**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**

**ДЛЯ ВХІДНОГО ТА ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ**

підвищення кваліфікації заступників завідувачів відділів дослідження матеріалів, речовин і виробів ‑ завідувачів секторів фізико-хімічних досліджень, завідувачів секторів фізико-хімічних досліджень науково-дослідних
експертно-криміналістичних центрів МВС України

1. Правова основа діяльності судового експерта.
2. Завдання Експертної служби МВС України.
3. Ресурси судово-експертної діяльності.
4. Права експерта при проведенні експертизи.
5. Випадки, коли слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи.
6. Правова регламентація застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
7. Форми міжнародного співробітництва у судово-експертній діяльності.
8. Правова основа міжнародного співробітництва у галузі судово-експертної діяльності.
9. Акредитація лабораторій ДНДЕКЦ МВС України за міжнародним стандартом.
10. Правова основа запровадження системи якості.
11. Акредитація експертних лабораторій.
12. Експертна методика.
13. Судово-експертна практика.
14. Джерела інформації про потреби судово-експертної практики.
15. Види експертних методик.
16. Поняття «мікрооб’єкт».
17. Спосіб вилучення мікрооб’єкта, що має сильний контактний зв’язок із об’єктом-носієм.
18. Пакування вологих предметів-носіїв.
19. Пошук мікрооб’єктів на місці події.
20. Пневматичний метод вилучення мікрооб’єктів.
21. Перевага використання липкої плівки з метою вилучення мікрооб’єктів.
22. Використання магнітної щіточки для вилучення мікрооб’єктів.
23. Використання якого засобу сприятиме встановленню початкової локалізації волокон-накладень.
24. Пакування предметів одягу.
25. Вилучення невеликої кількості рідини.
26. Використання додаткових джерела освітлення під час пошуку мікрооб’єктів.
27. Вилучення на місці події мікрооб’єктів, схожих на волосся.
28. Метод наукового дослідження.
29. Методика наукового дослідження.
30. Основні етапи наукового дослідження.
31. Державна атестація наукових установ.
32. Експеримент як метод наукових досліджень.
33. Моделювання як метод наукових досліджень.
34. Відрізок часу, протягом якого об’єкт залишається придатним для ідентифікації.
35. Зміст пізнавальної діяльності експерта-криміналіста.
36. Зміст конструктивної діяльності експерта-криміналіста.
37. Зміст комунікативної діяльності експерта-криміналіста.
38. Психологічна характеристика внутрішнього переконання експерта.
39. Психологічна характеристика професійно важливих якостей експерта-криміналіста.
40. Поняття професійної спостережливості працівника Експертної служби МВС України. Чинники її продуктивності.
41. Професійне мислення експерта-криміналіста. Роль уяви в професійній діяльності експерта-криміналіста.
42. Професійна мотивація працівника Експертної служби МВС України.
43. Характеристика професійних емоційно-вольових якостей експерта-криміналіста.
44. Логічні правила побудови публічного виступу експертом.
45. Основні види аргументів, що застосовуються під час публічного виступу в суді.
46. Самопрезентація судового експерта під час публічного виступу в суді.
47. Характеристика психологічних механізмів самовиправдання та захисту потенційного корупціонера.
48. Вплив групових норм на здійснення корупційних дій особистості.
49. Поняття провокації в професійній діяльності працівників підрозділів Експертної служби МВС України.
50. Основні завдання системи інформаційного забезпечення МВС України.
51. Способи захисту інформації.
52. Правова основа діяльності Експертної служби МВС України.
53. Експерт у кримінальному провадженні.
54. Спеціаліст у кримінальному провадженні.
55. Підстави проведення експертизи.
56. Порядок залучення експерта.
57. Висновок експерта: сутність, структура, зміст.
58. Допит експерта: підстави та порядок проведення.
59. Принципи взаємодії працівників Експертної служби МВС України з органами досудового розслідування та судом.
60. Процесуальні форми взаємодії працівників Експертної служби МВС України з органами досудового розслідування та судом.
61. Непроцесуальні форми взаємодії працівників Експертної служби МВС України та органів досудового розслідування.
62. Службова особа як суб’єкт злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
63. Неправомірна вигода як предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
64. Завідомо неправдивий висновок експерта.
65. Експерт як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 384 КК України.
66. Перешкоджання з’явленню експерта до суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.
67. Роль і місце ділового спілкування у професійній діяльності.
68. Управління діловим спілкуванням: сутність і прийоми.
69. Канали передачі і сприйняття інформації у комунікативному процесі.
70. Характеристика засобів комунікативного впливу на людину.
71. Поняття службового документа.
72. Визначення реквізитів документа.
73. Поняття оригіналу документа за Кримінальним процесуальним кодексом України.
74. Наказ як управлінський документ.
75. Оприлюднення Законів України.
76. Поняття юридичного документа.
77. Близькі особи у розумінні антикорупційного законодавства.
78. Обмеження для державних службовців щодо одержання подарунків.
79. Подарунки, що можуть приймати особи, уповноважені на виконання функцій держави.
80. Дії особи, яка виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком.
81. Обмеження осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, займатися іншими видами оплачуваної діяльності
82. Охарактеризуйте реальний конфлікт інтересів.
83. Поняття робочого часу та його види.
84. Режим робочого часу та його види.
85. Щорічні відпустки та їх види.
86. Соціальні відпустки та порядок їх надання.
87. Принцип верховенства права та його реалізація в судово-експертній діяльності.
88. Право на приватність.
89. Повага до людської гідності.
90. Свобода від самовикриття та право не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів.
91. Права людини при отриманні біологічних зразків для дослідження.
92. Завдання судової молекулярно-генетичної експертизи.
93. Поняття «генетика».
94. Біологічний матеріал людини для виділення ДНК.
95. Ядерна ДНК.
96. Метод ДНК-аналізу.
97. Нормативно-правові акти, які регулюють порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
98. Галюциногени.
99. Термін «канабіс» згідно з Єдиною Конвенцією ООН про наркотичні засоби.
100. Таблиця I Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770.
101. Тетрагідроканабінол.
102. Кустарно – виготовлені наркотичні засоби з маку снодійного.
103. Рідинна хроматографія ВЕРХ.
104. Мас-спектрометрія в газорідинній хроматографії.
105. Підготовка висновків щодо належності засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
106. Визначення елементного складу речовин.
107. Метод ІЧ-спектроскопії.
108. «Нелегальна нарколабораторія».
109. Прекурсори.
110. Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин.