@1. Шарҳи калимаи айнияти криминалистӣ?

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

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

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

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

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

@2. Шакли инъикосиӣ, айнияти криминалстӣ ба чанд гуруҳ тақсим мешавад?

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

$B) Ба 5 гуруҳ;

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

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

$E) Гурух надорад;

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

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

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

$C) Тақсим намешавад;

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

$E) Ба як намуд, айнияти фардӣ;

@4. Субъектони айнияти криминалисти кадомҳоянд?

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

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

$C) Прокурор ва эксперт;

$D) Милитсия, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ;

$E) Экспертон;

@5. Объектҳои айнияти криминалистиро номбар кунед?

$A) Айнаншавандагон, айнияткунандагон, санҷидашавандагон;

$B) Муносибатҳои ҷамъияти;

$C) Ҷиноят ва оқибатҳои он;

$D) Тафтишоти ҷиноят;

$E) Айнаншавандагон, айнанкунандагон;

@6. Обектӣ айниятшаванда чист?

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

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

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

$D) Айнаншавандагон ин айнияткунанда мебошад;

$E) Айнаншавандагонин обектҳои модиро мегуянд;

@7. Айнияткунанда чист?

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

$B) Айнияткунанда ин объекҳо иолами модиро мегуянд;

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

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

$E) Айнияткунанда як намуди айнияткшаванда мебошад;

@8. Чиро санҷидашавандагон мегуянд?

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

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

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

$D) Санҷидашавандагон ин айнияткунанда мебошад;

$E) Санҷидашавандагон обектҳои модиро мегуянд;

@9. Аломатҳои айнияти ба чанд гуруҳ ҷудо шуданаш мумкин?

$A) Аломатҳои айнияти ба се гуруҳ тақсим мешаванд, аломатҳои умумӣ, аломатҳои қавмӣ, аломатҳои айнияти;

$B) Аломатҳои айнияти ба се гуруҳ тақсим мешаванд;

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

$D) Аломатҳои айнияти ба ду гуруҳ тақсим мешаванд, аломатҳои қавмӣ, аломатҳои айниятӣ;

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

@10. Чанд давраҳоро ҷараёни айниятӣ дар бар мегирад?

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

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

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

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

$E) Ҷавобҳо нодурустанд;

@11. Кадом давраро ҷамъбасти тадқиқоти айниятӣ меноманд?

$A) Баҳо додан ба натиҷаҳо;

$B) Азназаргузаронии пешакӣ;

$C) Тадқиқоти ҷудо-ҷудо;

$D) Тадқиқоти қиёсӣ;

$E) Азназаргузаронии такрорӣ;

@12. Шаклҳои мурофиаи айнияти кримиалисти?

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

$B) Айнияти тафтишотӣ;

$C) Айнияти экспертӣ;

$D) Айнияти тафтишотӣ, айнияти экспертӣ;

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

@13. Диагностика чиро мефаҳмонад?

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

$B) Диагностика ин объекҳоиолами модиро мегуянд;

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

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

$E) Диагностика як намуди айниятшаванда мебошад;

@14. Мазмуни калимаи этимологии диагностика чист?

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

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

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

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

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

@15. Фарқ кардани диагностика?

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

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

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

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

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

@16. Мақсади диагностикаи криминалисти чист?

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

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

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

$D) ҳмаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@17. Вазифаҳои диагностикаи криминалисти аз чи иборат аст?

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

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

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

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

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурус аст;

@18. Санҷидашаванда дар ташхиси криминалистика чист?

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

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

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

$D) Санҷидашаванда; айнанкунандагон;

$E) Санҷидашаванда, ташхисшаванда, ҷустуҷушаванда ва санҷидашаванда;

@19. Қайдҳо аз рӯйи тарзи содир кардани ҷиноят кадомҳоянд?

$A) Ин намуди қайдҳо дар навбати худ ду гуна мешаванд. Аввалӣ, қайдҳо аз рӯйи тарзи содир шудани ҷиноятҳое, ки аз тарафи шахсони номаълм содир шудааст. Дуюмӣ, қайдҳо аз рӯйи тарзи содир кардани ҷиноятҳое, ки аз тарафи шахсони мушаххас содир шудааст;

$B) Ин намуди қайдҳо дар навбати худ умуми мешаванд. Ҳамаи қайдҳо аз рӯйи тарзи содир кардани ҷиноятҳое, ки аз тарафи шахсони мушаххас содир шудааст ба қайд гирифта мешаванд;

$C) Қайдҳо аз рӯйи тарзи содир шудани ҷиноятҳое, ки аз тарафи шахсони номаълм содир шудааст ба қайд гирифта мешаванд;

$D) қайдҳо аз рӯйи тарзи содир кардани ҷиноятҳое, ки аз тарафи шахсони мушаххас содир шудааст ба қайд гирифта мешаванд;

$E) қайдҳо дар навбати худ ду намуд мешаванд. Якум, қайдҳо аз рӯйи тарзи содир кардани ҷиноятҳое, ки аз тарафи шахсони номаълм содир шудааст. Дуюм, қайдҳо аз рӯйи тарзи содир кардани ҷиноятҳое, ки аз тарафи шахсони мушаххас содир шудааст;

@20. Бо мақсади ба як низоми муайян даровардани ҷараёни таҳқиқоти айнияти криминалистӣ, ҳамаи объектҳои таҳқиқшаванда ба чанд гуруҳ тақсми мешаванд?

$A) Ба се гуруҳ;1. Айниятшавандагон. 2.Айнияткунандагон. 3.Санҷидашавандагон;

$B) ба се гуруҳ; 1.Айниятшавандагон. 2.Айнияткунандагон. 3.Муқоисакунандагон;

$C) Ба се гуруҳ; 1.Айниятшавандагон .2.Айнияткунандагон. 3.Муқоисашавандагон;

$D) Ба ду гуруҳ;1.Айниятшавандагон. 2.Айнияткунандагон;

$E) Ба ду гуруҳ;1.Айниятшавандагон.2.Муқоисакунандагон;

@21. Аломатҳои айнияти ба чанд гуруҳ тақсим мешаванд?

$A) Ба се гурӯҳ; 1.Аломатҳои умумӣ 2.Аломатҳои қавмӣ 3.Аломатҳои айниятӣ;

$B) Ба се гурӯҳ; 1.Аломатҳои умумӣ 2.Аломатҳои хусусӣ 3.Аломатҳои айниятӣ;

$C) ба чор гурӯҳ; 1.Аломатҳои умумӣ 2.Аломатҳои қавмӣ 3.Аломатҳои айниятӣ 4.Аломатҳои хусусӣ;

$D) ба чор гурӯҳ; 1.Аломатҳои умумӣ 2.Аломатҳои қавмӣ 3.Аломатҳои айниятӣ 4.Аломатҳои махсус;

$E) ба ду гурӯҳ; 1.Аломатҳои умумӣ 2.Аломатҳои хусусӣ;

@22. Идентификатсия чист?

$A) Идентификатсия- калимаи лотини «identificare» муайян намудани айнияти ягон ашё ё воқеа, одам ё ҳайвон мебошад;

$B) Идентификатсия- калимаи лотини «identificare» муайян намудани далелҳои шаъйи бо воситаи муқоиса намудан;

$C) Идентификатсия- калимаи фаронсавӣ «identificare»муқоиса намудан ва муайян намудан мебошад;

$D) Идентификатсия- калимаи фарансави «identificare» муайян намудани айнияти ягон ашё ё воқеа, одам ё ҳайвон мебошад;

$E) Идентификатсия- калимаи фарансавӣ «identificare» муайян намудани айнияти одам ё ҳайвон мебошад;

@23. Усулҳои даркнамоиро дар криминалистика ба чанд гуруҳ тақсим кардаанд?

$A) Ба чор гуруҳ; 1.Усулҳои даркнамоии диалектикӣ. 2.Усулҳои умумиилмӣ. 3.Усулҳои фанҳои алоҳида. 4.Усулҳои хоси криминалистӣ;

$B) Ба чор гуруҳ; 1.Усулҳои визуалӣ. 2.Усулҳои микроскопӣ. 3.Усулҳои муқоискунӣ. 4.Усулҳои ченкуни (измерены );

$C) ба се гуруҳ; 1.Усулҳои даркнамоии диалектикӣ. 2.Усулҳои умумиилмӣ. 3.Усулҳои фанҳои алоҳида;

$D) Ба чор гуруҳ; 1.Усулҳои визуалӣ. 2.Усулҳои микроскопӣ. 3.Усулҳои муқоискунӣ;

$E) ба чор гуруҳ; 1.Усулҳои даркнамоии диалектикӣ. 2.Усулҳои умумиилмӣ. 3.Усулҳои пайшиносӣ. 4.Усулҳои баллистикӣ;

@24. Шахс дар ҳолатҳои зерин, мувофиқи моддаи 412 КМҶ ҶТ, гумонбар эътироф мешавад?

$A) 1.Агар шахс ҳангоми содир кардани ҷиноят ё бевосита баъди содир кардани он дастгир шуда бошад. 2.Агар шоҳидон, аз ҷумла ҷабрдидагон бевосита ҳамон шахсро ҳамчун содиркунандаи ҷиноят нишон диҳанд. 3. Агар дар ҷисми шахси гумонбаршуда ё дар либоси ӯ, дар назди ӯ ё дар назди манзили ӯ пайҳои кушоду равшани ҷиноят ошкор шавад;

$B) 1. Агар шоҳидон ва ҷумла ҷабрдидагон бевосита ҳамон шахсро ҳамчун содиркунандаи ҷиноят нишон диҳанд. 2.Агар шахс пурра ба гуноҳи худ иқрор шавад. 3. Агар шахс аз ҷониби мақомти таҳқиқи ибтидоӣ ё муфаттиш дастгир карда шавад;

$C) 1. Ҳангоми вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ; 2.Ҳангоми дар ҷои ҳодиса дастгир намудан;

$D) Шахс ҳангоми расонидани зарар ба каси дигар мувофиқи моддаи 412 КМҶ ҶТ, ҳамчун гумонбар эътироф мешавад;

$E) То баровардани «Қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷинояти кашидан» шахс мувофиқи моддаи 412 КМҶ ҶТ, ҳамчун гумонбар эътироф мешавад;

@25. Қоидаҳои муносибати муфаттиш бо мақомотҳои ҷустуҷуи фаври аз чи иборат мебошанд?

$A) Қоидаҳои муносибати муфаттиш бо мақомотҳои ҷустуҷуи фаври аз инҳо иборат мебошанд:

-дар асоси қонуни мурофиавии ҷинояти ва ахлоқи ҳамида сурат гирифтани ҳамкории муфаттиш ва мақомоти ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-бо маслиҳати қаблии муфаттиш анҷом додани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-мустақилона, лекин бо роҳбарии муфаттиш гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-бо назардошти вазъияти тафтишоти амалӣ намудани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврӣ;

- пинҳонӣ гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

$B) Қоидаҳои муносибати муфаттиш бо мақомотҳои ҷустуҷуи фаври аз инҳо иборат мебошанд:

-дар асоси қодекси ҷинояти ва ахлоқи ҳамида сурат гирифтани ҳамкории муфаттиш ва мақомоти ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-Гузаронидани амалиётҳои махсус ва анҷом додани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-Баровардани фикри айбдори дар асоси маводҳои ҷамъовардашуда;

- Дар мурофиаи судӣ таъмин намудани тарафҳо;

- ошкорро гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

$C) Қоидаҳои муносибати муфаттиш бо мақомотҳои ҷустуҷуи фаври аз инҳо иборат мебошанд:

-Ҳамкории муфаттиш ва мақомоти ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-бо маслиҳати қаблии муфаттиш оғоз намудани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-мустақилона, гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

- дар асоси қонуни мурофиавии ҷинояти ва ахлоқи ҳамида сурат гирифтани ҳамкории муфаттиш ва мақомоти ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

$D) Қоидаҳои муносибати муфаттиш бо мақомотҳои ҷустуҷуи фаври аз инҳо иборат мебошанд:

-Ҳамкории муфаттиш ва мақомоти ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

- Тартиб додонаи протаколи азназаргузаронии ҷои ҳодиса;

-мустақилона, гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

- Ба суд пешниҳод намудани маводҳо оиди крои ҷиноятӣ;

$E) Қоидаҳои муносибати муфаттиш бо мақомотҳои ҷустуҷуи фаври аз инҳо иборат мебошанд:

-Риоя намудани қонуни мурофиавии ҷинояти ;

-бо маслиҳати қаблии муфаттиш анҷом додани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

-мустақилона, лекин бо роҳбарии муфаттиш гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

- амалӣ намудани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврӣ;

- ошкоро гузаронидани чорабиниҳои ҷустуҷуи фаврии ҷиноятӣ;

@26. Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишоти гирифташуддаро мувофиқи кадом модда ва дар зарфи чан друз бояд иҷро намояд?

$A) Мувофиқи қисми 3-юми моддаи 26 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 10 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$B) мувофиқи қисми 3-юми моддаи 28 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 10 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$C) мувофиқи қисми 3-юми моддаи 28 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 15 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$D) мувофиқи қисми 3-юми моддаи 26 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 15 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$E) мувофиқи қисми 3-юми моддаи 26 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро бояд дар давоми як моҳ иҷро намояд;

@27. Методология чист?

$A) Калимаи методолгия аз ду калиаи Юнони «method»- таҳқиқот тарзи тадқиқоти ҳодисоти табияту ҷамъият ва «logos» мафҳум, таълинмот ташкил ёфта маънояш таълимот дар бораи усулҳо мебошад;

$B) Калимаи методолгия ад ду калиаи Юнони «method»- омузиш тарзи тадқиқоти ҳодисоти табияту ҷамъият ва «logos» мафҳум, таълинмот ташкил ёфта маънояш омузиш дар бораи усулҳо мебошад;

$C) Методолгия ин калиаи Юнони «method»- буда таълинмот дар бораи муайян усулҳои тафтишоти мебошад;

$D) Методолгия - таҳқиқот тарзи ҳодисоти табияту ҷамъият ва таълимот дар бораи омузиши ҷиноятҳо мебошад;

$E) Калимаи методолгия лотини «method»- тарзи тадқиқоти ҳодисоти табияту ҷамъият ва «logos» мафҳум, таълинмот ташкил ёфта мебошад;

@28. Мазмуни этимологии калимаи «айният» дар забони тоҷикӣ?

$A) Мазмуни этимологии калимаи «айният» дар забони тоҷикӣ «айнан, монанд, баробар» мебошад;

$B) Мазмуни этимологии калимаи «айният» дар забони тоҷикӣ муқобил бо ҷизи дигар мебошад;

$C) Мазмуни этимологии калимаи «айният» дар забони тоҷикӣ «муқоисашаванда» мебошад;

$D) Мазмуни этимологии калимаи «айният» дар забони тоҷикӣ «санҷидашаванда» мебошад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@29. Маънои калимаи идентификатсия?

$A) Маънои калимаи лотини “identificare” - идентификатсия, яъне муайян намудани айнияти ягон ашё ё воқеа, одам ё хайвон мувофиқ мебошад;

$B) Маънои калимаи франсавии “identificare” - идентификатсия, яъне муқоисакунии ягон ашё мебошад;

$C) Маънои калимаи лотини “identificare” - идентификатсия маводҳои ташхисшавандаро дорад;

$D) Њама ҷавобҳо дуруст;

$E) Ҳамаи пайҳоиташхисшавандаро бо пайҳои эксперментали муқоиса менамояд;

@30. Айнияти ашёҳо, вокеият ба маxҷӯи аломатҳои фардии худ аз ҳамаи дигар ашёҳо бо чӣ фарқ мекунанд.?

$A) Айнияти ашёҳо, вокеият ба маxҷӯи аломатҳои фардии худ исбот шуда, бо ин маҷмӯи аломатҳо аз ҳамаи дигар ашёҳо фарқ мекунанд;

$B) Айнияти ашёҳо, вокеият ба маxҷӯи аломатҳои фардии худ исбот шуда, бо аломатҳои махсуси ашёҳо фарқ мекунанд;

$C) Айнияти ашёҳо, вокеият ба маxҷӯи аломатҳои фардии худ исбот шуда, бо аломатҳои хусусии худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд;

$D) Айнияти ашёҳо, вокеият ба маxҷӯи аломатҳои фардии худ исбот шуда, байни худ фарқ намекунанд;

$E) Айнияти ашёҳо, вокеият ба маxҷӯи аломатҳои фардии худ исбот шуда, бо аломатҳои ҷудогона фарқ мекунанд;

@31. Эксперменти эксперти дар як ҳолат чанд маротиба такрор шуданаш лозим аст?

$A) Эксперменти эксперти дар як танҳо як маротиба такрор шуданаш лозим аст;

$B) Эксперменти эксперти дар як ҳолат якчанд маротиба такрор шуданаш лозим аст;

$C) Эксперменти эксперти дар як ҳолат панҷ маротиба такрор шуданаш лозим аст;

$D) Эксперменти эксперти дар як ҳолат на кам аз ду маротиба такрор шуданаш лозим аст;

$E) Эксперменти эксперти дар як ҳолат се маротиба шакрор шуданаш лозим аст;

@32. Назарияи айнияти криминалистӣ ба кадом қоидаҳои илми асос ёфтаанд?

$A) Аломатҳои фардии ашё, вокеият нисбатан устувор, ашё, вокеият, чун объектҳои айнияти доимо дар ҳаракат , ашё, вокеият, чун объектҳои айнияти бо якдигар алокманданд, вобастаанд;

$B) Аломатҳои фардии чун объектҳои айнияти бо якдигар алокманданд;

$C) Дар ҷараёни истеҳсоли экспертизаи пайшиносӣ айнияти усули қиёсӣ усули муқоисакунанда ҳисоб мешавад;

$D) Дар ҷараёни истеҳсоли экспертиза усулҳои муқоисави ва ченкуни ҳисоб мешавад;

$E) Дар ҷараёни истеҳсоли экспертиза айнияти усули қиёсӣ гирифтани пайҳо аз ҷои ҳодиса ба ҳисоб мераванд;

@33. Ҳуқуқи гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, ҷабрдида ҳангоми таъин ва гузаронидани экспертиза дар кадом моддаи КМЧ ЧТ бешбини шудааст?

$A) Моддаи 210;

$B) Моддаи 208;

$C) Моддаи 211;

$D) Моддаи 209;

$E) Моддаи 207;

@34. Назарияи айнияти криминалистӣ ба чанд қоидаҳои илми асос ёфтаанд?

$A) Ба се;

$B) Ба чор;

$C) Ба ду;

$D) Ба як;

$E) Ба шаш;

@35. Аломатҳои айнияти криминалистӣ барои чи ноустуворанд?

$A) Аломатҳои айнияти криминалистӣ мутлақан устувор нестанд, чуноне, ки аз мисолҳо мушоҳида шуд ашёҳо, воқеаҳо, доимо дар ҳаракат мебошанд;

$B) Аломатҳои айнияти криминалистӣ ноустуворанд чун ки онҳо ҳаракат намекунанд;

$C) Аломатҳои айнияти криминалистӣ ноустуворанд чун ки онҳо доимо дар гардишанд;

$D) Аломатҳои айнияти криминалистӣ устуворанд чун ки онҳо Барқароршавандаанд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@36. Дар амалияи айнияти криминалистӣ кадом шаклҳои зайли инъикос истифода бурда мешаванд?

$A) Инъикос дар намуди тимсоли фикрие, ки дар шуури одамон дар натиҷаи мушоҳида пайдо мешаванд, инъикос дар намуди тасвири хатти ё рассоми, ки дар xараёни мушоҳида ё баъди вай иҷро шудааст, инъикос дар намуди касбу ҳунар ва одатҳои зикршуда, инъикос дар наворҳои фото, кино, видео ва магнит сабтшуда;

$B) Инъикос дар намуди пайҳои воситаҳои нақлиётӣ;

$C) Инъикос дар намуди амсиласози ва муқосакунӣ;

$D) Инъикос дар намуди андозагири муқоисакуни ва қолабсозӣ;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@37. Марбут ба шакли инъикос айнияти криминалстӣ ба чанд гурӯҳ тақсим мешавад?

$A) Ба шаш гуруҳ;

$B) Ба ду гуруҳ;

$C) Ба як гурӯҳ;

$D) Ба се гурӯҳ;

$E) Ба даҳ гурӯҳ;

@38. Марбут ба шакли инъикос айнияти криминалстӣ ба кадом гурӯҳ тақсим мешавад?

$A) Айнияти криминалистӣ аз рӯи хотири одамон, аз рӯи тасвирҳои хаттӣ ё рассомӣ, аз рӯи касбу ҳунар ва одатҳои зикршуда, аз рӯи сабтҳо дар наворҳои суратгирӣ, кино, видео ва магнит, аз рӯи пайҳо, аз рӯи қоидаҳои ҷинояти;

$B) Даҳ-ангушти, панҷ-ангуштӣ, ва як-ангуштӣ;

$C) Кайдҳои дактилоскопи ва монодактилоскопӣ;

$D) Гуруҳои умуми ва махсус;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@39. Аз рӯи оқибати тадқиқот айнияти криминалистӣ ба чанд намуд тақсим мешавад?

$A) Ба ду намуд;

$B) Ба ёздаҳ намуд ;

$C) Њама ҷавобҳо дуруст;;

$D) Ба дувоздаҳ намуд;

$E) Ба чордаҳ намуд;

@40. Аз рӯи оқибати тадқиқот айнияти криминалистӣ ба кадом намуд тақсим мешавад?

$A) Айнияти криминалистии фардӣ, яъне индивидуалӣ, айнияти криминалистии қавмӣ, яъне гурӯҳи;

$B) Айнияти криминалистии умумӣ ва махсус;

$C) Айнияти криминалистии айниятшаванда ва айнияткунанда;

$D) Айнияти криминалистии ҳозира ва ойянда;

$E) Айнияти криминалистии бевосита ва бо восита;

@41. Айнияти криминалистиро аз рӯи субъектҳои он ба кадом хелҳо тақсим кардан мумкин аст?

$A) Айнияти криминалистии муфаттиш, айнияти криминалистии эксперт, айнияти криминалистии кормандони мақомотҳои xустуxeи фаврии xиноятӣ, айнияти криминалистии судӣ;

$B) Айнияти криминалистии умумӣ ва махсус;

$C) Айнияти криминалистии айниятшаванда ва айнияткунанда;

$D) Айнияти криминалистии ҳозира ва ойянда;

$E) Айнияти криминалистии бевосита ва бо восита;

@42. Бо мақсади ба як низоми муайян танзим намудани ҷараёни тадқиқоти айниятии криминалистӣ ҳамаи объектҳои тадқиқшаванда ба чан гурӯҳҳои зайл тақсим шудаанд?

$A) Ба се;

$B) Ба даҳ;

$C) Ба ёнздаҳ;

$D) Ба дувоздаҳ;

$E) Ба сенздаҳ;

@43. Бо роҳи амсиласозӣ гирифтани пайҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

$A) Ба чор;

$B) Ба се;

$C) Ба ду;

$D) Ба панҷ;

$E) Ба шаш;

@44. Тартиби гирифтани пайҳои ангуштони ҷасад:

$A) Коғазпораро бо андози 40Х50мм даҳ дона бурида ангушти калонии ҷасадро ранголуд намуда қоғазпораро аз як қисми ангушт оғоз намуда то дигар қисми он часпонида бо ҳамин тартиб изи ҳамаи ангуштони ҷасад гирифта ;

$B) Аввал варакчаҳои буридаро ранголуд намуда дар ангуштони часад часпонида изи онҳоро мегиранд;

$C) мешавандАнгуштони ҷасадро ранголуд намуда дар як варақи том ҳамаи паҳои ангуштони часад гирифта мешаванд;

$D) Аз ҷасад изи даст гирифтан ғайриимкон аст;

$E) Изи ангуштони ҷасад дар лентаҳои дактилоскопи гирифта мешаванд;

@45. Бо мақсади ба як низоми муайян танзим намудани ҷараёни тадқиқоти айниятии криминалистӣ ҳамаи объектҳои тадқиқшаванда ба кадом гурӯҳҳои зайл таrсим шудаанд:

$A) Айнаншавандагон, айнанкунандагон, Санxидашавандагон;

$;

$B) Айнияти криминалистии умумӣ ва махсус;

$C) Айнияти криминалистии айниятшаванда ва айнияткунанда;

$D) Айнияти криминалистии ҳозира ва ойянда;

$E) Айнияти криминалистии бевосита ва бо восита;

@46. Объектҳои айниятшавандагон чист?

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

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

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

$D) Объектҳои айнаншавандагон объектҳои муқоисавии шартан озодро меноманд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@47. Объектҳои айнияткунандагон чист?

$A) Объекти айнанкунандагон - он объектро мегуянд, ки ба воситаи вай объекти айнаншаванда муайян карда мешавад;

$B) Объектҳои айнаншавандагон гуфта, он объектҳоро эътироф мекунанд, ки айнияти онҳоро муайян бояд кард;

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

$D) Объектҳои айнаншавандагон объектҳои муқоисавии шартан озодро меноманд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@48. Объектҳои Санxидашавандагон чист?

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

$B) Маводҳои муқоисавиро объекти санҷидашаванда меноманд;

$C) Маводҳои муқоисави ва намунаҳои озодро объекти санҷидашаванда меноманд;

$D) Маводҳои мариди санҷиш қарор доштаро объекти санҷидашаванда меноманд;

$E) Маводҳои ташхисшавандаро объекти санҷидашаванда меноманд;

@49. Тадқиқотҳои айнанкунии криминалистӣ аз кадом хусусиятҳояшон айнанкунии бавосита эътироф шудаанд?

$A) Тадқиқотҳои айнанкунии криминалистӣ аз рӯи касбу ҳунар ва одатҳои муайяншуда айнанкунии бавосита эътироф мешаванд;

$B) Тадқиқотҳои айнанкунии криминалистӣ аз рӯи далелҳои муайяншуда айнанкунии бавосита эътироф мешаванд;

$C) Тадқиқотҳои айнанкунии криминалистӣ айнанкунии бавосита эътироф намешаванд;

$D) Тадқиқотҳои айнанкунии криминалистӣ аз объектҳо муайяншуда эътироф мешаванд;

$E) Тадқиқотҳои айнанкунии криминалистӣ одатҳои муайяншуда айнанкуниро эътироф мешаванд;

@50. Субъекти айнияти криминалистӣ ба чанд қисм ҷудо мешавад?

$A) Субъекти айнияти криминалистӣ хеле гуногун аст;

$B) Ба ду қисмӣ;

$C) Ба чор қисм;

$D) Танҳо ба як қисм;

$E) Ба ду ё се қисм;

@51. Дар навбати аввал, субъекти айнияти криминалистӣ кист?

