**Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат орундарына талапкерлер үчүн компьютердик тестирлөө БОЮНЧА**

**СУРООЛОРДУН ТИЗМЕСИ**

**Кылмыш-жаза процессуалдык укук боюнча суроолор**

1. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин таасири дипломатиялык кол тийбестик иммунитетке ээ болбогон чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жайылтылабы?

а) ооба, бирок бир гана чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын макулдугу менен;

б) ооба, бул жарандарды кылмыш кылгандыгы боюнча түздөн түз кармаган учурларда;

в) ооба, эгерде чет мамлекеттер менен түзүлгөн өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса;

г) жок, жайылтылбайт.

2. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин ченемдерине ылайык, кайсы убакыт түнкү убакыт деп таанылат?

а) 22дөн эртең мененки 5ке чейин;

б) 24дөн эртең мененки 6га чейин;

в) 22дөн эртең мененки 6га чейин;

г) жергиликтүү убакыт боюнча 20дөн эртең мененки 4кө чейин.

3. Кылмыш процессиндеги атаандаштык деген эмне?

а) айыптоо жана коргоо тараптарынын тең укуктуулугу;

б) прокурор жана сот тарабынан бирдей кылмыштык куугунтуктоо;

в) коргоо жана айыптоо тараптарына бирдей сандагы убакыт берүү;

г) коргоонун жана айыптоонун талаптарын аткаруу.

4. Күнөөсүздүк презумпциясы эмнени түшүндүрөт?

а) кылмыштан жабыр тарткан адам, кылмыш ишин козгоону талап кылууга укуктуу;

б) эч ким кылмыш жасагандыгы тууралуу жеке өзү моюнуна алгандыгынын негизинде соттолбошу керек;

в) айыпталуучу анын кылмышты жасоого күнөөлүүлүгү мыйзамдуу күчүнө кирген соттун айыптоо өкүмү менен белгиленмейинче, кылмыш жасоого күнөөсүз деп эсептелет;

г) кылмыш-жаза сот өндүрүшүндө жарандардын укуктарын чектөөгө бир гана соттук чечимдин негизинде жол берилет.

5. Тергөөчү, сот кылмышты кылмыш жасоого көмөк көрсөткөн себептерди жана шарттарды аныктоого милдеттүүбү?

а) жок, анткени бул алгачкы текшерүү органдарынын милдети;

б) ооба, эгерде бул тууралуу иш боюнча күбөлөр суранып жатышса;

в) ооба, бир гана тергөөчү милдеттүү;

г) жок бул алардын иш милдетине кирбейт.

6. Кыргз Республикасында сот өндүрүшү кайсы тилде жүргүзүлөт?

а) процесстин катышуучуларынын көбү сүйлөгөн тилде;

б) кылмыш иши боюнча өндүрүштү алып барып жаткан кызмат адамдары сүйлөгөн тилде;

в) айыпталуучу, соттолуучу сүйлөгөн тилде;

г) мамлекеттик же расмий тилде.

7. Тергөөчү жана сот кылмыш-жаза процессинин катышуучуларынын ичинен кимисине сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуулары керек?

а) жабырлануучуга

б) көргөн адамга;

в) күбөгө;

г) коргоочуга.

8. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинде айыптоонун кандай түрлөрү караштырылган?

а) бир гана жеке айыптоо;

б) жеке-ачык жана ачык айыптоо;

в) айыптоонун түрлөрү тергөөчү, прокурор тарабынан аныкталат;

г) элдин атынан ачык айыптоо.

9. Кылмыш-жаза сот өндүрүшүн кандай жагдайлар жокко чыгарат?

а) кырдаалдын өзгөрүүсүнүн натыйжасында, эгерде жасалган жосун коомдук-коркунучтуу мүнөзүн жоготсо;

б) кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн жүрүп жаткан учурда прокурордун айыпоону колдоодон баш тартуусу;

в) келтирилген зыянды калыбына келтирүү;

г) зарыл коргонуу чектерин жогорулатуу.

10. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык ким медиатр болуп эсептелет?

а) медиация жөнүндө мыйзамдын талаптарына жооп берген, медиация жүргүзүүдө кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн тараптарына жардам көрсөтүүчү көз карандысыз жеке жак;

б) жабырлануучунун же жарандык доогердин мыйзамдуу кызыкчылыктарына өкүлчүлүктүк кылууга ыйгарым укуктуу адам;

в) иштин жыйынтыгына кызыкдар эмес, жабырлануучунун жана айыпталуучунун ортосундагы элдешүү фактысына күбө катары тартылган адам;

г) кылмыш-жаза иши боюнча келтирилген зыянды өндүрүүгө укуктуу адам.

11. Кылмыш иштерин кассациялык тартипте кароону кандай курамдагы сот жүзөгө ашырат?

а) сот арачыларынын катышуусундагы судья төрагалык кылган сот тарабынан жүзөгө ашырылат;

б) курамы 5 судьядан турган Жогорку соттун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясы тарабынан жүзөгө ашырылат;

в) курамы 3 судьядан турган облустук сот коллегиясы жана ага теңештирилген сот тарабынан жүзөгө ашырылат;

г) курамы 3 судьядан турган Жогорку соттун соттук коллегиясы тарабынан жүзөгө ашырылат.

12. Кайсы орган жаранды кылмыш жасады деп таанууга укуктуу?

а) прокуратура органдары;

б) сот;

в) алгачкы текшерүү органы;

г) тергөө органы.

13. Кылмыш иши боюнча тергөө бөлүмүнүн жетекчиси кандай ыйгарым укуктарга ээ?

а) тергөө бөлүмүнүн жетекчиси тергөөчүнүн өндүрүшүндө турган кылмыш иши боюнча териштирүүгө катышууга, тергөөчүнүн ыйгарым укуктарын пайдалануу менен жеке өзү тергөө жүргүзүүгө укуктуу.

б) тергөөнүн мөөнөтүн узартууга;

в) тергөөнү жеке өзү жүргүзүүгө;

г) тергөө бүткөндөн кийин ишти сотко жөнөтүүгө.

14. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык бажы кызматы алгачкы текшерүү органы болуп эсептелеби?

а) эсептелет, бир гана прокурордун тапшырмасы боюнча;

б) эсептелет;

в) эсептелбейт;

г) алгачкы текшерүү органына бир гана ички иштер органдары кирет.

15. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык кайсы ыйгарым укуктар алгачкы текшерүү органынын алардын компетенциясына эмне кирбейт?

а) жасалган кылмыш жөнүндө билдирүүлөрдү, арыздарды каттоо;

б) болуп өткөн окуянын издеринин сакталып калуусу үчүн чараларды көрөт;

в) күбөлөрдү суракка алуу;

г) соттун тапшырмасын аткарышат.

16. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык кандай жаран шектүү деп таанылат?

а) зыян келтирген жаран;

б) аны шектүү катары тартуу жөнүндө токтом чыккан жаран;

в) ага карата баш коргоо чарасы тандалган жаран;

г) ага карата кылмыш иши козголгон жаран.

17. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, кайсы жаран айыпталуучу деп табылат?

а) аны айыпталуучу катары тартылуу жөнүндө токтом чыгарылган жаран;

б) кылмышты жасаган адам;

в) ага карата иш соттук өндүрүшкө алынган жаран;

г) кылмыш жасады деп шектелип жаткан адам.

18. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, күбөлүк иммунитет деген эмнени түшүндүрөт?

а) адамдын өзүнө жана өзүнүн жакын туугандарына каршы көрсөтмө бербөө укугу;

б) адамдын кылмыштын катышуучуларына каршы көрсөтмө бербөө укугу;

в) адамдын суракка алууда коргоочу алууга карата укугу;

г) адамдын сотко келүүдөн баш тартуу укугу.

19. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, вердикт деген эмнени түшүндүрөт?

а) кылмыш иши боюнча соттук жыйында соттолуучунун айыптуулугу жөнүндө чыгарылган соттун чечими.

б) айыпталуучунун күнөөлүүлүгү же күнөөсүздүгү жөнүндө негизги маселени кошуп алганда, анын алдына коюлган маселелер боюнча сот арачылар коллегиясынын чечими;

в) биринчи инстанциядагы соттун чечими;

г) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун чечими.

20. Кандай учурларда кылмыш иши боюнча коргоочунун катышуучусу милдеттүү түрдө болуп эсептелет?

а) айыпталуучу кош бойлуу аял болгон учурда;

б) айыпталуучу өз күнөөсүн тааныбаган учурда;

в) прокурор катышкан учурда;

г) шектүү, айыпталуучу кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн тилин билбесе же жетиштүү деңгээлде билбесе;

21. Жабырлануучуга кандай милдеттер жүктөлгөн?

а) тергөөчүнүн токтомдорунун көчүрмөлөрүн алуу;

б) тиешелүү түрдө уруксат жок болсо, жашаган дарегинен чыкпоо;

в) өзүндө болгон буюмдарды, документтерди, ошондой эле үлгүлөрдү салыштырып изилдөө үчүн берүүгө;

г) сот отурумунун протоколуна эскертүүлөрдү киргизет.

22. Жабырлануучу көз жумган учурда анын укуктарына ким өкүлчүлүктүк кылат?

а) сот аныктаган адам;

б) жабырлануучунун жакын тууганы;

в) эч ким;

г) тергөөчү аныктаган адам.

23. Күбө катары ким суракка алынуусу мүмкүн?

а) адвокат – өз милдеттерин аткарууга байланыштуу ага белгилүү болгон жагдайлар жөнүндө;

б) айыпталуучунун жакын туугандары, эгерде алар көрсөтмө берүү ниетин билдиришсе;

в) дин кызматкери - сыр айтуудан өзүнө белгилүү болуп калган жагдайлар жөнүндө;

г) коргоочу, эгерде шектүү кылмыштын катышуучулары жөнүндө маалыматты билдирсе.

24. Кылмыш процессинде эксперт ким болуп эсептелет?

а) пайда болгон суроолордун чечилүүсүнө катышуу ниетин билдирген, кызыкдар эмес адам;

б) пайда болгон суроолорго жооп берүү үчүн айыптоо же коргоо тарабынан чакырылган адам;

в) сотко чейинки өндүрүштүн же соттук териштирүүнүн жүрүшүндө келип чыккан маселелерди атайын илимий билимдерди пайдалануу менен чечүү жана анын негизинде корутунду берүү үчүн сот, тергөөчү, прокурор же алардын талабы боюнча эксперттик уюмдун жетекчиси тарабынан дайындалган, кылмыш-жаза сот өндүрүшүнө кызыкдар болбогон адам;

г) суракка алуу үчүн тергөөчү же сот тарабынан чакырылган адам.

25. Кылмыш процессиндеги адис ким болуп эсептелет?

а) атайын көндүмдөрдү колдонуу менен процессуалдык аракеттер өндүрүшүнө жардам берүү үчүн сот тарабынан тартылган, кызыкдар эмес адам;

б) иш боюнча өз алдынча далил болуп эсептелген, укуктук суроолор боюнча корутунду берген адам;

в) корутунду берүү үчүн сот, тергөөчү тарабынан тартылган, кызыкдар эмес адам;

г) өз демилгеси боюнча иш боюнча өндүрүшкө катышууга ниетин билдирген адам.

26. Кылмыш ишин жеке карап жаткан судьяга жарыяланган четтетүү ким тарабынан чечилет?

а) ошол эле судья тарабынан;

б) соттук коллегия;

в) соттун төрагасы;

г) андан өйдө турган сот.

27. Адвокат кылмыш ишине кайсы учурларда адвокат катары катышууга укуксуз?

а) эгерде бул ишти сотто кароого катышып жаткан сот отурумунун катчысынын тууганы болсо;

б) эгер ал өзү жеке, түз же кыйыр түрдө бул ишке кызыкдар болсо;

в) эгер айыпталуучунун тууганы болсо;

г) эгер бул иш боюнча күбөнүн тууганы болсо.

28. Жол берилгис далилдерге кайсылар кирет?

а) айыптоо тарабынан берилген далилдер;

б) соттолуучунун тергөөнүн жүрүшүндө берген көрсөтмөлөрү;

в) КПКнын ченемдерин бузуу менен алынган далилдер;

г) адвокаттан алынган далилдер.

29. Кылмыш иши боюнча далилденүүгө тийиш болгон жагдайлар кайсылар?

а) күбөнүн өздүгүн мүнөздөгөн жагдайдар;

б) көргөн адамдардын өздүгүн ачыктаган жагдайлар;

в) айыпталуучунун өздүгүн мүнөздөгөн жагдайлар;

г) жабыр тарткан адамдын өздүгүн мүнөздөгөн жагдайлар.

30. Буюм далилдерин сактоонун кандай мөөнөттөрү бар?

а) соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин 1 жыл;

б) дайыма сакталат;

в) соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин 3 жыл;

г) өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин же болбосо ишти кыскартуу жөнүндө сот актысына даттануу мөөнөтү аяктаганга чейин.

31. Кылмыштуу жол менен табылган акчаларга жана баалуулуктарга карата кандай чечим кабыл алынат?

а) жабырлануучуларга кайтарылат;

б) мамлекеттин пайдасына алууга жатат;

в) буюм далилдерди сактоо үчүн бөлмөгө жайгаштырылат;

г) сактоо үчүн мамлекетке өткөрүлүп берилет.

32. Кылмышты жасоого шектүү жаранды кармоо жөнүндө токтом канча мөөнөттүн ичинде түзүлүшү керек?

а) кармалган адамдын туугандарына билдирген убактан баштап, 3 сааттан ашык эмес убакыттын ичинде;

б) кармалган адамды тергөө органына иш жүзүндө жеткирген убактан баштап;

в) жасалган кылмыш жөнүндө билдирүүнү каттаган убактан баштап 24 сааттан ашык эмес убакыттын ичинде;

г) иш жүзүндө кармаган убактан баштап 48 сааттан кеч эмес убакыттын ичинде.

33. Кармалган адам канча убакыттан ашык эмес мөөнөттө бошотулуусу керек?

а) 72 сааттан;

б) 48 сааттан;

в) 24 сааттан;

г) 3 сааттан.

34. Кимге карата бөгөт коюу чарасы тандалуусу мүмкүн?

а) жабырланууучуга;

б) күбөгө;

в) айыпталуучуга;

г) шектүүгө.

35. Камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы ким тарабынан колдонулат?

а) тергөө судьясы, сот;

б) прокурор;

в) тергөөчү;

г) тергөөчү, прокурордун уруксаты менен.

36. Тергөөнү жүргүзүүдө жаранды камакка алуу бөгөт коюу чарасынын максималдуу мөөнөтү канча убакыт болушу мүмкүн?

а) 9 айдан ашык эмес;

б) 6 айдан ашык эмес;

в) 2 жылдан ашпоосу керек;

г) 1 жылдан ашык эмес.

37. Балага карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы колдонулушу мүмкүнбү?

а) мүмкүн, бир гана өзгөчө учурларда;

б) колдонулбайт;

в) мыйзамдуу өкүлдөрүнүн макулдугу менен гана колдонулат;

г) прокурордун санкциясы менен гана колдонулат.

38. Сотко чейинки өндүрүштө алып келүү (мажбурлап жеткирүү) ким тарабынан ишке ашырылат?

а) сот;

б) алгачкы текшерүү органы;

в) сот аткаруучулар;

г) прокурор.

39. Кылмыш процессинде өткөрүп жиберилген процессуалдык мөөнөттү калыбына келтирүүгө жол берилеби?

а) жол берилбейт;

б) жол берилет, бир гана прокурордун макулдугу менен;

в) жол берилет, эгерде ал жүйөөлүү себептер менен өткөрүлүп жиберилсе;

г) жол берилет, эгерде муну кызыкдар тараптар талап кылса.

40. Кылмыш-жаза сот өндүрүшүндө мамлекеттин эсебинен кандай процессуалдык чыгымдар төлөнөт?

а) котормочуга төлөнүүчү суммалар;

б) буюм далилдерин сактоого жана кайра жөнөтүүгө сарпталган суммалар;

в) жабырлануучуларга жана алардын өкүлдөрүнө төлөнүүчү суммалар;

г) эксперттерге төлөнүүчү сый акылар.

41. Кандай учурларда иштерди өзүнчө өндүрүшкө бөлүүгө мүмкүн?

а) турган жери белгисиз болгон айыпталуучуга карата;

б) эгер кылмыш-жаза ишинин көлөмү чоң болсо;

в) эгерде соттолуучу башка соттолуучулардын катышуусунда көрсөтмөлөрдү берүүдөн баш тартып жатса;

г) эгерде прокурор соттолуучулардын бирөөсүнө карата айыптоону колдоодон баш тартса.

42. Тергөөчүнүн, прокурордун аракеттерине жана чечимдерине карата келип түшкөн даттанууларды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча судья кандай токтом чыгарат?

