии наќлиёт ва дигар маълумотњо, ки барои ошкор кардани одамкушї «аз рўйи пайњои нав» лозим мебошанд; азназаргузаронии љойи њодиса (бо иштироки коршинос-криминалист). Дар њолати мураккабии махсуси азназаргузаронї дар он метавонанд якчанд муфаттиш ва мутахассис иштирок намоянд. Он ваќт яке аз муфаттишон (одатан нисбатан мутахассиси ботаљриба) ба худ роњбарии тамоми корњоро ќабул мекунад; азназаргузаронии зоњирии љасад дар љойи ошкоршуда. Дар њолати зарурат ба ѓайр аз коршиноси тиббї-судї дигар мутахассисон, масалан, дар соњаи баллистикаи судї, техникаи таркишї ва ѓ. даъват карда мешаванд ва ѓ.; таъини экспертизаи судї-тиббии љасад, баъзан як ќатор дигар тадќиќотњо; таъќиби ќотилон «аз рўйи пайњои нав» бо истифодаи сагњои хизматї-љустуљўйї аз рўйи самте, ки аз тарафи шоњидон нишон дода шудааст. Ба ин кор нозир-кинолог ва кормандони оперативї машѓул мешаванд; азназаргузаронии њудуди атрофи љойи одамкушї бо ќувваи кормандони оперативї. Берун аз њудуди љойи њодиса метавонанд пайњои муњим ва далелњои шайъї ошкор карда шаванд. Он ваќт њудуди азназаргузаронии тафтишї бояд васеъ карда шавад; бастани роњњои эњтимолии фирори зархаридон бо ќувваи њайати оперативии ВКД ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ; азназаргузаронии њавлигї-њуљравї бо гузаронидани пурсишњои разведкавї барои ошкор кардани шоњидон ва љамъоварии маълумот дар бораи ќотилони зархарид. Онњоро нозирони ваколатдор ва кормандони оперативї мегузаронанд; $В) Ќаламхои сиёх, ко ѓазхои сиёхи нусхабардор, туши сиёх, рангхои сиёхи матбааги, борухи нимсухта; $C) Ранги сурх (эозин), сабз (метили сабз), бунафш ва монанди онхо; D) Љавобњо нодуруст мебошанд; $Е) Љавобњо дуруст мебошанд;

@141.

Бомуваффаќият ошкор кардани одамкушїњои «фармоишї» бидуни пешнињод ва санљиши фарзияњои тафтишї номумкин мебошад. Ба фарзияњои нисбатан маъмул инњо тааллуќ доранд?

$A) Асоси банақшагирии тафтиши ҷиноят; $B) Бомуваффаќият ошкор кардани одамкушїњои «фармоишї» бидуни пешнињод ва санљиши фарзияњои тафтишї номумкин мебошад. Ба фарзияњои нисбатан маъмул инњо тааллуќ доранд: Роњбари корхонаи давлатї, тиљоратї ё муштарак, бонк, дигар муассисаи молиявї, љамъияти сањњомї кушта шудааст. Фармоишгари «амал» метавонад роњбари дигар муассисаи монанд, ки бо љабрдида дар муносибатњои мушкил ќарор дорад, ё корманди масъули њамон ширкат бошад; $C) Тафтишотро ба роҳи дуруст равона мекунад;

$D) Тадқиқоти пурра ва ҳаматарафаи далелҳоро таъмин менамояд; $E) Дар ҷараёни тафтиши ҷиноят;

@142.

Сабабњои одамкушї инњоянд?

$A) Асосй ва иловагй; $B) Сабабњои одамкушї инњоянд: а) интиќом барои барнагардондан ё сари ваќт барнагардондани ќарз, маблаѓњо; б) бартараф кардании раќиб дар соњаи савдо, молия, истењсолот ё дигар фаъолият; в) дасткашї аз иљрои уњдадорињои шартномавї; г) пайдошавии раќобати сахт байни шарикон; д) кўшиш барои ишѓоли мансаб дар муассиса; е) низоъњо вобаста бо ошкор кардани далелњои нораво њангоми ревизия ё тафтиши аудиторї; ж) интиќом барои маълумот ба маќомоти њифзи њуќуќ дар бораи дуздї, суиќасдњо ва дигар далелњои бадномкунанда; з) муносибатњои душманона, ки ба њолати вазифавї таъсири манфї мерасонад; $C) Якхела ва комплексї; $D) Фардй ва комиссионї; $E) Умумї ва махсус

@143.

Вобаста ба намуди љинояти таљовуз ба номус доираи њолатњое муайян карда мешавад, ки бояд дар рафти тафтиш муайян ва исбот карда шавад. Ба чунин њолатњо дохил мешаванд?

$A) Аз рўйи объекти љиноят: тавсифи шахсияти љабрдида- зани љабрдида (марди љабрдида) кист, вазъи саломатї, инкишофи аќлонї, ба балоѓати љинсї расидан, тарзи њаёт ва рафтор; вай (мард ё зан) чї гуна дар љойи њодиса ќарор дошт ва оё ба ў (зан, мард) таљовузгар маълум мебошад, агар маълум бошад, пас онњо то љиноят дар кадом муносибатњо ќарор доштанд; чї гуна пайњо метавонанд дар бадан ва либоси таљовузгар боќї монанд; аз њодиса кї огоњ мебошад; зўроварї ё амалњои дорои хусусияти шањвонидошта дар чї ифода ёфтаанд, чї гуна љабрдида (зан, мард) ба таљовузгар муќобилият нишон додааст ва ѓ.; 2) аз рўйи тарафи объективї: дар куљо, кай ва дар кадом њолатњо љинояти љинсї содир шудааст; зўроварї дар чї зоњир гардидааст; оё кадом воситаи барои ба њолати ољизї овардани шахси љабрдида (нўшокињои спиртї, маводи нашъадор ва ѓ.) истифода шудаанд; оё таљовузгар мусаллањ (силоњи сард, силоњи оташфишон) буд ё бо худ дигар ашё (сихи оњанин, асо, санг) ва ѓайра дошт; 3) аз рўйи субъекти љиноят: тавсифи љиноят- гумобар кист, агар маълум бошад; синну сол; тарзи њаёт; майзада, нашъаманд; мављуд будани судшавї; њолати саломатї ва рўњї; муносибат ба шахси љабрдида; ноболиѓ, гурўњи ноболиѓон, гурўњи таљовузкорони калонсол; аќши њар як нафар дар кирдори содиршуда ва ѓайра; 4) аз рўйи тарафи субъективї: дар кадом њолатњо ва кай фикри айбдоршавнада ба миён омад; оё вай дарк намуд, ки кирдори зиддињуќуќї содир кардааст, зўроварї ё тањдид (сухан, амал)-ро истифода кардааст, ки муќобилияти занон (љабрдида)-ро шикастаанд ва ѓайра; $B) Мушоҳида ва эксперимент; $C) Навиштачот ва амсилавї; $D) Муқоиса ва методҳои математики; $E) Ченкунї ва методҳои кибернетики;

@144.

Тафтиши фарзия дар бораи туњмат. Дар таљрибаи тафтишї далелњои туњмат бисёр вомехўранд, аз ин рў, муайян кардани он ки оё аризадињанда (зан, мард) таљовузгари хаёлиро туњмат накарда истодааст, вазифаи муњимми муфаттиш мањсуб мешавад. Дар бораи имконпазирии туњмат (буњтон) метавонанд омилњои зерин шањодат дињанд?

$A) Бо маълумотҳои воқеӣ асоснокӣ, доштани формулаи аниқу якмаъногӣ, доштани имконияти реалӣ дар вазъияти ниҳонӣ; $B) Чорабинии фаврӣ-ҷустуҷӯӣ; $C) Дар бораи имконпазирии туњмат (буњтон) метавонанд омилњои зерин шањодат дињанд: а) пешнињоди ариза ба маќомоти њифзи њуќуќ баъд аз муддати тўлонии аз њодисаи рухдода ё дар зери фишори хешу табор ё шиносон; б) эњтимолияти ками таљовуз ба номус ё амалњои маљбурии хусусияти шањвонидошта њангоми холатњои тавсифшуда; в) мухолифатњои дохилї дар нишондодњои аризадињанда (зан, мард); г) нишонањои ќафомонии рўњї (камаќлї) дар аризадињанда (зан, мард); д) эътимоднокии далелњои гумонбаршуда (мард, зан), ки чунин амалњоро рад мекунад; е) тавсифи мусбати гумонбаршуда, ки эњтимолияти ками содиркунии суиќасди љиноятиро тасдиќ мекунад; $D) Натиҷанокии тахмини пешниҳод шуда; $E) Тахмини тафтишоти дорои талаботи алоҳида намебошад;

@145.

Имконпазирии туњмат (буњтон)-ро тафтиш намуда, бояд ба сабабњои эњтимолї таваљљуњ намуд. Онњо метавонанд тамоман гуногуннамуд бошанд?

$A)Тактикаи тахминњои тафтиши, тактикаи ба накшагирии, тактикаи љалб намудани намояндагони ањли чомеа ба фаъолияти криминалистї, тактикаи гузаронидани амалњои алоњидаи тафтиши, тактикаи чорабинињои оперативи-чустучуи, тактикаи гузаронидани мурофиаи суди; $В) Тактикаи криминалистї аз як тараф бо асосњои назариявї ва методологии фанни криминалистика ба њам пайваст бошад, аз тарафи дигар бо техникаи криминалистї ва методикаи тафтиши чиноятњои алоњида зич алокаманд аст; $С) Истифода бурдани воситањои илмї-техникї, соњањои техникаи криминалистї монанди суратгирии криминалистї, пайшиносї, баллистикаи криминалистї ва ѓайра бе тарзњои тактикї самараи дуруст намебахшад; $D) Имконпазирии туњмат (буњтон)-ро тафтиш намуда, бояд ба сабабњои эњтимолї таваљљуњ намуд. Онњо метавонанд тамоман гуногуннамуд бошанд: таъсири волидайн ва хешу табор барои њолатњое хос мебошад, ки шахси љабрдида нисбатан љавон буда, дар вобастагии волидайн зиндагї карда, дар зери таъсири сахти онњо мебошад; тунд шудани муносибатњои аризадињанда бо њамхона бо дарназардошти чунин сабабњо, ба монанди радкунї аз никоњ, бевафої, тањќир, рашк ва ѓ. тарси зан (љавон) аз таънаи атрофиён барои алоќаи ѓайриникоњї; тањдиди бевосита бо маќсади маљбур кардани таљовузгари эњтимолї барои пардохти маблаѓ ё содиркунии дигар амалњо ба манфиати аризадињанда. Ин њолатњоро дар рафти пурсиши муфассали аризадињанда (зан, мард) ва гумонбаршуда (мард, зан) ошкор намудан мумкин аст; $Е) Тактикаи криминалистї аз як тараф бо асосњои назариявї ва методологии фанни криминалистика ба њам пайваст бошад, аз тарафи дигар бо техникаи криминалистї ва методикаи тафтиши чиноятњои алоњида зич алокаманд аст;

@146.

Дар марњалаи аввали тафтиш таљовуз ба номус амалњои асосии тафтишї, ки ба наќшаи тафтиши аз тарафи муфаттиш тартибдодашуда дохил карда мешаванд, инњо мебошанд?