$A) Дар навбати аввал, субъекти айнияти криминалистӣ муфаттиш мебошад;

$B) Дар навбати аввал, субъекти айнияти криминалистӣ мутахассис мебошад;

$C) Дар навбати аввал, субъекти айнияти криминалистӣ судя мебошад;

$D) Дар навбати аввал, субъекти айнияти криминалистӣ таҳқиқотчӣ мебошад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@52. Барои чӣ субъекти айнияти криминалистӣ эксперт мебошад?

$A) Чун ки асосии айниятии чизҳои гуногун, одамон, ҳайвонҳо, воқеиятҳо аз ҷониби экспертҳо, яъне шахсони дорои донишҳои махсуси соҳаи илмӣ криминалистика мебошанд, хали худро меёбанд;

$B) Чун ки айнияткуниро эксперт мегузаронад;

$C) Чун ки эксперт хулосаро аз руи айнияткуни мебарорад;

$D) Чун ки эксперт механизми пайҳои динамикиро инъикос мекунанд;

$E) Чун ки эксперт механизми пайҳои статикиро инъикос мекунанд;

@53. Судя дар кадом маврид субъекти айнияти криминалистӣ шуда метавонад?

$A) Дар марҳилаи дида баромадани парвандаи ҷинояти ва шаҳрванди судя субъекти айниятии криминалиси мебошад;

$B) Дар марҳилаи азназаргузаронии ҷои ҳодиса;

$C) Дар марҳилаи нишондоди тарафҳо;

$D) Дар марҳилаи тафтишоти пешакӣ;

$E) Дар марҳилаи ру барукунии тарафҳо;

@54. Муайян намудани айният аз рӯи пайҳо аз барои таъин кардани экспертизаҳои криминалистӣ аз кадом вақт оғоз меёбанд?

$A) Муайян намудани айният аз рӯи пайҳо аз марҳилаи тайёр намудани масолех барои таъин кардани экспертизаҳои криминалистӣ оғоз меёбанд;

$B) Муайян намудани айният аз рӯи пайҳо аз марҳилаи тафтишоти пешакӣ ва гузаронидани экспертизаҳои криминалистӣ оғоз меёбанд;

$C) Муайян намудани айният аз рӯи пайҳо дар вақти гузаронидани экспертизаҳои криминалистӣ оғоз меёбанд;

$D) Муайян намудани айният аз рӯи пайҳо аз марҳилаи муқоисакунии маводҳо оғоз меёбанд;;

$E) Муайян намудани айният аз рӯи пайҳо аз марҳилаи додани хулосаи эксперти криминалистӣ оғоз меёбанд;

@55. Барои чӣ дар навбати аввал, субъекти айнияти криминалистӣ муфаттиш мебошад?

$A) Ҳамаи ҷараёнҳои ташкил ва гузаронидани айнияти криминалистӣ бар души муфаттиш аст;

$B) Њама ҷавобҳо дуруст;;

$C) Чун ки муфаттиш дар кушодани сирри ҷиноят роли асосиро иҷро менамояд;

$D) Чун ки муфаттиш тамоми қарорҳои лозимаро ҳангоми тафтишот бароварда метавонад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@56. Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ танҳо худи объектҳои тадқиқшаванда кифоя шуда метавонанд ё не?

$A) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ танҳо худи объектҳои тадқиқшаванда (пайҳо, суратҳо, расмҳо, сабтҳои овоз дар наворҳои видео, кино ё магнитӣ) кифоя шуда наметавонанд ;

$B) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ танҳо худи объектҳои тадқиқшаванда кифояанд;

$C) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ танҳо худи объектҳои тадқиқшаванда шуда метавонанд агар ҳамаи маводҳо бе тағир дар ҷояш бошанд;

$D) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ танҳо худи объектҳои тадқиқшавандадар баъзан маврид мешаванд;

$E) Ҷавобҳо нодурустанд;

@57. Барои ёфтани объектҳои айнаншавандагон чиҳо мусоидат менамоянд?

$A) Барои ёфтани объектҳои айнаншавандагон ахбори кормандони ҷустуҷӯи фаврии ҷиноятӣ, ҷабрдидагон, шоҳидон, маълумоти мркази иттиллооти-ҳисобкунии Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иттилоооти идораҳои корҳои дохилии вилоятҳо ва шаҳрҳо мусоидат мекунад;

$B) Барои ёфтани объектҳои айнаншавандагон маълумотҳои махсуси тарафҳо мусоидат менамоянд;

$C) Барои ёфтани объектҳои айнаншавандагон далелҳои шайъи мусоидат менамоянд;

$D) Барои ёфтани объектҳои айнаншавандагон экспертон мусоидат менамояд;

$E) Барои ёфтани объектҳои айнаншавандагон ҳама чизҳо мусоидаткунандаанд;

@58. Хукукхои эксперт;

$A) Бо маводи парвадаи чинояти, ки ба мавзуи экспертиза алокаманд аст, шинос шавад, дар бораи ба у пешниход намудани маводи иловаги, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплекси дархост кунад, бо забони модари ё дигар забоне, ки медонад, нишондод дихад, аз хизмати тарчумон ройгон истифода барад, аз амали тахкикбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя. Ки хукуки уро хангоми пешбурди экспертиза махдуд мекунад, шикоят намояд;

$B) Бо маводи парвадаи чинояти, ки ба мавзуи экспертиза алокаманд аст, шинос шавад;

$C) Дар бораи ба у пешниход намудани маводи иловаги, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплекси дархост кунад;

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

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@59. Хулосаи эксперт чист?

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

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

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

$D) Хулосаи экспертин тадқиқот дар натиҷаи саволҳои мақомотҳои таҳқиқ ва тафтишоти пешаки астд;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@60. Қисматхои карор дар бораи таъин намудани экспертиза?

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

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

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

;

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

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@61. Қарор оид ба таъин кардани экспертиза аз чанд қисмат иборат аст?

$A) 3;

$B) 5;

$C) 2;

$D) 6;

$E) 1;

@62. Методҳои истифодабари дар вакти тадкики судиро номбар кунед?

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

$B) Методҳои умумии диалектики ва Методҳои умуми;

$C) Њама ҷавобҳо дуруст;

$D) Мушоҳидави, Ченкуни, Тасвири;

$E) Муқоисавӣ, Э ксперементали, Тарҳсозӣ;

@63. Ташхиси ибтидои аз кадом амалиётҳо иборат?

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

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

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

$D) Азназаргузаронии лифофа, навиштаҷотҳо, нақши мӯҳрҳо;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@64. Ташхиси муфассал чист?

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

$B) Азназаргузаронии лифофа, нақши мӯҳрҳо;

$C) Азназаргузаронии лифофа, навиштаҷотҳо;

$D) Тадқиқоти пешакӣ мебошад;

$E) Хамаи ҷавобҳо дурустанд;

@65. Масъалаи оид ба маҳрум кардани корманди марказ ё дигар муассисаи экспертӣ аз тахассуи коршиноси судӣ аз ҷониби комиссияи экспертӣ-тахассусӣ бо пешниҳоди ваҷҳдори роҳбари сохтор дар ҳолатҳои зайл баррасӣ карда шуданаш мумкин;

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

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

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

$D) Ҳамаи Ҷавобҳо дурустанд;

$E) Ҷавоби дуруст мавҷуд нест;

@66. Кадоме аз маълумотҳои зерин дар қарор оид ба таъини экспертиза дарч мегарданд?

$A) Асосҳои таъин намудани экспертиза кайд мегардад;

$B) Макони баргузории экспертиза;

$C) Замони баргузории экспертиза;

$D) Тарзи баргузории экспертиза;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@67. Таъини ҳатмии экспертиза дар кадом моддаи КМҶ ҶТ дарҷ гардидааст?

$A) Моддаи 207-и КМҶ ҶТ;

$B) Моддаи 208-и КМҶ ҶТ;

$C) Моддаи 212-и КМҶ ҶТ;

$D) Моддаи 209-и КМҶ ҶТ;

$E) Моддаи 211- КМҶ ҶТ;

@68. Шаклҳои мурофиаи айнияти кримиалисти?

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

$B) Айнияти тафтишотӣ;

$C) Айнияти экспертӣ;

$D) Айнияти тафтишотӣ, айнияти экспертӣ;

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

@69. Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ ба ихтиёри эксперт-криминалист чи пешниҳод мешаванд?

$A) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ ба ихтиёри эксперт-криминалист бо баробари пешкаш кардани худи пайҳо, шаклҳои дигари инъикос, объекти айнаншаванда ва агар худи онро пешкаш намудан имконнопазир бошад, намунаҳои пайҳои онҳо пешкаш карда мешаванд;

$B) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ ба ихтиёри эксперт-криминалист танҳо намунаҳои озод пешниҳод карда мешаванд;

$C) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ ба ихтиёри эксперт-криминалист намунаҳои озод ва шартан озод пешниҳод карда мешаванд;

$D) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ ба ихтиёри эксперт-криминалист танҳо намунаҳо пешниҳод карда мешаванд;

$E) Барои тадқиқоти айнияти криминалистӣ ба ихтиёри эксперт-криминалист намунаҳои эксперменталӣ пешниҳод карда мешаванд;

@70. Марҳилаи дуввуми тадқиқоти айнияти эксперт аз чӣ иборат аст?

$A) Марҳилаи дуввуми тадқиқоти айнияти аз шиносоии эксперт бо масолехи экспертизаи криминалистӣ иборат аст;

$B) Марҳилаи дуввуми тадқиқоти айнияти аз шиносоии эксперт хусусиятҳои хоси пайҳоро муайян намудан аст;

$C) Марҳилаи дуввуми тадқиқоти айнияти аз гузаронидани тадқитқоти криминалистӣ иборат аст;

$D) Марҳилаи дуввуми тадқиқоти айнияти аз шиносоии эксперт аз муқоиса намудани объектҳо иборат аст;

$E) Марҳилаи дуввуми тадқиқоти айнияти аз шиносоии бо иштирокҷиёни мурофиаи судӣ иборат аст;

@71. Давраи муҳимтарини тадқиқоти айнияти чист?

$A) Давраи муҳимтарини тадқиқоти айнияти алоҳида-алоҳида тадқиқ намудани объектҳо мебошад;

$B) Давраи мухимтарини тадкикоти айнияти якчоя тадкик намудани объектхо мебошад;

$C) Тадкикоти айнияти давраи мухим надорад;

$D) Давраи мухими тадкикоти айнияти гузаронидани худи экспертиза мебошад;

$E) Чавоби дуруст нест;

@72. Аломатҳои айнияти ба кадом гуруҳ тақсим мешаванд?

$A) Аломатҳои умумӣ, аломатҳои қавми, аломатҳои айнияти;

$B) Аломатҳои умумӣ, аломатҳои қавми;

$C) Аломатҳои умумӣ, аломатҳои қавми, аломатҳои иловаги;

$D) Аломатҳои умумӣ, аломатҳои қавми, аломатҳои фарқкунанда;

$E) Аломатҳои иловаги ва махсус;

@73. Хусусиятҳои аломатҳои айнияти умумӣ?

$A) Аломатҳои умумӣ чизро дар маҷмӯи худ аз одам, хайвон ва умуман аз чондорҳо фарқ кардан имконият медиҳад;

$B) Хусусиятҳои аломатҳои айнияти ба умуми ва махсус ҷудо мешавад;

$C) Аломатҳои қавми дар маҷмӯи худ фарқи як қавми муайянро аз умумият таъмин мекунад;

$D) Хусусиятҳои аломатҳои айнияти ба қавми ва гуруҳи ҷудо мешавад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@74. Хусусиятҳои аломатҳои айнияти қавмӣ:

$A) Аломатҳои қавми дар маҷмӯи худ фарқи як қавми муайянро аз умумият таъмин мекунад;

$B) Аломатҳои умумӣ чизро дар маҷмӯи худ аз одам, хайвон ва умуман аз чондорҳо фарқ кардан имконият медиҳад;

$C) Хусусиятҳои аломатҳои айнияти ба қавми ва гуруҳи ҷудо мешавад;

$D) Хусусиятҳои аломатҳои айнияти қавми айнияти гуруҳи хосро дар худ таҷассум мекунад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@75. Марҳилаи мустақили тадқиқоти айниятиро чи ташкил мекунад?

$A) Марҳилаи мустақили тадқиқоти айниятиро ҷараёни тадқиқоти-қиёси, яъне муқоиса ташкил мекунад;

$B) Аломатҳои қавми дар маҷмӯи худ фарқи як қавми муайянро аз умумият таъмин мекунад;

$C) Аломатҳои умумӣ чизро дар маҷмӯи худ аз одам, хайвон ва умуман аз чондорҳо фарқ кардан имконият медиҳад;

$D) Айнияти тадқиқоти марҳилаи мустақил надорад;

$E) Ҳангоми муқоисаи объектҳо марҳилаи мустақили объектҳо ба миён меояд;

@76. Барои муқоиса кадом объект лозим аст ?

$A) Барои муқоиса доимо ду объект лозим аст, яке аз онҳо доимо айниятшаванда ва дигараш айнияткунанда мебошад;

$B) Барои мукоиса тамоми объектҳое, ки дар дасти муфатиш аст лозим мешавад;

$C) Барои мукоиса объектҳои озод шартан озод ва эксприментали лозим мешавад;

$D) Барои мукоиса тамоми объектҳои дар дасти судя буда лозим мешавад;

$E) Барои мукоиса тамоми маводи дар дасти ҷабрдида буда лозим мешавад;

@77. Баҳодиҳии хулосаи эксперт чист?

$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) 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 эксперт баҳо дода намешавад;

@78. Намунаҳои далелҳои шайъии ташхисшаванда бо кадом асосҳо тасниф карда мешаванд?

$A) Аз рӯи характери инъикосёбӣ-индувидуалӣ, аз рӯи вақт ва шароити пайдоиш ;

$B) Аз рӯи шакл ва намуд;

$C) Аз рӯи хусусиятҳои умумӣ;

$D) Аз рӯи коркарди онҳо;

$E) Аз рӯи сифатнокии маводҳои ташхисшаванда ва худи намунавӣ;

@79. 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) Хабардор намудани шахсе ки аз ӯ намунаҳо гирифта мешаванд;

$C) Дар ҳуэксперт-тросолог гирифтани намунаҳо;

$D) Аз ҷониби нафаре, ки ташхисро мегузаронад намунаҳо гирифта мешаванд;

$E) Талаботҳои касби ва ихтисосиро риоя намудан;

@80. Ба шартҳое, ки сифати намунаҳоро таъмин мекунанд, нисбат доранд?

$A) Қиёсӣ будан, пурра будан тағйирнопазир будан ;

$B) Қофи ва пурра будани онҳо;

$C) Оддӣ ва пурра будани онҳо;

$D) Ба маводи ташхисшаванда шабоҳат доштани намунаҳо;

$E) Намунаҳо танҳо аз ҷониби мутахассис да ҳузури муфаттиш гирифта мешаванд;

@81. Объектҳои бо ҳам мнандро шарҳ диҳед?

$A) Дар бораи объектҳои бо ҳам монанд гуфтан мумкин аст, ки онҳо дар асоси ин аломат ба гуруҳҳо, хелҳо, намудҳо ва монандии инҳо тааллӯк доштанашон якҷоя карда мешаванд, вале табиатан ду объекти комилан ва пурра якхела вуҷуд ;

$B) надорадДу пайи бо як шакл тасвиргардидаро обектҳои бо ҳам монанд меноманд;

$C) Ду пайи дар як объект мондаро объекти якхела мегуянд;

$D) Объектҳо танҳо аз руи таснифоташон бо ҳамдигар монанд шуда метавонанд;

$E) Объекҳои комилан якхела дар намунаҳои пайҳо дида мешаванд;

@82. Объектҳои айнияткунии фардан муайян кардашуда дорои кадом намуд мешаванд?

$A) Объектҳои айнияткунии фардан муайян кардашуда дорои намуди устуворанд ;

$B) Объектҳои айнияткунии фардан муайян кардашуда намуди умумӣ мешаванд;

$C) Объектҳои айнияткунии фардан муайян кардашуда дорои намуди зоҳирии объекти пайқабулкунанда мешаванд;

$D) Объектҳои айнияткунии фардан муайян кардашуда дорои намудӣ хос мешаванд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд;

@83. . Дар амалияи криминалисти кадом шаклҳои инъикос вуҷуд доранд?

$A) Моддӣ-нақшбаста ва нақши рӯҳӣ ҷисмонӣ;

$B) Дохилӣ ва берунӣ;

$C) Танҳо ва ҷамъ;

$D) Каму зиёд;

$E) физиологӣ ва руҳӣ;

@84. Намудҳои гуногуни айнияти фардӣ?

$A) Ин муқаррар кардани яклухтӣ аз қисмҳои (прчаҳои) вай мебошад ;

$B) Ин муқаррар намудани шахсияти инсон аз руи хатҳои папилиарӣ мебошад;

$C) Ин муайян намудани шахсифяти инсон аз руи пайҳои дар ҷои ҳодисабуда мебошад;

$D) Муқаррар намудани шахсият аз рӯи паҳои муқоисавӣ мебошад;

$E) Ин муқарар намудани пайҳои ноайён мебошад;

@85. Айнияткунӣ дар кадом шаклҳо гузаронида мешавад?

$A) Мурофиявӣ ва ғайримурофиявӣ ;

$B) Дар шакли таҷрибавӣ;

$C) Дар шакли муқоиса;

$D) Дар шакли алоҳида;

$E) Бо пурбинҳои муқоисавӣ;

@86. Тарзҳои имконпазири айнияткунии шахсро муайян намоед:

$A) Аз рӯи пайҳои аз узвҳои бадани инсон гузошташуда, аз рӯи пайҳои аз ашёҳои инсон гузошташуда, аз рӯи маҷмӯи маълумотҳое, ки бо роҳи айнияткуни нисбати предмет, вақт ва тарзи содиркунии он, ҷойи ҷиноят ва монанди инҳо ;

$B) Аз рӯи нишонаҳои нишонаҳои умумии хатҳои папилиарӣ;

$C) Аз руи пайҳои атрофӣ;

$D) Аз рӯи муайян намудани нишонаҳои фардӣ ;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@87. Мақсади тадқиқоти қиёси дар чист?

$A) Мақсади тадқиқоти қиёси аз муайян кардани дар кадом муносибат будани маҷмӯи аломатҳои айниятии объектҳои айнаншаванда бо маҷмӯи аломатҳои айнанкунанда иборат аст;

$B) Мақсади тадкикоти қиёси барои дурууст ба амал баровардани адолати суди ёри мерасонад;

$C) Мақсади тадқиқоти қиёси барои ошкор кардани ҷиноят ёри мерасонад;

$D) Мақсади тадқиқоти қиёси барои дуруст татбиқ намудани моддаҳои Кодекси ҷинояти ёрии амали мерасонад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@88. Маҷмӯи аломатҳои айниятии объектҳои айнанкунандаро шарҳ диҳед?

$A) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнанкунанда бо маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнаншаванда мувофиқ омадааст;

$B) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнанкунанда бо маҷмӯи объетҳои муқоисави мувофиқ омадааст;

$C) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнанкунанда бо маҷмӯи аломатҳои хос мувофиқ омадааст;

$D) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнанкунанда бо маҷмӯи аломатҳои гуруҳи мувофиқ бошад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@89. Маҷмуи аломатҳои айниятии объектҳои муқоисашавандаро шарҳ диҳед?

$A) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объектҳои муқоисашаванда бо ҳамдигар мувофиқият надоранд, яъне аз якдигар фарқ мекунанд, бо вуҷуди он ки баъзе аломатҳои монанди ҷой доранд;

$B) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнанкунанда бо маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнаншаванда мувофиқ омадааст;

$C) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнанкунанда бо маҷмӯи аломатҳои гуруҳи мувофиқ бошад;

$D) Маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнанкунанда бо маҷмӯи аломатҳои айниятии объекти айнаншаванда номувофиқанд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@90. Фарқ кардани маҷмӯи аломатҳои айниятии объектҳои муқоисашуда чи маъно дорад?

$A) Фарқ кардани маҷмӯи аломатҳои айниятии объектҳои муқоисашуда чунин маъно дорад, ки сарчашмаи объекти айнаншаванда ва объекти айнанкунанда алоҳида мебошанд, яъне сарчашмаи умумӣ надоранд;

$B) Фарқ кардани объектҳои айниятии объектҳои муқоисашуда ягон аҳамият надорад;

$C) Фарқ кардани маҷмӯи аломатҳои айниятии объектҳои муқоисашуда барои барои муфатиш ёри мерасонад;

$D) Фарқ кардани маҷмӯи аломатҳои айниятии объектҳои муқоисашуда барои навиштани хулоса дар фаъолияти эксперти ёрии амали мерасонад;

$E) Танҳо ду ҷавоби аввал дуруст аст;

@91. Марбут аз намудҳои объектҳои айниятӣ технологияи муқоиса ба кадом шаклҳо гузаронида мешаванд?

$A) Таққос намудан, болои ҳам гузоштан, мутобиқ кардан;

$B) Таққос намудан, болои ҳам гузоштан;

$C) Таққос намудан, болои ҳам гузоштан ва фарқ кардан;

$D) Таққос намудан, болои ҳам гузоштан ва навиштани ариза;

$E) Болои ҳам гузоштан, мутобиқ кардан;;

@92. Таққос чист ?

$A) Таққос - чунин тарзи муқоиса аст, ки дар он объектҳои якхела, гуногунҳолати бо якдигар наздикмонда (рӯбарӯ) карда, аломатҳои айниятии онҳоро бо ҳамдигар ба воситаи мушоҳидаву тафаккур қиёс карда мешавад;

$B) Таққос - чунин тарзи муқоиса аст, ки дар он объектҳои якхела, гуногунҳолати бо якдигар наздикмонда (рӯбарӯ) карда мешавад;

$C) Таққос - чунин тарзи муқоиса аст, ки дар он объектҳои якхела, гуногунҳолати бо якдигар наздикмонда (рӯбарӯ) карда баъд фарқ гузошта мешавад;

$D) Таққос - чунин тарзи муқоиса аст, ки дар он объектҳои якхела, гуногунҳолати бо якдигар наздикмонда (рӯбарӯ) карда ва баъд онҳоро хулосабарори карда мешавад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@93. Таққос бо кадом тарз гузаронида мешавад?

$A) Таққос бо тарзҳои бевоситаву бавосита гузаронида мешавад;

$B) Таққос танҳо бавосита гузаронида мешавад;

$C) Тақос танҳо бевосита гузаронида мешавад;

$D) Таққос бо воситаи азназаргузарони гузаронида мешавад;

$E) Тақос бо воситаи монандкуни гузаронида мешавад;

@94. Таққоси бевосита чист?

$A) Таккоси бевосита объектҳо, масалан, қолаби ганҷии паи пойафзол бо худи тагчарми пойафзоли гумонбаршуда бевосита ру ба ру карда аломатҳои қавми ва айниятии онро ба воситаи тафаккур муқоиса карда мешавад;

$B) Дар таққоси бавосита худи объектҳо набуда, балки фотосурати онҳо бо якдигар ру ба ру карда аломатҳои айниятии онҳо бо воситаи тафаккур муқоиса карда мешавад;

$C) Таққос бо воситаи азназаргузарони гузаронида мешавад;

$D) Тақос бо воситаи монандкуни гузаронида мешавад;;

$E) Таққос - чунин тарзи муқоиса аст, ки дар он объектҳои якхела, гуногунҳолати бо якдигар наздикмонда (рӯбарӯ) карда баъд фарқ гузошта мешавад;

@95. Таққоси бавосита чист?

$A) Дар таққоси бавосита худи объектҳо набуда, балки фотосурати онҳо бо якдигар ру ба ру карда аломатҳои айниятии онҳо бо воситаи тафаккур муқоиса карда мешавад;

$B) Таккоси бевосита объектҳо, масалан, қолаби ганҷии паи пойафзол бо худи тагчарми пойафзоли гумонбаршуда бевосита ру ба ру карда аломатҳои қавми ва айниятии онро ба воситаи тафаккур муқоиса карда мешавад;;

$C) Тақос бо воситаи монандкуни гузаронида мешавад;

$D) Таққоси бавосита танҳо дар криминалистика истифолда бурда мешавад;

$E) Таққоси бавосита якбоа азназаргузаронидани ду объект мебошад;

@96. Болои ҳам гузоштан - чӣ тарзи муоқоиса аст;

$A) Болои ҳам гузоштан - чунин тарзи муоқоиса аст, ки дар он ду обеъект, яке аз онҳо ё ин ки ҳар дуи онҳо дар намуди шаффоф буда, болои ҳам гузошта, ё паси ҳамдигар гузошта, мувофиқ омадан ё наомадани аломатҳои айниятии онҳо мушоҳида карда мешаванд;

$B) Дар таққоси бавосита худи объектҳо набуда, балки фотосурати онҳо бо якдигар ру ба ру карда аломатҳои айниятии онҳо бо воситаи тафаккур муқоиса карда мешавад;

$C) Таққоси бавосита танҳо дар криминалистика истифолда бурда мешавад;;

$D) Таққоси бавосита якбоа азназаргузаронидани ду объект мебошад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳонодурустанд;

@97. Барои айнияткуни бештар кадом намуди пайҳои дандон коршоям мебошанд:

$A) Пайҳои дандонзанӣ;

$B) Пайҳои чуқургазида;

$C) Пайҳои дандонҳои калонҳаҷм;

$D) Пайҳои дандонҳи пеш;

$E) Пайҳои дандонҳои руякигазида;

@98. Дар кадом маврид пайҳои нохунҳо барои айният намудан истифода бурда мешаванд:

$A) Пайҳои нохунҳоро ба мақсади айният намудан истифода намебаранд ;

$B) Дар ҳолати устувор будани пайҳои харошидашуда;

$C) Дар ҳолати зарур будан барои тафтишот;

$D) Дар ҳолати зиёд харошидашавӣ;

$E) Дар ҳама ҳолат пайҳои нохунҳо барои айният намудан истифода бурда мешаванд;

@99. Мутобиқ кардан - чӣ тарзи муоқоиса аст?

$A) Мутобиқ кардан - тарзи тадқиқоти қиёсие, ки дар он объектҳои мукоисашаванда ё фотосурати онҳоро бо якдигар чунон зич мононда, мушоҳида мекунанд, ки яке давоми дигаре метобад;

$B) Мутобиқ кардан - чунин тарзи муоқоиса аст, ки дар он ду обеъект, яке аз онҳо ё ин ки ҳар дуи онҳо дар намуди шаффоф буда, болои ҳам гузошта, ё паси ҳамдигар гузошта, мувофиқ омадан ё наомадани аломатҳои айниятии онҳо мушоҳида карда мешаванд;

$C) Дар таққоси бавосита худи объектҳо набуда, балки фотосурати онҳо бо якдигар ру ба ру карда аломатҳои айниятии онҳо бо воситаи тафаккур муқоиса карда мешава;

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@100. Дар давраи хулосабарории тадқиқоти айниятӣ кадом амалҳо иҷро карда мешаванд?