а) тергөөчүнүн, прокурордун мыйзамсыз аракеттерин (аракетсиздиктерин) же чечимдерин жокко чыгаруу жөнүндө

б) тиешелүү кызмат адамынын аракеттерин (аракетсиздигин) же чечимин мыйзамсыз же негизсиз деп таануу жана анын жол берилген бузууларды четтетүү милдеттери жөнүндө;

в) тергөөчүнүн, прокурордун мыйзамсыз аракеттерин (аракетсиздиктерин) же чечимдерин жокко чыгаруу жана жаңы мыйзамдуу чечим кабыл алуу жөнүндө;

г) тиешелүү кызмат адамынын аракеттерин (аракетсиздигин) же чечимин мыйзамдуу же негиздүү, КРнын КПКнын талаптарына ылайык келет деп таануу жөнүндө.

43. Өтүнмөлөр качан билдирилүүсү мүмкүн?

а) өтүнмөлөр бир гана тергөөнүн жүрүшүндө билдирилүүсү мүмкүн;

б) өтүнүч кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн кандай гана болбосун баскычында билдирилиши мүмкүн.

в) процесстин бардык стадиясында өтүнмөлөрдү билдирүүгө болот;

г) өтүнмөлөрдү соттолуучунун акыркы сөзүнө чейин берүүгө болот.

44. Кылмыш ишин козгогонго чейин тергөө аракеттерин өндүрүүгө жол берилеби?

а) жол берилбейт;

б) бир гана окуя болгон жерди кароого жана экспертиза дайындоого уруксат берилет;

в) бир гана кылмышты жасаганды көрүп калган адамдарды суракка алууга жана кечиктирбестен турак-жайга тинтүү жүргүзүүгө жол берилет;

г) бир гана жабырлануучуну алгачкы суракка алууга жол берилет.

45. Тергөө судьясынын камакка алуу же баш тартуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу жөнүндөгү токтомунун үстүнөн канча мөөнөттүн ичинде даттанууга болот?

а) 10 сутканын ичинде;

б) 5 сутканын ичинде;

в) 7 сутканын ичинде;

г) 1 айдын ичинде.

46. Айыпталуучуга карата бөгөт коюу чарасы кандай учурларда көбүрөөк катуу бөгөт чарасына өзгөртүлүшү мүмкүн?

а) эгер айыпталуучу зыянды калыбына келтирбей жатса;

б) эгер айыпталуучу угузулган айыбы менен макул болбосо;

в) эгер айыпталуучу көрсөтмө бергенден баш тартса;

г) эгер айыпталуучуга оор жана өзгөчө оор кылмыш жасагандыгы боюнча жаңы айып коюлса.

47. Телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдү угуу канча мөөнөткө белгилениши мүмкүн?

а) 2 айга чейинки мөөнөткө;

б) 1 жылга чейинки мөөнөткө;

в) 3 айга чейинки мөөнөткө;

г) 6 айга чейинки мөөнөткө.

48. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык бир күндүн ичиндеги суракка алуунун максималдуу узактыгы канча?

а) 8 сааттан ашык эмес;

б) 4 сааттан ашык эмес;

в) 6 сааттан ашык эмес;

г) 2 сааттан ашык эмес.

49. Жаран кайсы документтин негизинде суракка алууга чакырылат?

а) чакыруу кагазы;

б) келүү жөнүндө милдеттенме;

в) тапшырма;

г) протокол.

50. Беттештирүү кандай учурларда жүргүзүлөт?

а) эгерде айыпталуучулардын же жабырлануучулардын бирөө көрсөтмө бергенден баш тартып жатса;

б) көрсөтмөлөрдү окуя болгон жерде текшерүүдө;

в) эгерде мурда суралган эки адамдын көрсөтмөлөрүндө олуттуу карама-каршылыктары бар болсо

г) эгер иш боюнча бир нече адам өтүп жатса.

51. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, кандай учурларда милдеттүү түрдө экспертиза дайындалат жана өндүрүлөт?

а) окуя болгон жерге түшүп калган колдун манжаларынын издеринин тиешелүүлүгүн аныктоо үчүн;

б) коргоо жана айыптоо тараптары экспертиза өткөрүүнү чечкиндүү түрдө талап кылып жатышса;

в) өлүмдүн себептерин, мүнөзүн жана ден соолукка келтирилген зыяндын оордугунун деңгээлин аныктоо;

г) документтер шектенүү пайда кылган учурда күбөнүн жаш курагын аныктоо үчүн.

52. Кылмыш-жаза сот өндүрүшүндө эксперттик эмес уюмда экспертиза өндүрүшүн жүргүзүүгө мүмкүнбү?

а) мүмкүн;

б) мүмкүн эмес;

в) мүмкүн, бирок эксперттик уюмдун макулдугу менен гана;

г) мүмкүн, бирок иш боюнча айыпталуучунун же жабырлануучунун макулдугу менен гана.

53. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, тергөөнү токтотуу үчүн кандай негиздер караштырылган?

а) айыпталуучунун коргоочусунун ооруп калуусу;

б) жашы жетелек өспүрүм айыпталуучунун мыйзамдуу өкүлүнүн аныкталбагандыгы;

в) айыпталуучуга келтирген зыяндарын калыбына келтирүүсү үчүн мөөнөт берүү;

г) айыпталуучунун турган дарегинин аныкталбагандыгы.

54. Прокурор келип түшкөн кылмыш ишин канча мөөнөттө өздөштүрүүгө милдеттүү?

а) үч суткадан ашык эмес мөөнөттө;

б) беш суткадан ашык эмес мөөнөттө;

в) жети суткадан ашык эмес мөөнөттө;

г) андан өйдөкү прокурор аныктаган мөөнөттө.

55. Суракка алуунун башында айыпталуучудан кайсы суроолор такталып алынат?

а) анда кандайдыр бир өтүнмө барбы;

б) ал тергөөчүгө ишенеби;

в) ал жазуу формасындагы көрсөтмө жазууну каалайбы;

г) ал өзүнүн айыбын толугу менен же жарым-жартылай моюнуна алабы же ага коюлган айыптоодогу айыбын моюнга алуудан баш тартабы.

56. Тергөө амалдары аягына чыгарылган иш боюнча прокурор кандай ыйгарым укуктарга ээ?

а) ишти андан өйдөкү прокурорго жиберүү;

б) эгер айыптоонун туюнтулушу өзгөртүлбөсө, көбүрөөк оор кылмыш жөнүндө мыйзамды колдонуп, айыпталуучунун аракеттерин переквалификациялоо;

в) өзүнүн токтому менен айыптоонун айрым пункттарын алып салууну же айыпталуучунун аракетин жеңилдетүү жагына кайра квалификациялоону;

г) иш боюнча өндүрүштү токтотуу.

57. Кылмыш ишин соттук териштирүүгө дайындоодо биринчи инстанциянын соту тарабынан кандай процессуалдык акты чыгарылат?

а) токтом;

б) чечим;

в) өкүм;

г) аныктама.

58. Судья келип түшкөн кылмыш иши боюнча кандай суроолорду тактайт?

а) кылмыш иши кайсы орган тарабынан козголгон жана иликтенген;

б) соттолуучу өзүнүн айыбын моюнуна алабы;

в) айыпталуучу катары тартылуу жөнүндө токтомдун көчүрмөсүн өз мөөнөтүндө тапшырылышын;

г) тергөөнүн аяктаган датасын.

59. Судья тарабынан оор же өзгөчө оор кылмыш жөнүндө кылмыш ишин канча мөөнөттө каралышы керек?

а) сотко келип түшкөн күндөн баштап 1 жылдын ичинде;

б) сотко келип түшкөн күндөн баштап 4 айдын ичинде;

в) сотко келип түшкөн күндөн баштап 1 айдан ашык эмес мөөнөттө;

г) сотко келип түшкөн күндөн баштап 2 айлык мөөнөттө.

60. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, кайсы убакыт соттук териштирүүнүн мөөнөтүнө киргизилбейт?

а) соттук териштирүүнүн мөөнөтүнө ушул Кодексте каралган негиздер боюнча соттук териштирүү токтотулган убакыт кирбейт.

б) тараптарга элдешүү үчүн берилген убакыт;

в) тараптарга жарыш сөзгө даярдануу үчүн берилген убакыт;

г) эгер оорусу соттук отурумга катышууга мүмкүнчүлүк бербесе, коргоочунун дарыланууда болгон убактысы.

61. Мамлекеттик айыптоочу соттук териштирүүдө айыптоону колдоодон баш тарта алабы?

а) баш тарта алат, бирок бир гана анча чоң эмес оор кылмыштар боюнча иштерде;

б) баш тарта алат, бирок бир гана өйдөкү прокурордун макулдугу менен;

в) баш тарта албайт;

г) баш тарта алат.

62. Биринчи инстанциядагы сотто айыпталуучунун катышуусуз ишти териштирүүгө мүмкүнбү?

а) жок;

б) айыпталуучу Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары болсо жана сотко келүүдөн качса;

в) ооба, эгер анын өкүлү катышып жатса;

г) ооба, эгер айыпталуучу ооруп калса.

63. Биринчи инстанциядагы соттук жарыш сөздө кылмыш процессинин катышуучуларынын ичинен кимиси биринчи чыгып сүйлөйт?

а) айыпталуучу;

б) жабырлануучу.

в) коргоочу;

г) мамлекеттик айыптоочу.

64. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, сот отурумунун протоколу канча мөөнөттүн ичинде даярдадышы жана кол коюлуусу керек?

а) сот отуруму аяктагандан кийин 5 суткадан кеч эмес;

б) сот отуруму аяктагандан кийин 10 суткадан кеч эмес;

в) ишти карагандан кийин 7 күндүн ичинде;

г) ишти карагандан кийин 14 күндүн ичинде.

65. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, сот отурумунун протоколуна эскертүүлөр канча мөөнөттүн ичинде берилүүсү керек?

а) ишти карагандан кийин 7 күндүн ичинде;

б) мөөнөтү аныкталган эмес;

в) сот отурумунун протоколу менен таанышкан күндөн баштап, 5 сутканын ичинде;

г) протоколго кол койгондон кийин 3 сутканын ичинде.

66. Биринчи инстанциядагы сотто кылмыш иши боюнча соттук териштирүү эмнеден башталат?

а) соттун айыпталуучу катары тартылуу жөнүндөгү токтомду угузуусунан;

б) айыптоочунун айыптоо актысын угузуусунан;

в) айыпталуучуну суракка алуудан;

г) жабырлануучуну суракка алуудан.

67. Айыпталуучуга акыркы сөз качан берилет?

а) тараптардын жарыш сөзгө чыгуулары аяктаганга чейин;

б) тараптардын жарыш сөзгө чыгуулары аяктагандан кийин;

в) прокурор чыгып сүйлөгөндөн кийин;

г) жабырлануучу чыгып сүйлөгөнгө чейин.

68. Айыпталуучунун акыл-эсинин жайында эместиги таанылган учурда сот кандай чечим кабыл алышы мүмкүн?

а) кылмыш иши боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө токтом;

б) соттолуучуга медициналык мүнөздөгү мажбурлоочу чараларды колдонуу жөнүндө өкүмдүн токтомун;

в) кылмыш ишин кыскартуу жөнүндө жана айыпталуучуга медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө токтом;

г) ишти прокурорго кайтарып берүү жөнүндө токтом.

69. Сот тарабынан айыптоочу өкүмдөрдүн кандай түрлөрү токтом кылынуусу мүмкүн?

а) жазага тартуудан бошотуу менен медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө;

б) жазага тартуудан бошотуу менен жана иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө;

в) жазасын өтөөгө тиешелүү жазаны дайындоо жөнүндө;

г) тарбиялоочу мүнөздөгү чараларды колдонуу менен жазаны дайындабаган.

70. Актоочу өкүм токтому үчүн кандай жагдайлар негиз болуп эсептелет?

а) кылмыш куугунтугунун эскирүү мөөнөтүнүн аяктоосу;

б) кылмыштын курамы болбогондо;

в) амнистия актысын чыгаруу;

г) зыянды калыбына келтирүү.

71. Соттун өкүмү кандай бөлүктөрдөн турат?

а) киришүү;

б) киришүү, сыпаттама-жүйөлөмө;

в) киришүү, сыпаттама-жүйөлөмө жана корутунду бөлүктөрүнөн;

г) сыпаттама, жүйөлөмө жана корутунду.

72. Соттолгон адамга өкүмдүн көчүрмөсү канча мөөнөттө тапшырылат?

а) иш каралгандан кийин 7 күндүн ичинде;

б) иш каралгандан кийин 10 күндүн ичинде;

в) өкүм угузулгандан кийин 3 суткадан кеч эмес;

г) өкүм угузулгандан кийин 5 сутканын ичинде.

73. Прокурор мыйзамдуу түрдө күчүнө кире элек өкүмдүн үстүнөн кандай формада даттануусу мүмкүн?

а) сунуштама;

б) даттануу;

в) каршылык;

г) каршы чыгуу.

74. 1-инстанциядагы соттун өкүмүнүн үстүнөн апелляциялык даттануу канча мөөнөттө берилүүсү мүмкүн?

а) ишти карагандан кийин 2 айдын ичинде;

б) өкүмдүн көчүрмөсүн тапшырган күндөн баштап 30 күндүн ичинде;

в) өкүмдү угузган күндөн баштап 10 сутканын ичинде;

г) өкүмдү угузган күндөн баштап 30 сутканын ичинде.

75. Апелляциялык инстанциянын сот актысы биринчи инстанциядагы сотко кылмыш иши менен чогуу канча мөөнөттүн ичинде жиберилет?

а) өкүмдү угузган күндөн баштап 10 сутканын ичинде;

б) өкүм чыккан күндөн баштап 7 суткадан кеч эмес;

в) ишти карагандан кийин 6 айдын ичинде;

г) ишти карагандан кийин 30 күн өткөндөн кийин.

76. Кылмыш-жаза процессуалдык мыйзамынын милдеттери кандай?

а) мыйзамсыз айыпталган же күнөөсүз соттолгон адамды эч токтоосуз жана толук кандуу реабилитациялануусун камсыз кылуу;

б) кылмыштарды тез жана толук териштирүү; кылмыш жасаган жактарды ашкерелөө жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу; адилеттүү соттук териштирүү жана кылмыш-жаза мыйзамын туура колдонуу;

в) негизсиз айыптоодон жана талкуулоодон, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин мыйзамсыз чектөөдөн коргоо;

г) укукка урмат-сый менен мамиле кылууну калыптандырууга, кылмыштардын алдын алууга, мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин бекемделишине жардамдашуу.

77. Кайсы сот өкүмдү аткарууга жиберет?

а) көзөмөлдөөчү инстанциянын соту;

б) кассациялык инстанциянын соту;

в) апелляциялык инстанциянын соту;

г) биринчи инстанциянын соту.

78. Сот соттолгон адамдын жазаны өтөөгө тоскоолдук кылуучу айыкпас катуу оорусуна байланыштуу кандай чечим кабыл алат?

а) жаза көбүрөөк жумшагына алмаштырылат;

б) өкүмдүн аткарылышын кийинкиге жылдырышы мүмкүн;

в) медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары колдонулат;

г) соттолгон жазаны өтөө убагында жазаны өтөөгө тоскоолдук кылуучу психиканын бузулушунан же башка катуу айыкпас ооруга чалдыккан учурда сот жазаны жана кылмыш-жаза-укуктук таасир берүүнүн башка чараларын аткаруучу органдын жана (же) мекеменин сунушу боюнча мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде соттолгонду жазаны андан ары өтөөдөн бошотууга укуктуу.

79. Кылмыш-жаза сот өндүрүшүндө кассациялык тартипте кайсы сот актылары даттанылышы мүмкүн?

а) мурда апелляциялык тартипте даттанылбаган, биринчи инстанциядагы соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимдери;

б) мурда көзөмөлдөө тартибинде каралып чыккандар;

в) биринчи инстанциядагы соттордун мыйзамдуу күчүнө кирбеген чечимдери;

г) мурда апелляциялык тартипте даттанылган биринчи инстанциядагы соттордун чечимдери.

80. Тергөөчүнүн камакка алуу бөгөт коюу чарасынын мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнмөнү козгоо жөнүндөгү токтому сотко кайсы мөөнөт аяктаганга чейин берилүүсү керек?

а) камакка алууда кармоонун мөөнөтү аяктаганга чейинки 10 суткадан кеч эмес;

б) камакка алууда кармоонун мөөнөтү аяктаганга чейинки 5 суткадан кеч эмес;

в) камакка алууда кармоонун мөөнөтү аяктаганга чейинки 7 суткадан кеч эмес;

г) камакка алууда кармоонун мөөнөтү аяктаган күнү.

81. Кассациялык инстанциянын чечиминин үстүнөн даттанылууга жатабы?

а) процесстин катышуучуларынын даттанууларынын же өтүнмөлөрүнүн негизинде даттанылууга жатат;

б) даттанылууга жатпайт;

в) даттанылууга жатат;

г) мыйзамда каралган учурларда жатат.

82. Айыптоочу өкүм кайтадан ачылган жагдайлар боюнча канча мөөнөттүн ичинде кайра каралуусу мүмкүн?

а) өкүм мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген күндөн баштап, 6 айдын ичинде;

б) өкүм мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген күндөн баштап, 3 жылдын ичинде;

в) ишти карагандан кийин 1 жылдын ичинде;

г) эч кандай мөөнөт менен чектелген эмес.

83. Сот кайтадан ачылган жагдайлар боюнча өндүрүштү кайсы учурда козгогонго укуктуу?