$A) Пурсиши љабрдида (зан, мард) ва мушаххасгардонї; азназаргузаронии љойи њодиса; дарёфт кардан ва муоинаи либоси шахсе, ки ба суиќасди шањвонї гирифтор шудааст; экспертизаи судї-тиббии ин шахс ва далелњои шайъї (асосан, либосњо); пурсиши шоњидон; пурсиш ва мушаххасгардонии гумонбаршуда (мард, зан); кофтукови љой ва кори истиќомати таљовузгар, гирифтани либоси вай; экспертизаи судї-тиббии гумонбаршуда, инчунин далелњои шайъї (одатан, ашёи либос); $B) Мушоҳида ва эксперимент; $C) Навиштачот ва амсилавй; $D) Муқоиса ва методҳои математики; $E) Ченкунї ва методҳои кибернетики;

@147.

Муќаррар кардани њолати ољизии љабрдида њангоми тафтиш таљовуз ба номус боз як њолати муњим аз рўйи ин категорияи парвандањо мебошад. Барои он ки ин њолат муайян карда шавад, ошкор намудани инњо зарур мебошад?

$A) Муќаррар кардани њолати ољизии љабрдида боз як њолати муњим аз рўйи ин категорияи парвандањо мебошад. Барои он ки ин њолат муайян карда шавад, ошкор намудани инњо зарур мебошад: Оё љабрдида суиќасди шањвонии хусусияти њодисаро дарк мекард? Оё вай метавонист ба таљовузгар муќобилият нишон дињад? $В) Љасад он объекти марказиест, ки аз он дар бораи тарзи содир кардани љиноят, сабабњои марг ва олотњои куштор маълумот гирифтан мумкин аст; $С) Љои бозёфти љасад аз бисёр фактњои пеш аз њодиса руй дода далолат медињад. Масалан, љасад дар рохи автомобилгард - дар навбати аввал тахмин карда мешавад, ки одам дар оќибати садамаи роњ ба њалокат расидааст, ё ин ки љасад дар цехи завод дар назди механизмњои борбардор дар майдони сохтмони ва монанди онњо - аз бадбахтие, ки, дар оќибати вайрон кардани ќоидањои бехатарии техникї руй додааст, шањодат медињад; $D) Љавоби дуруст нест; $Е) Њамаи љавобњо дуруст аст;

@148.

Сарчашмањои иттилоот дар бораи шахси ношиносе, ки љинояти љинсї намудааст, ба ѓайр аз шоњидон-шахсони холис пайњои моддии баќайдгирифташуда ва идеалї-зењнї хизмат менамоянд, ки барои ба даст овардани онњо амалњои зерини тафтишї ва чорабинињои оперативї гузаронида мешаванд?

$A) Қайд намудани аломатҳои предмет ҳангоми омузиш ва тадқиқ намудани онҳо; $B) Дар як вақт таҳқиқнамои ва баҳодиҳии ба ду ё бештар предмет бо роҳи муқаррарнамоии андоза ва миқдори онҳо; $C) Муқаррарнамоии андозаи шуморавии предметҳо ва муносибатҳои воқеию фазогии байни онҳо; $D) бавучудоии ҳодисаҳои сохта дар ашроитҳои муқарраршуда барои муайяннамоии моҳият ва раванди инкишоф; $E) Љойи њодиса, даромадгоњ ва баромадгоњњо ба он, инчунин атроф аз назар гузаронида мешавад; бо истифодаи сагњои хизматї-љустуљўйї пайњои омаду рафти таљовузгар коркард карда мешавад; имконияти дастгоњи агентурї ва шахсони боэътимод, инчунин чорабинињои монеавї истифода мешаванд, ки барои дастгир кардани љинояткор равона гардидаанд; ањолии мањаллї ва дигар шахсоне, ки дар ноњияи њодиса ќарор доранд, пурсида мешаванд; воситањои ахбори омма барои мурољиати роњбарони маќомоти њифзи њуќуќ бо хоњиш оид ба мусоидат бањри ошкор кардани љиноят ва дастгиркунии айбдоршаванда истифода бурда мешаванд; парвандањо оид ба чунин таљовузњои шањвонии кушодашуда ва ошкорнашуда омўхта мешаванд; тасвирњои (суратњои) таљовузгар тартиб дода мешаванд; расонидани кумак барои ошкор кардани љинояти ноаёни љинсї њайати оперативї ва маќомоти тадќиќи тамоми маќомоти њифзи њуќуќ чи мањаллї ва чи минтаќањои њамљавор иттилоъ дода мешавад;

@149.

Аз рўйи парванда дар бораи љиноятњои љинсї, одатан, экспертизањои зерин таъин ва гузаронида мешаванд?

$A) Аз рўи парванда дар бораи љиноятњои љинсї, одатан, экспертизањои зерин таъин ва гузаронида мешаванд: а) тиббї-судї; б) судї-психологї; в) судї-биологї; г) криминалистикї (трасологї, баллистикї, силоњи сард ва ѓ.); д) судї-химиявї; е) экспертизаи мавод, ашё ва мањсулот; $B) Муайян намудани шахсият аз руи гуфтор ва нутқе, ки дар наворҳои сабтнамой зикр шудааст; $C) Муайян намудани шахсият аз руи наворҳои расмию видеої; $D) Муайян намудани намуд, модел ва навъҳои яроқ аз руи тири холишуда ва гилза; $E) Муайян намудани дохилшавии предметҳо ба яроқи сард;

@150.

Тавсифи криминалистии дуздии молу мулки ѓайрро маълумотњои зерин ташкил мекунанд?

$A) Бо маълумотҳои воқеӣ асоснокӣ, доштани формулаи аниқу якмаъногӣ, доштани имконияти реалӣ дар вазъияти ниҳонӣ; $B) Тавсифи криминалистии дуздии молу мулки ѓайрро маълумотњои зерин ташкил мекунанд: - аз рўйи субъекти љиноят: шахсияти гунањкор, фаъолияти гузаштаи ў, хусусият ва таркиби гурўњи љиноятї; - аз тарафи субъективї: мављуд будани созиши пешакї ва тавсифи он; - аз рўйи объект: маълумот дар бораи амволи дуздидашуда, љой ва роњи пинњон намудани амволи дуздидашуда; - аз рўйи тарафи объективї: тарзи дастрасї ба љойи дуздї, шарикони дуздї; амали гунањкорон оид ба пинњон кардани пайњо дар љойи љиноят пас аз содиркунии дуздї; $C) Бо истифода аз воситиҳои техники; $D) Натиҷанокии тахмини пешниҳод шуда; $E) Тахмини тафтишоти дорои талаботи алоҳида намебошад;

@151.

Њангоми тафтиши дуздї ва њамлаи роњзанона њолатњои зерин ошкор карда мешаванд?

$A) Муайян намудани шахсият аз руи наворҳои расмию видеой; $B) Њангоми тафтиши дуздї ва њамлаи роњзанона њолатњои зерин ошкор карда мешаванд: дар чї зўроварї ва дараљаи хатари он барои њаёт ва саломатии љабрдида зоњир гардидааст; хусусияти зўроварии љисмонї (дараљаи зарарњои љисмонї); хусусияти зўроварии равонї (тарсондан, тањдиди истифодаи зўроварии љисмонї); мусаллањ будани љинояткор, љойи ба даст овардан ва нигоњдории силоњ; иттилоотнокии дигар ашхос дар бораи љинояти омодашаванда ва содиршуда; $C) Муайян намудани шахсият аз руи гуфтор ва нутқе, ки дар наворҳои сабтнамой зикр шудааст; $D) Муайян намудани намуд, модел ва навъҳои яроқ аз руи тири холишуда ва гилза; $E) Муайян намудани дохилшавии предметҳо ба яроқи сард;

@152.

Тайёрї ба дуздї, ѓоратгарї ва роњзанї, одатан, инњоро дар бар мегирад?

$A) Интихоб, тайёрии касбй ва такмили ихтисоси коршиносони судї;

$B) Интихоб, тайёрии касбї ва такмили ихтисоси кормандони муассисаҳои таълимоти олї; $C) Тайёрї ба дуздї, ѓоратгарї ва роњзанї, одатан, инњоро дар бар мегирад: интихоби объекти суиќасд ва љамъоварии маълумот дар бораи вай; интихоби шарикон (дар њолатхои љинояткори ботаљриба будан, дорои малакањои муносибат бо силоњ, усулњои мубориза, идоракунии воситањои наќлиёт, дорои малакањои муайяни касбї, соњиби нуфузи љиноятибуда, дорои ќувваи љисмонї мебошанд); ба даст овардани воситањои техникї, асбобњо, таљњизоти махсус, асбобњои биниш дар торикї, воситањои алоќа, аслиња, воситањои тарканда ва ѓ; $D) Маблағгузории фаъолияти муассисаҳои эксперта; $E) Љавоби дуруст нест;

@153.

Зери мафњуми «аз рўйи пайњои нав» ошкор намудани љиноят чї фањмида мешавад?

$A) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодиса аз ду давра иборат аст: давраи статики ва динамикӣ; $B) Зери мафњуми «аз рўйи пайњои нав» ошкор намудани љиноят низоми амалњои тафтишї, чорабинињои оперативї-љустуљўйї фањмида мешавад, ки дар муњлати кўтоњтарин пас аз ошкор кардани љиноят бо маќсади муќаррар кардани маълумоти нишондињандагї дар бораи њодисаи љиноят, шахсе, ки онро содир намудааст ва дигар њолатњое, ки аз рўйи парванда ањаммият доранд, амалї карда мешавад; $C) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодиса и маҷмуи аломатҳои объектив ива субъективи аст; $D) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодисаро муфатиш муаян мекунад; $E) Технологияи азназаргузаронии ҷои ҳодисаро прокурор муқарар мекунад;

@154.

Барои тафтиши дуздї, ѓоратгарї, роњзанї дар асоси «пайњои нав» чанд њолати маъмулии тафтишї хос мебошад?

$A) Қонуният, дар вақташ, воқеист, пурра, ҳаматарафа, бомақсад, истифодаи воситаҳои илмӣ- техникӣ ва кӯмаки мутахассисон, риоя ба қоидаҳои муносибат бо объектҳо; $B) Адолати судӣ; $C) Сарфакорона; $D) Ҳифзи ҳуқуқ; $E) Барои тафтиши дуздї, ѓоратгарї, роњзанї дар асоси «пайњои нав» ду њолати маъмулии тафтишї хос мебошад: маълумот дар бораи њодисаи дуздї, ѓоратгарї ва роњзанї њангоми мављуд набудани маълумотњо дар бораи љинояткорон; дастгир кардани гумонбаршудагоне, ки аз тарафи љабрдидагон нишон дода шудаанд ё дар натиљаи чорабинињои оперативї-љустуљўйии андешидашуда муќаррар гардидаанд;

@155.

Роњбарони маќомоти корњои дохилї дар бораи љиноят маълумот гирифта чунин ќарор ќабул мекунад?

$A) Аз рӯи объектҳо, аз рӯи навбати гузаронидан, аз рӯи ҳаҷм; $B) Вобаста ба намуди ҷиноят; $C) Дар бораи љиноят маълумот гирифта, яке аз роњбарони маќомоти корњои дохилї чунин ќарор ќабул мекунад: фиристондани наряди назидктарини патрул ё нозири минтаќавии милитсия ба љойи њодиса, барои таъмини њимояи љойи њодиса; расонидани кумак ба љабрдидагон; ташкил намудани таъќиби љиноятї; иттилоъ додани роњбарони маќомоти корњои дохилї дар бораи вазъият дар љойи њодиса; ба љойи њодиса фиристондани гурўњи тафтишї-оперативї дар њайати муфаттиш, кормандони оперативї, мутахассис-криминалист ва нозир-кинолог бо саги хизматї-љустуљўйї; $D) Вобаста ба шакли мурофиавӣ; $E) Вобаста ба тарзи содиркунии ҷиноят;

@156.

Дар як ваќт бо азназаргузаронї чорабинињои зерини оперативї гузаронида мешавад?