$A) Давраи хулосабарории тадқиқоти айниятӣ - давраи охирини ҷараёни муайян намудани айниятии объектҳои матлубшаванда мебошанд;

$B) Асосан амлҳои қиёси, визуали ва микроскопи гузаронида мешавад;

$C) Дар давраи хулосабарории тадқиқоти айниятӣ амалҳои танҳо хулосабарори ичро карда мешавад;

$D) Дар давраи хулосабарории тадқиқоти айниятӣ амалҳои бо истифодаи хокаҳои кимиёвӣ гузаронида мешавад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@101. Муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида чанд хел аст?

$A) Муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида ду хел аст;

$B) Муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида се хел аст;

$C) Муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида чор хел аст;

$D) Муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида панҷ хел аст;

$E) Муайян намудани яклухт аз порчаҳои алоҳида шаш хел аст;

@102. Хусусияти хоси айниятии криминалистии судӣ дар чист?

$A) Хусусияти хоси айниятии криминалистии судӣ дар он мебошад, ки суд айнияти чиз, ашё, ашхос ва объектҳои дигарро нафақат дар асоси аломатҳои қавмиву фардии худи объектҳои тадқиқ шаванд, балки дар асоси маҷмӯи ҳамаи далелҳое, ки дар парвандаи ҷинояти ба як силсилаи мантиқан танзимшуда ҷамъ шудааст, муайян менамояд;

$B) Давраи хулосабарории тадқиқоти айниятӣ - давраи охирини ҷараёни муайян намудани айниятии объектҳои матлубшаванда мебошанд;

$C) Дар давраи хулосабарории тадқиқоти айниятӣ амалҳои бо истифодаи хокаҳои кимиёвӣ гузаронида мешавад;

$D) Хусусияти хоси айниятии криминалистии судӣ дар он мебошад, ки суд айнияти чиз, ашё, ашхос ва объектҳои дигарро танҳҳо дар вақти мурофиа ба инобат мегирад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@103. Эксперимент чист?

$A) Эксперимент калимаи лотинии «experimentum» буда, маънояш санчиш, таxриба буда, дар назарияи воrифият чун усуле, ки бо маrсади муайян намудани rонунияти ҳодисот ё воrеаҳо ва ба таризи сунъи ба вуxуд овардани объекти тадrиrшаванда гузаронида мешавад;

$B) Эксперимент калимаи тоҷикии «experimentum» буда, маънояш санчиш, таxриба буда, дар назарияи воrифият чун усуле, ки бо маrсади муайян намудани rонунияти ҳодисот ё воrеаҳо ва ба таризи сунъи ба вуxуд овардани объекти тадrиrшаванда гузаронида мешавад;

$C) Эксперимент калимаи франсузии «experimentum» буда, маънояш санчиш, таxриба буда, дар назарияи воrифият чун усуле, ки бо маrсади муайян намудани rонунияти ҳодисот ё воrеаҳо ва ба таризи сунъи ба вуxуд овардани объекти тадrиrшаванда гузаронида мешавад;

$D) Эксперимент калимаи русии «experimentum» буда, маънояш санчиш, таxриба буда, дар назарияи воrифият чун усуле, ки бо маrсади муайян намудани rонунияти ҳодисот ё воrеаҳо ва ба таризи сунъи ба вуxуд овардани объекти тадrиrшаванда гузаронида мешавад;

$E) Хамаи ҷавобҳо дурустанд;

@104. Аз рӯи пайҳои сатҳи дохилии мили яроқҳои оташфишони суфтамила ба снарядҳо айниятии яроқи оташфишонро муайян кардан мумкин аст?

$A) Мумкин аст;

$B) Мумкин нест;

$C) Вобаста аз пайҳои боқимонда;

$D) Дар баъзан мавридҳо мумкин аст;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@105. Айнияти яроқи оташфишон аз рӯи пайҳои марзачаҳои мили онҳо?

$A) Айнияти яроқи оташфишон аз рӯи пайҳои марзачаҳои мили онҳо чӣ дар асоси мутобиқ омадани пайҳои ҳамаи 4 ё 6 марзачаҳо, чи дар асоси мутобиқ омадани пайҳои як марзача ва то ҳатто дар асоси мутобиқ омадани як қисми пайҳои як марзачаи мили яроқ ҳал кардан мумкин аст;

$B) Эксперимент калимаи лотинии «experimentum» буда, маънояш санчиш, таxриба буда, дар назарияи воrифият чун усуле, ки бо маrсади муайян намудани rонунияти ҳодисот ё воrеаҳо ва ба таризи сунъи ба вуxуд овардани объекти тадrиrшаванда гузаронида мешавад;

$C) Айнияти яроқи оташфишон аз рӯи пайҳои марзачаҳои мили онҳо ба якмилла ва бисёрмила тақсим мешаванд;

$D) Айнияти яроқи оташфишон аз рӯи пайҳои марзачаҳои мили онҳо мумкин аст хулоса дода шавад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@106. Айниятии яроқҳои суфтамила?

$A) Аз рӯи пайҳои мили яроқҳои суфтамилаи шикори ба снарядҳои сочма ва картечхо ҳам айниятии яроқҳои суфтамиларо муайян кардан мумкин аст;

$B) Айнияти яроқи оташфишон аз рӯи пайҳои марзачаҳои мили онҳо чӣ дар асоси мутобиқ омадани пайҳои ҳамаи 4 ё 6 марзачаҳо, чи дар асоси мутобиқ омадани пайҳои як марзача ва то ҳатто дар асоси мутобиқ омадани як қисми пайҳои як марзачаи мили яроқ ҳал кардан мумкин аст;

$C) Айнияти яроқи оташфишон аз рӯи пайҳои марзачаҳои мили онҳо мумкин аст хулоса дода шавад;

$D) Айнияти яроқи оташфишон аз рӯи пайҳои марзачаҳои мили онҳо ба якмилла ва бисёрмила тақсим мешаванд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@107. Диагностика чист?

$A) Калимаи «диагностика» калимаи юнонӣ буда, маънояш «фаҳмида гирифтан», «муайян кардан» мебошад ;

$B) Калимаи «диагностика» калимаи лотитни буда, маънояш «фаҳмида гирифтан», «муайян кардан» мебошад;

$C) Њама ҷавобњо дуруст;

$D) Калимаи «диагностика» калимаи фаронсави буда, маънояш «фаҳмида гирифтан», «муайян кардан» мебошад;

$E) Калимаи «диагностика» калимаи олмони буда, маънояш «фаҳмида гирифтан», «муайян кардан» мебошад;

@108. **Ба таври умум вазифаҳои диагностикаи криминалистиро ба кадом тарз гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст**?

$A) Муқаррар кардани ҳолати ҷойи ҳодисаи, муқаррар кардани механизми марҳалаҳои алоҳидаи ҳодиса, муайян кардани муҳити моддии ҷойи ҳодиса, муқаррар кардани хусусиятҳои замонии (вақтии) ҳодисаи ҷиноят, муайян кардани хусусияти объектҳои амалкарда, тадқиқоти тарҷеии (бозгаштии) алоқаи сабабӣ – оқибатӣ ва ғ;

$B) Калимаи «диагностика» калимаи юнонӣ буда, маънояш «фаҳмида гирифтан», «муайян кардан» мебошад;

$C) Вобаста ба функсияаашон ва вобастаба хусусияташон гурухбанди карда мешавад;

$D) Вобаста ба миқдорашон ва вобаста ба сифаташон гурухбанди карда мешавад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@109. Аҳамияти индентификатсия дар фаъолияти экспертӣ?

$A) Индентификатсия дар фаъолияти эксперти роли муҳимро ишғол менамояд тавассути ин метод эксперт аломатҳои умуми ва хусусии объекҳоро муайян менамояд;

$B) Индентификатсия дар фаъолияти эксперти ягон ахамият надорад;

$C) Барои додани хулоса баъзан мавридҳо ёри мерасонда;

$D) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

$E) Ҳангоми бархурдани як автомобил ба дигар индентификатсия карда мешавад;

@110. Ҳангоми таҳқиқи пайи тир ва лавозимоти ҳарбӣ кадом намуди санҷиш гузаронида мешавад?:

$A) Санҷиши химияви, рентгени ва спектрали;

$B) Санҷиши физикави, биологи ва рентгени;

$C) Санҷиши механики ва баластики;

$D) Санҷиши физики ва химияви;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@111. Барои таҳқиқи қисматҳои равғании яроқи оташфишон кадом намуди санҷиш гузаронида мешавад?

$A) Санҷиши хромотографияи гази ва спектрометрияи шуови истифода бурда мешавад;

$B) Санҷиши химияви, рентгени ва спектрали;

$C) Санҷиши механики ва баластики;

$D) Санҷиши физикави, биологи ва рентгени;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@112. Яроқшиносии криминалисти бо индентификатсияи криминалисти ягон алоқаманди дорад?

$A) Яроқшиносии криминалисти бо соҳаҳои мухталифи криминалистика , хусусан бо соҳаҳои назарияи индентификатсия, пайшиноси ва амсоли инҳо пайвастагии сахтро дорад, ки дар ин асос бо ҳам монанд кардани яроқи оташфишон аз руи тирҳо ва гилза ба ҳолатҳои илмии индентификатсияи баллистикаи криминалисти асос меёбад;

$B) Дар баъзан ҳолатҳо алоқаманди дорад;

$C) Ягон алоқаманди надорад;

$D) Яроқшиносии криминалисти танҳо бо пайшиноси алоқаманди дорад;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@113. Тартиби муайян намудани таалуқияти гуруҳии яроқи оташфишон бо воситаи чи муайян карда мешавад?

$A) индентификатсияи фарди;

$B) Позитивӣ ва негативӣ;

$C) индентификатсияи қавми;

$D) индентификатсияи гурухи;

$E) индентификатсияи мавқеъи;

@114. Аз руи пайҳои кисми рохгарди автомобил чихо маълум карда мешаванд?

$A) Танҳо суръати ҳаракат маълум карда мешавад;

$B) Самти ҳаракати он маълум карда мешавад;

$C) Воситаи нақлиёт маълум карда мешавад;

$D) Аз руи пайҳои кисми рохгарди автомобил режим ва самти ҳаракат, намуд ва модели воситаи нақлиёт маълум карда мешаванд;

$E) Тамғаи нақлиёт маълум карда мешавад;

@115. Тадқиқоти диагностики ҳусни хат чанд равия дорад?

$A) Тадқиқоти диагностики ҳусни хат ду равия дорад;

$B) се равия дорад;

$C) шояд ду равия дошта бошад;

$D) панҷ равия;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@116. Равияи дуюми тадқиқоти диагностики аз руи хусни хат аз чи иборат аст?

$A) Аз рӯи ҳусни хат муайян намудани тарзи сохтакори ва айниятии соҳиби ҳамин хат иборат аст;

$B) аз муайня намудани иҷрокунадаи он;

$C) Муайян намудани намуди ҳусни хат;

$D) аниқ кардани ҳолати навишти он;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@117. Равияи аввали тадқиқоти диагностики аз руи хусни хат аз чи иборат аст?

$A) Аз рӯи ҳусни хат баъзе аломатҳои шахси иҷрокунанда ва вазъияте, ки дар он ҳусни хати тадқиқшаванда навишта шудааст, муайян намудан иборат аст; равияи аввали он тадқиқ намудни ҳолати объект;

$B) Аз рӯи ҳусни хат баъзе аломатҳои шахси иҷрокунанда мебошанд;

$C) аксбардорӣ намудан;

$D) ташхиси муқоисавӣ;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@118. . Ҳусни хати шахс ба чӣ хат айният дорад?

$A) Ҳусни хати ашхос фақат ба худи соҳиби хат айният дорад;

$B) Ба шахси дигар;

$C) ба шахси сеюм;

$D) ба ҳеҷ шахс;

$E) ҷавобҳо дурустанд;

@119. Fайр аз рӯи пайҳо муайян намудани қавми пайҳосилкунандагон ва айниятии боз кадом масъалахоро ҳал кардан мумкин аст?

$A) Fайр аз рӯи пайҳо муайян намудани қавми пайҳосилкунандагон ва айниятии объектҳои мушаххас аз рӯи пайҳои дар ҷои ҷиноят ёфтшуда баъзе масъалаҳои диагностикиро ҳал кардан мумкин аст;

$B) масъалаи таалуқияти он;

$C) дахл надоштани он;

$D) ягон масъала ҳал карда намешавад;

$E) масъалаи дигностикаи ҳусни хат;

@120. Масъалаҳои диагностикии пайҳои дасте, ки дар ҷои ҳодиса мондан мумкин аст кадоманд?

$A) Ҷой доштани ягон камбудии даст, масалан набудани ягон ангушт, аломатҳои касбии одам ва чапдаст будани он ва ғайра;

$B) аломатҳои функсионалӣ;

$C) аломатҳои иловагӣ ва такрорӣ;

$D) мавҷуд набудани хусусиятҳои хос;

$E) аломатҳои тахассусӣ;

@121. Аломатҳои айниятии ҳусни хат кадомҳоянд?