а) тергөөчүнүн кылмыштуу аракеттеринин соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү менен аныкталуусу;

б) жосундун жазалуулугун жокко чыгарган мыйзамдын күчүнө кирүүсү;

в) бул ишти карап жаткан учурда соттор тарабынан жасалган кылмыштуу аракеттердин соттун өкүмү менен аныкталуусу;

г) ишти карап жаткан учурда Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келген ченемдин колдонулгандыгынын таанылуусу.

84. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, бала – күбөгө, бала – жабырлануучуга көрсөтмөлөрдү берүүдөн баш тарткандыгы үчүн жана билип туруп жалган көрсөтмөлөрдү бергендиги үчүн кылмыш жоопкерчилиги караштырылгандыгы жөнүндө эскертүү берилеби?

а) ооба, 16 жаш курагынан баштап;

б) ооба, 14 жаш курагынан баштап;

в) жок;

г) ооба.

85. Баланын мыйзамдуу өкүлүн соттук териштирүүгө катышуудан четтетүүгө жол берилеби?

а) ооба, бирок бир гана анын макулдугу менен;

б) мындай учурлар мыйзамда караштырылган эмес;

в) жок;

г) эгерде мыйзамдуу өкүлдүн аракеттери баланын кызыкчылыктарына залал келтирет же сотко чейинки өндүрүшкө тоскоолдук кылууга багытталган деп эсептөөгө негиздер бар болсо, ал ишке катышуудан четтетилет. Тергөөчү бул тууралуу жүйөлөнгөн токтом чыгарат. Бул учурда ишке катышууга башка мыйзамдуу өкүлгө жол берилет.

86. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексине ылайык, камакка алуу эмнени түшүндүрөт?

а) процессуалдык мажбурлоо чарасы;

б) эркиндигинен ажыратуу;

в) эркиндигин чектөө;

г) жазанын түрү.

87. Кылмыш иши боюнча соттун жана өндүрүштү ишке ашырган органдардын мыйзамсыз аракеттеринен улам келтирилген зыяндар калыбына келтирилүүгө жатабы?

а) жок;

б) ооба, калыбына келтирилүүгө жатат;

в) адамдардын аныкталган категориялары үчүн гана калыбына келтирилүүгө жатат;

г) мындай учурлар мыйзамда караштырылган эмес.

88. Соттолгон адамдын абалын начарлатууга алып келүүчү соттун айыптоочу өкүмүн канча мөөнөттө кайра кароого жол берилет?

а) мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 5 жылдын ичинде;

б) кайра кароого жол берилбейт;

в) мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан кийин гана;

г) мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып бир жылдан ашпаган мөөнөттө.

89. Кылмыш иши боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү тартибинде тергөө жана сот өндүрүшү үчүн чет мамлекеттин тиешелүү органдарына кандай документ жөнөтүлөт?

а) тапшырма; өтүнмө;

б) талап;

в) сунуштама;

г) өтүнмө.

90. Эркиндигинен ажыратууга соттолгон жаранды ал жараны болуп эсептелген мамлекетте жазасын өтөө үчүн өткөрүп берүүгө кайсы ченемдик-укуктук акты негиз болуп эсептелет?

а) Кыргыз Республикасынын жана тиешелүү чет мамлекеттин ортосунда түзүлгөн Эл аралык келишим;

б) Кыргыз Республикасынын "Чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасындагы укуктук абалы жөнүндө" Мыйзамы;

в) Кыргыз Республикасынын «Тышкы миграция жөнүндө» Мыйзамы;

г) Кыргыз Республикасынын «Ички миграция жөнүндө» Мыйзамы.

91. Таануу үчүн предметтер канча санда көрсөтүлүүсү керек?

а) 2ден аз эмес;

б) 10дон көп эмес;

в) 3 аз эмес;

г) 5тен аз эмес.

**Жазык-аткаруу мыйзамы боюнча суроолор**

1. Узак мөөнөттүү жолугушуунун узактыгы?

а) 3 сутка;

б) 7 сутка;

в) түзөтүү мекемесинин түрүнөн көз карандылуу түрдө, бирок 10 суткадан ашык эмес;

г) 5 сутка.

2. Жатак-абакка төмөнкүлөр которулууга жатпайт?

а) жазасын өтөөнүн белгиленген тартибин кыянаттык менен бузуучулар;

б) эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазанын бөлүгүн абакта өтөгөндөр;

в) медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларынан, мажбурлап дарылоонун курстарынан өтпөгөндөр, ошондой эле жабык типтеги медициналык мекемелерде атайын дарылоо талап кылынган адамдар;

г) доо арызы барлар (алименттик милдеттенмелер).

3. Жолугушууларды алмаштырууга уруксат берилеби?

а) жок, уруксат берилбейт;

б) соттолгондун өтүнмөсү боюнча беш кыска мөөнөттүү жолугушууларды бир узак мөөнөттүү жолугушуу менен;

в) соттолгондорго өздөрүнүн өтүнүчү боюнча узак мөөнөттүү жолугушууну кыска мөөнөттүү жолугушууга;

г) ооба, соттолгондун суранычы боюнчаэки кыска мөөнөттүү жолугушууну телефондук сүйлөшүүгө.

4. Жазык-аткаруу мыйзамынын максаттары?

а) социалдык адилеттүүлүктү калыбына келтирүү жана соттолгондорду кайра тарбиялоо;

б) сотттолгондорду оӊдоп-түзөө жана кайра тарбиялоо;

в) сотттолгондорду оӊдоп-түзөө жана соттолгондорго жана башка жарандарга жаӊы кылмыштарды жасабоого эскертүү берүү;

г) жазаларды жана кылмыш-жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткарууда адам укуктарын коргоо.

5. Кыска мөөнөттүү жолугушуунун узактыгы?

а) 12 саат;

б) 4 саат;

в) 6 саат;

г) 3 саат.

6. Жазык-аткаруу мыйзамынын милдеттерине кирбейт:

а) жазаларды өтөөнүн жана кылмыш-жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруунун шарттарын жана тартибин жөнгө салуу;

б) турмуш-тиричилик жана эмгекке орношуу тартибин жөнгө салуу;

в) соттолгондорду түзөтүү жана ресоциализациялоо, кылмыштардын алдын алуу каражаттарын аныктоо;

г) жазаларды өтөөнүн жана кылмыш-жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруучу мекемелердин жана органдардын ишмердүүлүгүнө коомчулуктун катышуусунун формаларын аныктоо.

7. Соттолгонду жазасын андан ары өтөө үчүн бир абактан ошондой эле түрдөгү экинчи абакка которууга кийинкидей учурда жол берилет?

а) түзөтүү мекемеси кайрадан түзүлгөндө же жоюлганда, ал ооруган учурда же болбосо анын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн;

б) соттолгондун туугандарынын өтүнмөсү боюнча жана ал ооруган учурда;

в) аткаруучу жумушунун көлөмү жана мүнөзү олуттуу түрдө өзгөргөн учурда; ошондой эле соттолгондун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн;

г) сот тарабынан соттолгон ооруп калган учурда, же болбосо анын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн.

8. Жазаларды өтөөнүн жана кылмыш-жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруунун негиздери?

а) соттун айыптоочу өкүмүн аткаруу жөнүндө кайрылууга жазаларды аткаруу органдарынын жазма эскертүүлөрү;

б) соттун өкүмү же аны өзгөрткөн токтомдор/апелляциялык же кассациялык инстанциялардын сотторунун аныктамалары;

в) бир гана соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү;

г) мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү же болбосо соттун аны өзгөртүүчү же толуктоочу чечими, мунапыс берүү жана аны колдонуу жөнүндө акт, ырайым кылуу жөнүндө акт.

9. Түзөтүү абактарында жана жатак-абактарында турак жай аянтынын ченеми бир соттолгонго эсептегенде?

а) бир чарчы метрден кем эмес; катуу шарттарда жана түрмөлөрдө кармалган соттолгондор үчүн камераларда жана түрмөлөрдө - эки чарчы метрден; аялдарды кармоо үчүн арналган абактарда жана дарылоо түзөтүү мекемелеринде – эки жарым чарчы метрден; тарбиялоо абактарында - үч жарым чарчы метрден кем болушу мүмкүн эмес;

б) эки чарчы метрден кем эмес; катуу шарттарда жана түрмөлөрдө кармалган соттолгондор үчүн камераларда жана түрмөлөрдө – эки чарчы метрден; аялдарды кармоо үчүн арналган абактарда жана дарылоо түзөтүү мекемелеринде – үч жарым чарчы метрден; тарбиялоо абактарында - үч чарчы метрден кем болушу мүмкүн эмес;

в) эки чарчы метрден кем эмес; катуу шарттарда жана түрмөлөрдө кармалган соттолгондор үчүн камераларда жана түрмөлөрдө - үч чарчы метрден; аялдарды кармоо үчүн арналган абактарда жана дарылоо түзөтүү мекемелеринде – үч жарым чарчы метрден; тарбиялоо абактарында - төрт чарчы метрден кем болушу мүмкүн эмес;

г) эки чарчы метрден кем эмес; катуу шарттарда жана түрмөлөрдө кармалган соттолгондор үчүн камераларда жана түрмөлөрдө - эки жарым чарчы метрден; аялдарды кармоо үчүн арналган абактарда жана дарылоо түзөтүү мекемелеринде - үч чарчы метрден; тарбиялоо абактарында - үч жарым чарчы метрден кем болушу мүмкүн эмес.

10. Соттолгондорго дин тутуу эркиндиги берилеби?

а) түзөтүү Мекемесинин жайгашкан жери боюнча калктын көпчүлүгү туткан динди гана;

б) соттолгондордун дин тутуу укугу жана тиешелүү диний-ырым жырымдарга баруу укугу чектелет;

в) ооба соттолгондордун дин тутуу эркиндигине кепилдик берилет;

г) бир гана диний бирикмелерде бекитилген тартипте каттоодон өткөн динди гана.

11. Учурда күчүндөгү жазык-аткаруу мыйзамынын тили боюнча соттолгондорду түзөтүү каражаты?

а) жазаны өтөө мөөнөтү учурунда соттолгондун жүрүм-турумунан көз карандылуу түрдө түзөтүү мекемесинин түрүн өзгөртүү;

б) билим алуу жана кесиптик жактан даярдоо;

в) соттолгонго сыйлоо жана жаза-чараларын колдонуу;

г) соттолгондорду адеп-ахлактык жана физикалык жактан кайра тарбиялоо.

12. Түзөтүү мекемелеринин түрлөрү?

а) жатак-абактар, түзөтүү абактары, тарбиялоо абактары, түрмөлөр;

б) жатак-абактар, түзөтүү абактары, түрмөлөр;

в) жатак-абактар, түзөтүү абактары, тарбиялоо абактары;

г) тарбиялоо абактары, жатак-абактар, түрмөлөр.

13. Кылмыш жасагандыгы үчүн айып түрүндөгү жазалар кайсы орган тарабынан аткарылат?

а) соттолгондун жашаган жери боюнча пробация органдары тарабынан;

б) жазык аткаруу системасынын мекемелери тарабынан;

в) соттолгондун иштеген жери боюнча администрация тарабынан;

г) соттолгондун жашаган жери боюнча (учурда жашаган дареги) мажбурлап аткаруучу органдар тарабынан.

14. Соттолгондорду түзөтүү мекмелерине жөнөтүүнүн тартиби аныкталат?

а) сот тарабынан;

б) пробация органы тарабынан;

в) Министрлер кабинети тарабынан;

г) тергөө изоляторунун же түзөтүү мекемесинин администрациясы тарабынан.

15. Жазык-аткаруу мыйзамы турат:

а) бир гана Жазык-аткаруу кодексинен;

б) Жазык-аткаруу кодексинен жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынан;

в) Кыргыз Республикасынын Конституциясынан жана Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринен;

г) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, жазаларды жана кылмыш-жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу жана өтөө тартибин жана шарттарын белгилөөчү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынан.

16. Түзөтүү мекемелерине келген соттолгондор карантиндик бөлүмгө кийинкидей мөөнөткө жайгаштырылат?

а) үчтөн беш суткага чейин;

б) бештен жети суткага чейин;

в) бештен он суткага чейин;

г) үчтөн он суткага чейин.

17. Өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны аткаруучу мекеме?

а) түрмө – жалпы режим;

б) түрмө – катуу режим;

в) өзгөчө режимдеги түзөтүү колониясы;

г) өмүр бою эркиндигинен ажыратууга соттолгондор үчүн өзгөчө режимдеги түзөтүү колониясы.

18. Түзөтүү жумуштары түрүндөгү жазаны кайсы жерде өтөйт?

а) негизги жумуш орду боюнча;

б) түзөтүү борборунда;

в) жатак абагында;

г) соттолгон жазаны аткаруучу орган тарабынан жөнөтүлө турган ишканада.

19. Ар бир телефондук сүйлөшүүнүн узактыгы?

а) убактысы чектелген эмес;

б) 30 мүн. чейин;

в) 15 мүн. чейин;

г) 10 мүн. чейин.

20. Эркиндигинен ажыратууга соттолгондор жөнөтүүчү жана алуучу каттардын тизмеси?

а) алардын саны чектелбейт;

б) жылына 12 кат;

в) жылына 6 кат;

г) жылына 3 кат.

21. Түрмөдөн түзөтүү абагына оң мүнөздөлгөн соттолгондор андан ары жазасын өтөө үчүн которулушу мүмкүн?

а) мөөнөтүнүн 1/4 кем эмес;

б) мөөнөтүнүн 1/3 кем эмес;

в) мөөнөтүнүн 1/2 кем эмес;

г) мөөнөтүнүн 2/3 кем эмес.

22. Соттолгондор акча каражаттарын жеке эсебине чегерүү менен, акчалай которууларды алууга, ошондой эле жакын туугандарына же башка адамдарга акчалай которууларды жиберүүгө укуктуубу?

а) администрациянын уруксаты менен, эгерде башка адамдарга акчалай которууларды жиберсе же алардан алса;

б) соттун уруксаты менен;

в) уруксат талап кылынбайт;

г) прокурордун уруксаты менен.

23. Жатак-абактарда, жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында жана тарбиялоо абактарында жазасын өтөп жаткан соттолгондорго, ошондой эле чарбалык тейлөө жумуштары үчүн тергөө изоляторлорунда жана түрмөлөрдө белгиленген тартипте калтырылгандарга канча мөөнөткө түзөтүү мекемелеринин чегинен тышкары чыгууга уруксат берилиши мүмкүн?

а) беш суткадан ашык эмес мөөнөткө;

б) жети суткадан ашык эмес мөөнөткө;

в) үч суткадан ашык эмес мөөнөткө;

г) он төрт суткадан ашык эмес мөөнөткө.

24. Соттолгондордун түзөтүү мекемелеринин чегинен тышкары чыгуусуна ким уруксат берет?

а) жасалган кылмыштын классификациясын, өтөлгөн мөөнөтүн, соттолгондун инсандыгын жана жүрүш-турушун эске алуу менен түзөтүү мекемесинин начальниги тарабынан көзөмөлдү жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу прокурорго кабарландыруу менен берилет; б) жасалган кылмыштын классификациясын, өтөлгөн мөөнөтүн, соттолгондун инсандыгын жана жүрүш-турушун эске алуу менен сот тарабынан берилет;

в) жасалган кылмыштын классификациясын, өтөлгөн мөөнөтүн, соттолгондун инсандыгын жана жүрүш-турушун эске алуу менен прокурор тарабынан берилет;

г) жасалган кылмыштын классификациясын, өтөлгөн мөөнөтүн, соттолгондун инсандыгын жана жүрүш-турушун эске алуу менен МЖАК тарабынан берилет.

25. Соттолгондорго пенсия төлөп берүү кайсы орган тарабынан ишке ашырылат?

а) түзөтүү мекемеси турган жер боюнча, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун органдары тарабынан соттолгондордун жеке эсебине пенсияларды которуу жолу менен;

б) түзөтүү мекемеси турган жер боюнча, МЖАК тарабынан соттолгондордун жеке эсебине пенсияларды которуу жолу менен;

в) КРнын Министрлер Кабинети тарабынан;

г) сот тарабынан.

26. Соттолгондордун айлык маяналарынан, пенсияларынан, жөлөк пулдарынан жана башка кирешелеринен аткаруу документи боюнча кармап калынуучу сумма канча өлчөмдө кармалат?

а) 30 пайыздан ашпаган өлчөмдө, ал эми калган сумма соттолгондорун жеке эсебине которулат;

б) 50 пайыздан ашпаган өлчөмдө, ал эми калган сумма соттолгондорун жеке эсебине которулат;

в) 70 пайыздан ашпаган өлчөмдө, ал эми калган сумма соттолгондорун жеке эсебине которулат;

г) 20 пайыздан ашпаган өлчөмдө, ал эми калган сумма соттолгондорун жеке эсебине которулат.

27. Белгиленгендердин ичинен катуу режимдеги абакта жазасын өтөп жаткан соттолгондор үчүн эмне сыйлоо чараларына кирбейт?

а) дем алыш күнүн абактын чектеринен тышкары өткөрүүгө уруксат;

б) кошумча жолугушуулар;

в) ыраазычылык;

г) грамота.