$A) Азназаргузаронии ҷасад амали тафтишоти буда барои муаян кардани тарзи содир кардани ҷиноят, сабабҳои марг, олотҳои куштор, намуди ҷиноят, миллат, синну сол, касбу кор гузаронида мешавад; $B) Азназаргузаронии ҷасад амали мустақили тафтиши буда барои муаян кардани шахсияти одам равона карда шудааст; $C) Азназаргузаронии ҷасад як навъи азназаргузаронии тафтишоти мебошад; $D) Азназаргузаронииҷасад шакли махсуси азназаргузарони буда дар он шахсияти одам муқарар карда мешавад; $E) Дар як ваќт бо азназаргузаронї чорабинињои зерини оперативї гузаронида мешавад: чорањои таъќиби љинояткорон аз тарафи гурўњи њаракаткунанда бо ёрии сагњо (дар ваќти таъќиб таваљљуњ ба ашё ва чизњое дода мешавад, ки метавонанд аз тарафи љинояткорон пинњон карда шаванд, боќї гузошта ё гум карда ва ё коркард карда мешаванд;

@157.

Аз рўйи парвандањо дар бораи дуздї ва роњзанї ба таври иловагї ошкор карда мешавад, ки?

$A) Аз рўйи парвандањо дар бораи дуздї ва роњзанї ба таври иловагї ошкор карда мешавад, ки дар куљо, кай, дар кадом њолат ва њамроњи кї љабрдида дар љойи њамла ќарор дошт; амали њамлакунанда ва љабрдида чї гуна буд; чанд нафар одам дар њамла иштирок кард, нишонањои онњо ва чї гуна онњо якдигарро меномиданд; оё онњо мусаллањ буданд, агар бошад, пас бо чї гуна аслиња; кї метавонист шоњиди њамла бошад; оќибати њамла (чиро гирифтанд, њолати саломатии љабрдида) чї хел аст; ба куљо ва тавассути чї њамлакунандагон пинњон шуданд; $B) Тахмини криминалистӣ - ин тахмини асоснок дар бораи факт ё фактҳое, ки барои кор аҳамият дорад ё аҳамият доштанаш мумкин аст; $C) Тахмини криминалистӣ дар навбати аввал ин фикру андешаи эҳтимолию гумонии муфаттиш, шахсе, ки таҳқиқи ибтидои мебошад; $D) Тахминҳои криминалистӣ дар бораи кирдори тадиқшаванда мебошад, ки аз ҳақиқат дур аст; $E) Тахминҳои криминалистӣ ду функсияҳои асосиро иҷро мекунанд. Дар навбати аввал, функсияи дарккуниро ба ҷо меорад;

@158.

Њолатњои марказї, ки бояд дар пурсиш муайян карда шаванд, инњо мебошанд?

$A) Тахминҳои криминалистӣ бояд реали бошанд, тахминҳои криминалистӣ бояд асоснок бошанд, тахминҳои криминалистӣ таалуқдор бошанд; $B) Тахминҳои криминалистӣ таалуқдор бошанд; $C) Њолатњои марказї, ки бояд дар пурсиш муайян карда шаванд, инњо мебошанд: тавсифи умумии љиноят; аломатњои зоњирии љинотякорон (бо даќиќияти њадди аксар барои омодакунии акси шифоњи ва шинохти минбаъади љинояткорон); маълумотњо дар бораи ашёи дуздидашуда бо тавсифи муфассали аломатњои он: номгўйи ашё, андозањои он, вазн, ранг, нишонањои инфиродї, соли барориш, раќами корхонавї, нархи бозорї ва ѓ.; доираи ашхосе, ки љабрдида онњоро гумонбар шавад; муайян кардани њолатњои манфї; $D) Тахминҳои криминалистӣ бояд реали бошанд; $E) Тахминҳои криминалистӣ бояд асоснок бошанд;

@159.

Усули тафтиши ќочоќ – ин (контрабанда)?

$A) Усули тафтиши ќочоќ – ин низоми муќаррароти илмї, услуби техникї, ќоидањо ва тавсияњои методї мебошад, ки њангоми ошкор намудан ва тафтиши ин љиноят истифода мешаванд; $B) Марҳилаи- ин санҷидани тахминҳо, яъне гузаронидани амалиётҳои тафтишӣ ва чорабиниҳои ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷу и ҷиноятӣ; $C) Марҳилаи - пайдо шудан ва пешниҳод кардани тахминҳо; $D) Марҳилаи- таҳлили тахминҳои пешниҳодшуда ва муайян намудани амалиётҳои тафтишӣ ва чорабиниҳои ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷу и ҷиноятӣ; $E) Марҳилаи - пайдо шудан ва пешниҳод кардани тахминҳо, марҳилаи- таҳлили тахминҳои пешниҳодшуда ва муайян намудани амалиётҳои тафтишӣ ва чорабиниҳои ҷустуҷуи оперативи-ҷустуҷўи ҷиноятӣ;

@160.

Ба тарзи нисбатан маъмули содиркунии ќочоќ Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон (минбаъд КГ ЉТ) инњоро нисбат медињад?

$A) Дастурамал; $B) Қарори муфаттиш; $C) Амри прокурор; $D) Таъиноти суд; $E) Ба тарзи нисбатан маъмули содиркунии ќочоќ Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон (минбаъд КГ ЉТ) инњоро нисбат медињад: 1. Интиќоли молњо ва воситањои наќлиёт тавассути њудуди гумрукии Љумњурии Тољикистон бидуни назорати гумрукї , яъне берун аз љойњои аз тарафи маќомоти гумрук муайянгардида ё берун аз ваќти муќарраркардаи истењсолоти барасмиятдарории гумрукї. 2. Пинњон намудани молњо аз назорати гумрукї, аз љумла бо истифодаи махфигоњњо ё дигар тарзњое, ки ошкор кардани онњоро мушкил мегардонад, ё ба як намуди молњо додани аломатњо ё нишонањои дигар намуд;

@161.

Дар таљриба тарзњои зерини пинњон намудани ашёи ќочоќ маълум мебошад?

$A) Бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории мурофиавии Чумҳурии Точикистон; $B) Бо тартиби муқарраркардаи санадҳои байналхалқи; $C) Бо тартиби муқарракардаи суд; $D) Бо тартиби муқарраркардаи прокурор; $E) Дар таљриба тарзњои зерини пинњон намудани ашёи ќочоќ маълум мебошад: аз тарафи онњо пур кардани љойњои холї ва ковокии воситањои наќлиёт, ѓунљоиши боѓољ; љойкунї дар рўйкашии дохили вагонњо, њавопаймоњо, чархболњо; љойкунї дар шинањои чархњо ва байни чархњои автомобилњо; дар тойњои пашмина ва пахта, дар холигињое, ки њангоми тахт чиндани масолењи сохтмонї, металлњо, контейнерњо боќї мемонанд; пур кардани узвњои дохилии бадани одам ва ѓ;

@162.

Тавассути таљрибаи тафтишї ду намуди асосии ќочоќчиён муайян карда шудаанд?

$A) Ихтиёрї ва маљбурї; $B) Танҳо ба таври ихтиёрї; $C) Танҳо ба таври маљбурї; $D) Тавассути таљрибаи тафтишї ду намуди асосии ќочоќчиён муайян карда шудаанд: «лањзавї» ва «ашаддї»; $E) Ихтиёрї, бо дархости шаҳрванд;

@163.

Ќочоќчии «лањзавї» ин?

$A) Ихтиёрї ва маљбурї; $B) Танҳо ба таври ихтиёрї; $C) Ќочоќчии «лањзавї» дар дуршавии муваќќатии муќаррароти умумии мусбати шахсият тавсиф меёбад. Вай љиноятро дар натиљаи вазъияти ба амаломада, дар зери таъсири васвасаи гирифтани фоидаи моддї ё хоњиши расонидани хизматрасонї ба касе содир мекунад; $D) Тавассути таљрибаи тафтишї ду намуди асосии ќочоќчиён муайян карда шудаанд: «лањзавї» ва «ашаддї»; $E) Ихтиёрї, бо дархости шаҳрванд;

@164.

Ќочоќчии «ашаддї» ин?

$A) Ќочоќчии «ашаддї» хатари бештари љамъиятї дорад, зеро бо тамоюли ошкори зиддињуќуќии хусусияти ѓаразнок фарќ мекунад. Вай танњо бо ќасди мустаќим, аз рўйи наќшаи даќиќ тањрезишуда амал намуда, омилњо ва шартњои объективї ва субъективиро дар њудуд амиќ тањлил намуда, њадафи гирифтани фоидаи њар чи бештарро аз ќочоќ пайгирї мекунад; $B) Танҳо ба таври ихтиёрї; $C) Ќочоќчии «лањзавї» дар дуршавии муваќќатии муќаррароти умумии мусбати шахсият тавсиф меёбад. Вай љиноятро дар натиљаи вазъияти ба амаломада, дар зери таъсири васвасаи гирифтани фоидаи моддї ё хоњиши расонидани хизматрасонї ба касе содир мекунад; $D) Тавассути таљрибаи тафтишї ду намуди асосии ќочоќчиён муайян карда шудаанд: «лањзавї» ва «ашаддї»; $E) Ихтиёрї, бо дархости шаҳрванд;

@165.

Ба мазмуни тавсифи криминалистики ќочоќ маълумотњои зерин дохил мешаванд?

$A) Аз руи аломатҳои фардй муайян кардани объекти мушаххас; $B) Аз руи аломатҳои умумй муайян кардани объект; $C) Аз руи аломати микдорй муайян кардани сифати объект; $D) Муайянсозии объект аз руи аломатҳои шартй; $E) Ба мазмуни тавсифи криминалистикї маълумотњои зерин дохил мешаванд: дар бораи роњњои интиќоли ѓайриќонунии молњо ё дигар ашё тавассути њудуди гумрукии Љумњурии Тољикистон; оид ба њолатњои маъмули ошкор кардани љиноят; дар бораи алоќањои эњтимолии ќочоќчї ё ќочоќ бо дигар љиноятњо (масалан, суиистифода аз ваколатњои хизматии худ аз тарафи шахси мансабдори давлатї, моли ќочоќ аз куљо ворид гардидааст ё ба куљо содир шудааст);

@166.

Амалњои тафтишии ќочоќ инњоянд?

$A) а) Азназаргузаронии љойи њодиса ва объектњои ќочоќ, дигар ашёе, ки метавонад далели шайъї гардад; б) пурсиши шоњидон ва шарикони љиноят; в) кофтукови љойи доимии истиќомати ќочоќчї, хешу табор ва одамони наздики вай (дар он љо метавонанд чи далелњои ќочоќчї ва чи шахси љустуљўшаванда ќарор дошта бошад); г) таъиноти экспертизањои криминалистикї ва дигар экспертизањо; д) барои шинохтан пешнињод кардани ашё ва воситањои ќочоќ, расми гунањкор; е) њабс намудани муросилоти почтавї-телеграфї ва гирифтани он; $B) Чорабинии фаврӣ-ҷустуҷӯӣ; $C) Бо истифода аз воситиҳои техники; $D) Натиҷанокии тахмини пешниҳод шуда; $E) Тахмини тафтишоти дорои талаботи алоҳида намебошад;

@167.

Тафтиши фарзияњо њангоми тафтиши ќочоќ бо роњи муайян кардани саволњои асосии зерин љараён мегирад?