$A) Аломатҳои айниятии ҳусни хат аломатҳои дарозии хат, шакли ҳаракати қалам дар чарёни пайвастан қисмҳои ҳуруфҳо ва инчунин нуқтаҳои оғоз намудан, ба охир расонидан ва ба ҷои бурида гузаштани хатҳо;

$B) Аломатҳои айниятии ҳусни хат печутобхурда, камоншакл ва ҳалқашакл;

$C) Аломатҳои айниятии ҳусни хат классикӣ, умумӣ ва хусусӣ;

$D) Аломатҳои айниятии ҳусни хат якҷояшавӣ, ҷудошавӣи ду рах, ;

$E) Аломатҳои айниятии ҳусни хат фардӣ, илмӣ, комплексӣ, комисионӣ, ҷуякҳо;

@122. Мақсади экспертизаи овозшиносӣ аз чиҳо иборатанд?

$A) Муайян намудани айниятии одам ё дигар сарчашмаҳои овоз аз рӯи фонограмма, муайян намудани магнитофон, видеомагнитофон ва видеокамера, ки бо воситаи онҳо овози дахлдор сабт ё тасвир шуда;

$B) муайян намудани пайи шахс;

$C) аломатҳои овоз;

$D) хусусиятҳои иловгӣ;

$E) муайян намудани шахсияти он;

@123. Қавм ва айниятии аппаратҳои суратгирӣ ва дигар олотҳо аз рӯи чи муайян карда мешаванд?

$A) Қавм ва айниятии аппаратҳои суратгирӣ ва дигар олотҳо аз рӯи аломатҳои қавми ва айниятии онҳо, ки дар наворҳо ва суратҳои тайёр инъикос меёбанд, муайян карда мешаванд;

$B) аз руи модели истеҳсолӣ;

$C) аз рӯи аломатҳо;

$D) аз рӯи шакл ҳаҷм;

$E) аз рӯи андозаи он;

@124. Дар фанни криминалистика айният бо кадом маъно омадааст?

$A) Дар фанни криминалистика айният бо маънои «айнан, монанд, баробар» яъне муайян намудани айнияти ягон ашё ё воқеа, одам;

$B) ба маънои маҳдуд;

$C) ба маънои васеъ;

$D) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

$E) ба маъноҳои гуногун;

@125. Профессор В.Я.Колдин айнияти криминалистикиро чи тавр иброз намудааст?

$A) В.Я.Колдин айнияти криминалистикиро ҳам усули тадқиқот ва ҳам назарияи криминалистӣ медонад;

$B) олоти халанда;

$C) поракунанда;

$D) маводҳои тарканда;

$E) физикави химиявӣ;

@126. Р.С.Белкин айнияти криминалистиро чи тавр иброз намудааст ?

$A) Р.С.Белкин айнияти криминалистиро яке аз назарияҳои илми криминалистика мешуморанд;

$B) амалияти криминалисти меноманд;

$C) назария ва амалаияи тафтишотӣ;

$D) хусуиятҳои дорои криминалистӣ;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@127. Айнияти аввалини мили яроқи оташфишон дар кадом маврид дигаргун мешавад?

$A) Дар натиxаи тирпаррони бо гузаштани вақт дар оқибати таъсири манфӣ сатҳи марзачаҳои яроқҳои оташфишони рахнамилла дигаргун мешавад, яъне занг мезанад, хӯрда мешавад, ҷойҳои «оxингаш» пур мешаван;

$B) дар мавриди оташкушоӣ;

$C) дар давраи таъмир намудани он;

$D) давраи динамикаи он;

$E) ҳангоми рахнамил будани мили яроқ;

@128. Барои чи аломатҳои айнияти криминалистӣ мутлақан ноустуворанд?

$A) Чуноне, ки онҳо доимо дар ҳаракатанд;

$B) дигаргун мешаванд;

$C) тағйир меёбанд;

$D) динамики намебошанд;

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@129. И.Ф. Пантелеев айнияти криминалистиро чи тавр иброз намудааст?

$A) И.Ф. Пантелеев бо назардошти мазмуни этимологии калимаи «идентификация» айнияти криминалистикиро на усулу назария, балки ҷараёни муайян намудани айнияти ягон ашё мешуморад;

$B) хусуситяи назирияви надоштани айният;

$C) вобаста ба фаъолияти амалии он;

$D) назарияи идентификатсияи муосири криминалисти;

$E) ҳама ҷавобҳо дурустанд;

@130. М.Я.Сегай айнияти криминалистиро чӣ тавр иброз намудааст?

$A) М.Я.Сегай айнияти криминалистиро чун усули хусусии криминалистика исбот кардааст;

$B) ҳамчун хосияти айнияти;

$C) хусусияти инфиродии аломатҳоит он;

$D) назарияи айниятӣ;

$E) шояд хусусияти айнияти криминалистӣ бошад;

@131. Назарияи айниятии криминалистӣ чиро исбот намудааст?

$A) Мувофиқи назарияи айнияти криминалистаӣ ҳар як ашё, воқеа, одам танҳо ба худаш айният доранд;

$B) ашё воқеъа ба дигар ҳодисаҳо таалуқ дорад;

$C) ба аломатҳои махсуси криминалистӣ;

$D) ашё ба ашё таалуқ дорад;

$E) ҳодиса ба ҳодиса алоқаманд нест;

@132. Аломатҳои айнияти чиҳо шуда метавонанд?

$A) Аломатҳои айнияти он аломатҳои чиз, ашё, вокеият, одам, хайвонро мегуянд, ки дар маxмeи худ ҳамин чиз ё ашё ё одамро аз тамоми чизҳои дигар ашё, одам ё хайвон фарқ кардан имконият диҳад;

$B) Аломатҳои айнияти корд, анбур, парма асбобҳои барқи ва ғ;

$C) Аломатҳои айнияти корд қайҷӣ, табар, мисрон, арра, парма ва ғ;

$D) Аломатҳои айнияти қайчӣ, табар, найза, асбоб газӣ ва ғ;

$E) Аломатҳои айнияти арра, суян, искана, асбобҳои барқӣ ва ғ;

@133. Аломатҳои айнияти ба чан гурӯҳ тақсим мешаванд?

$A) Ба се;

$B) Ба даҳ;

$C) Ба сенздаҳ;

$D) Ба бист;

$E) Ба понздаҳ;

@134. Аломатҳои айнияти ба кадом гурӯҳ тақсим мешаванд?

$A) Аломатҳои умумӣ,аломатҳои қавми, аломатҳои айнияти;

$B) ба ҳашт гуруҳ;

$C) Ба се намуд;

$D) Ба сиву се намуд;

$E) Ба шаш намуд;

@135. Аломатҳои айниятии умумӣ чист?

$A) Аломатҳои умумӣ чизро дар маҷмӯи худ аз одам, хайвон ва умуман аз чондорҳо фарқ кардан имконият медиҳад;

$B) Пайҳои фишордиҳӣ, пайҳои лағжиш, пайхои бурриш;

$C) Пайҳои қайчимонанд ва бегона;

$D) Пайҳои монанд ва номонад;

$E) Пайҳои тез ва кунд;

@136. Аломатҳои айниятии қавми чист;

$A) Аломатҳои қавми бошад дар маҷмӯи худ фарқи як қавми муайянро аз умумият таъмин мекунад;

$B) Пайҳои нохунҳои ҳамаи ангуштон дар ду радиф инъикос меёбанд;

$C) Пайҳои нохунҳои ҳамаи ангуштон дар се радиф инъикос меёбанд;

$D) Пайҳои нохунҳои ҳамаи ангуштон дар як ё ду радиф инъикос меёбанд;

$E) Пайҳои нохунҳои ҳамаи ангуштон дар радифҳои гуногун инъикос меёбанд;

@137. Аломатҳои айниятии айниятӣ чист ?

$A) Аломати айниятӣ - ном, насаб, сол ва xои таваллудаш одамон боз гурeҳҳои майдаро ташкил медиҳанд;

$B) Дар натиҷаи кушодани қулфҳо бо калиди бегона дар қулфҳо пайҳои лакали боқӣ мемонанд;

$C) Дар натиҷаи кушодани қулфҳо бо калиди бегона дар қулфҳо пайҳои динамикии ғеҷидан, харошидан дар андозаҳои микроскопӣ пайдо мешаванд, ки объекти таҳқиқот микорпайшиносӣ мебошад;

$D) Дар натиҷаи кушодани қулфҳо бо калиди бегона дар қулфҳо пайҳои статикӣ пайдо мешаванд;

$E) Дар натиҷаи кушодани қулфҳо бо калиди бегона дар қулфҳо пайҳои бо чашми оддӣ ноаён боқӣ мемонанд;

@138. Сохти бадани одам ва зуҳуроти фаъолияти ҳаётиашро чӣ меноманд?

$A) Сохти бадани одам ва зуҳуроти фаъолияти ҳаётиашро элемент ва аломатҳои хуcусӣ меноманд ;

$B) Сохти бадани одам ва зуҳуроти фаъолияти ҳаётиашро аломатҳои ҳамроҳкунанда меноманд;

$C) Сохти бадани одам ва зуҳуроти фаъолияти ҳаётиашро аломатхои пйвасткунанда меноманд;

$D) Сохти бадани одам ва зуҳуроти фаъолияти ҳаётиашро аломатҳои хуcусӣ меноманд;

$E) Сохти бадани одам ва зуҳуроти фаъолияти ҳаётиашро аломатҳои умумӣ меноманд;

@139. Элемент ва аломатҳое, ки симои зоҳирии одамро илова мекунанд чӣ ном доранд?

$A) Элемент ва аломатҳое, ки симои зоҳирии одамро илова мекунанд, ҳамроҳкунанда ном доранд;

$B) Элемент ва аломатҳое, ки симои зоҳирии одамро илова мекунанд, ҷамкунанда ном доранд;

$C) Элемент ва аломатҳое, ки симои зоҳирии одамро илова мекунанд, аломатҳои умумӣ ном доранд;

$D) Сохти бадани одам ва зуҳуроти фаъолияти ҳаётиашро аломатҳои хуcусӣ меноманд;

$E) Элемент ва аломатҳое, ки симои зоҳирии одамро илова мекунанд, аломатҳои иловакунанда ном доранд;

@140. Бо элементҳои умумиҷисмонии одам чиҳо мансуб мебошанд?

$A) Бо элементҳои умумиҷисмонии одам: ҷинс, сину сол, навъи антропологӣ дохил мешаванд;

$B) Бо элементҳои умумиҷисмонии одам: буй ва арақи бадан дохил мешаванд;

$C) Бо элементҳои умумиҷисмонии одам: узвҳои бадани инсон дохил мешаванд;

$D) Бо элементҳои умумиҷисмонии одам: чусъа, баландии қад сину сол, дохил мешаванд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@141. Бо элементҳои функсионали симои зоҳирӣ, ҳолат ва ҳаракаҳои мушоҳидашавандаи одам чиҳо мансуб мебошанд?

$A) Тарзи ист, тарзи роҳгардӣ, мимика, артикулятсия, жестикулятсия ;

$B) Чашам, лабҳо, абрувон;

$C) Руй ва ожангҳои руй;

$D) Қад, ҷусаъ роҳгардӣ;

$E) Шакли симои зоҳири;

@142. Жестикулятсия чист?

$A) Жестикулятсия ин имову ишора, ҳаракати сар, китфҳо, дастон, ки бо онҳо одам нутқашро пайваста карда баён менамояд;

$B) Имову ишора тавасути чашамон;

$C) Жестикулятсия ин имову ишора бо лабҳоро менаманд;

$D) Жестикулятсия ин имову ишораро менаманд;

$E) Жестикулятсия ин имову ишора бо лабҳо ва имову ишора тавасути ангуштонро менаманд;

@143. Артикулятсия чист?

$A) Артикулятсия яъне ҳаркати лабҳо ҳангоми талафуз;

$B) Имову ишора тавасути чашамон;

$C) Артикулятсия ин имову ишора, ҳаракати сар, китфҳо, дастон, ки бо онҳо одам нутқашро пайваста карда баён менамояд;

$D) Артикулятсия ин имову ишораро менаманд;

$E) Артикулятсия ин имову ишора бо лабҳо ва имову ишора тавасути ангуштонро менаманд;

@144. Чанд тарзи айнияткунии шахс вуҷуд дорад?

$A) Ду тарз;

$B) чор тарз;

$C) Як тарз;

$D) Шаш тарз;

$E) Се тарз;

@145. Дар қатори муқоиса ва тадқиқ намудани пайҳои дандонҳои аз ҷойи ҳодиса гирифташуда чиро муайян кардан мумкин аст?

$A) Синусол, ҷинс, ихтисоси одам, симои зоҳири, хусусияти нутқи ӯ ва ғ муайян карда мешавад;

$B) Синусол, ҷинс;

$C) Синусол, ҷинс, ихтисоси одам;

$D) Симои зоҳирии одам;

$E) Шахсияти инсонро;

@146. Усули зикр намудани пайҳоро аз ҷониби муфаттиш муайян намоед:

$A) Дар протоколи амалиёти тафтишӣ бо забони давлатӣ;

$B) Дар объектҳои шаффоф бо усулҳои махсуси суратгирӣ ба фотонавор;

$C) Бо ёрии рушоии равоншуда, возеҳии пайро баланд карда, сураташ гирифта мешавад;

$D) Бо усулҳои гирифтани пайҳои ҳаҷмӣ;

$E) Бо усулҳои гирифтани пайҳои сатҳӣ;

@147. Кадом давраро ҷамъбасти тадқиқоти айниятӣ меноманд?