28. Учурда күчүндөгү кылмыш-жаза жана жазык-аткаруу мыйзамында караштырылбаган түзөтүү абагынын (ТА) түрү – … режимдеги ТА.

а) катуу;

б) өзгөчө;

в) күчөтүлгөн;

г) жалпы.

29. Жазасын тарбиялоо абагында өтөп жатышкан соттолгондор үчүн аманат жиберүүлөрдү, берип жиберүүлөрдү алуунун максималдуу саны канча?

а) чектөөсүз;

б) алты;

в) он;

г) он төрт.

30. Он сегиз жашка толгон соттолгондор алардын макулдугу менен тарбия абагында, канча жашка толгонго чейин гана калтырылышы мүмкүн?

а) 23 жашка;

б) 21 жашка;

в) 20 жашка;

г) жаш курагы чектелген эмес.

31. Соттолгон жин оорусу менен ооруп калган же эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөө убагында анда убактылуу психикалык бузулуу табылган учурда, сотко ага медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө сунуштаманы ким киргизет?

а) түзөтүү мекемесинин администрациясы сотко сунуштама киргизет;

б) соттолгон сотко сунуштама киргизет;

в) прокурор сотко сунуштама киргизет;

г) адвокат сотко сунуштама киргизет.

32. Соттолгон жаза мөөнөтүнүн мыйзамда белгиленген мөөнөтүн өтөөдө түзөтүү мекемесинин администрациясы же дисциплинардык аскер бөлүгүнүн командачылыгы соттолгонго жазаны өтөөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө маселени кароо үчүн арыз берүү укугунун келип жеткени тууралуу канча мөөнөттүн ичинде жазуу жүзүндө кабарландырууга милдеттүү?

а) беш күндүк мөөнөттүн ичинде;

б) жети күндүк мөөнөттүн ичинде;

в) он төрт күндүк мөөнөттүн ичинде;

г) он күндүк мөөнөттүн ичинде.

33. Түзөтүү мекемесинин администрациясы же дисциплинардык аскер бөлүгүнүн командачылыгы соттолгон жазасын өтөөдөн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө арызы менен кайрылгандан кийин канча жумушчу күндүн ичинде материалдарды тиркөө менен кайрылууну сотко жиберүүгө милдеттүү?

а) он жумушчу күндүн ичинде;

б) беш жумушчу күндүн ичинде;

в) 14 жумушчу күндүн ичинде;

г) 7 жумушчу күндүн ичинде.

34. Сот шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуудан баш тарткан учурда, арызды же сунуштаманы кайрадан жиберүү канча убакыт өткөндөн эрте эмес ишке ашырылат?

а) шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуудан баш тартылганы жөнүндө токтом чыгарылган күндөн тартып үч ай өткөндөн эрте эмес;

б) шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуудан баш тартылганы жөнүндө токтом чыгарылган күндөн тартып бир ай өткөндөн эрте эмес;

в) шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуудан баш тартылганы жөнүндө токтом чыгарылган күндөн тартып алты ай өткөндөн эрте эмес;

г) шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуудан баш тартылганы жөнүндө токтом чыгарылган күндөн тартып эки ай өткөндөн эрте эмес.

35. Шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулган соттолгондорго карата мекеменин же жаза аткаруучу органдын администрациясы соттолгондун тандаган жашаган жери боюнча кайсы органга андан ары көзөмөл жүргүзүүнү жүзөгө ашыруу үчүн соттун өкүмүнүн көчүрмөсүн жиберет?

а) пробация органына жиберет;

б) прокуратурага жиберет;

в) Юстиция министрлигине жиберет;

г) медиаторго жиберет.

36. Соттолгон кош бойлуу аялдарга жана соттолгон кичинекей баласы бар аялдарга жазасын өтөө үчүн баласы канча жашка толгонго чейин жазаны аткарууну кийинкиге калтыруу берилет?

а) баласы 14 жашка толгонго чейин;

б) баласы 12 жашка толгонго чейин;

в) баласы 16 жашка толгонго чейин;

г) баласы 9 жашка толгонго чейин.

37. Сот тарабынан пробациялык көзөмөл дайындалган жаран, канча убакыттын ичинде жашаган дареги боюнча пробация органына келиши керек?

а) соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып он календарлык күндүн ичинде;

б) соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 30 календарлык күндүн ичинде;

в) 10 календарлык күндүн ичинде;

г) 30 календарлык күндүн ичинде.

38. Соттолгонго биринчи аманат жиберүүлөрдү алууга уруксат берилет?

а) соттолгондон 6 ай өткөндөн кийин;

б) соттолгондон 1 жыл өткөндөн кийин;

в) ТМ жеткирилгенден кийин дароо (чектөөсүз);

г) ТМ жеткирилгенден 3 ай өткөндөн кийин.

39. ТМ эркиндигинен ажыратылган соттолгондордун жалпы билими?

а) 18 жашка чейинки жаш курактагы соттолгондор үчүн милдеттүү болуп эсептелет;

б) бардык соттолгондор үчүн милдеттүү болуп эсептелет;

в) 30 жашка чейин соттолгондор үчүн милдеттүү болуп эсептелет;

г) милдеттүү болуп эсептелбейт.

40. ТА түрлөрү айырмалангандыгынан көз карандылуу түрдө, режимдин түрүн түшүндүргөн термин?

а) жеӊилдетилген;

б) катуу;

в) күчөтүлгөн;

г) кадимки.

41. Жазаны аткаруу үчүн негиз болуп эсептелет?

а) бир гана мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими;

б) соттун өкүмү же аны өзгөртүүчү токтому/апелляциялык же кассациялык инстанциялардын сотторунун аныктамалары;

в) соттун айыптоочу өкүмүн аткаруу жөнүндө кайрылууга жазаларды аткаруу органдарынын жазма эскертүүлөрү;

г) соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү же болбосо соттун аны өзгөртүүчү же толуктоочу чечими, мунапыс берүү жана аны колдонуу жөнүндө акт, ырайым кылуу жөнүндө акт.

42. Түзөтүү абагында жазаны өтөөнүн шарттарынын түрлөрү?

а) жалпы;

б) кадимки;

в) жөнөкөй;

г) жеӊилдетилген.

43. Чарбалык тейлөө боюнча жумуштарды аткаруу үчүн тергөө изоляторунда (СИЗО) түзөтүү абагына эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасын кандай режимде өтөөгө соттолгондор калтырылышы мүмкүн?

а) эгер соттолгон мурда эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөбөсө, жалпы режимдеги жана катуу режимдеги;

б) эгер соттолгон мурда эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөбөсө, жалпы режимдеги;

в) эгер соттолгон мурда эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү, ошондой эле жатак абагында жазаны өтөбөсө, жалпы режимдеги ТА;

г) өзгөчө режимдеги абактан башка ТА бардык түрүнөн.

44. Соттолгондор аныкталган мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазасын өтөө үчүн гана багытталган жазык-аткаруу системасынын мекемеси?

а) абак;

б) түзөтүү абагы;

в) түзөтүү борбору;

г) дисциплинардык аскер бөлүгү.

45. Жазык-аткаруу укугунун жазык-аткаруу ишмердүүлүгүн ишке ашырууда мыйзамдын жоболорун негизги деп корутундулаган принцип - бул?

а) мыйзамдуулук;

б) баарынын мыйзам алдындагы бирдейлиги;

в) гуманизм;

г) коомчулуктун катышуу принциби.

46. Жазык-аткаруу укугунун булагы болуп кайсынысы эсептелбейт?

а) диний тексттер;

б) ченемдик келишим;

в) ченемдик-укуктук акты;

г) Конституция.

47. Жазык-аткаруу укугунда жазалардын түрлөрү болуп эсептелет?

а) коомдук иштер, түзөтүү жумуштары, эркиндигин чектөө;

б) чыкпоо жөнүндө кол коюу, камакка алуу;

в) дисквалификация, эскертүү, КРнын аймагынын чегинен тышкары чыгарып салуу;

г) үй камагы.

48. Жазык-аткаруу мыйзамынын максаттарына кирбейт?

а) соттолгондорго социалдык адаптацияланууга жардам берүү;

б) соттолгондорду түзөтүү;

в) соттолгондордун жана башка жарандардын жаӊы кылмыштарды жасоосунун алдын алуу;

г) жазаларды жана кылмыш-жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткарууда адам укуктарын коргоо.

49. Эркиндигинен ажыратууга соттолгон жазасын өтөө үчүн киргизилген күндөн тартып канча мөөнөттүн ичинде мекеменин администрациясы анын туугандарына билдирүүгө милдеттүү?

а) 10 күндүн ичинде;

б) 3 күндүн ичинде;

в) 5 иш күнүнүн ичинде;

г) үч иш күнүнүн ичинде.

50. Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөө мөөнөтү эсептелип баштайт?

а) камакка алынган күндөн тартып;

б) соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып;

в) түзөтүү мекемесине жеткирилген күндөн тартып;

г) соттун өкүмү чыккан күндөн тартып.

51. Түзөтүү мекемесиндеги режим деген эмнени түшүндүрөт?

а) бул эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны аткаруунун жана өтөөнүн аныкталган тартиби;

б) бул соттолгондун күн тартиби;

в) бул түзөтүү мекемесинин кызматкерлеринин иш графиги;

г) бардык варианттар туура.

52. Келтирилген аныктамалардын кайсынысы туура?

а) соттолгондордун акы төлөнүүчү эмгеги алардын жалпы эмгек стажына кошулат;

б) жалпы режимдеги абакта жазасын өтөп жаткан соттолгон үчүн ар бир жыл сайынкы акы төлөнгөн өргүүсү 15 күндү түзөт;

в) эгер соттолгон жумуш убактысынын бир айлык нормасын иштеп бүтсө, анын эмгегинин акысы тиричилик минимумунан аз болбошу мүмкүн;

г) соттолгондордун акы төлөнүүчү эмгеги алардын жалпы эмгек тажрыйбасына кошулбайт.

53. Белгиленгендердин ичинен катуу режимдеги абакта жазасын өтөп жаткан соттолгондор үчүн эмне сыйлоо чараларына кирбейт?

а) дем алыш күнүн абактын чектеринен тышкары өткөрүүгө уруксат;

б) кошумча жолугушуулар;

в) ыраазычылык;

г) грамота.

54. Оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондор жазасынын канча мөөнөтүн өтөгөндөн кийин жатак абагына которулушу мүмкүн?

а) оор кылмыштар жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондор же мурда эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазадан мөөнөтүнөн мурда бошотулгандар жана жазасынын өтөлө элек бөлүгүндөгү мезгилде жаңы кылмыштарды жасагандар - жаза мөөнөтүнүн кеминде үчтөн эки бөлүгүн өтөгөндө;

б) жок;

в) оор кылмыштар жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондор же мурда эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазадан мөөнөтүнөн мурда бошотулгандар жана жазасынын өтөлө элек бөлүгүндөгү мезгилде жаңы кылмыштарды жасагандар - жаза мөөнөтүнүн кеминде үчтөн бир бөлүгүн өтөгөндө;

г) которулушу мүмкүн эмес.

55. Пробациянын кардарларынын ресоциализациялануусуна жана турмуштук оор кырдаалдан чыгуусуна кайсы мамлекеттик орган жардамдашат?

а) пробация органы, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары;

б) сот;

в) Жогорку Кенеш;

г) Акыйкатчы.

56. Коомдук жумуштар түрүндөгү жазанын мөөнөтү кандайча эсептелет?

а) коомдук иштер түрүндөгү жазанын мөөнөтү соттолгон алардын ичинде коомдук иштерди аткарган сааттар менен эсептелет;

б) коомдук иштер түрүндөгү жазанын мөөнөтү соттолгон алардын ичинде коомдук иштерди аткарган айлар менен эсептелет;

в) коомдук иштер түрүндөгү жазанын мөөнөтү соттолгон алардын ичинде коомдук иштерди аткарган күндөр менен эсептелет;

г) коомдук иштер түрүндөгү жазанын мөөнөтү соттолгон алардын ичинде коомдук иштерди аткарган жылдар менен эсептелет.

57. Пробациянын элдештирүүчү процедураларын жүргүзүү үчүн кандай адистер тартылат?

а) медиаторлор (ортомчулар);

б) судьялар;

в) сот арачылары;

г) прокурорлор.

58. Соттолгондор жолугушуулардан ажыратылышы мүмкүн?

а) жазалоо чарасы катары жазасын өтөөнүн бекитилген тартибин кыянаттык менен бузган учурда гана;

б) ооба жазалоо чарасы катары;

в) жок, андай болбойт;

г) айып салуучу изоляторго (ШИЗО) киргизгенде ажыратылат.

59. Соттолгондордун эмгегин төлөө кайсы ченемдик-укуктук акты менен ишке ашырылат?

а) соттолгондордун эмгегин төлөө КРнын ЭК ылайык ишке ашырылат;

б) соттолгондордун эмгегин төлөө КРнын ЭК жана КРнын ЖАК ылайык ишке ашырылат;

в) соттолгондордун эмгегин төлөө КРнын КЖК ылайык ишке ашырылат;

г) соттолгондордун эмгегин төлөө Эмгек кодексине ылайык ишке ашырылат.

60. Соттолгондор эмгек акысы төлөнбөгөн жумуштарга тартылышы мүмкүнбү?

а) жок;

б) камераларды, бөлмөлөрдү жана жалпы пайдалануудагы жайларды ыңгайлаштыруу боюнча, негизги тосмодо жана тыюу салынган ички зонанын чегинен тышкары жерлерде жайгашкан көзөмөлдөөнүн, контролдоонун жана кайтаруунун инженердик-техникалык каражаттарынын объекттерин кошпогондо, мекеменин аймагын жана ага жанаша жаткан аймактарды ыңгайлаштыруу боюнча, маданий турмуш-тиричиликтик жана санитардык-гигиеналык жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча;

в) мекеменин аймагын ыӊгайлаштыруу боюнча;

г) камераларды ыӊгайлаштыруу боюнча.

61. Түзөтүү мекемеси соттолгондун арызынын негизинде элдештирүүчү чараларды жүргүзүү үчүн тиешелүү органга медиатор дайындоо жөнүндө өтүнмөнү канча мөөнөттө жиберүүгө милдеттүү?

а) үч күндүк мөөнөттө;

б) эки күндүк мөөнөттө;

в) 7 иш күнүндө;

г) бир айдын ичинде.

62. Айып изоляторуна киргизилген соттолгондорго күндө сейилдөөгө чыгууга уруксат берилет?

а) болжолдуу түрдө бир саатка;

б) бардык убакта;

в) соттолгондун каалоосу боюнча;

г) болжолдуу түрдө үч саатка.

63. Түзөтүү мекмелеринде өзгөчө шарттар режими канча мөөнөткө киргизилет?

а) он суткалык мөөнөткө киргизилет;

б) өзгөчө шарттар режимин киргизүүгө тыюу салынат;

в) отуз суткалык мөөнөткө чейин киргизилет;

г) он беш суткалык мөөнөткө киргизилет.

64. Жарашуу жол-жоболорун жүргүзүүнүн тартибин кайсы ченемдик документ жөнгө салат?

а) Жарашуу жол-жоболорун жүргүзүүнүн тартиби пробация жөнүндө мыйзамда жөнгө салынат;

б) Жарашуу жол-жоболорун жүргүзүүнүн тартиби медиация жөнүндө мыйзамда жөнгө салынат;

в) Жарашуу жол-жоболорун жүргүзүүнүн тартиби Жазык-аткаруу жөнүндө мыйзамда жөнгө салынат;

г) Жарашуу жол-жоболорун жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө мыйзамда жөнгө салынат.

65. Соттолгондор эркиндигин чектөө түрүндөгү жазасын өтөө мөөнөтүндө административдик-аймактык бирдиктин (шаардын, райондун) чегинен тышкары канча мөөнөткө кетүүгө укуктуу?

а) эки тарапка баруу үчүн зарыл убакытты эсептебегенде он суткадан ашык эмес;

б) жол жүргөн убакытты эске албаганда жети суткадан ашык эмес;

в) эки тарапка баруу үчүн зарыл убакытты эсептебегенде беш суткадан ашык эмес;

г) жол жүргөн убакытты эске албаганда он суткадан ашык эмес.

66. Жазаларды жана кылмыш-жаза укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларында жазаларын өтөп жатышкан соттолгондордун укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүүнү дайыма туруктуу негизде ишке ашырат?

а) прокурор;

б) сот;

в) акыйкатчы (омбудсмен);

г) парламент.

67. Өкүм мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып соттолгон айып төлөөгө милдеттүү?

а) эки айдын ичинде;

б) үч айдын ичинде;

в) төрт айдын ичинде;

г) өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенде дароо.

68. Соттун өкүмү боюнча конфискацияланууга жаткан соттолгондун мүлкүнүн таандыктуулугу жөнүндө талаштар чечилет?

а) кылмыш-жаза процессуалдык мыйзамдарга ылайык;

б) жарандык-процессуалдык мыйзамдарга ылайык;

в) аткаруучу өндүрүш жөнүндө мыйзамдарга ылайык;

г) кылмыш-жаза мыйзамына ылайык.