$A) Мурофиавї ва ғайримурофиавї; $B) Қонунї ва ғайриқонунї; $C) Тафтиши фарзияњо бо роњи муайян кардани саволњои асосии зерин љараён мегирад: Чї сабаби бевоситаи њодисаи тафтишшаванда гардид? Чї тавр ќочоќи «бесоњиб» бо њаракат ва бењаракатии шахсони муайян алоќаманд мебошад? Гумонбар кист? Оё дар кирдорњои ў таркиби љиноят мављуд аст? Њолатњои ошкор кардани ќочоќ чї гуна мебошад? Пеш аз ин кадом њодисањо ба миён омада буданд? Пас аз ошкор кардани ќочоќ чї њодиса рўй дод? Пайњои моддии љиноятро дар куљо кофтан лозим аст; $D) Назариявї ва амалиявї; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@168.

Њангоми азназаргузаронї ќољоќ, пеш аз њама, мављуд будани реквизитњои зерин тафтиш карда мешавад?

$A) Принсипҳои қонуният реали, фарди ва динамикӣ; $B) Принсипи қонуният, принсипи адолати суди, принсипи реали; $C) Принсипи қонуният, принсипи адолати суди; $D) Њангоми азназаргузаронї, пеш аз њама, мављуд будани реквизитњои зерин тафтиш карда мешавад: номгўйи њуљљат, сана ва љойи навиштани он; номгўйи иштирокчиёни муомилоти ширкат-содиркунанда ё борирсолкунанда ва ширкатњои воридкунанда ё боргиранда, суроѓаи онњо, раќами телефонњо ва факсњо; раќами алоќа ё супориш, санаи имзокунии онњо, раќами наряд, хусусияти хосси борфурорї; номгўй ва тавсифи мол, миќдори он, намуди бастабандї ва тамѓазанї; $E) Принсипҳои қонуният реали, фарди ва динамикӣ, принсипҳои объективи;

@169.

Њолатњое, ки њангоми тафтиши љиноятњо дар соњаи андоз бояд муќаррар ва исбот карда шаванд?

$A) Љойи содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз, таркиби баанљомрасида амалан пардохт нагаштани андоз дар давраи дахлдори андозбандї ва дар муњлати аз тарафи ќонун муќарраргардида, тарзи содиркунии љиноятњои андоз ва ѓ; $B) Нақшаи умумии тафтиши ҷинояти алоҳида; $C) Нақшаи умумии тафтиши ҷинояти алоҳида, нақшаи гузаронидани амалиётҳои алоҳидаи тафтиши ҷиноят, нақшаи эксперти; $D) Нақшаи тафтиши ҷинояти мурракаб, нақшаи гузаронидани ҳамаи амалиётҳои ҷиноят, нақшаи тақвими; $E) Нақшаи умумии тафтиши ҷинояти одамкуши, нақшаи гузаронидани амалиётҳои алоҳидаи тафтиши ҷиноят, нақшаи ҳуқуқвайронкуниҳо;

@170.

Аз рўйи сатњи ташкил ва тахассусияти шахсони гунањкор тарзи содиркунии љиноятњои андоз чунин мебошанд?

$A) Таҳқиқоти алоҳида, таҳқиқоти муқоисавй, баҳодиҳии натичаҳо; $B) Таҳқиқоти якчоя, шаҳодаткунонй, баҳодиҳии натичаҳо; $C) Аз рўйи сатњи ташкил ва тахассусияти шахсони гунањкор тарзи содиркунии љиноятњои андоз чунин мебошанд: 1. Саркашї аз пардохти андозњо ё пардохтпулињои дигар бо роњи пинњон кардани амалхои молиявию хољагидорї, масалан, тавассути несткунии њуљљатњои бањисобгирї амалї карда мешавад. 2. Фаъолияти сатњи нимкасбї: ваќте ки дар њуљљатњои муњосибї фаъолияти бофташудаи молиявї-хољагидорї (рўйпўшкунї) инъикос меёбад. Дар ин маврид дар корхона (ташкилот, муассиса) бояд сармуњосиби хело ботаљриба кор кунад, ки даромадњоро бо роњи њуљљатњои аввалини муњосибии ќалбакисохташуда, амаликунии њисобњои нодурусти муњосибї, тањрифи њисоботи молиявї намояд. 3. Фаъолияти сатњи касбї: ваќте ки саркашї аз пардохти андозхо дар як ваќт бо роњи пинњонкунї татбиќ карда мешавад. Махсусан, он њолат хатарнок аст, ки љиноят бо кўшишњои муттањидаи якчанд субъекти хољагидорї, ришва додан ба шахсони мансабдор ва маќомоти њифзи њуќуќ (фасод) содир шудааст, аммо маблаѓњои аз андозбандї пинњоншаванда ба иќтисодиёти "сиёњ» интиќол дода мешаванд; $D) Таҳлили танқидї ва баҳодиҳии натиљаҳои таҳқиқот; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@171.

Барои ошкор кардани љиноятњо дар соњаи андоз ин корњо самараноктар мебошанд?

$A) Таҳқиқи криминалистии хат; $B) Таҳқиқи криминалистии пайи пой; $C) Таҳқиқи криминалистии хатҳои попиллярї; $D) Барои ошкор кардани љиноятњо дар соњаи андоз ин корњо самараноктар мебошанд: муќоисакунии љавобии њуљљатњо ва амалњо; тањлили самтњои гуногуни фаъолияти хољагидорї ва њисобњои муњосибї ва алоќамандии онњо; тањлили динамикии рафти хољагидорї бо муќоисакунии амалњои якнамуда; тафтиши мутобиќати аз истифода баровардани арзишњо ба меъёрњои харољот; муќоисаи тавзењоти нафароне, ки амалњои хољагидориро амалї менамоянд ва ѓ; $E) Кибернетикаи криминалисти;

@172.

Пайњои нисбатан ошкори содиркунии љиноят дар соњаи андоз?

$A) Фотоаппарат, видеокамера, пастаҳои силиконй ва ғайра; $B) Микроскопҳо ва металлобакҳо; $C) Пайњои нисбатан ошкори содиркунии љиноят дар соњаи андоз: 1) номувофиќатии пурраи амалњои хољагидории гузаронидашуда бо инъикоси њуљљатии онњо; 2) номувофиќатии сабтњо дар њуљљатњои аввалин, баќайдгирї ва њисоботї; 3) мављуд будани сохтакорињо дар њуљљатњои алоќаманд бо њисобу китоби бузургињои даромад (фоида) ва маблаѓњои андоз; $D) Ҳамаи љавобҳо дурустанд; $E) Љавоби дуруст нест;

@173.

Ба аломатњои ноаёни содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз инњо дохил мешаванд?

$A) Микроскопҳо ва металобакҳо, электрофонарҳо, суратгиракҳои махсус ва ғайра; $B) Плёнкаи дактилоскопї, фотороботҳо, плёкнкаҳои нусхагиранда ва ғайра; $C) Фотоаппарат, видеокамера, пастаҳои силиконй ва ғайра; $D) Воситаҳои сабти овоз; $E) Ба аломатњои ноаёни содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз инњо дохил мешаванд: 1) риоя накардани ќоидањои муќарраршудаи гузаронидани бањисобгирї ва њисобот; 2) вайронкунии ќоидањои истењсолоти амалњои хазинавї; 3) нодуруст аз истифода баровардани арзишњои моддї- молї; 4) нодуруст гузаронидани гардиши њуљљатњо; 5) вайрон кардани интизоми технологї;

@174.

Њангоми тафтиши дурустии пардохтњои андоз усули назорати муштарак муќоисакунии омилњои зеринро имконпазир мегардонад?

$A) Дар ҳолати нуқсони чисмони ё руҳи доштани ашхоси пурсидашаванда; $B) Њангоми тафтиши дурустии пардохтњои андоз усули назорати муштарак муќоисакунии омилњои зеринро имконпазир мегардонад: маълумотњои дар шаклњои њисобу китобњои андоз инъискосёфта бо маълумотњои тавозуни муњосибї ва замима бар он; њисобу китоб аз рўйи андоз бо њуљљатњои дуруст; мундариљаи охирињо бо шаклњои љамъбасткунї ва сабтњои баќайдгирии сиёњ (ѓайрирасмї); њуљљатњои муњосибии љузъу томњои гунгуни сохтории корхона ё корхонањои гуногун байни худ. Дар натиља амалњое ошкор карда мешаванд, ки њангоми њисобу китоби андозњо њуљљатнакардашуда ё нопурра ба њисоб гирифта шудаанд; $C) Дар мавриде, ки муфаттиш зарур мешуморад; $D) Дар мавриди мураккаб будани ҳолати љой ва маҳдуд будани вақт; $E) Дар мавриде, ки прокурор зарур мешуморад;

@175.

Аломатњои маъмули содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз инњо мебошанд?

$A) Аломатњои маъмули содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз инњо мебошанд: мављуд набудани њуљљатњои дахлдори баќайдгирї дар маќомоти салоњиятдор; номувофиќатии воќеияти суроѓаи њуќуќї; ба эъломия ворид накардани даромадњо њангоми мављуд будани уњдадорињо оид ба пардохтњои андоз; набудани њисобу китоби расмии муњосибии даромадњо ё фаъолияти соњибкорї; пешбурди нодурусти китоби муњосибї; $B) Плёнкаи дактилоскопї, фотороботҳо, плёкнкаҳои нусхагиранда ва ғайра; $C) Фотоаппарат, видеокамера, пастаҳои силиконй ва ғайра; $D) Воситаҳои сабти овоз; $E) Ба аломатњои ноаёни содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз инњо дохил мешаванд: 1) риоя накардани ќоидањои муќарраршудаи гузаронидани бањисобгирї ва њисобот; 2) вайронкунии ќоидањои истењсолоти амалњои хазинавї;

@176.

Љиноятњо дар соњаи андозро шањрвандон бо чунин тарзњои хос содир мекунанд?

$A) Трассология; $B) Љиноятњо дар соњаи андозро шањрвандон бо чунин тарзњои хос содир мекунанд: ба фаъолияти соњибкорї бидуни ќайдгирї дар маќомоти андоз машѓул мешаванд ё гурўњи ашхос фаъолиятро бо як шањодатнома амалї мекунанд; ба эъломия маълумотњоро дар бораи даромадњо њангоми машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї, даромадњоро аз рўйи шартномањои шањрвандї-њуќуќї барои хизматии инфиродии фармоишгарони хусусї ва дигар љиноятњоро дохил намекунанд; пинњон кардани маблаѓњои аз савдои чакана тавассути ивазкунї ё несткунии борхатњо ва дигар њуљљатњои баќайдгирї бадастомада; паст кардани њаљми фурўш (маблаѓи муомилот) ба маблаѓи ќаблан бо харидор маслињатгардида; истифодаи суратњисобњои соњибкорон барои пули наќд гардондани даромадњои шахсони њуќуќї; $C) Баллистики; $D) Фонография; $E) Сабткунии криминалистї;

@177.

Тарзњои маъмулии содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз, чунон ки тањлили таљрибаи мубориза бо онњо нишон медињад, инњо мебошанд?