$A) .Баҳо додан ба натиҷаҳо;

$B) Азназаргузаронии пешакӣ;

$C) Тадқиқоти ҷудо-ҷудо;

$D) Тадқиқоти қиёсӣ;

$E) Азназаргузаронии такрорӣ;

@148. Вазифаи даркунандагӣ чист?

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

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

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

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

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

@149. Вазифаи коммуникативӣ чист?

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

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

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

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

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

@150. Вазифаи конструктивию истеҳсоли чист?

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

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

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

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

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

@151. Методҳои мантиқиро номбар кунед?

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

$B) Методҳои мантиқиро баченкунӣ, ҳисоббарорӣ, сохтори геометрӣ;

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

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

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@152. Куҷоро ҷои ходиса он мегуянд ?

$A) Чои ходиса он чое, ки дар он чо чиноят содир шудааст ё барои содир кардани он тайёри дида шудааст, ё ин ки окибати кирдор руй додааст;

$B) Чои бозёфти амволи дуздидашуда, чои бозёфти часад, чои нигох доштани яроки оташфишон ва чохои монанди чои мегуянд;

$C) Чои ходиса он чое, ки дар он чоест ки барои содир намудани ҷиноят тайёри дадаанд;

$D) Чои ходиса он чое, ки дар он чо чиноят чои амволхои дуздида пинхонкардашударо мегуянд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

@153. Фарқияти азназаргузаронии асосӣ аз аввалин дар чист?

$A) Азназаргузаронии асоси аз аввалин фарк надорад;

$B) Азназаргузаронии асоси аз аввалин бо он фарк мекунад, ки дар ин амалиёти тафтиши факат баъзе кисмхои чои ходиса ё баъзе чизхои алохида аз назар гузаронида мешавад, ки дар азназаргузаронии аввал, бо сабабхои гуногун тадкик нашуда мондааст;

$C) Азназаргузаронии асоси хангоми пайдо шудаи ваҷҳои навпайдошуда ва азназаргузаронии асоси хар доим гузаронида мешавад;

$D) Азназаргузаронии асоси хангоми иҷро нагардидани амалҳои аввала гузаронида мешавад;

$E) Азназаргузаронии аввала хангоми пайдо шудаи ваҷҳои навпайдошуда гузаронида мешава, азназаргузаронии асоси пас аз азназаргузаронии аввла;

@154. Азназаргузаронии иловагӣ аз такрорӣ бо чӣ фарк мекунад,?

$A) Азназаргузаронии иловагӣ аз такрори бо он фарк мекунад, ки дар ин амалиёти тафтиши факат баъзе кисмхои чои ходиса ё баъзе чизхои алохида аз назар гузаронида мешавад, ки дар азназаргузаронии аввал, бо сабабхои гуногун тадкик нашуда мондааст;

$B) Байни азназаргузаронии иловагӣ ва такрори фаркят дида намешавад;

$C) Азназаргузаронии иловагӣ хангоми пайдо шудаи ваҷҳои навпайдошуда гузаронида мешавад;

$D) Азназаргузаронии иловагӣ хангоми иҷро нагардидани амалҳои аввала гузаронида мешавад;

$E) Азназаргузаронии такрори хангоми пайдо шудаи ваҷҳои навпайдошуда гузаронида мешава, азназаргузаронии иловагӣ пас аз азназаргузаронии ибтидӣ;

@155. Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишоти гирифташуддаро мувофиқи кадом модда ва дар зарфи чанд руз бояд иҷро намояд?

$A) .Мувофиқи қисми 3-юми моддаи 26 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 10 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$B) Мувофиқи қисми 3-юми моддаи 28 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 10 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$C) Мувофиқи қисми 3-юми моддаи 28 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 15 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$D) Мувофиқи қисми 3-юми моддаи 26 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро на камтар аз 15 шабонаруз бояд иҷро намояд;

$E) мувофиқи қисми 3-юми моддаи 26 КМҶ Ҷ Т Муфаттиш ё мақомоти таҳқиқи ибтидоие, ки супориши махсус ва ё қарор дар бораи гузаронидани амалиёти тафтишотии ба уҳдадоштаашро бояд дар давоми як моҳ иҷро намояд;

@156. Хамаи иштирокчиёни азназаргзгзаронии чои ходисаро ба чанд гурух таксим кардан мумкин аст:

$A) Иштирокчиёни хатми -иштирокчиёни факултативи;

$B) Иштирокчиёни аввалин ва иштирокчиёни факултативи;

$C) Иштирокчиёни аввалин ва иштирокчиёни охирин;

$D) Иштирокчиёни ҳатми -иштирокчиёни факултативи;

$E) Иштирокчиёни факултативи –иштирокчиёни ғайри факултативи;

@157. Рекогнисцировка-гуфта чиро мефаҳмед?

$A) .Яъне чои ходисаро, ба пайхо ва ба дигар чизхои мавчуда даст нарасонида дида баромадан;

$B) Яъне чои ходиса, тамоми пайхо ва ба дигар чизхои мавчуда даст нарасонида дида баромадан;

$C) Яъне азназаргузаронии ҷои ҳодиса, дидани тамоми пайхо ва ба дигар чизхои мавчуда даст нарасонида дида баромадан;

$D) Яъне азназаргузаронии ҷои ҳодиса;

$E) Дидани тамоми пайхо ва ба дигар чизхои мавчуда даст нарасонидан;

@158. Шахс дар ҳолатҳои зерин, мувофиқи моддаи 412 КМҶ ҶТ, гумонбар эътироф мешавад?

$A) .1.Агар шахс ҳангоми содир кардани ҷиноят ё бевосита баъди содир кардани он дастгир шуда бошад. 2.Агар шоҳидон, аз ҷумла ҷабрдидагон бевосита ҳамон шахсро ҳамчун содиркунандаи ҷиноят нишон диҳанд. 3. Агар дар ҷисми шахси гумонбаршуда ё дар либоси ӯ, дар назди ӯ ё дар назди манзили ӯ пайҳои кушоду равшани ҷиноят ошкор шавад;

$B) 1. Агар шоҳидон ва ҷумла ҷабрдидагон бевосита ҳамон шахсро ҳамчун содиркунандаи ҷиноят нишон диҳанд. 2.Агар шахс пурра ба гуноҳи худ иқрор шавад 3. Агар шахс аз ҷониби мақомти таҳқиқи ибтидоӣ ё муфаттиш дастгир карда шавад;

$C) 1. Ҳангоми вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ; 2.Ҳангоми дар ҷои ҳодиса дастгир намудан;

$D) Шахс ҳангоми расонидани зарар ба каси дигар мувофиқи моддаи 412 КМҶ ҶТ, ҳамчун гумонбар эътироф мешавад;

$E) То баровардани «Қарор дар бораи ба ҷавобгарии ҷинояти кашидан» шахс мувофиқи моддаи 412 КМҶ ҶТ, ҳамчун гумонбар эътироф мешавад;

@159. Таъини ҳатмии экспертиза дар кадом моддаи КМҶ ҶТ дарҷ гардидааст?

$A) Моддаи 207-и КМҶ ҶТ;

$B) Моддаи 208-и КМҶ ҶТ;

$C) Моддаи 212-и КМҶ ҶТ;

$D) Моддаи 209-и КМҶ ҶТ;

$E) Моддаи 211- КМҶ ҶТ;

@160. Дар давраи эксперменталӣ кадом ҳаракатҳо дида мешаванд?

$A) Дар ин ҷараён бо баробари гирифтани намунаҳои эксперменталӣи пайҳо эксперт механизми пайдошавии аломатҳои айниятро меомӯзад ба қарор ва маводҳо дар алоҳидаги шинос мешавад;

$B) Маводҳои ташхисшаванда ва намунаҳоро алоҳида-алоҳида муқоиса менамояд;

$C) Ба қарор ва маводҳо дар алоҳидаги шинос мешавад;

$D) Дар навбати аввал худи пайхои аз ҷои ҷиноят гирифтаро тадқиқ карда, аломатҳои қавми ва айниятии онро ба як силсилаи муайян ворид месозад;

$E) Ҳамаи пайҳоиташхисшавандаро бо пайҳои эксперментали муқоиса менамояд;

@161. Эксперменти эксперти дар як ҳолат чанд маротиба такрор шуданаш лозим аст?

$A) Эксперменти эксперти дар як ҳолат се маротиба шакрор шуданаш лозим аст;

$B) Эксперменти эксперти дар як ҳолат якчанд маротиба такрор шуданаш лозим аст;

$C) Эксперменти эксперти дар як ҳолат панҷ маротиба такрор шуданаш лозим аст;

$D) Эксперменти эксперти дар як ҳолат на кам аз ду маротиба такрор шуданаш лозим аст;

$E) Эксперменти эксперти дар як танҳо як маротиба такрор шуданаш лозим аст;

@162. Ҳуқуқи гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, ҷабрдида ҳангоми таъин ва гузаронидани экспертиза дар кадом моддаи КМЧ ЧТ бешбини шудааст?

$A) .Моддаи 210;

$B) Моддаи 208;

$C) Моддаи 211;

$D) Моддаи 209;

$E) Моддаи 207;

@163. Баҳодиҳии хулосаи эксперт чист?

$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) 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 эксперт баҳо дода намешавад;

@164. Ба шартҳое, ки сифати намунаҳоро таъмин мекунанд, нисбат доранд?

$A) Қиёсӣ будан, пурра будан тағйирнопазир будан;

$B) Қофи ва пурра будани онҳо;

$C) Оддӣ ва пурра будани онҳо;

$D) Ба маводи ташхисшаванда шабоҳат доштани намунаҳо;

$E) Намунаҳо танҳо аз ҷониби мутахассис да ҳузури муфаттиш гирифта мешаванд;

@165. Экспертизхаи ибтидои чист?

$A) Экспертизаи ибтидои экспертизаи судие мебошад, ки аввалин бор аз руи парванда барои ҳалли масъалаи мавриди назари суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гузаронида шудааст;

$B) Экспертизаи судӣ буда, дар мавридҳое гузаронида мешавад, ки хулосаи коршиносӣ судӣ аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи давлатии судии пештар ба қадри кофӣ равшан намебошад ё коршиноси судӣ масъалаҳои дар наздаш гузошташударо пурра ҳал накардааст, ё ҳал кардани масъалаҳои иловагӣ бо экспертизаи пештара алоқаманданд, ки ба ҳамон ё дигар коршиноси судӣ супорида мешавад;

$C) Экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд;

$D) Экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@166. Экспертизаи иловагӣ чист?

$A) Экспертизаи судӣ буда, дар мавридҳое гузаронида мешавад, ки хулосаи коршиносӣ судӣ аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи давлатии судии пештар ба қадри кофӣ равшан намебошад ё коршиноси судӣ масъалаҳои дар наздаш гузошташударо пурра ҳал накардааст, ё ҳал кардани масъалаҳои иловагӣ бо экспертизаи пештара алоқаманданд, ки ба ҳамон ё дигар коршиноси судӣ супорида мешавад;

$B) Экспертизаи иловагӣ экспертизаи судие мебошад, ки аввалин бор аз руи парванда барои ҳалли масъалаи мавриди назари суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гузаронида шудааст;

$C) Экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд;

$D) Экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@167. Экспертизаи такрорӣ чист?

$A) Экспертизаи судӣ буда, дар мавридҳое гузаронида мешавад, ки хулосаи коршиноси судӣ аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи давлатии судии пештара ба қадри кофӣ асоснок нест ё дурустии он боиси шакку шубҳа мегардад, ё меъёрҳои мурофиавии гузаронидани экспертизаи давлатии судӣ ҷиддан вайрон карда шудаанд, ки ба дигар коршиноси судӣ ё коршиносони судӣ супорида мешавад;

$B) Экспертизаи такрори экспертизаи судие мебошад, ки аввалин бор аз руи парванда барои ҳалли масъалаи мавриди назари суд, мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гузаронида шудааст;

$C) Экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд;

$D) Экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@168. Экспертизаи комиссионӣ чист?

$A) Экспертизаи судиест, ки комиссияи коршиносони судии як ихтисос мегузаронанд;

$B) Дар ҳайъати камиссияи коршиносони соҳаҳои гуногун гузаронида мешавад;

$C) Дар мавридҳо аз экспертизаҳои аввала норизи будан гузаронида мешавад;

$D) Њама ҷавобҳо дурустанд;

$E) Чавоби дуруст вучуд надорад;

@169. Мақсади ташхиси диагностики дар гузаронидани тадқиқот дар чист?

$A) Мақсади ташхиси диагностики ин тадқиқот барои муайянкардани ҳолати объектҳо ва вуҷуддоштани далелҳои мушаххас, инчунин хусусияти хоси онҳо: муайянкардани сабаби тафтишот робита и ҳуҷуми онҳо бо факту рақамҳо мебошад;

$B) Мақсади ташхиси диагностики ин тадқиқот барои муайянкардани ҳолати объектҳо ва хусусияти хоси онҳо: сабаби тафтишот робита и ҳуҷуми онҳо бо факту рақамҳо мебошад;

$C) Мақсади ташхиси диагностики ин тадқиқот барои муайянкардани сабаби тафтишот робита и ҳуҷуми онҳо бо факту рақамҳо мебошад;

$D) Мақсади ташхиси диагностики ин тадқиқот барои муайянкардани ҳолати далелҳои мушаххас, инчунин хусусияти хоси онҳо бо факту рақамҳо мебошад;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@170. Масъалаи диагностики дар экспертиза ин?