69. Сот пробациялык көзөмөлдү жокко чыгаруудан баш тарткан учурда пробация органынын кайталап берген сунуштамасы канча мөөнөт өткөндөн кийин жөнөтүлөт?

а) баш тартылган учурдан тартып үч ай өткөндөн кийин;

б) баш тартылган учурдан тартып алты ай өткөндөн кийин;

в) баш тартылган учурдан тартып бир ай өткөндөн кийин;

г) баш тартылган учурдан тартып бир жыл өткөндөн кийин.

**Эмгек укугу боюнча суроолор**

1. Эмгек келишимдери кызматкерлердин эмгек мыйзамында белгиленген укуктарынын жана кепилдиктеринин деӊгээлин төмөндөткөн шарттарды камтуусу мүмкүнбү?  
а) мүмкүн;  
б) мүмкүн эмес;  
в) мыйзамда караштырылган учурларды кошпогондо, мүмкүн эмес;  
г) эгер мыйзамда башкача караштырылбаса, мүмкүн.

2. Кызматкердин негизги милдеттерин санагыла?  
а) иш берүүчүнүн жана кызматкердин мүлкүнө аяр мамиле кылуу;  
б) жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;  
в) жергиликтүү ченемдик актыларды кабыл алуу;  
г) эмгек келишимин түзүү.

3. Мажбурлаган эмгекке тыюу салынабы?  
а) эгер мыйзамда башкача караштырылбаса, тыюу салынбайт;  
б) өзгөчө учурларда гана;  
в) мыйзамда караштырылгандан башка учурларда, тыюу салынат;  
г) тыюу салынбайт.

4. Эмгек мамилелери түшүнүгү өзүнө эмнени камтыйт?  
а) эмгек шарттарын иш берүүчү камсыз кылган учурда кызматкердин эмгектик иш-милдеттерди жеке аткарышы тууралуу кызматкердин жана иш берүүчүнүн ортосундагы мамиле;  
б) кызматкерлердин эмгектик иш-милдеттерди аткарышы тууралуу ишканалардын жетекчилеринин ортосундагы мамилелер;  
в) иш берүүчүнүн жана кызматкердин ортосундагы жамааттык келишим түзүү боюнча мамилелер;  
г) кызматкердин жана буюртма берүүчүнүн ортосундагы кандайдыр бир кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу жөнүндөгү мамилелер.

5. Кызматкердин негизги укуктарын санагыла?  
а) иш берүүчүнүн жана кызматкердин мүлкүнө аяр мамиле кылуу;  
б) ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоо;  
в) ага эмгек келишимдеринде шартталган жумушту жана эмгек акыны алуу;  
г) макулдашууда ага ишеним көрсөтүлгөн маалыматтарды ачыкка чыгарбоо.

6. Иш берүүчүнүн негизги укуктарын санагыла?  
а) мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларды сактоо;  
б) кызматкерлерди сыйлоо;  
в) мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдардын эскертүүлөрүн аткаруу;  
г) эмгекти коргоо боюнча талаптарды сактоо.

7. Социалдык өнөктөштүккө аныктама бергиле?  
а) мамлекеттик бийлик органдары, иш берүүчүлөрдүн бирикмелери жана кесиптик бирликтердин эмгек мамилелери жаатындагы саясатты аныктоодо өз ара аракетенишүүлөрү;  
б) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын, жумушчулардын бирикмелеринин жана кесиптик бирликтердин социалдык-экономикалык саясатты иш жүзүнө ашырууга багытталган өз ара аракеттенишүүлөрү;  
в) иш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин эмгек келишиминин тараптары катары өз ара аракеттенишүүлөрү;  
г) мамлекеттик бийлик органдарынын жана кесиптик бирликтердин ортосундагы эки тараптуу мамиле.

8. Эмгек китепчеси өз убагында берилбегендиги үчүн кызмат берүүчүнү кандай жоопкерчилик күтөт?  
а) 3 айга ар бир күндүк орточо эмгек акысын төлөп берет;  
б) кармаган ар бир күн үчүн ар күндүк орточо эмгек акысынын 0,5% төлөп берет;  
в) кармаган ар бир күн үчүн кызматкерге ар күндүк орточо эмгек акысын төлөп берет;  
г) кармаган ар бир күн үчүн бир айлык орточо эмгек маянасынын 0,15% төлөп берет.

9. Кесиптик бирликтердин мүчөсү болбогон кызматкерлер келишимдик негиздерде көрсөтүлгөн биринчи кесиптик бирликтин уюмуна иш берүүчү менен өз ара аракеттенишүүдө өзүлөрүнүн таламдарын коргоону тапшырууга укуктуубу?  
а) иш берүүчүлөрдүн бирикмесинин макулдугу бар болсо, укуктуу;  
б) келишимдик негиздерде укуктуу;  
в) укуксуз;  
г) мыйзамда караштырылган учурларды эске албаганда, укуксуз.

10. Кесиптик бирликтердин ыйгарым укуктары башка өкүлчүлүктүү органдар менен алмаштырылууга укуктуубу?  
а) укуксуз;  
б) келишимдик негиздерде укуктуу;  
в) эгер бул жамааттык келишимде караштырылса, мүмкүн;  
г) мыйзамда караштырылган өзгөчө учурларда мүмкүн.

11. Менчигинин формасы ар түрдүү уюмдарда жамааттык келишимдерди түзүүнүн минималдуу мөөнөтү канча болушу керек?  
а) 1 жылдан аз эмес;  
б) 2 жылдан аз эмес;  
в) 3 жылдан аз эмес;  
г) 5 жылдан аз эмес.

12. Жамааттык келишимди түзүүнүн максималдуу мөөнөтү канча?  
а) 1 жылдан ашык эмес;  
б) 2 жылдан ашык эмес;  
в) 3 жылдан ашык эмес;  
г) 5 жылдан ашык эмес.

13. Тараптар жамааттык келишимдин жарактуулугун канча мөөнөткө узартууга укуктуу?  
а) 1 жылдан ашык эмес;  
б) 2 жылдан ашык эмес;  
в) 3 жылдан ашык эмес;  
г) 5 жылдан ашык эмес.

14. Уюмдун менчигинин формасын алмаштырганда жамааттык келишим өзүнүн жарактуулугун канча мөөнөткө чейин сактайт?  
а) 1 ай бою;  
б) 2 ай бою;  
в) 3 ай бою;  
г) 6 ай бою.

15. Эмгек келишимине аныктама бергиле?   
а) иш берүүчүлөрдүн ортосундагы ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоо жөнүндөгү макулдашуусу;  
б) иш берүүчүнүн жана мамлекеттин ортосундагы эмгекти уюштуруу суроолору боюнча макулдашуусу;  
в) иш берүүчүнүн жана кызматкерлердин кесиптик бирлигинин ортосундагы эмгек шарттарын камсыз кылуу боюнча макулдашуусу;  
г) кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы эмгек шарттары, эмгек акыны төлөө жана ички эмгек тартибине баш ийүү жөнүндө макулдашуусу.

16. Эмгек келишиминде эмгек акыны төлөөнүн шарттары жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү милдеттүү болуп эсептелеби?  
а) зарылчылык жок;  
б) эсептелбейт;  
в) жамааттык келишимде караштырылгандан башка учурларда, эсептелет;  
г) эсептелет.

17. Мөөнөттүү эмгек келишими кандай максималдуу мөөнөткө түзүлөт?  
а) 1 жылдан ашпаган мөөнөткө;  
б) 3 жылдан ашпаган мөөнөткө;  
в) 5 жылдан ашпаган мөөнөткө;  
г) 6 жылдан ашпаган мөөнөткө.

18. Орун жылыштырууда кызматкердин макулдугу талап кылынабы?  
а) талап кылынбайт;  
б) эмгек шарттары өзгөргөн учурда талап кылынат;  
в) эгер абалына каршы келген иш болсо, талап кылынат;  
г) талап кылынат.

19. Эгерде эмгек келишиминде иштин башталган күнү жазылбаса, анда кызматкер качан ишке киришүүсү керек?  
а) келишим күчүнө киргенден кийинки күнү;  
б) эмгек келишимине кол койгон күнү;  
в) келишим күчүнө кирген күндөн кийинки жумушчу күндөн тартып;  
г) келишим күчүнө киргенден 3 күндөн кийин.

20. Эмгек келишими кайсы учурларда жараксыз деп таанылат?  
а) келишимдин мөөнөтү көрсөтүлбөсө;  
б) алдоо, коркутуу, ошондой эле кызматкер үчүн оор жагдайлардын келип чыгышынын кесепетинен өтө пайдасыз шарттарда түзүлсө;  
в) иш башталуучу күнү көрсөтүлбөсө;  
г) коммерциялык сырды ачыкка чыгарбоо жөнүндө шарттар көрсөтүлгөн эмес болсо.

21. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу ишке жарамсыз мезгил эсептелеби?  
а) эгер мыйзамда башкача караштырылбаса, эсептелет;  
б) эсептелет;  
в) эсептелбейт;  
г) өзгөчө учурларда.

22. Эмгек китепчелеринин формасы, жазып толтуруу жана сактоо тартиби кайсы мамлекеттик орган тарабынан белгиленет?  
а) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик эмгек инспекциясы тарабынан;  
б) Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги тарабынан;  
в) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан;  
г) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан.

23. Иштен бошогон кызматкерге эмгек китепчеси канча мөөнөттө берилет?  
а) кызматкердин талабы боюнча бардык убакта;  
б) 3 күндүн ичинде;  
в) кызматкер иштен бошогон күнү;  
г) 7 күндүн ичинде.

24. Эмгектин колдонуудагы шарттарын өзгөртүү жөнүндө кызматкерге канча мөөнөттө жазуу жүзүндө билдирилиши керек?  
а) кеминде 1 жума мурда;  
б) кеминде 2 жума мурда;  
в) кеминде 1 ай мурда;  
г) кеминде 2 ай мурда.

25. Өндүрүштүк зарылдык болгон учурларда иш берүүчү кызматкерлерди канча мөөнөткө башка жумушка которууга укуктуу?  
а) 6 айга чейин;  
б) 1 айга чейин;  
в) 2 айга чейин;  
г) 3 айга чейин.

26. Орун жылыштыруу деген эмне?  
а) эмгек келишиминин колдонуудагы шартын жана эмгек иш-милдетин өзгөртпөстөн кызматкерге иш тапшыруу;  
б) кызматкерге эмгек колдонуудагы шарттарын олуттуу өзгөртүү менен башка аймактан жумуш тапшыруу;  
в) кызматкерге эмгек иш-милдеттерин өзгөртүү менен башка уюмдан жумуш тапшыруу;  
г) эмгек колдонуу шарттарын өзгөртүү менен башка жумуш ордунан убактылуу жумуш тапшыруу.

27. Убактылуу ордун ээлөөнүн узактыгы канча мөөнөттөн ашпашы керек?  
а) 9 айдан;  
б) 1 айдан;  
в) 3 айдан;  
г) 6 айдан.

28. Кызматкерди ваканттык кызмат боюнча милдеттерди аткаруучу кылып дайындоого жол берилеби?  
а) жол берилет;  
б) жол берилбейт;  
в) өзгөчө учурларда;  
г) эгер мыйзамда башкача караштырылбаса, жол берилет.

29. Жумуш убактысынын ченемдүү узактыгы жумасына канча сааттан ашпоого тийиш?  
а) 36 сааттан;  
б) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинде каралган учурларды кошпогондо жумасына 40 сааттан;  
в) 46 сааттан;  
г) 48 сааттан.

30. 14төн 16га чейинки жаштагы кызматкерлерге жумуш убактысынын узактыгы жумасына канча саатты түзөт?  
а) 15 сааттан ашпаган;  
б) 24 сааттан ашпаган;  
в) 30 сааттан ашпаган;  
г) 36 сааттан ашпаган.

31. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар болгон кызматкерлер үчүн күнүмдүк жумуш убактысынын узактыгы кандай?  
а) медициналык корутундуга ылайык белгиленет;  
б) жамааттык келишимге ылайык белгиленет;  
в) дарылоочу дарыгердин сунуштамасына ылайык белгиленет;  
г) дарыгердик-эксперттик комиссиянын корутундусуна ылайык белгиленет.

32. Түнкү убактагы жумуштун узактыгы канча убакытка кыскартылат?  
а) 3 саатка;  
б) 1 саатка;  
в) 1 саат 30 мүнөткө;  
г) 2 саатка.

33. Дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүндө ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка чыгарууга жол берилеби?  
а) өкүлчүлүктүк органдын макулдугу менен жол берилет;  
б) жамааттык келишимге ылайык жол берилет;  
в) жол берилбейт;  
г) эгер медициналык көрсөтмөлөрү боюнча жумушка тыюу салынбаса, жол берилет.

34. Өргүү акысы кызматкерге кайсы мөөнөттө төлөнүүгө тийиш?  
а) өргүү башталаарына 2 күн калгандан кечиктирбестен;  
б) өргүү башталаарына 1 күн калгандан кечиктирбестен;  
в) өргүү башталаарына 3 күн калгандан кечиктирбестен;  
г) өргүү башталаарына 5 күн калгандан кечиктирбестен.

35. Кызматкерлерге бала төрөлгөндө же никеге катталганда эмгек акысы сакталбаган өргүү канча мөөнөткө берилет?  
а) 3 календардык күнгө чейин;  
б) 5 календардык күнгө чейин;  
в) 7 календардык күнгө чейин;  
г) белгисиз мөөнөткө чейин.

36. Тартиптик жаза ал аныкталган күндөн тартып кайсы мөөнөттө колдонулат?  
а) 1 жылдан кечиктирилбестен;  
б) 1 айдан кечиктирилбестен;  
в) 6 айдан кечиктирилбестен;  
г) 3 айдан кечиктирилбестен.

37. Тартиптик жаза колдонулган күндөн тартып канча мөөнөткө чейин таасири жарактуу болот?  
а) 1 ай;  
б) 3 ай;  
в) 6 ай;  
г) 1 жыл.

38. Эң төмөнкү эмгек акынын өлчөмүнө үстөк жана кошумча акы төлөө, сыйлыктар жана башка кызыктыруучу төлөмдөр кошулабы?  
а) кошулат, эгерде мыйзамда башкача каралбаса;  
б) кошулат;  
в) кошулбайт;  
г) тараптардын макулдашуусу боюнча кошулат.

39. Эмгек акы төлөөчү күн дем алыш же майрам күнгө туш келгенде, эмгек акыны төлөө кандайча жүргүзүлөт?  
а) ошол күндүн алдында;  
б) андан кийинки иш күнү;  
в) ошол күнү;  
г) макулдашуу боюнча.

40. Эсеп боюнча каражат төлөп берүүнүн мөөнөтү бузулса, иш берүүчү иш жүзүндөгү эсептешүү жүргүзүлгөн күнгө карата ар бир мөөнөтү өткөн күнгө төлөнбөгөн акчалай сумманын канча процентин төлөп берүүгө милдеттүү?  
а) 0,2 %  
б) 0,5 %  
в) 0,1 %  
г) 0,15 %

41. Иш берүүчү кызматкерге ашыкча төлөгөн, анын ичинде мыйзамды туура эмес колдонуудан ашыкча төлөнгөн эмгек акы андан кармалып калышы мүмкүнбү?  
а) мүмкүн;  
б) кесиптик бирлик комитетинин макулдугу менен мүмкүн;  
в) туура эмес эсептелгенден башка учурларда мүмкүн эмес;  
г) мүмкүн, эгер мыйзамда башкача караштырылбаса.

42. Кызматкерлер эмгектин жаңы ченемдери киргизилгендиги жөнүндө кайсы убакта маалымданууга тийиш?  
а) 21 күн мурда;  
б) 14 күн мурда;  
в) 1 ай мурда;  
г) 2 ай мурда.

43. Туруктуу иштеген иши жолдо аткарылуучу же кыдырып иштөөчү мүнөздө болгон кызматкерлердин кызматтык барып-келүүсү кызматтык иш сапары деп эсептелеби?  
а) эсептелет;  
б) эсептелбейт;  
в) өзгөчө учурларда;  
г) эгер мыйзамда башкача караштырылбаса, эсептелет.

44. Аялдардын жана 18 жашка чейинки жарандардын эмгегин колдонууга тыюу салган эмгектин зыяндуу же оор, коркунучтуу шарттарындагы жумуштардын Тизмеги ким тарабынан аныкталат?  
а) иш берүүчү;  
б) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик эмгек инспекциясы тарабынан;  
в) Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги тарабынан;  
г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан.

45. Эмгектик мертинүүнүн кесепетинен кесиптик эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготуу деңгээлин белгилөөнүн тартибин ким аныктайт?  
а) Медициналык-социалдык эксперттик комиссия (МСЭК);  
б) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик эмгек инспекциясы тарабынан;  
в) Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги тарабынан;  
г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.

46. Зыяндын ордун толтуруунун өлчөмү эсептеле турган автордук гонорар жоготулган эмгек акынын курамына киргизилеби?  
а) киргизилбейт;  
б) мыйзамда караштырылган учурларды кошпогондо, киргизилбейт;  
в) киргизилет;  
г) тараптардын макулдашуусу менен киргизилет.