$A) Вазифаҳои экспертиза ин аниқ ва холисона тадқиқ намудани объектҳои манзуршуда ва муайян кардани фактҳои доими, яъне холисона ва ҳарчи зудтар ҳал намудани масъалаҳои дар назди он гузошташуда иборат аст; $B) Тарзњои маъмулии содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз, чунон ки тањлили таљрибаи мубориза бо онњо нишон медињад, инњо мебошанд: хариду фурўши арзишњои молї-моддї бо њисобу китоби наќдї бе инъикоси ин амалњо дар њисоббаробаркунињои муњосибї; пинњон кардани фоида аз андозбандї тавассути баланд нишон додани маълумотњо дар бораи харољоти моддї дар њуљчатњои аввалин; њисоббаробаркунии «мол бар ивази мол» бидуни инъикоси онњо бар њуљљатњои муњосибї; тартиб додани санадњои расмї дар бораи соќит кардани мавод дар истењсолот; паст нишон додани воситањои асосї; баланд нишон додани њаљм ва (ё) арзиши молњои бадастовардашуда; паст нишон додани арзиши молњои фурўхташуда; баланд нишон додани шумораи коргарон; $C) Вазифаҳои экспертизаҳои судӣ ин бевосита аз гузаронидани тадқиқотҳое, ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои ба назди эксперт гузошташуда ва тартиб додани хулоса иборат аст; $D) Вазифаҳои экспертизаҳои судӣ ҳамчун амалиёти мустақили тафтиши ё судӣ аз аниқ ва бамаврид муайян кардани намуди экспёртизахо, вақти таъин кардани онҳо; $E) Калимаи «эксперт» аз калимаи лотинии бармеояд, ки маънояш шахси таҷрибанок доштаро ифода мекунад;

@178.

Аз рўйи хислат тањрифњои ба њуљљатњои баќайдгирї воридшаванда, тарзњои содиркунии љиноятњоро дар соњаи андоз метавон ба ду гурўњ таќсим намуд?

$A) Аз рўйи хислат тањрифњои ба њуљљатњои баќайдгирї воридшаванда, тарзњои содиркунии љиноятњоро дар соњаи андоз метавон ба ду гурўњ таќсим намуд: Пинњон кардани фаъолияти хољагидорї тавассути инъикос накардани воситањои мављудаи моддї, молиявї ё амалњо бо онњо. Инъикоси фаъолияти бофташудаи хољагидорї дар њуљљатњои баќайдгирї; $B) Талаботи қатъии ҳимоя; $C) Боталаботи прокурор; $D) Пайдо шудани саволе дар бораи боздоштани парвандаи ҷиноятӣ; $E) Дар ҳолати аз оғози парвандаи ҷиноятӣ даст кашидан;

@179.

Вобаста ба намуди амалњои хољагидорї тарзи содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз метавонанд чунин таснифбандї шаванд?

$A) Аз рўйи хислат тањрифњои ба њуљљатњои баќайдгирї воридшаванда, тарзњои содиркунии љиноятњоро дар соњаи андоз метавон ба ду гурўњ таќсим намуд; $B) Вобаста ба намуди амалњои хољагидорї тарзи содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз метавонанд чунин таснифбандї шаванд: рўйпўш намудани маблаѓњои фурўш ва даромад; истифодаи ѓайриќонунии фондњои корхона; истифодаи ѓайриќонунии суратњисоб; суиистифода аз харљи истењсолот; расман зиёд кардани шумораи кормандон; таъсиси ѓайриќонунии сохторњои нав; амалї намудани фаъолиятњои манъкардашуда дар дохили корхона ё байни корхонањо; $C) Боталаботи прокурор; $D) Пайдо шудани саволе дар бораи боздоштани парвандаи ҷиноятӣ; $E) Дар ҳолати аз оғози парвандаи ҷиноятӣ даст кашидан;

@180.

Тањлили таљрибаи оѓози парвандањои љиноятї нишон медињад, ки аксаран аломатњои љиноятњо дар соњаи андоз аз тарафи инњо ошкор карда мешаванд?

$A) Пешниҳоди муфаттиш; $B) Хоҳишиҳимоя; $C) Хоҳиши айбдоршаванда; $D) Тањлили таљрибаи оѓози парвандањои љиноятї нишон медињад, ки аксаран аломатњои љиноятњо дар соњаи андоз аз тарафи инњо ошкор карда мешаванд: а) нозироти андоз; б) маќомоти ВКД ЉТ ва прокуратура, ки парвандањои љиноятиро дар пайдарњамии худ тафтиш менамоянд. вале асос барои оѓози парвандаи љиноятї аз рўйи моддањои 292 КЉ ЉТ, одатан, маълумоте хизмат мекунад, ки аз тарафи КА ЊЉТ љамъоварї гаштааст; $E) Тавсияи прокурор;

@181.

Барои оѓози парвандаи љиноятї аз рўйи далели љиноят дар соњаи андоз маљмўи маълумотњои муътамад кифоя мебошад?

$A) Барои оѓози парвандаи љиноятї аз рўйи далели љиноят дар соњаи андоз маљмўи маълумотњои муътамад кифоя мебошад: дар бораи љойи содиркунии љиноят, паст нишон додани даромадњо (маблаѓњо аз фурўш) ё баланд нишон додани харољот дар њуљљатњои муњосибии корхона ё пинњон намудани дигар объектњои андозбандї, инчунин дар бораи андозаи бузурги маблаѓњои пўшонидашуда; $B) Аз руи маълумоти дар онҳо нуҳуфташуда; $C) Аз руи ҳачми пайҳо; $D) Аз руи шумораи пайҳо; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@182.

Дар асоси маълумоти ибтидої чунин фарзияњои умумї њангоми таштиши љиноятњо дар соњаи андоз пешнињод мегарданд?

$A) Дар асоси маълумоти ибтидої чунин фарзияњои умумї пешнињод мегарданд: љиноятњо дар соњаи андоз дар њолатњое содир шудаанд, ки аз маводи мављуда маълуманд; љиноятњо дар соњаи андоз аз тарафи гурўњи муташаккили љиноятї содир карда мешаванд; љиноятњо дар соњаи андоз мављуд нестанд, аммо аломатњои содиркунии дигар кирдорњои аз нигоњи љиноятї муљозотшаванда вуљуд доранд; $B) Вобаста ба намуди амалњои хољагидорї тарзи содиркунии љиноятњо дар соњаи андоз метавонанд чунин таснифбандї шаванд: рўйпўш намудани маблаѓњои фурўш ва даромад; истифодаи ѓайриќонунии фондњои корхона; истифодаи ѓайриќонунии суратњисоб; суиистифода аз харљи истењсолот; расман зиёд кардани шумораи кормандон; таъсиси ѓайриќонунии сохторњои нав; амалї намудани фаъолиятњои манъкардашуда дар дохили корхона ё байни корхонањо; $C) Боталаботи прокурор; $D) Пайдо шудани саволе дар бораи боздоштани парвандаи ҷиноятӣ; $E) Дар ҳолати аз оғози парвандаи ҷиноятӣ даст кашидан;

@183.

Фарзияњои маъмули инфиродии тафтишї, ки њангоми таштиши љиноятњо дар соњаи андоз дар оѓози тафтиш пешнињод мегарданд, инњоянд?

$A) Фарзияњои маъмули инфиродии тафтишї, ки дар оѓози тафтиш пешнињод мегарданд, инњоянд: дар бораи шарикони љиноятњо дар соњаи андоз ва хислати муносибатњои байнињамдигарии онњо; дар бораи тарзњои пинњон намудани заминањои андозбандї; дар бораи сарчашмањои гирифтани ашёи хом ва мањсулоти нимтайёр; дар бораи роњњои фурўши мањсулоти истењсолшуда; дар бораи тарзњои гирифтани имтиёзњои андозї; дар бораи алоќањои љиноятии гумонбаршуда, љойи нигоњдории воситањои бо роњи љиноятї бадастовардашуда; $B) Муайян намудани шахсият аз рӯи наворҳои расми. видеоӣ; $C) Муайн намудани шахсият аз рӯи гуфтор ва нутқе, кидарнаворҳоисабтнамоӣзикршудаанд; $D) Шабоҳаткунонии расм ва киноаппаратураҳо азрӯи таҷҳизотҳои лабораторӣ, майдони тадқиқи дар навор ва муайян намудани фотомонтаж ва аксҳо; $E) Муайян намудани дохилшавии предметҳо ба яроқи сард;

@184.

Дар парвандањо оид ба љиноятњо дар соњаи андоз воситањои маъмули њалли вазифањои тафтишї инњо њисоб карда мешаванд?

$A) Муайян намудани монандии объектро ба худи объект; $B) Муайян намудани фарқи объектҳои муқоисашаванда; $C) Муайян намудани монандии объектҳои айниятшаванда; $D) Муайян намудани фарқияти байни объектҳои айниятшаванда; $E) Дар парвандањо оид ба љиноятњо дар соњаи андоз воситањои маъмули њалли вазифањои тафтишї инњо њисоб карда мешаванд: пурсиши нозири андоз ва дигар иштирокчиёни гузаронидан тафтиш; пурсиши роњбар, сармуњосиб ва дигар шахсони мансабдори муассиса, ки ба љинояти тафтишшаванда даст доранд; пурсиши роњбари корхона-шарикон; кофтуков, кофта гирифтани њуљљатњо ва њомилони компютерии иттилоот; санљишњои аудиторї, экспертизањои судї-муњосибї ё судї-иќтисодї;

@185.

Дар њолатњои ба эъломия ворид накардани даромадњои бадастовардашуда аз љониби андозсупорандагони инфиродї, инчунин ваќте ки охирї наметавонад далелњои пешнињод намудани эъломияи андозро пешнињод намояд, ба муфаттиш зарур мебошад?

$A) Муайян намудани шахс аз рӯи пайҳои ангуштони даст; $B) Муайян намудани шахс аз рӯипайҳои лабҳо; $C) Муайян намудани шахс аз рӯипайҳои пой ва пойафзол; $D) Гирифтани нусхаи шањодатнома дар бораи баќайдгирии соњибкори инфиродї, иљозатнома ва шиносномаи шањрвандии гумонбаршуда; муайян кардан зарур аст, ки оё вай эъломияро дар бораи даромадњо ё дигар њуљљатњои њисоботи андозї пешнињод кардааст; муайян кардан лозим аст, ки барои чї эъломия барои њар як давраи њисоботї пешнињод нагардидааст, дар ин замина њаљми даромадњои бадастовардашуда ва миќёси фаъолияти инфиродии соњибкорї бояд даќиќ карда шавад; $E) Муайян намудани шахсият аз рӯи дандон;

@186.

Муомилоти ѓайриќонунии љиноятии маводи нашъадор бо љанбањои зерини муњим тавсиф меёбад?

$A) Муомилоти ѓайриќонунии љиноятии маводи нашъадор бо љанбањои зерини муњим тавсиф меёбад: Сатњи пинњонкорї хело баланд аст. Печдарпечї бо намудњои алоњидаи љиноятњои умумиљиноятї ва иќтисодї. Алоќаи зич бо љинояткории касбї. Ќонунигардонии даромадњои ѓайриќонунї гирифташуда. Фаромиллї: мафияи маводи нашъадор дар минтаќањои гуногун ва давлатњо муњталиф фаъолият мекунад ва њар сол њар чи бештар байналмилалї мегардад. Сатњи баланди махфикории ташкилотњои љиноятї ва фарќияти вазифавии даќиќи онњо; $B) Аз руи маълумоти дар онҳо нуҳуфташуда; $C) Аз руи ҳачми пайҳо; $D) Аз руи шумораи пайҳо; $E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд;

@187.

Алгоритми амалњои муштараки муфаттиш ва маќомоти тафтиши пешакї њангоми тафтиши муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор амалњои зеринро дар бар мегирад?

$A) Алгоритми амалњои муштараки муфаттиш ва маќомоти тафтиши пешакї амалњои зеринро дар бар мегирад: а) дастгиркунї, муайянкунї, пурсиши гумонбаршудагон; б) кофтуков дар љойи њодиса ва кор, инчунин шарикони онњо ё дар њама гуна љойи эњтимолии нигоњдории воситањои нашъадор, ашёи хом, асбобњо барои интиќолдињии онњо ва њуљљатњое, ки фаъолияти љиноятиро тасдиќ мекунанд; в) муоинаи ашё ва њуљљатњои мусодирашуда; г) таъин ва гузаронидани экспертизањои судї; е) омўзиши хулосањои экспертї барои истифода дар пурсишњои шахсони гунањкор; $B) Қонунияти ташкилнамои ва функсионалию методологии асосҳои фаъолияти экспертизаи суди; $C) Қонунияти инкишофи давлат; $D) Қонунияти инкишофи љомеа; $E) Шакли ташкили - ҳуқуқии муассисаҳои эксперта;

@188.