$A) Равшани андохтан ба характер ва механизми обеъктҳои металлии харобшуда дар натиҷаи таъсирасони, гармшаваӣ, зангхӯрдашуда ва ғ;

$B) Ба характер ва механизми обеъктҳои металлии харобшуда дар натиҷаи таъсирасони дар обеъктҳо;

$C) Равшани андохтан ба характер ва механизми обеъктҳои зангхӯрдашуда ва ғ дар обеъктҳои ба атроф;

$D) Механизми обеъктҳои харобшуда дар натиҷаи таъсирасони, дар обеъктҳо;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@171. Масъалаи диагностики дар экспертизаи барои майян намудани нуқсонҳои истеҳсолшуда ин?

$A) Муайян намудани нуқсонҳои бо тарқи техноголии истеҳсолшуда;

$B) Муайян намудани нуқсонҳои ҳангоми содир намудани ҷиноятҳои расонида шуда;

$C) Муайян намудани нуқсонҳо аз олотҳои халанда расонида шуда;

$D) Муайян намудани нуқсонҳои бо тарқи зуровари расонида шуда;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@172. Идентификация – ҳамммонандӣ дар тақиқот ин?

$A) Муайян кардани қавмӣ (гурӯҳи) ҳамаи лавозимоти обеъктҳои таҳқиқшаванда;

$B) Муайян кардани гуруҳ;

$C) Муайян кардани обеъктҳо;

$D) Муайян кардани мавод ва ашё;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@173. Коршинос (эксперт) кист ва дар кадом вакт даъват карда шуданаш мумкин аст?

$A) Коршинос дар холате даъват карда мешавад, ки барои пешбурди тахкик, тафтиши пешаки ё хангоми мухокимаи судии парванда ба дониши махсус дар сохаи илм, техника. Фарханг ё касбу хунар зарурат ба миён ояд;

$B) Коршинос шахсест, ки дониши махсус надорад;

$C) Коршинос шахсест, ки дониши махсус дорад;

$D) Коршинос ин мутахассис аст;

$E) Чавоби дуруст нест;

@174. Даъват кардани коршинос, таъин ва пешбурди экспертиза бо тартиби кадом боби Кодекси мурофиаи чиноятии ЧТ амали мешавад?

$A) Бо тартиби боби 24-и КМЧ ЧТ гузаронида мешавад;

$B) Бо тартиби боби 10-и КЧЧТ;

$C) Бо тартиби боби 12-и КМЧ ЧТ;

$D) Боби 11 КЧЧТ;

$E) Моддаи 15- КМЧ ЧТ;

@175. Хукукхои эксперт;

$A) Бо маводи парвадаи чинояти, ки ба мавзуи экспертиза алокаманд аст, шинос шавад, дар бораи ба у пешниход намудани маводи иловаги, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплекси дархост кунад, бо забони модари ё дигар забоне, ки медонад, нишондод дихад, аз хизмати тарчумон ройгон истифода барад, аз амали тахкикбаранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя. Ки хукуки уро хангоми пешбурди экспертиза махдуд мекунад, шикоят намояд;

$B) Бо маводи парвадаи чинояти, ки ба мавзуи экспертиза алокаманд аст, шинос шавад;

$C) Дар бораи ба у пешниход намудани маводи иловаги, ки барои додани хулоса заруранд ё дар бораи таъини экспертизаи комплекси дархост кунад;

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

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@176. Хулосаи эксперт чист?

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

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

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

$D) Хулосаи экспертин тадқиқот дар натиҷаи саволҳои мақомотҳои таҳқиқ ва тафтишоти пешаки астд;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@177. Қисматхои карор дар бораи таъин намудани экспертиза?

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

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

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

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

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@178. Қарор оид ба таъин кардани экспертиза аз чанд қисмат иборат аст?

$A) 3;

$B) 5;

$C) 2;

$D) 6;

$E) 1;

@179. Ташхиси муфассал чист?

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

$B) Азназаргузаронии лифофа, нақши мӯҳрҳо;

$C) Азназаргузаронии лифофа, навиштаҷотҳо;

$D) Тадқиқоти пешакӣ мебошад;

$E) Хамаи ҷавобҳо дурустанд;

@180. Кадоме аз маълумотҳои зерин дар қарор оид ба таъини экспертиза дарч мегарданд?

$A) Асосҳои таъин намудани экспертиза кайд мегардад;

$B) Макони баргузории экспертиза;

$C) Замони баргузории экспертиза;

$D) Тарзи баргузории экспертиза;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@181. Айнияткунии ярокҳо аз руи тирҳо?

$A) Айнияти ярокҳо бо изҳои дар тир ва кортус боқимондашуда суръат мегиранд;

$B) Айнияти яроқҳо аз руи тамғаи заводи истеҳсолкунанда суръат мегиранд;

$C) Айнияти яроқҳо дар муқоисакунии байни яроқҳо суръат мегиранд;

$D) Айнияти яроқҳо аз руим қисмҳои махсуси яроқҳо суръат мегиранд;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@182. Муфаттиш, судя, прокурор ва эксперт кадоме аз инҳо метавонанд субъектони айнияти криминалисти шаванд?

$A) Ҳар кадоме аз инҳо метавонад дар навбати худ субъекти айнияти криминалисти шаванд;

$B) Танҳо муфаттиш метавонад субъекти айнияти криминалисти шавад;

$C) Танҳо судя метавонад субъекти айнияти криминалисти шавад;

$D) Танҳо прокурор метавонад субъекти айнияти криминалисти шавад;

$E) Танҳо эксперт метавонад субъекти айнияти криминалисти шавад;

@183. Мафҳуми абъекти айниятшаванда?

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

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

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

$D) Айнаншавандагон ин айнияткунанда мебошад;

$E) Айнаншавандагонин обектҳои модиро мегуянд;

@184. Диагностикаи криминалистӣ гуфта чиро меноманд?

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

$B) Диагностика ин объекҳоиолами модиро мегуянд;

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

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

$E) Диагностика як намуди айниятшаванда мебошад;

@185. Диагностикаи криминалисти бо кадом мақсад истифода бурда мешавад?

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

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

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

$D) ҳмаи ҷавобҳо дуруст мебошанд;

$E) Ҷавоби дуруст нест;

@186. Диагностикаи криминалисти кадом вазифаҳоро дар бар мегирад?

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

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

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

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

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурус аст;

@187. Даркнамои айниятӣ дар криминалистика ба чанд гуруҳ тақсим мешаванд?

$A) Ба чор гуруҳ;

$B) Ба чордаҳ гуруҳ;

$C) ба сенздаҳ гуруҳ; ;

$D) Ба ёздаҳ гуруҳ;

$E) ба понздаҳ гуруҳ;

@188. Методология аз кадом калима гирифта шудааст?

$A) Аз калимаи Юнони «method»-;

$B) Аз калимаи Грекӣ “method”;

$C) Аз калиаи Руссӣ «метод»;

$D) Аз калимаи франсавӣ“method” ;

$E) Аз калимаи немиси «method»;

@189. Аломатҳои айнияти криминалистӣ устуворанд ё ноустувор?

$A) Ноустуворанд;

$B) Устуворанд;

$C) Дар баъзан ҳолатҳо устувор мемонад;

$D) Хам устувор ва ҳам ноустувор;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@190. Таҳқиқоти қиёсӣ чист?

$A) Дар ҷараёни истеҳсоли экспертизаи криминалистии айниятӣ, усули қиёсӣ ҳалкунанда ҳисоб мешавад;

$B) Гузаронидани таҳқиқоти объекти ташхисшаванда бо маводҳи муқоисавӣ;

$C) Гузаронидани таҳқиқоти аз руйи амсилаҳо;

$D) Гирифтани намунаҳо дар ҷои ҳодиса ва муқоисаи онҳо бо объекти ташхисшаванда;

$E) Аксбардори намудани объектҳои ташхисшаванда;

@191. Айниятии ҳусни хат аз руи кадом нишонахо маълум карда мешаванд?

$A) Дарозии хат, шакли ҳаракати қалам дар чарёни пайвастан қисмҳои ҳуруфҳо ва инчунин нуқтаҳои оғоз намудан, ба охир расонидан ва ба ҷои бурида гузаштани хатҳо;

$B) Аломатҳои айниятии ҳусни хат печутобхурда, камоншакл ва ҳалқашакл;

$C) Аломатҳои айниятии ҳусни хат классикӣ, умумӣ ва хусусӣ;

$D) Аломатҳои айниятии ҳусни хат якҷояшавӣ, ҷудошавӣи ду рах, ;

$E) Аломатҳои айниятии ҳусни хат фардӣ, илмӣ, комплексӣ, комисионӣ, ҷуякҳо;

@192. Ташхиси диагностикии овоз?

$A) Муайян намудани айнияти овоз;

$B) Бо асбобҳо тоза наудани овозҳои бегона;

$C) Аз истифода бо студияҳои махсус;

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

$E) Аз истифода бо таҷҳизоти компютери ьаркарор намудани овозҳо;

@193. Баҳо додан ба натиҷаҳо кадом давраи айниятиро дар бар мегирад?

$A) Давраи ҷамъбастии тадқиқиқоти айниятиба ҳисоб меравад;

$B) Давраи хулосавии айниятиба ҳисоб меравад;

$C) Давраи эксперменталии айниятиба ҳисоб меравад;

$D) Давраи таҳлилии айниятиба ҳисоб меравад;

$E) Давраи муқоисавии айниятиба ҳисоб меравад;

@194. Айнияти тафтишотӣ, айнияти экспертӣ, айнияти мутахассис, айнияти ҳимоячӣ, айнияти судӣ ба кадом шакли айнияти дохил мешавад?

$A) Шаклҳои мурофиявии айнияти криминалистӣ;

$B) Шаклҳои хулосавии айниятиба ҳисоб меравад;

$C) Шаклҳои эксперменталии айниятиба ҳисоб меравад;

$D) Шаклҳои таҳлилии айниятиба ҳисоб меравад;

$E) Шаклҳои муқоисавии айниятиба ҳисоб меравад;

@195. Дар кадом давраҳо субъекти айнияти криминалистӣ муфаттиш мебошад?

$A) Дар ҳамаи ҷараёнҳои ташкил ва гузаронидани айнияти криминалистӣ муфаттиш субъекти айнияти криминалисти аст;

$B) Њама ҷавобњо дурустанд;

$C) Муфаттиш дар кушодани сирри ҷиноят субъекти айнияти криминалисти аст;

$D) Муфаттиш ҳангоми баровардани қарорҳои лозима субъекти айнияти криминалисти аст;

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@196. Муайян намудани айнияти овоз бо кадом намуди ташхис амалӣ мегардад?

$A) Ташхиси диагностикии овоз;

$B) Гузаронидани таҳқиқоти объекти идентификатсионӣ бо маводҳи муқоисавӣ;

$C) ташхиси назариявӣ;

$D) гирифтани нусхаҳои ташхис;

$E) аксбардоӣ намудан;

@197. Давраи ҷамъбастии тадқиқиқоти айниятиро шарҳ диҳед?

$A) Баҳодиҳӣ ба натиҷаҳои тадқиқот;

$B) Ташхиси ибтидоӣ;

$C) Ташхиси иловагӣ;

$D) Маълумотҳои зарурӣ ;

$E) Ташхиси такрорӣ;

@198. Ба шаклҳои мурофиявии айниятӣ чиҳо дохил мегардад?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

$B) Айнияти эксперт;

$C) Айнияти мутахассис;

$D) Айнияти ҳимоятгар;

$E) Айнияти тафтишотӣ;

@199. Давраҳои ҷараёни айниятиро шуморида диҳед?

$A) Чаҳор давра;

$B) Наваду нуҳ давра;

$C) Шаш давра;

$D) Давра надорад;

$E) Ҷавобҳо нодурустанд;

@200. Ташхис кардани ҳолати абект, муайян намудани воқеа, зуҳурот ва ҷараён ба ҳисоб рафтаро чи меноманд?

$A) Диагностика ;

$B) Айнияти криминалистӣ;

$C) Тадқиқоти ҷудо-ҷудо;

$D) Тадқиқоти муқоисавӣ;

$E) Азназаргузаронии ибтидоӣ;

@201. Мафҳуми диагностикаи криминалистӣро шарҳ диҳед;

$A) Калимаи «диагностика» калимаи юнонӣ буда, маънояш «фаҳмида гирифтан», «муайян кардан» мебошад;

$B) Калимаи «диагностика» калимаи юнонӣ буда, маънояш «ташхис кардан», «аниқ кардан» мебошад;

$C) Диагностика аз калимаи лотини гирифта шуд маънояш «муайян кардани мавод бо воситаи таҷҳизот» мебошад;

$D) Диагностика аз калимаи лотини гирифта шуд маънояш «омӯзиш дар зери заррабин» мебошад;

$E) Калимаи «диагностика» калимаи юнонӣ буда, маънояш «муайян кардан» мебошад;

@202. Намунаҳои озодро шарҳ диҳед:

$A) Намунаҳои озод объекти моддие, мебошад, ки аз рӯи вақт, аз оғози парвандаи ҷиноятӣ пештар, бе мақсади тадқиқи муқоисавӣ арзи вуҷуд намудаанд ;

$B) Намунаҳои озод бо хотиррасон намудани шахсе, ки нисбати аммали ӯ экспертиза таъин карда мешавад гирифта мешавад;

$C) Намунаҳои озод аз шоҳидон гирифта мешавад;

$D) Дар экспертизаи трасологӣ намунаҳои озод пешниҳод карда намушавад;

$E) Намунаҳои озод аз ҷониби муфаттиш пешниҳод карда мешавад;