47. Багар-көрөрү каза болгондугуна байланыштуу бир жолку төлөнүүчү жөлөк пулдун минималдуу өлчөмү канча?  
а) жашоонун эң төмөнкү бир жылдык өлчөмүнөн кем болбоого тийиш;  
б) жашоонун эң төмөнкү 2 жылдык өлчөмүнөн кем болбоого тийиш;  
в) жашоонун эң төмөнкү 3 жылдык өлчөмүнөн кем болбоого тийиш;  
г) жашоонун эң төмөнкү 4 жылдык өлчөмүнөн кем болбоого тийиш.

48. Иш берүүчү эмгектик мертинүүгө байланыштуу каза болгон кызматкердин ата-энесине, жубайына, балдарына, моралдык зыяндын ордун толтурууга милдеттүүбү?  
а) милдеттүү;  
б) милдеттүү эмес;  
в) мыйзамда караштырылган учурларды кошпогондо, милдеттүү;  
г) эгер материалдык зыянын орду толтурулбаса, милдеттүү.

49. Майыптыгы бар адамдарды жумушка алууда сыноо мөөнөтү белгиленеби?  
а) белгиленет;  
б) мыйзамда караштырылган учурларда белгиленет;  
в) белгиленбейт;  
г) белгиленет, бирок 1 айдан ашпаган мөөнөткө.

50. Айкалыштырып иштеген жарандарга акы төлөнүүчү ар жылдык өргүү качан берилет?  
а) негизги жумуш орду боюнча өргүүсү менен бир мезгилде;  
б) бардык ыӊгайлуу убакта;  
в) өргүү берилбейт;  
г) эгерде алар 1 жылдан аз эмес иштешсе гана.

51. Кызматкерлерди жумушка алууда 2 айлык мөөнөткө сыноо мөөнөтү белгиленеби?  
а) белгиленет;  
б) эгер мыйзамда башкача караштырылбаса, белгиленет;  
в) белгиленбейт;  
г) 1 жума.

52. Мезгилдүү жумуштардын Тизмеси ким тарабынан бекитилет?  
а) иш берүүчү;  
б) Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги;  
в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;  
г) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик эмгек инспекциясы.

53. Иш берүүчү штатынын кыскарышына байланыштуу алдыдагы жумуштан бошотуу жөнүндө кызматкерге кайсы мөөнөттө эскертүүгө милдеттүү?  
а) 10 күн мурда;  
б) 1 ай мурда;  
в) 20 күн мурда;  
г) 2 ай мурда.

54. Вахтанын максималдуу узактыгы канча?  
а) 2 жумадан ашпашы керек;  
б) 1 айдан ашпашы керек;  
в) 2 айдан ашпашы керек;  
г) 3 жумадан ашпашы керек.

55. Кепилдиктерди жана компенсацияларды алуу үчүн зарыл болгон эмгек стажын белгилөөнүн жана эсептөөнүн тартибин ким аныктайт?  
а) Кыргыз Республикасынын Президенти;  
б) Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги;  
в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;  
г) Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги.

56. Эмгек акыга райондук коэффициенттин өлчөмүн жана аны төлөп берүү тартибин ким белгилейт?  
а) Кыргыз Республикасынын Президенти;  
б) Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги;  
в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;  
г) Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги.

57. Педагогика кызматкерлеринин жумуш убактысынын жумасына кыскартылган узактыгы кандай?  
а) 30 сааттан ашык эмес;  
б) 34 сааттан ашык эмес;  
в) 36 сааттан ашык эмес;  
г) 39 сааттан ашык эмес.

58. Медицина кызматкерлеринин жумуш убактысынын узактыгын ким аныктайт?  
а) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик эмгек инспекциясы;  
б) Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги;  
в) Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги;  
г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.

59. Жекече эмгек талаш-тартышы деп эмне таанылат?  
а) иш берүүчүнүн жана аны менен эмгек мамилелеринде турган адамдын ортосундагы талаш-тартыштар;  
б) бир уюмда иштеген кызматкерлердин ортосундагы талаш-тартыштар;  
в) иш берүүчүнүн жана кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органынын ортосундагы талаш-тартыштар;  
г) иш берүүчүлөр бирикмесинин жана жумушчунун ортосундагы талаш-тартыштар.

60. Жекече эмгек талаш-тартыштарын кайсы орган карайт?  
а) кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органы;  
б) бейтарап сот;  
в) аксакалдар соту;  
г) эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссия.

61. Кызматкер жекече эмгек талаш-тартыштарын, жумуштан бошотуу талаш-тартыштарын караган органга канча мөөнөттүн ичинде кайрылганга укуктуу?  
а) жумуштан бошотуу тууралуу буйрук менен таанышкандан же эмгек китепчеси берилген күндөн тартып 1 айдын ичинде;  
б) эмгек келишими берилген күндөн тартып 14 күндүн ичинде;  
в) жумуштан бошотуу тууралуу буйрук менен таанышкандан же эмгек китепчеси берилген күндөн тартып 21 күндүн ичинде;  
г) жумуштан бошотуу тууралуу буйрук менен таанышкандан же эмгек китепчеси берилген күндөн тартып 2 айдын ичинде.

62. Иш берүүчү кызматкер тарабынан келтирилген зыян билинген күндөн тартып, уюмга келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө талаш-тартыштар боюнча сотко канча убакыттын ичинде кайрылууга укугу бар?  
а) зыян келтирилген күндөн тартып 3 айдын ичинде;  
б) келтирилген зыян билинген күндөн тартып 6 айдын ичинде;  
в) келтирилген зыян билинген күндөн тартып 1 жылдын ичинде;  
г) келтирилген зыян билинген күндөн тартып 3 жылдын ичинде.

63. Доонун эскириши эмгек акыны өндүрүүгө карата колдонулабы?  
а) колдонулат;  
б) мыйзамда караштырылган учурларды кошпогондо, колдонулат;  
в) колдонулбайт;  
г) 3 жыл.

64. Эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссия жекече эмгек талаш-тартыштарды кызматкер арыз берген күндөн тартып, канча мөөнөттө карайт?  
а) 7 күндүн ичинде;  
б) 10 күндүн ичинде;  
в) 20 күндүн ичинде;  
г) бир айдын ичинде.

65. Эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссиянын чечиминин үстүнөн сотко канча мөөнөттүн ичинде даттанууга болот?  
а) 10 күндүн ичинде;  
б) 20 күндүн ичинде;  
в) 30 күндүн ичинде;  
г) 3 айдын ичинде.

66. Эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссияны айланып өтүү менен сотко кайрылган кызматкердин жекече эмгек талаш-тартыштар боюнча арызы сотто каралабы?  
а) каралат;  
б) мамлекеттик пошлинаны төлөгөн шартта каралат;  
в) каралбайт;  
г) мыйзамда караштырылган учурларды кошпогондо, каралбайт.

67. Кызматкерлер эмгектин укук мамилелеринен келип чыккан талаптар боюнча сотко доо менен кайрылганда соттук чыгымдарды төлөөдөн бошотулушабы?  
а) бошотулушат;  
б) тандалма бошотулушат;  
в) бошотулушпайт;  
г) мыйзамда караштырылган учурларды эске албаганда, бошотулушпайт.

68. Эгерде кызматкерди мурунку жумуш ордуна калыбына келтирүүгө мүмкүн болбосо, сот иш берүүчүнү кызматкерге материалдык ордун толтурууну канча өлчөмдө төлөөгө милдеттендирет?  
а) орточо эмгек акысынын 3 эсе өлчөмүнөн кем эмес;  
б) орточо эмгек акысынын 6 эсе өлчөмүнөн кем эмес;  
в) орточо эмгек акысынын 9 эсе өлчөмүнөн кем эмес;  
г) орточо эмгек акысынын 12 эсе өлчөмүнөн кем эмес.

69. Кызматкердин акчалай түрүндөгү талабы негиздүү деп таанылганда канча өлчөмдө канааттандырылат?  
а) жарым-жартылай;  
б) толугу менен;  
в) 2 эсе өлчөмдө;  
г) 3 эсе өлчөмдө.

70. Чечим кассациялык тартипте жокко чыгарылганда, жекече эмгек талаш-тартыштарын кароочу органдын чечими боюнча төлөнгөн суммаларды кайра өндүрүп алууну чектөөгө кайсы учурларда жол берилет?  
а) арифметикалык ката кетирилген учурда;  
б) өкүлчүлүктүү органдын макулдугу алынган учурда;  
в) тараптар макулдашууга жетишишкен учурда;  
г) жокко чыгарылган чечим, кызматкер тарабынан билдирилген жалган маалыматтарга негизделген учурда.

71. Жамааттык эмгек талаш-тартыштары деген эмне?  
а) эмгек шарттарына тиешелүү суроолор боюнча кызматкер менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын пикир келишпестиктери;  
б) кызматкерлер менен иш берүүчүлөрдүн ортосундагы эмгек шарттарын белгилөө жана өзгөртүүгө байланыштуу жөнгө салынбаган пикир келишпестиктери;  
в) эмгек шарттары суроолору боюнча иш берүүчүнүн мамлекеттик бийлик органдарынын пикирин эске алуудан баш тарткандыгына байланыштуу кызматкердин жана иш берүүчүнүн ортосундагы талаш-тартыштар;  
г) кызматкерлердин ортосундагы жумуш берүүчүнүн алардын ой пикирлерин эске алуудан баш тарткандыгына байланыштуу жөнгө салынбаган пикир келишпестиктери.

72. Тыныштыруу жол-жоболору деп эмнени түшүнөбүз?  
а) жамааттык эмгек талаш-тартыштарын кесиптик бирликтин катышуусунда кароо;  
б) жамааттык эмгек талаш-тартышты ортомчунун катышуусу менен тыныштыруучу комиссия тарабынан кароо;  
в) жамааттык эмгек талаш-тартыштарын иш берүүчүнүн катышуусунда кароо;  
г) жамааттык эмгек талаш-тартыштарын мамлекеттик бийлик органдарынын катышуусунда кароо.

73. Жамааттык эмгек талаш-тартыштарын чечүүнүн тартиби кандай этаптардан турат?  
а) жекече эмгек талаш-тартыштарын кароо боюнча комиссияда кароо, андан кийин сотто;  
б) тыныштыруучу комиссия тарабынан кароо, ортомчунун катышуусунда кароо;  
в) Мамлекеттик эмгек инспекциясында кароо, андан кийин сотто;  
г) кесиптик бирликте кароо, андан кийин тыныштыруучу комиссияда.

74. Жамааттык эмгек талаш-тартыштары башталган күндөн тартып канча мөөнөттө жарашуу комиссиясы түзүлөт?  
а) 3 жумушчу күнгө чейин;  
б) 5 жумушчу күнгө чейин;  
в) 7 жумушчу күнгө чейин;  
г) 10 жумушчу күнгө чейин.

75. Жамааттык эмгек талаш-тартыштарын ортомчунун катышуусунда кароо канча мөөнөттө ишке ашырылат?  
а) 3 жумушчу күнгө чейин;  
б) 5 жумушчу күнгө чейин;  
в) 7 жумушчу күнгө чейин;  
г) 10 жумушчу күнгө чейин.

76. Локаут деген эмне?  
а) жамааттык эмгек талаш-тартыштарды жөнгө салуу процесси;  
б) жамааттык эмгек талаш-тартыштарга жана забастовкага катышкандыгы үчүн кызматкерлерди иш берүүчүнүн демилгеси боюнча жумуштан бошотуу;  
в) митинг өткөрүү;  
г) массалык түрдө жумуштан бошотууга байланыштуу митинг өткөрүү.

**Үй-бүлөлүк укук боюнча суроолор**

1. Үй-бүлөлүк мамилелерден улам келип чыккан талаптарга доонун эскиришин колдонуу жайылтылабы?  
а) Жайылтылбайт, эгерде бузулган укукту коргоо мөөнөтү ушул Үй-бүлөлүк кодексте белгиленген учурларды кошпогондо;  
б) Эгерде никени бузган учурдан тартып беш жылдан ашык убакыт өтө элек болсо, жайылтылат;  
в) Жайылтылат, эгерде тараптар тарабынан башка келишимде караштырылбаган болсо;  
г) Жайылтылбайт, эгерде бузулган укукту коргоо мөөнөтү Жарандык кодексте белгиленген учурларды кошпогондо.

2. Жубайлардын укуктары жана милдеттери кайсы учурдан тартып пайда болот?  
а) Жубайлар биргелешип жашап баштаган күндөн тартып;  
б) Никеге турууну мамлекеттик каттоодон өткөргөн күндөн тартып;  
в) Үйлөнүү үлпөтү салтанатын өткөргөн күндөн тартып;  
г) Никени мечитте каттаган жана никелешүү жөнүндө күбөлүгүн алган күндөн тартып.

3. Жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо органына арыз берген күндөн тартып нике кайсы мөөнөттө катталат?  
а) 2 жума аяктагандан кийин;  
б) Бир жума аяктагандан кийин;  
в) 1 ай аяктагандан кийин;  
г) 2 ай аяктагандан кийин.

4. Никеге турууну мамлекеттик каттоо үчүн кандай шарттар зарыл?  
а) Мурда соттолгондугунун жок болушу жана ата-энесинин макулдугу;  
б) Эгерде никеге турган эркек жана аял келечекте жарандыгын алмаштырууну каалашпаса;  
в) Никеге туруу үчүн никеге туруп жаткан эркек менен аялдын ыктыярдуу өз ара макулдугу жана алардын нике курагына жетилиши;  
г) Никеге туруп жаткан эркектин жана аялдын ата-энелеринин өз ара ыктыярдуу макулдугу жана алардын никелешүү жаш курагына жетилиши.

5. Нике курагын төмөндөтүү жөнүндөгү чечимди кайсы орган кабыл алууга укуктуу?  
а) Жашы жетелек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча комиссия;  
б) Жарандык абалдын актыларын жазуу органдары;  
в) Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдары;  
г) Сот.

6. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси боюнча никеге турууга тоскоолдук болуучу жагдайлар кайсылар?  
а) Эгер жарандардын бирөөсү чет өлкөнүн жараны болсо;  
б) Эгер жарандардын бирөөсү артыкчылыктуу түрдө башка мамлекеттин аймагында жашаса;  
в) Эгер жарандардын бирөөсү асырап алуучу болсо, ал эми башкасы – асырап алынган болсо;  
г) Эгер жарандын бирөөсү аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таанылган болсо.

7. Эгерде никеге туруп жаткан адамдардын бири экинчисинен венерикалык оорусу же ВИЧ-инфекциясы менен ооруй турганын жашырса, кийинкиси кандай укуктарга ээ?  
а) Никени жалган деп таануу жөнүндө талап менен сотко кайрылууга;  
б) Сотко ата-энелик укугунан ажыратуу жөнүндө талап менен кайрылууга;  
в) Никени жараксыз деп табуу талабы менен сотко кайрылууга;  
г) Никени токтотуу жөнүндө сотко кайрылууга.

8. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинде никени токтотуунун кандай негиздери караштырылган?  
а) Жарандын бирөөсү аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таанылган болсо;  
б) Эгер жубайлардын бирөөсү айыпка соттолсо;  
в) Жубайлардын бирөөсүн оор оору менен ооруган адам катары таануу;  
г) Жубайлардын бирин сот тарабынан өлгөндүгүн жарыялоодон улам.

9. Күйөө кайсы мөөнөттүн ичинде аялынын макулдугусуз никени бузуу жөнүндө ишти козгоого укугу жок?  
а) Анын кош бойлуу кезинде жана ортодогу баласы төрөлгөндөн кийин бир жыл ичинде;  
б) Анын (аялдын) кош бойлуу кезинде жана ортодогу баласы төрөлгөндөн кийин 3 жыл ичинде;  
в) Эгер никеде жыйырма беш жылдан ашык жашашса;  
г) Эгер никеде отуз беш жылдан ашык жашашса.

10. Эгер жубайлардын бирөөсү дайынсыз жок болду деп табылса, никени бузуу кайсы органда жүргүзүлөт?  
а) Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү тарабынан;  
б) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы тарабынан;  
в) Сот тарабынан;  
г) Жарандык абалдын актыларын жазуу органы тарабынан.

11. Жубайлар чогуу арыз берген күндөн баштап канча убакыт өткөндөн кийин ЖААКЖ (ЗАГС) органы тарабынан никени бузуу жана никенин бузулгандыгы тууралуу күбөлүк берүү жүргүзүлөт?  
а) 1 ай өткөндөн кийин;  
б) 2 ай өткөндөн кийин;  
в) 5 ай өткөндөн кийин;  
г) 10 күн өткөндөн кийин.

12. Жубайлардын ортосунда орток жашы жетпеген балдары болсо, никени бузуу кандай тартипте жүргүзүлөт?  
а) Жарандык абалдын актыларын жазуу органы тарабынан;  
б) Никени бузуу жүргүзүлбөйт;  
в) Жубайлардын жакын туугандарынын экөөнүн тең макулдугу боюнча;  
г) Сот тартибинде, мыйзамда каралган учурларды кошпогондо.