Дар ин њолати махсусан мураккаб (масалан, њангоми дастгир намудан барои тайёркунї ва фурўши маводи нашъадор) алгоритми зерини амали муфаттиш ва кормандони оперативї тавсия дода мешавад?

$A) Методикаи тафтишоти ҷиноятҳои алоҳида кисмати илми криминалистика бада, қонуниятхои содиршавии ҷиноят, истифода бурдани воситахои илмӣ-техникӣ ва тарзхои тактикӣ; $B) Қисмати охирони илми криминалистика мебошад; $C) Дар натиҷаи гузаронидани корхои илмӣ-тадқиқоти дар худуди фанни криминалистика олимон мавзуи усули тафтиши ҷиноятњои алохидаро чун қисми ҷудонашавандаи фанни криминалистика, муайян кардан; $D) Мавзуи усули тафтиши ҷиноятҳои алохида ин омузиши усулхои истифода бурдани воситахои илмӣ-техникӣ дар мавриди тафтиши ҷиноятхои алохида; $E) а) Азназаргузаронии љойи њодиса; б) тафтиши шахсии дастгиршуда, азназаргузаронии ашё ва молњои аз вай мусодирашуда; в) кофтуков дар љойи эњтимолии нигоњдорї ё тайёркунии маводи нашъадор; г) азназаргузаронии маводи нашъадори мусодирашуда, асбобњо барои ташхис ва пурсиши гумонбаршудагон;

@189.

Њангоми тафтиши љиноятњои алоќаманд бо фурўши маводи нашъадор фарзияњои зерин пешнињод мегарданд?

$A) Таъин, истеҳсолот ва фаъолияти шахсоне, ки экспертизаро шуруъ намудаанд то анчомёбиаш; $B) Таъин ва гузаронидани экспертизаи судї; $C) Њангоми тафтиши љиноятњои алоќаманд бо фурўши маводи нашъадор фарзияњои зерин пешнињод мегарданд: дар бораи сарчашмањо, роњњо ва низоми фурўш, интиќолдињї (ќочоќ)-и маводи нашъадор; дар бораи шахсияти фурўшандагон; алоќањои фурўшанда ва харидор; дар бораи њадафи харидкунї (пули бедардимиён, аз сари нав фурўхтан) ва ѓ; $D) Таъиннамои ва омузиш; $E) Истеҳсолот ва анализ;

@190.

Таљрибаи мубориза бо љиноятии маводи нашъадор аз он шањодат медињад, ки њангоми ошкор кардани дуздии (роњзанї, ѓоратгарї) доруворињои нашъадор амалњо ва чорањои зерин нисбатан самараноктар мебошанд?

$A) Таъинкардани экспертизаи судӣ табӣ; $B) Муайян кардани шахсияти ҷабрдида; $C) Пурсиши ҷабрдида; $D) Муайян намудани шахсияти ҷинояткор; $E) Пурсиши кормандони объекте, ки аз он онњо дуздї ба вуќўъ омадааст.Тафтиши шахсони мушаххас, гумонбаршуда дар дуздї, инчунин пештар судшуда барои амалњои ѓайриќонунї бо маводи нашъадор, нашъамандон, токсикоманњо ва љойњое, ки онњо метавонанд љойгир бошанд. Гузаронидани чорабинињо дар дар наздикии љойи њодиса љойгиранд: пурсиши шањрвандон, муайян кардани хонањо, ки дар он ашхос љамъ мешаванд ё зиндагї мекунанд, ба дарёфт, нигоњдорї ва фурўши маводи нашъадор машѓул мебошанд. Ташкил намудани камингири дар љойњои нигањдории маводи нашъадор (агар маълумотњо оид ба њуљуми тањрезишуда ба ин объект мављуд бошад). Истифодаи ќайдњои оперативї-љустуљўйї ва криминалистии маќомоти корњои дохилї ва махзанњои (бонкњои) худкори маълумотњои марказњои иттилоотї;

@191.

Экспертизаи агротехникї барои њалли чунин саволњо таъин карда мешавад?

$A) Олоти махсус тайёр крдашуда ё мувофиқкардашуда, ки барои ҳуҷум ё дифоъи хизматкунанда ва боқуввати худи одам кор фармудашавандаро силохи сард мешуморанд; $B) Олоти махсус ҷангирои силохи сард мешуморанд; $C) Олоти махсуси барои хизматчиён тайёр кардаро силохи сард мешуморанд; $D) Олоти нишонаҳои сарддоштаро силоҳи сард мегуянд; $E) Экспертизаи агротехникї барои њалли чунин саволњо таъин карда мешавад: а) оё киштњои ошкоршудаи ашёи хоми маводи нашъадор худрўянд ё хусусияти киштшаванда (бо дарназардошти љойгиршавии минтаќа, масофаи байни буттањо, зичї, парваришёбандагии киштзорњо) доранд; б) бузургии њосили интизоршавнада аз ин минтаќа чї гуна мебошад?;

@192.

Экспертизаи судї-дорушиносї метавонад муайян кунад?

$A) Экспертизаи судї-дорушиносї метавонад муайян кунад: а) Модда табобатї мебошад, агар ња, пас мањз кадом? б) Оё доруи зерини табобатї барои истифода бидуни таъйини духтур иљозат дода шудааст ва ѓ; $B) Муайян намудани фарқи объектҳои муқоисашаванда; $C) Муайян намудани монандии объектҳои айниятшаванда; $D) Муайян намудани фарқияти байни объектҳои айниятшаванда; $E) Ақидаи ягона ва дуруст мавҷуд нест;

@193.

Экспертизаи комплексии тиббї-судї ва судї-психиатрї имкон медињанд, ки саволњои зерин њаллу фасл гарданд?

$A) Аз калимаи итолиёвии «stiletto» ва лотинии «stilus» гирифта шуда, маънояш чубак барои навишт, меҳвари тез мебошад; $B) Аз калимаи фаронсави «stiletto» гирифта шуда, маънояш ханҷари тез мебошад; $C) Экспертизаи комплексии тиббї-судї ва судї-психиатрї имкон медињанд, ки саволњои зерин њаллу фасл гарданд: а) Оё дар гумонбаршуда аломатњои истифодабарии маводи нашъадор мављуд мебошад, агар ња, пас чї гунна? б) Оё шањрванд дар њолати мадњушии нашъамандї ќарор дорад? в) Оё шахси дастгиршуда аломатњои нашъамандї дорад ва мањз кадом? г) Оё субъекти мазкур ба табобати махсус ниёз дорад? д) Оё вай дар лањзаи содиркунии љиноят дар њолати номукаллафї ќарор надошт? е) Вакти пайдошавии вобастагии сахти наркологї чї ќадар мебоша?; $D) Аз калимаи фаронсави «stiletto» гирифта шуда, маънояш ханҷари дудама мебошад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@194.

Ба шумораи намудњои нисбатан пањнгаштаи садамаи наќлиётї њо дисањои зерин дохил мешаванд?

$A) Ба шумораи намудњои нисбатан пањнгаштаи садамаи наќлиётї њо дисахои зерин дохил мешаванд: ба пиёдароњ зер карда даромадани воситањои наќлиёт, бархўрди воситањои наќлиёт ба роњгузар, велосипедрон, њайвонот; бархўрди воситањои наќлиёт бо њамдигар; чаппагардоншавии воситањои наќлиёт; бархўрди воситањои наќлиёт ба монеањо. Ѓайр аз ин, чунин намуди садамаи наќлиётї, ба монанди афтидани мусофирон аз воситањои наќлиёт вомехўрад $B) Дар фош намудани ҷиноят; $C) Дар дастгир намудани ҷинояткорон; $D) Муайян намудани қавми пайҳосилкунанда, муайян намудани пайҳоидар ҷои ҳодиса боқимонда; $E) Дар муайян намудани баъзе аломатҳои хоси иштирокчиёни воқеъа, ҳодиса ва ҷиноят;

@195.

Ба амал омадани садамањои наќлиётиро метавон чунин арзёбї кард?

$A) Муайян намудани пайҳои садамаҳои нақлиёти дар роҳои нақлиётӣ; $B) Дар фош намудани ҷиноят; $C) Дар дастгир намудани ҷинояткорон; $D) Ба амал омадани садамањои наќлиётиро метавон чунин арзёбї кард: бо айби ронандаи идоракунандаи воситаи наќлиёт дар њолати мастї ва истеъмоли маводи нашъадор, њангоми эњсосоти нисбатан сахт доштан; бо сабаби амалњои нодурусти пиёдагардон ба миён омадааст садамае, ки дар натиљаи вайронкунї аз тарафи одамон ба вуљуд омадааст $E) Дар муайян намудани баъзе аломатҳои хоси иштирокчиёни воқеъа, ҳодиса ва ҷиноят;

@196.

Дар садамаи наќлиётї чанд марњала људо карда мешаванд?

$A) Аз панҷ давра; $B) Аз ду давра; $C) Дар садамаи наќлиётї се марњала људо карда мешаванд: ибтидої, нуќтаи ављ ва хотимавї; $D) Аз чор давра; $E) Аз се давра;

@197.

Сабабњо барои оѓози парвандаи љиноятї аз рўйи далели садамаи наќлиётї асосњои зерин мебошанд?

$A) Шинос шудан ба маводҳо, тадқиқоти алоҳида-алоҳида, давраи экспермантӣ, давраи қиёсӣ, давраи хулосабарорӣ; $B) Қабули маволдҳо, тадқикот ва хулосабарорӣ; $C) Сабабњо барои оѓози парвандаи љиноятї аз рўйи далели садамаи наќлиётї асосњои зерин мебошанд: бевосита ошкор кардани аломатњои љиноят аз тарафи кормандони БДА; аризаи љабрдида ва хешу табори наздики вай, шоњидон, ронандаи воситаи наќлиёт, ки дар њодиса даст дорад; маълумоти кормандони муассисањои табобатї ва муассисањои наќлиётї; $D) Давраи авввал давраи охир; $E) Тадқикот ва хулосабарорӣ;

@198.

Дар рафти тафтиши садамаи наќлиётї њолатњои зерин муќаррар карда мешаванд?

$A) Дар рафти тафтиш њолатњои зерин муќаррар карда мешаванд: Хусусияти њодисаи садамаи наќлиётї чї гуна буд, оё он љиноят, њодисаи нохуш ё амали ќувваи муќовиматнопазир мебошад?Дар куљо ва кай њодисаи садамаи наќлиётї ба вуќўъ омад, вазъияти он чї гуна аст? Намуд ва њолати фарши роњ, пањноии ќисми гузаргоњ, назоратшаванда будан, имконияти дидашанавандагї, шароити боду њаво чї гуна аст? Дар њодисаи рухдода кї гунањкор аст? Оё робитаи сабабї-натиљавї байни вайронкунии ќоидањои бехатарии њаракат ва истифодабарии наќлиёт ва оќибати ба миёномада мављуд дорад? Механизми њодисаи садамаи наќлиётї чї гуна аст; $B) Бодиққат ба маводҳоипешниҳодгардида шинос мешавад; $C) Ҳар як маводи пешниҳодшударо бодиққат дида мебарояд; $D) Бо маводҳои ташхисшаванда ва муқоисавишинос мешавад; $E) Бо саволҳои дар қарор гузошташуда шинос мешавад;

@199.

Тањлили таљрибаи тафтишї имкон медињад, ки чунин њолатњои ибтидоии тафтишї садамаи наќлиётї номбар карда шаванд?

$A) Он пайҳоеро меноманд, ки дар он аломатҳои «нуқта»-и пайҳосилкунанда дар объекти пайқабулкунанда дар намуди «нуқта» инъикос ёфтааст; $B) Он пайҳоеро меноманд, ки дар натиҷаи бо ҳам пайваст шудани ду объектпайдо мешаванд; $C) Тањлили таљрибаи тафтишї имкон медињад, ки чунин њолатњои ибтидоии тафтишї номбар карда шаванд: ронанда, автомобил ва љабрдида дар љойи њодиса ќарор доранд; ронанда пинњон шуда, дар љойи њодиса автомобил ва љабрдидаро боќї гузоштааст; ронанда пинњон шуда, дар љойи њодиса шахси љабрдидаро боќї гузоштааст; ронанда аз љойи њодиса пинњон шуда, бо худ љабрдидаро бурдааст $D) Он пайҳоеро меноманд, ки дар он аломатҳои «хатҳои роста»-и объекти пайҳосилкунанда дар намуди «хатҳои каҷ» пайдо мешаванд; $E) Он пайҳоеро меноманд, ки онҳо дар натиҷаи таъсири статикӣ ва таъсири динамикӣ пайдо шудаанд;

@200.

Фарзияњои тафтишии садамаи наќлиётї номбар карда шаванд?

$A) Дар ин ҷараён бо баробари гирифтани намунаҳои эксперменталӣи пайҳо эксперт механизми пайдошавии аломатҳои айниятро меомӯзад; $B) Маводҳои ташхисшаванда ва намунаҳоро алоҳида-алоҳида муқоиса менамояд; $C) Ба қарор ва маводҳо дар алоҳидаги шинос мешавад; $D) Фарзияњои тафтишии дар ин маврид хело маъмулї мебошанд: а) њодиса оќибати вайронкунии ќоидањои њаракати роњ аз тарафи ронанда мебошад; б) сабаби њодиса љиддї вайрон кардани ќоидањои њаракати роњ аз тарафи роњгузар (нохост баромадан ба ќисмати роњи мошингузар ва ѓ.); в) њодиса натиљаи истифода кардани автомобили ошкоро нуќсондори техникї (масалан, бо нуќсони системаи тормозї); г) њодиса дар натичаи ќувваи муќовиматнопазири табиї (сел, обхезї ва ѓ.) ё дар натиљаи њодисањои тасодуфї, ки аз тарафи иштирокчиёни њодисаи садамаи наќлиётї пешбинї карда намешавад; $E) Ҳамаи пайҳоиташхисшавандаро бо пайҳои эксперментали муқоиса менамояд;

@201.

Дар наќшаи марњалаи аввали тафтишї садамаи наќлиёт бояд азназаргузаронии дахлдори тафтишї анљом дода шавад?

$A) Эксперменти эксперти дар як ҳолат семаротиба шакрор шуданаш лозим аст; $B) Эксперменти эксперти дар як ҳолат якчанд маротиба такрор шуданаш лозим аст; $C) Дар наќшаи марњалаи аввали тафтиш бояд азназаргузаронии дахлдори тафтишї; муќаррар кардани шахсияти гунањкор; ошкор кардани шахсони холис ва дигар шоњидон, пурсиши онњо, пурсиши ронандагони воситањои наќлиёти дар њодисаи садамаи наќлиётї иштирокдошта; ташхиси судї- тиббии онњо; таъин ва гузаронидани экспертизањои зарурї пешбинї гарданд; $D) Эксперменти эксперти дар як ҳолат на кам аз ду маротиба такрор шуданаш лозим аст; $E) Эксперменти эксперти дар як ҳолат танҳо як маротиба такрор шуданаш лозим аст;

@202.

Ба амалњои таъхирнопазири тафтишї ва чорањои оперативї-љустуљўии тафтишї садамаи наќлиёт инњо дохил мешаванд?

$A) Дар ҷараёниистеҳсоли экспертизаи пайшиносӣ айнияти усули қиёсӣ усули ҳалкунанда ҳисоб мешавад; $B) Ба амалњои таъхирнопазири тафтишї ва чорањои оперативї-љустуљўйї инњо дохил мешаванд: азназаргузаронии љойи њодиса, ташхиси воситаи наќлиёт дар љойи њодисаи садамаи наќлиётї ё дар љойи ошкор кардани он, муоинаи љасад, муоинаи њуљљатњои аз ронанда мусодиракардашуда, ташхиси тиббии ронанда ва љабрдида (барои муайян кардани њолати мастї ва махмурї тавассути маводи нашъадор), мусодира ва азназаргузаронии либоси љабрдида, пурсиши шоњидон ва ронанда; $C) Дар ҷараёниистеҳсоли экспертизаи пайшиносӣ айнияти усули қиёсӣ усули муқоисакунанда ҳисоб мешавад; $D) Дар ҷараёниистеҳсоли экспертизаи пайшиносӣ усулҳои муқоисави ва ченкунии пайҳҳисоб мешавад; $E) Дар ҷараёниистеҳсоли экспертизаи пайшиносӣ айнияти усули қиёсӣ гирифтани пайҳо аз ҷои ҳодиса ба ҳисоб мераванд;

@203.

Њангоми тафтишї садамаи наќлиёт ронандаи гумонбаршударо пурсида, бояд њолати вай пеш аз сафар муайян карда шавад?

$A) Баҳодиҳии хулосаи эксперт, ин таҳлил ва муқоисаи он бо дигар далелҳое, ки дар парванда мавҷуданд, санҷиши эътимоднокии объектҳои тадқиқ ва дурусии хулосаҳо мебошад; $B) Ронандаи гумонбаршударо пурсида, бояд њолати вай пеш аз сафар муайян карда шавад: оё вай машрубот нўшида буд ва ба кадом миќдор; оё автомобил дуруст буд; нуќсон дар чї ифода ёфтааст; дар кадом соати корї њодисаи садамаи наќлиётї ба миён омад; суръати њаракати автомобил чанд буд, биниш, њолати обу њаво ва ќисмати мошингузар чї гуна мебошад; $C) Баҳодиҳии хулосаи эксперт, ин кори макомотҳои ташхис таъин намуда мебошад; $D) Хулосаи эксперт аз ҷониби шахсе, ки экспертизаро таъин намудааст баҳо дода мешавад; $E) Хулосаи экспертбаҳо дода намешавад;

@204.

Дар баробари анљом ёфтани марњалаи ибтидої њангоми тафтишї садамаи наќлиёт муфаттиш, одатан, дар бораи сабабњои њодисаи рухдода фарзия мушаххас пешнињод мекунад?

$A) Аз рӯи хусусиятҳои махсуси ба ба ҳамон объект монанд буда; $B) Аз рӯи шакл ва намуд; $C) Дар баробари анљом ёфтани марњалаи ибтидої муфаттиш, одатан, дар бораи сабабњои њодисаи рухдода фарзия мушаххас пешнињод мекунад: гуноњи ронанда дар вайронкунии ќоидањои њаракати роњ: дар паси чанбарак дар њолати мастї ќарор доштан, гузариши нодуруст аз дигар автомобил, баланд кардани суръати иљозатдодашуда ва ѓ.; корношоямии роњ, набудани нишонањо, аломатњои роњ; нуќсони техникии автомобил (масалан, кор накардани тормозњо, идоракунии чанбарак, муњаррик); беэњтиётии сахти љабрдида; шароити тасодуфии бамиёномада; сохтакории њодисаи садамаи наќлиётї барои пинњон кардани дигар љиноят; $D) Аз рӯи коркарди онҳо; $E) Аз рӯи сифатнокии маводҳои ташхисшаванда ва худи намунавӣ;

@205.

Озмоиши тафтишї њангоми тафтишї садамаи наќлиёт оид ба категорияи баррасишавандаи парванда одатан дар чанд намуд гузаронида мешавад?

$A) Ба ду; $B) Озмоиши тафтишї оид ба категорияи баррасишавандаи парванда одатан дар се намуд гузаронида мешавад: имконияти содиркунии амалњои муайян ошкор карда мешавад; имконияти дарккунии кадом як зуњурот муќаррар карда мешавад; механизми њодисаи садамаи наќлиётї муайян карда мешавад; $C) Ба чор; $D) Ба панҷ; $E) Ба шаш;

@206.

Њангоми тафтишї садамаи наќлиётї ба коршинос, одатан, саволњои зерин гузошта мешаванд?

$A) Ба коршинос, одатан, саволњои зерин гузошта мешаванд: Кадом нуќсонњо дар автомашина љой доранд? Кай онњо пайдо шудаанд то ё пас аз њодиса? Автомобил пеш аз садама бо кадом суръат њаракат дошт? Оё ронанда њангоми суръати муайяни њаракат, дар њолати мављудаи ќисмати роњгузар ва њангоми масофаи пешнињодгардида то монеа автомобилро тавассути тормозкунї боз дошта метавонист; $B) Хулосаи эксперт аз ҷониби роҳбари муассисаи эксперти баҳо дода мешавад; $C) Баҳодиҳии хулосаи эксперт, ин кори макомотҳои ташхис таъин намуда мебошад; $D) Хулосаи эксперт аз ҷониби шахсе, ки экспертизаро таъин намудааст баҳо дода мешавад; $E) Хулосаи экспертбаҳо дода намешавад;

@207.

Гузаронидани экспертизаи нақлиётӣ чад давраро дар бар мегирад ва онҳо кадом давраҳоянд?

$A) Се давраро давраи ибтидоӣ давраи иловагӣ давраи комиссионӣ; $B) Ду давраро давраи умумӣ ва махсус; $C) Ду давраро давраи тайёри ба истеҳсоли экспертизаи пайшиносӣ ва давраи дуюм худи истеҳсоли экспертизаи пайшиноси иборат мебошад; $D) Ду давраро давраи айён ва давраи ноайён; $E) Се давраро давраи аввал давраи мобайн ва давраи охир;

@208.

Истеҳсоли экспертизаи нақлиётӣ аз чанд давра иборат аст?

$A) Аз панҷ давра; $B) Аз 22 давра; $C) Аз 11 давра; $D) Аз 93 давра; $E) Аз 18 давра;

@209.

Истеҳсоли экспертизаи нақлиётӣ кадом давраҳоро дарбар мегирад?

$A) Шинос шудан ба маводҳо, тадқиқоти алоҳида-алоҳида, давраи экспермантӣ, давраи қиёсӣ, давраи хулосабарорӣ; $B) Қабули маволдҳо; $C) Қабули давраи хулбсабарорӣ; $D) Давраи охир; $E) Тадқиќотӣ;

@210.

Намунаҳои далелҳои шайъии ташхисшавандаи нақлиёти бо кадом асосҳо тасниф карда мешаванд?

$A) Аз рӯи хусусиятҳои махсуси ба ба ҳамон объект монанд буда; $B) Дорои муҳра буда, қисми охираш ҳамворшуда мебошад; $C) Дорои теғи борик буда, қисми охираш тез гардида шуда мебошад; $D) Дорои дам буда, қисми аввалашбурранда мебошад; $E) Дорои як муҳраи каҷгашта мебошад;

@211.

Ба гирифтани наунаҳои эксперменталӣ кадом талаботи тактикӣ пешниҳод карда мешавад?