13. Жубайлардын бири никени бузууга макул болбосо, жубайларды жараштыруу үчүн сот тарабынан максималдуу түрдө канча мөөнөт караштырылат?  
а) Максималдуу мөөнөт соттун кароосуна ылайык дайындалат;  
б) Беш айдын чектериндеги мөөнөт;  
в) Бир айдын чектериндеги мөөнөт;  
г) Үч айдын аралыгындагы мөөнөт дайындалат.

14. Жубайлардын экөө тең никени бузууга макул болсо, жубайлар арыз берген күндөн тартып сот тарабынан никени ажыратуу канча мөөнөттүн ичинде жүргүзүлөт?  
а) 2 айдан эрте мөөнөттө дайындалбайт;  
б) 3 айдан эрте мөөнөттө дайындалбайт;  
в) Элдешүү мөөнөтү аяктамайынча эрте дайындалбайт;  
г) 1 ай өтмөйүнчө эрте дайындалбайт.

15. Никени бузуу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып сот чечимдин көчүрмөсүн ЖААКЖ (ЗАГС) органына канча мөөнөттүн ичинде жиберүүгө милдеттүү?  
а) 3 күндүн ичинде;  
б) 7 күндүн ичинде;  
в) 10 күндүн ичинде;  
г) 1 айдын ичинде.

16. Жубайлардын кайсы убакытка чейин жаңы никеге турууга укугу жок?  
а) Никени бузуу жөнүндө мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечиминин көчүрмөсүн алганга чейин;  
б) Никени бузуу жөнүндө мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечимин жарандык абалдын актыларын жазуу органына жөнөткөнгө чейин;  
в) Жарандык абалдын актыларын жазуу органында никени бузуу жөнүндө күбөлүктү алганга чейин;  
г) Никени бузуу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин.

17. Сот тарабынан өлдү деп жарыяланган же сот тарабынан дайынсыз жоголду деп табылган жубайы келген учурда нике кандай шарттарда жана кайсы орган тарабынан калыбына келтирилүүсү мүмкүн?  
а) Эгер жубайлардын бири жаңы никеге турбаса, жубайлардын биргелешип жазган арызынын негизинде жарандык абалдын актыларын жазуу органы тарабынан;  
б) Эгер жубайлардын бири жаңы никеге турбаса, сот тарабынан;  
в) Жубайлардын бири башка никеге турганынан көз карандысыз түрдө сот тарабынан;  
г) Жубайлардын биргелешкен арызы боюнча сот тарабынан.

18. Никени жараксыз деп табуу кайсы орган тарабынан ишке ашырылат?  
а) Сот тарабынан;  
б) Жарандык абалдын актыларын жазуу органы тарабынан;  
в) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы тарабынан;  
г) Прокуратура тарабынан.

19. Никени жараксыз деп табуу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып сот чечимдин көчүрмөсүн ЖААКЖ (ЗАГС) органына канча мөөнөттө жиберүүгө милдеттүү?  
а) 5 күндүн ичинде;  
б) 7 күндүн ичинде;  
в) 10 күндүн ичинде;  
г) 3 күндүн ичинде.

20. Никеге турууну каттоодо жубайлардын фамилияларын бириктирүүгө кандай учурларда жол берилбейт?  
а) Жубайлардын биринин никеге чейинки фамилиясы кош фамилия болсо;  
б) Эгерде жубайлар фамилияларды бириктирүү жөнүндө нике келишимин түзүшпөсө;  
в) Бул суроо мыйзам тарабынан жөнгө салынган эмес;  
г) Эгер жубайлардын бирөө башка өлкөнүн жараны болсо.

21. Жубайлардын мүлкүнүн мыйзамдуу режими деген эмнени түшүндүрөт?  
а) Жубайлардын ортосундагы менчик режими;  
б) Жубайлардын жеке мүлкү режими;  
в) Ар бир жубайдын менчиги режими;  
г) Никелешүү келишими режими.

22. Бүтүмдү жасоого нотариалдык жактан ырасталган макулдугу алынбаган жубайы канча мөөнөттүн ичинде бүтүмдү жараксыз деп табылышына талап коюуга укуктуу?  
а) Бүтүмдүн жасалгандыгын билген же билүүгө тийиш болгон күндөн тартып 3 жыл ичинде;  
б) Бүтүмдүн жасалгандыгын билген же билүүгө тийиш болгон күндөн тартып 5 жыл ичинде;  
в) Мөөнөтү мыйзамда караштырылган эмес;  
г) Ал бүтүмдүн жасалгандыгын билген күндөн тартып 1 жылдын ичинде.

23. Кандай учурларда жубайлардын ар биринин мүлкү алардын ортосундагы менчик деп таанылышы мүмкүн?  
а) эгерде жубайлардын бирөөсүнүн ата-энеси тарабынан ушул мүлктүн наркынан кыйла жогору турган салымдар жасалса;  
б) эгерде никенин мезгилинде жубайлардын ортосундагы мүлктүн эсебинен ушул мүлктүн наркынан кыйла жогору турган салымдар жасалса;  
в) эгерде жубайлар никеде 20 жылдан ашык жашашса жана ушул мүлктү чогуу колдонушса;  
г) эгерде жубайлар никеде 10 жылдан ашык жашашса жана мүлктү чогуу оңдошсо.

24. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү кайсы мезгилде жүргүзүлүшү мүмкүн?  
а) бир гана бөлүнүп эки башка жашаган учурда;  
б) нике мезгилинде дагы, нике бузулгандан кийин дагы;  
в) никени бузгандан кийин 1 жылдын ичинде;  
г) никени бузуу жөнүндө күбөлүктү алгандан кийин.

25. Нике келишимин өзгөртүүгө жана бузууга жол берилеби?  
а) жубайлардын бирөөсү көз жумгандан кийин гана жол берилет;  
б) эгер жубайлардын макулдугу бар болсо, жол берилет; же соттун чечиминин негизинде;  
в) эгер нике келишимин түзгөндөн тартып бир жыл өтсө, жол берилет;  
г) жол берилбейт.

26. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүргөндө алардын жалпы карызы кандай бөлүштүрүлөт?  
а) пропорционалдуу чегерилген алардын үлүштөрүнө жараша;  
б) иштебеген жубай жалпы карыздарды төлөөдөн бошотулат;  
в) жубайлардын алган кирешесине пропорционалдуу;  
г) жашы жетелек балдары чогуу кала турган жубай жалпы карыздарды төлөөдөн бошотулат.

27. Никеге турууну мамлекеттик каттоого чейин түзүлгөн нике келишими качан күчүнө кирет?  
а) нике келишимине кол койгон күнү;  
б) никеге турууну мамлекеттик каттоодон өткөргөн күнү;  
в) нике мезгилиндеги бардык учурда;  
г) нике келишимине кол койгондон 10 күн өткөндөн кийин.

28. Нике келишими кандай формада түзүлөт?  
а) нотариустан күбөлөндүрүлүп жазуу формасында;  
б) жазуу жүзүндө түзүлөт жана нотариалдык жактан ырасталат;  
в) тараптардын макулдашуусу боюнча бардык формада;  
г) жарандык абалдын актыларын каттоо жазуу органдарында (ЗАГС) күбөлөндүрүү менен жазуу формасында.

29. Жалган нике деген эмне?  
а) үй-бүлө күтөм деп ниеттенбестен түзүлгөн нике;  
б) үйбүлө күтөм деп ниеттенбестен, никенин катталышынан улам келип чыга турган кандайдыр бир пайда табууну көздөп түзүлгөн нике;  
в) бала багып алуу максатында түзүлгөн нике;  
г) башка адам менен катталган никеде турган жарандардын ортосунда катталган нике.

30. Жубайы өлгөн учурдан тартып канча убакыттын ичинде бала төрөлгөндө ал баланын атасы катары жазылат?  
а) жубайы өлгөн учурдан тартып эки жүз күндүн ичинде;  
б) жубайы өлгөн учурдан тартып үч жүз күндүн ичинде;  
в) бардык учурда;  
г) баланын төрөлүү мөөнөтүнөн көз карандысыз түрдө.

31. Баланын атасын сот тартибинде аныктоо жөнүндө арыз берүүгө ким укуктуу?  
а) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы;  
б) ошол бала багуусунда турган адамдын арызы боюнча;  
в) жарандык абалдын актыларын жазуу органы (ЗАГС);  
г) ал адам баланын атасы экендигин ишенимдүү түрдө билген адам.

32. Баланын энеси менен никеде турбаган, бирок өзүн баланын атасымын деп тааныган адам өлгөн учурда аталыкты таануу фактысы кайсы орган тарабынан аныкталат?  
а) үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү тарабынан;  
б) жарандык абалдын актыларын каттоо жазуу органы (ЗАГС) тарабынан;  
в) баланын апасын тандоо боюнча орган тарабынан;  
г) сот тарабынан.

33. Бала никеде турбаган энеден төрөлсө, ата-энесинин биргелешип жазган арызы болбосо, же атасынын ким экендиги тууралуу соттун чечими жок болсо, баланын атасынын фамилиясы туулгандыгын жазуу китебиндеги «атасынын фамилиясы» графасына кимдин фамилиясы көрсөтүлөт?  
а) апасынын фамилиясы;  
б) фамилия апасынын сөзү боюнча жазылат;  
в) бала төрөлгөн медициналык мекеме тандаган фамилия;  
г) биологиялык атасынын фамилиясы.

34. Карын эне усулу менен төрөлгөн баланын ата-энеси катары ким жазылат?  
а) сот тарабынан аныкталган жарандар;  
б) бири-бири менен никеде турган жана бала төрөгөн башка аялдын макулдугу менен эмбрионду башка аялга салуу усулун колдонууга жазуу жүзүндө макулдук берген жарандар;  
в) баланы төрөгөн аял;  
г) үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү аныктаган жарандар.

35. Аталык жөнүндө жазууну ким талашууга укуктуу?  
а) үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү;  
б) күбө;  
в) иш жүзүндө баланын атасы (апасы) болуп эсептелген жаран;  
г) баланын атасы катары жазылган жарандын жакын туугандары.

36. Жаран кайсы жаш куракка толгонго чейин бала деп таанылат?  
а) 16 жашка чейин;  
б) 21 жашка чейин;  
в) 14 жашка чейин;  
г) 18 жашка чейин.

37. Ата-энелер укуктарынан кыянаттык менен пайдаланганда бала өзүнүн укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн сотко өз алдынча кайрылууга канча жаштан баштап укуктуу?  
а) 14 жашка толгондо;  
б) 16 жашка толгондо;  
в) 18 жашка толгондо;  
г) 20 жашка толгондо.

38. Баланын ысымы же фамилиясына тиешелүү ата-энелердин ортосундагы эки башка пикирлерди кайсы орган чечет?  
а) сот;  
б) жарандык абалдын актыларын каттоо органы (ЗАГС);  
в) медициналык мекеме;  
г) үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү.

39. Баланын ата-энесинин экөө тең белгисиз болгон учурда баланын ысымын, фамилиясын жана атасынын атын кайсы орган ыйгарат?  
а) сот;  
б) жарандык абалдын актыларын каттоо органы (ЗАГС);  
в) медициналык мекеме;  
г) балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүнүшү.

40. Баланын ысымын же фамилиясын өзгөртүү жөнүндө суроону чечүүдө анын макулдугу кайсы жаштан баштап талап кылынат?  
а) 14 жашка толгондон тартып;  
б) 16 жашка толгондон тартып;  
в) 18 жашка толгондон тартып;  
г) 10 жашка толгондон тартып.

41. Соттун чечими боюнча төлөнүүгө тийиш болгон алименттин суммаларынын канча пайызы жашы жетпеген балдардын атына банктарда ачылган эсепке которулат?  
а) төлөнүүгө тийиш болгон алименттин суммаларынын 25% ашык эмеси;  
б) төлөнүүгө тийиш болгон алименттин суммаларынын 50% ашык эмеси;  
в) төлөнүүгө тийиш болгон алименттин суммаларынын 70% ашык эмеси;  
г) төлөнүүгө тийиш болгон алименттин суммаларынын 20% ашык эмеси.

42. Никеде турбаган, жашы жетпеген ата-эне кайсы жаш курактан баштап, ата-энелик укуктарын өз алдынча ишке ашырганга укуктуу?  
а) Алар 14 жашка толгондо;  
б) Алар 15 жашка толгондо;  
в) Алар 16 жашка толгондо;  
г) Алар 17 жашка толгондо.

43. Ата-энелик укук качан токтотулат?  
а) Балдар 18 жашка толгондо, ошондой эле жашы жетелек балдар никеге турганда жана мыйзамда каралган башка учурларда балдардын алар жашы жеткенге чейин толук аракетке жөндөмдүүлүккө ээ болуусунда;  
б) Ата-энелик укугунан ажыратылганда;  
в) Балдарынын ата-энесинен баш тартуу жөнүндө арызы бар болсо;  
г) Жашы жетелек өспүрүмдүн атасынын жана апасынын ата-энелик укуктары чектелгенде.

44. Жашы жетпеген ата-энелер өздөрүнүн балдарына карата аталыкты аныктоону талап кылганга укуктуу?  
а) Алар 14 жашка чыкканда;  
б) Алар 16 жашка чыкканда;  
в) Алар 17 жашка чыкканда;  
г) Алар 15 жашка чыкканда.

45. Ата-энелер эки башка жашашса жана алардын ортосунда макулдашуу жок болгондо сот баланын жашаган жери жөнүндө суроону кандай тартипте чечет?  
а) Арыздык;  
б) Өзгөчө;  
в) Буйруктук;  
г) Административдик.

46. Ата-энелик укуктардан ажыратуу үчүн кандай жагдайлар себеп болуп эсептелет?  
а) Ата-энелик укуктардан кыянаттык менен пайдаланса;  
б) Ата-эненин психикалык жактан жабыркоосу;  
в) Ата-энелердин бирөөсү республиканын чектеринен сырткары узак мөөнөттүү командировкаларга көп чыкса;  
г) Эгер ата-энелердин бирөөсү айыккыс оору менен ооруса.

47. Ата-энелик укуктан ажыратуу жөнүндө чечимди кайсы орган кабыл алат?  
а) Сот;  
б) Балдардын иштери боюнча комиссия;  
в) Прокуратура;  
г) Социалдык өнүгүү башкармалыгы.

48. Жаран ата-энелик укугунан ажыратылганда анын кандай милдеттери сакталып калат?  
а) Өзүнүн баласын тарбиялоого катышуу;  
б) Эч кандай милдеттери сакталбайт;  
в) Өзүнүн баласын камсыз кылуу;  
г) Бала окуган мектепке баруу.

49. Ата-энени ата-энелик укуктарынан ажыратуу жөнүндө соттун чечими чыккан күндөн тартып канча мөөнөт өткөндөн кийин баланы асырап алууга жол берилет?  
а) 6 ай өткөндөн кийин;  
б) 1 ай өткөндөн кийин;  
в) 12 ай өткөндөн кийин;  
г) 3 ай өткөндөн кийин.

50. Баланы тарбиялоого байланыштуу иштер боюнча соттун чечимин аткарууну ким ишке ашырат?  
а) Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү;  
б) Сот аткаруучу;  
в) Сот приставы;  
г) Ички иштер органы.

51. Баланын өзүнө карата ата-энелик укуктарды калыбына келтирүүгө жазуу жүзүндөгү макулдугу баланын канча жашынан баштап талап кылынат?  
а) 14 жаштан тартып;  
б) 16 жаштан тартып;  
в) 17 жаштан тартып;  
г) 10 жаштап тартып.

52. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодекси боюнча ата-энелик укуктарын калыбына келтирүү жөнүндө арызы менен ким кайрыла алышы мүмкүн?  
а) Ата-энелик укуктарынан ажыратылган ата-эне;  
б) Ата-эне иштеген мекеме;  
в) Бала окуган мектептин жетекчиси;  
г) Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү.

53. Ата-энелик укукту чектөө жөнүндө чечимди кайсы орган кабыл алышы мүмкүн?  
а) Сот;  
б) Балдар иштери боюнча комиссия;  
в) Прокуратура;  
г) Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү.

54. Эгерде ата-энеси өзүнүн жүрүм-турумун өзгөртпөсө, балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ата-энелик укуктарына чек коюлсун деген сот чечим чыгаргандан кийин канча мөөнөт өткөндөн кийин ата-энелик укуктарынан ажыратуу тууралуу доо коюуга милдеттүү?  
а) 3 ай өткөндөн кийин;  
б) 6 ай өткөндөн кийин;  
в) 10 күн өткөндөн кийин;  
г) 1 ай өткөндөн кийин.

55. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу жок болгондо 2 жашы жетелек өспүрүм балдарга ар бир ай сайын канча өлчөмдөгү алимент өндүрүлөт?  
а) Иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин жарымынан көбү;  
б) Ата-эненин иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин 1/3;  
в) Ата-эненин иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин 1/2;  
г) Ата-эненин иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин 1/4.

56. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу жок болгондо 3 жашы жетелек өспүрүм балдарга ар бир ай сайын канча өлчөмдөгү алимент өндүрүлөт?  
а) Ата-эненин иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин 2/3;  
б) Ата-эненин иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин 1/3;  
в) Ата-эненин иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин 1/2 ашыгы;  
г) Ата-эненин иштеп тапкан же иш жүзүндөгү кирешесинин жарымы.