$A) Аз ҷониби шахси муносиб, мувофиқи тартиботи муқарраршуда гирифта шудани намунаҳо, таъмин намудани ҳаққонӣ аз объекти мушаххас ба вуҷуд омадани намунаҳо, босифат ва бо миқдори зарурӣ гирифтани намунаҳо; $B) Қисмати илми фалсафа; $C) Қисмати илми криминалистика; $D) Илм дар бораи қонуниятҳои инкишофи тартиби содиркунии љиноят;

@212.

Хулосаи эксперти нақлиётиро шарҳ диҳед?

$A) Хулосаи эксперти нақлиётиро яке аз сарчашмаҳои далелҳо ва маълумоти воқеии дар он мавҷудбуда, далел эътироф карда мешавад; $B) Таъин ва гузаронидани экспертизаи судї; $C) Таъиннамої ва хулосабарорї; $D) Таъиннамои ва омузиш; $E) Истеҳсолот ва анализ;

@213.

Маълумоти њуљљатгузоришуда- ин?

$A) Моддӣ-нақшбаста ва нақши рӯҳӣ ҷисмонӣ; $B) Дохилӣ ва берунӣ; $C) Танҳо ва ҷамъ; $D) Маълумоти њуљљатгузоришуда- ин маълумотњои дар њомили моддї бо реквизитњо баќайдгирифташуда мебошад, ки мушаххасгардонии онњоро имконпазир мегардонад; $E) физиологӣ ва руҳӣ;

@214.

Ба њомилони мошинии иттилооти компютерї блоки хотираи МЭЊ, системањои ѓайримарказии он мансуб мебошанд?

$A) Ба њомилони мошинии иттилооти компютерї блоки хотираи МЭЊ, системањои ѓайримарказии он, воситањои компютерии алоќа, таљњизоти шабакавї ва шабакаи алоќаи барќї мансуб мебошанд; $B) Дохилӣ ва берунӣ; $C) Танҳо ва ҷамъ; $D) Маълумоти њуљљатгузоришуда- ин маълумотњои дар њомили моддї бо реквизитњо баќайдгирифташуда мебошад, ки мушаххасгардонии онњоро имконпазир мегардонад; $E) физиологӣ ва руҳӣ;

@215.

Дар ваќти тафтиши њолатњои дастрасии ѓайриќонунї ба иттилооти компютерии содиршуда дар чунин пайдарпайї муќаррар карда мешаванд?

$A) Мурофиявӣ ва ғайримурофиявӣ; $B) Дар шакли таҷрибавӣ; $C) Дар шакли муқоиса; $D) Дар шакли алоҳида; $E) Далели дастрасии ѓайриќонунї ба иттилоот дар система ё шабакаи компютерї; љойи воридшавии ѓайриќонунї ба иттилоот дар система ё шабакаи компютерї; ваќти содиркунии љиноят; тарзи дастрасии ѓайриќонунї; дараљаи эътимоднокии воситаи њифзи иттилооти компютерї; шахсоне, ки дастрасии ѓайриќонуниро содир мекунанд, гунањкории онњо ва касди љиноят; оќибатњои зараровари кирдори содиршуда;

@216.

Барои љиноятњои дастрасии ѓайриќонунї ба иттилоот дар система ё шабакаи компютерї чунин њолатњои оѓози тафтиш хос мебошанд?

$A) Соњиби системаи компютерї вайронкунии комилият ва (ё) махфияти онро ошкор намуда, шахси гунањкорро муќаррар карда, дар бораи њодисаи рўйдода ба маќомоти њифзи њуќуќ ариза пешнињод намуд. Соњиби компютер мустаќилона вайронкунии мазкурро муайян намуд, вале натавонист таљовузкорро муќаррар намояд ва дар бораи ин њодиса ариза пешнињод кард. Маълумот дар бораи вайронкунии комилият ва (ё) махфияти иттилоот ва субъекти гунањкор маълум гашт ё бевосита аз тарафи маќомоти салоњиятдор ошкор шуд, вале соњиби системаи компютерї ин далелро пинњон мекунад; $B) Пайҳои шинаи автомашина, пайҳои тормоздиҳи; $C) Ба гуруҳҳои статики ва динамикӣ; $D) Релси ва ғайрирелсие; $E) Ба гурӯҳҳои умуми ва хусуси;

@217.

Ба сифати аломатњои дастрасии ѓайриќонунї ё омодагї ба он барои љиноятњои дастрасии ѓайриќонунї ба иттилоот дар система ё шабакаи компютерї метавонанд инњо хизмат намоянд?

$A) Ҳангоми давр задан ва бозистодани чархҳо; $B) Ҳангоми бозистодани чархҳо; $C) Ҳангоми тормоздиҳӣ; $D) Ҳангоми лағжиши чархҳо; $E) Ба сифати аломатњои дастрасии ѓайриќонунї ё омодагї ба он метавонанд инњо хизмат намоянд: а) пайдошавии маълумотњои тањрифшуда дар компютер; б) ба муддати тўлонї таљдид накардани кодњо, рамзњо ва дигар воситањои системаи компютерї; в) зиёдшавии шумораи њодисањои корношоямии МЭЊ; г) пайдо шудани шикоятњои истифодабарандагони система ё шабакаи компютерї;

@218.

Дар рафти тафтиш ва ошкор кардан барои љиноятњои дастрасии ѓайриќонунї ба иттилоот дар система ё шабакаи компютерї омилњои зерин зарур мебошад?

$A) Аз ин рў, дар рафти тафтиш ошкор кардани омилњои зерин зарур мебошад: 1) Оё иљозатнома (литсензия) барои истењсоли воситањои њифзи иттилоот, ки дар системаи мазкури компютерї љалб гардидаанд, аз дастрасии иљозатдоданашуда мављуд мебошад? 2) Оё андозањои онњо ба иљозатномаи додашуда мувофиќат мекунад? Љавобро ба саволи охирї метавонад экспертизаи иттилоотї-техникї дињад, ки бо ёрии он муайян карда мешаванд: оё воситаи њифзи иттилоот аз дастрасии иљозатдоданашуда, ки дар системаи мазкури компютерї истифода мешавад, ба иљозатномаи додашуда мувофиќат мекунад?; $B) Мушоҳида ва эксперимент; $C) Навиштачот ва амсилавї; $D) Муқоиса ва методҳои математики; $E) Ченкунї ва методҳои кибернетики;

@219.

Дар рафти тафтишї дастрасии ѓайриќонунї ба иттилоот дар система ё шабакаи компютерї чунин саволњо муайян карда мешаванд?

$A) Қайд намудани аломатҳои предмет, ҳангоми омузиш ва тадқиқ намудани он; $B) Дар як вақт тадқиқнамои ва баҳодиҳи ба ду ё бештар аз он предметҳо бо роҳи муқаррароти андоза ва миқдори онҳо; $C) Бо кадом маќсад дастрасии иљозатдоданашуда ба иттилооти компютерї содир шудааст? Оё њуќуќвайронкунанда дар бораи системаи њифзи он маълумот дошт? Оё вай хоњиши ин системаро убур кардан дошт ва кадом асосњоро дар замина ба роњбарї гирифт; $D) Бавучудоии ҳодисаҳои сохта дар шароитҳои муқарраршуда барои муайяннамоии моҳият ва хусусиятҳои раванди инкишоф; $E) Махсус тамоюлнамои, низомноки, мақсадноки ва пайгирандаи мақсади омузиши предмету ҳодисаҳо;

@220.

Сохтани вирус аз њама осонтар ба барномасозе муяссар мегардад, ки, одатан, дар пањнкунии онњо иштирок намекунад. Гурўњњои зерини љинояткорон људо карда мешаванд?

$A) Пайҳоисатҳи ба пайҳои қабат-қабат хобида ва қабат –қабат ҷудо мешаванд; $B) Пайҳоисатҳи ба пайҳои статики ва динамики ҷудо мешаванд; $C) Пайҳоисатҳи рост ва каҷҷудо мешаванд; $D) Пайҳоисатҳи ба пайҳоихобида ва ҷудошуда таксиммешаванд; $E) а) Хакерњо шахсоне мебошанд, ки чорањои њифзи системаи иттилоотиро чун даъвати шахсї баррасї карда, онњоро бо маќсади гирифтани назорат аз болои маълумот, новобаста ба арзиши он, мешикананд; б) љосусон шахсоне мебошанд, ки њифзи системаи иттилоотиро ба маќсади гирифтани маълумоте, ки онро метавон ба њадафњои таъсиррасонии сиёсї истифода бурд, мешикананд; в) террористон шахсоне мебошанд, ки системаи иттилоотиро барои сохтани таъсири хатарноке мешикананд, ки онро метавон ба маќсадњои таъсиррасонии сиёсї истифода бурд; г) њамлакунандагони корпоративї-хизматчиёни ширкат, ки компютерњои раќибонро барои таъсиррасонии иќтисодї мешикананд; д) дуздоне, ки ба системаи иттилоотї барои гирифтани манфиатњои шахсї ворид мешаванд; е) вандалњо шахсоне мебошанд, ки системаро ба маќсади вайронкунии онњо мешикананд; ж) вайронкунандагони ќоидањои истифодабарии МЭЊ, ки амалњои зиддиќонуниро аз кам донистани техника ва тартиби истифодабарии захирањои иттилоотї содир менамоянд;

@221.

Бехатарии пурраи системаи компютериро таъмин кардан бенињоят мушкил аст, вале паст намудани оќибатњои зараровари вирусњо то сатњи муайян имконпазир мебошад. Барои ин зарур аст:

$A) Фаррохии бар ин масофаи байни хатҳои марказии пайҳои чархҳои чап вар ости пеш; $B) Фаррохии бар ин масофаи байни хатҳои марказии пайҳои қафо мебошад; $C) Фаррохии бар ин масофаи байни хатҳои марказии пайҳои чархҳои чап; $D) Фаррохии бар ин масофаи байни хатҳои марказии пайҳо протектор мебошад; $E) а) Истифодаи воситањои зиддивирусї; б) истифода набурдани таъминоти барномавии тасодуфии сертификатсиянашуда, инчунин нусхањои ѓайриќонунии барномањо барои МЭЊ; в) нусхабардории нусхањои захиравии барномањо ва файлњои системавї, инчунин дастрасиро ба системањои компютерї назорат кардан; г) њар як барномаи (дискети) харидашударо барои муайян кардани сироятшавї тавассути вирусхои компютерї тафтиш намудан; е) сабти тадриљан барномањои ба системаи компютерї муќарраршаванда ва ѓайра;

@222.

Саволњои зерин барои ошкор кардани дастрасии ѓайриќонунї ба иттилоот дар система ё шабакаи компютерї ба мутахасиси пешнињод кардан мумкин аст?

$A) Намуд ва модели воситаи нақлиёт аз руи фаррохии бар муайян карда мешавад; $B) Доираи уњдадорињои шахси пурсишшаванда њангоми кор бо МЭЊ ё таљњизоти он бо кадом ќоидањо муќаррар шудаанд? Кадом кори мушаххас дар МЭЊ ва бо кадом тартиб иљро карда шудааст, ваќте ки нест кардан, басташавї, таѓйир додани иттилооти компютерї ё оѓози дигар оќибатњои зараровар иљро шуданд? Кадом нуќсонњо дар системаи компютерї њангоми кор дар МЭЊ ошкор карда шудаанд ва оё дар ин замина кадом як басташавии кори компютер, бо расонидани зарари љиддї ба амал наомадааст; $C) Муайян намудани намуд вамодели воситаҳоинақлиётаз рӯи пайҳои тормоздиҳидар роҳ мондашуда; $D) Намуд ва модели воситаҳоинақлиётро аз рӯи пайҳо муайян карда намешаванд; $E) Муайян намудани намуд ва модели воситаи нақлиёт аз рӯи пайҳои шинаи дар роҳ мондашуда;