57. Жашы жетпеген балдарга өндүрүлүүчү алименттерди кармап калуучу ата-эне улуттук же чет өлкөлүк валютада алуучу эмгек акынын же дагы башка кирешенин түрлөрүн кайсы орган аныктайт?  
а) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши;  
б) Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүктүрүү министрлиги;  
в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;  
г) Сот.

58. Эгерде ата-эненин ар биринде балдар кала турган болсо, анда туруктуу акчалай сумма менен өндүрүлүүчү алимент кандайча аныкталат?  
а) Ата-эненин ар биринен башка ата-эне менен жашаган балага карата өндүрүлөт;  
б) Ата-эненин биринен экинчисине азыраак камсыз болгондун пайдасына, материалдык жана үй-бүлөлүк абалын эске алуу менен туруктуу акчалай суммада аныкталат;  
в) Никени бузууга каршы нааразычылыгын билдирген ата-энеден өндүрүлбөйт;  
г) Эки ата-энеден тең өндүрүлбөйт.

59. Ата-эненин эмгекке жарамсыз жашы жеткен балдарына алимент төлөө жөнүндө макулдашуусу болбосо, алимент өндүрүү кандайча аныкталат?  
а) Ата-эненин иштеп тапканынын 1/4;  
б) Туруктуу акчалай суммада;  
в) Ата-эненин иштеп тапканынын 1/3;  
г) Ата-эненин иштеп тапканынын 1/2.

60. Жубайлар бири-бирине материалдык жактан колдоо көрсөткөнгө милдеттүүбү?  
а) Милдеттүү;  
б) Бир гана колдоо көрсөтүүгө муктаж жубайынын талабы боюнча;  
в) Бир гана көбүрөөк камсыз болгон жубайынын макулдугу боюнча;  
г) Бир гана мындай колдоо көрсөтүү жөнүндө нике келишими болгондо.

61. Кандай учурларда мурунку жубайы мурдагы жубайынан кандай учурларда алимент алууга укуктуу?  
а) Эгер муктаж болгон жубайы жаңы никеге турбаса;  
б) Эгер иштегенди каалабаса;  
в) Кош бойлуу болгон учурда никени бузгандан кийинки 5 жыл бою;  
г) Ортодогу бала төрөлгөн күндөн тартып 3 жыл бою аны багууну жүзөгө ашырган жубайы.

62. Жардамга муктаж болгон эмгекке жөндөмсүз башка жубайына каралашуу милдетинен жубайын бошотууну же никеде турган мезгилде да, нике бузулгандан кийин да бул милдеттен чектөөнү сот канча мөөнөткө аныктай алат?  
а) 1 жылдан ашпаган мөөнөткө;  
б) 2 жылдан ашпаган мөөнөткө;  
в) 3 жылдан ашпаган мөөнөткө;  
г) 5 жылдан ашпаган мөөнөткө.

63. Сот тарбиялануучуларды өзүнүн чыныгы тарбиячыларына багуу милдетинен кайсы учурларда бошотууга укуктуу?  
а) Тарбиячылар аларды 3 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа;  
б) Тарбиячылар аларды 5 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа;  
в) Тарбиячылар аларды 7 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа;  
г) Тарбиячылар аларды 1 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа.

64. Сот өгөй атасы менен өгөй энесин багуу боюнча өгөй уулунун жана өгөй кызынын милдетинен кайсы учурларда бошотууга укуктуу?  
а) Акыркылары аларды 3 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа;  
б) Акыркылары аларды 5 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа;  
в) Акыркылары аларды 7 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа;  
г) Акыркылары аларды 1 жылдан азыраак бакса жана тарбияласа.

65. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу кандай формада түзүлөт?  
а) Келишимди милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өткөрүү менен жазуу формасында;  
б) Соттун аныктамасы менен бекитилген тынчтык макулдашуусунун формасында;  
в) Тараптардын макулдашуусу боюнча бардык формада;  
г) Жазуу жүзүндө түзүлөт жана нотариалдык жактан ырасталууга тийиш.

66. Алимент төлөө жөнүндө макулдашууда алимент төлөөнүн ар кандай ыкмаларын айкалыштыруу жагы каралышы мүмкүнбү?  
а) Эгер мындай макулдашуу нотариустан күбөлөндүрүлбөсө, мүмкүн эмес;  
б) Эгер макулдашуунун жарактуу мөөнөтү үч жылдан ашык болсо, мүмкүн эмес;  
в) Ар кандай ыкмаларды айкалыштыруу мүмкүн эмес;  
г) Макулдашууда көрсөтүлгөнгө ылайык ар кандай ыкмаларын айкалыштыруу мүмкүн.

67. Жалпы эреже боюнча алимент кайсы учурдан тартып берилет?  
а) Сотко кайрылган учурдан тартып;  
б) Никени бузган учурдан тартып;  
в) Жоопкердин каалоосу боюнча;  
г) Бала төрөлгөн учурдан тартып.

68. Эгерде сотко кайрылганга чейин багууга каражат табуу чаралары көрүлгөнүнө карабастан, алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам аны төлөп берүүдөн баш тартканынан улам алимент алынбай калса, мурунку кайсы мезгил аралыгы үчүн алимент өндүрүлүшү мүмкүн?  
а) Сотко кайрылган учурдан тартып мурдагы 2 жылдын аралыгындагы;  
б) Сотко кайрылган учурдан тартып мурдагы 3 жылдын аралыгындагы;  
в) Сотко кайрылган учурдан тартып мурдагы бардык убакыттын аралыгындагы;  
г) Сотко кайрылган учурдан тартып мурдагы 1 жылдын аралыгындагы.

69. Алимент боюнча карыздарды аныктоо кандай тартипте аныкталат?  
а) тараптардын макулдашуусунда аныкталган алименттин өлчөмүнө жараша, карызкордун иштеген жери боюнча;  
б) соттун чечими менен аныкталган алименттин өлчөмүнө жараша, карызкордун жашаган дареги боюнча;  
в) соттун чечими менен аныкталган алименттин өлчөмүнө жараша, аткаруу дареги боюнча;  
г) сот актысы менен аныкталган алименттин өлчөмүнө жараша, сот тарабынан.

70. Алимент кармап калган уюмдун администрациясы алимент төлөө тууралу чечим аткарыла турган жердеги соттук аткаруучуга жана алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын иштен бошогондугу жөнүндө канча мөөнөттө билдирүүгө милдеттүү?  
а) жаран жумуштан бошогон күнү;  
б) 3 күндүк мөөнөттө;  
в) 5 күндүк мөөнөттө;  
г) бир айлык мөөнөттө.

71. Алимент төлөө тууралуу макулдашуунун негизинде же аткаруу баракчасынын негизинде өтүп кеткен мезгил үчүн алимент өндүрүү канча мөөнөттүн чегинде жүргүзүлөт?  
а) сотко кайрылганга чейинки бир жылдык мөөнөттүн чегинде;  
б) аткаруу баракчасын көрсөткөндөн кийин 3 жылдык мөөнөттүн чегинде;  
в) сотко кайрылганга чейинки 5 жылдык мөөнөттүн чегинде;  
г) сотко кайрылганга чейинки бардык мөөнөттүн чегинде.

72. Алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын күнөөсү менен карыз пайда болсо, соттун чечими менен күнөөлүү адам кечиктирген ар бир күнү үчүн канча өлчөмдөгү үстөкайып төлөйт?  
а) кечиктирген ар бир күнү үчүн төлөнбөй калган алименттин суммасынан 1/10 пайыз өлчөмүндө;  
б) кечиктирген ар бир күнү үчүн төлөнбөй калган алименттин суммасынан 1/5 пайыз өлчөмүндө;  
в) кечиктирген ар бир күнү үчүн төлөнбөй калган алименттин суммасынан 1/2 пайыз өлчөмүндө;  
г) кечиктирген ар бир күнү үчүн төлөнбөй калган алименттин суммасынан 1 пайыз өлчөмүндө.

73. Алименттин төлөнгөн суммасы кандай учурларда кайрадан кайтарылышы мүмкүн эмес?  
а) кандай гана жагдай болбосун, кайрадан кайтарылышы мүмкүн эмес;  
б) пайдасына алимент өндүрүлгөн жаран жумушсуз болсо, кайрадан кайтарылышы мүмкүн эмес;  
в) алимент алуучу жасалма документтерди бергендигине байланыштуу алимент өндүртүү жөнүндө соттун чечими жокко чыгарылганда;  
г) эгерде жашы жетелек баланын өкүлүнүн күнөөсү боюнча алименттер калп маалыматтардын негизинде өндүрүлүп келген болсо, алимент өндүртүү жөнүндө соттун чечими жокко чыгарылганда.

74. Соттун чечими боюнча туруктуу акчалай суммада өндүртүп алынуучу алиментти индекстөө кайсы органда жасалат?  
а) жарандык абалдын актыларын жазуу органы тарабынан;  
б) алимент кармап калуучу жердеги уюмдун администрациясы тарабынан;  
в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан;  
г) үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмү тарабынан.

75. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодекси боюнча соттук тартипте өндүрүлгөн алименттерди төлөөнү токтотуу үчүн кандай жагдайлар негиз болуп эсептелет?  
а) эгер жашы жетелек бала башка ата-эне менен чет мамлекетке туруктуу жашоо үчүн чыгып кетип жатса;  
б) эмгекке жөндөмдүүлүгү сот тарабынан таанылганда же алимент алуучу жардамга муктаж болбой калганда;  
в) эгер жашы жетелек алимент алуудан баш тартса;  
г) алимент төлөөгө милдеттүү жарандын эркиндигинен ажыратууга соттолушу.

76. Алименттин өлчөмүн өзгөртүү жана алимент төлөөдөн бошотуу кайсы учурларда ишке ашырылат?  
а) тараптардын макулдашуусу жок болгондо;  
б) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы тарабынан;  
в) тараптардын бирөөсүнүн материалдык же үй-бүлөлүк абалы өзгөрүлсө;  
г) тараптардын бирөөсүнүн жашаган дареги өзгөрсө.

77. Жашы жетпеген эмгекке жөндөмсүз балдарга алименттин өлчөмүн аныктоонун тартиби?  
а) материалдык жана үй-бүлөлүк абалынан улам, ар бир ай сайын төлөнө турган туруктуу акчалай сумма түрүндө;  
б) материалдык жана үй-бүлөлүк абалынан улам үлүштүк катышта;  
в) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинде бекитилген тартипте;  
г) алимент төлөөгө милдеттүү жарандардын нотариустан күбөлөндүрүлгөн макулдашуусу боюнча.

78. Жаран алимент боюнча карызды төлөөдөн кайсы учурларда бошотулат?  
а) жашы жетпеген балдарга алимент төлөө учурун кошпогондо, тараптардын макулдашуусу боюнча;  
б) карызкордун иштеген жумуш орду өзгөргөндө;  
в) ата-энелик укуктан ажыратылганда;  
г) карызкордун материалдык абалы жана үй-бүлөлүк абалы өзгөргөндө.

79. Тараптардын макулдашуусу боюнча жашы жетелек балдарын багууга өндүрүлгөн алименттин өлчөмүн аныктоонун тартиби?  
а) тараптардын жаш курактарына жараша, тараптар тарабынан аныкталат;  
б) алиментти төлөөгө милдеттүү жарандын үй-бүлөлүк жана материалдык абалынан улам аныкталат;  
в) республиканын чегинен сырткары чыгып кеткен ата-эненин эмгек акысынын өлчөмүнө жараша аныкталат;  
г) макулдашуунун өзүндө тараптар тарабынан аныкталат, бирок алар сот тартибинде өндүртүп ала турган алименттердин өлчөмүнөн төмөн болбоого тийиш.

80. Алимент төлөгөн адамдын иштеген жериндеги уюмдун администрациясы алимент алуучу адамдын эсебине эмгек акы төлөнгөндөн канча мөөнөттүн ичинде которуп бериши керек?  
а) үч күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен;  
б) 10 күндөн кечиктирбестен;  
в) 15 күндөн кечиктирбестен;  
г) 25 күндөн кечиктирбестен.

81. Алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам сот аткаруучуга жана алимент алуучу адамга иштеген жана жашаган жери өзгөргөндүгү канча мөөнөттө билдирүүгө милдеттүү?  
а) үч күндүк мөөнөттүн ичинде;  
б) 10 күндөн кечиктирбестен;  
в) 2 жумадан кечиктирбестен;  
г) бир айдан кечиктирбестен.

82. Жаза чараны алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын мүлкүнө айландыруу кандайча жүргүзүлөт?  
а) алиментти төлөбөгөндүгү үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартканда;  
б) акча каражаттары жетишсиз болгон учурда;  
в) карызкор жумуштан бошоп калганда жана тапкан кирешеси жок болгон учурда;  
г) тараптардын макулдашуусуна ылайык алимент боюнча карызы топтолуп калганда.

83. Мурунку өтүп кеткен убакыт үчүн алимент өндүрүү канча мөөнөттүн чегинде жүргүзүлөт?  
а) 2 жылдын чегинде;  
б) 6 айдын чегинде;  
в) үч жылдык мөөнөттүн чегинде;  
г) 1 жылдын чегинде.

84. Алимент боюнча карыздын өлчөмү ким тарабынан аныкталат?  
а) сот аткаруучу;  
б) прокуратура;  
в) өндүрүүчү;  
г) өкмөт.

85. Карыздын өлчөмү сот аткаруучу тарабынан кандайча аныкталат?  
а) балдардын саны боюнча;  
б) өндүрүүчүнүн арызынын негизинде;  
в) соттун чечими менен аныкталган алименттин өлчөмүнө же алимент төлөө боюнча макулдашууга жараша;  
г) төлөнбөгөн күндөрдүн санына жараша.

86. Эгерде алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам ошол мезгилдин ичинде иштебей калган учурда же эгерде анын эмгек акысын тастыктаган документтер берилбесе, алимент боюнча карыз кандайча аныкталат?  
а) тараптардын макулдашуусу боюнча;  
б) карызкордун акыркы иштеген жериндеги эмгек акысына жараша;  
в) ошол жердин керектөөчү корзинасынын өлчөмүнө жараша;  
г) ошол жердеги орточо эмгек акыга негизденүү менен.

87. Алименттик милдеттенмелер боюнча алынган мүлк өндүрүп алууга коюлууга жатабы?  
а) өндүрүп алууга айландырылууга коюлууга жатат;  
б) өндүрүп алууга айландырылууга коюлууга жатпайт;  
в) мыйзамда башкача каралбаса, өндүрүп алууга айландырылуусу коюлуусу мүмкүн;  
г) мүлктүн наркынын 50 % ашпаган суммага өндүрүп алууга коюлуусу мүмкүн.

88. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу кантип жана кандай убакта өзгөрүшү же токтотулушу мүмкүн?  
а) тараптардын өз ара макулдашуусу боюнча бардык учурда;  
б) бир гана өндүрүүчүнүн арызы боюнча бардык учурда;  
в) макулдашуу токтотулушу мүмкүн эмес;  
г) карызкордун арызы негизинде жашаган дареги өзгөрүлгөн күндөн баштап.

89. Алименттерди төлөө жөнүндө макулдашуудан бир тараптуу баш тартууга же анын шарттарын бир тараптуу өзгөртүүгө жол берилеби?  
а) жол берилбейт;  
б) жол берилет;  
в) караштырылат;  
г) мүмкүн.

90. Алименттерди төлөө жөнүндө макулдашуу боюнча төлөнүүчү алименттердин өлчөмү кандайча жана ким тарабынан аныкталат?  
а) ошол макулдашуудагы тараптар тарабынан;  
б) бир гана өндүрүүчүнүн арызы боюнча;  
в) сот аткаруучу тарабынан;  
г) балдар иштери боюнча комиссия тарабынан.

91. Үй-бүлөнүн аракетке жөндөмсүз жашы жеткен мүчөсүн багуу жөнүндө макулдашуу жок болгондо, сотко алимент төлөө жөнүндө талап менен кайрылууга ким укуктуу?  
а) балдар иштери боюнча комиссия;  
б) камкорчулар, көзөмөлчүлөр;  
в) байкелер жана эжелер;  
г) ата-энелер.

92. Алимент кайсы учурдан баштап төлөнөт?  
а) сотко кайрылган учурдан тартып;  
б) бала 3 жашка толгон учурдан тартып;  
в) прокуратурага кайрылган күндөн тартып;  
г) сотко кайрылган учурдан 10 күн өткөндөн кийин.

93. Алименттер кандай жолдор менен төлөнүшү мүмкүн?  
а) мезгил мезгили менен же дайыма бир мезгилде төлөнүүчү туруктуу акчалай суммада;  
б) карызкордун мүлкүн берүү жолу менен;  
в) алимент төлөөчүнүн жарым мүлкүнө айландыруу жолу менен;  
г) алимент төлөөчүнүн кароосу боюнча.

94. Кыргыз Республикасынын аймагында жарандыгы жок жаран менен никеге туруунун шарттары кандай аныкталат?  
а) ал жаран никеге туруп жаткан мамлекеттин мыйзамы менен аныкталат;  
б) ал жаран дайыма туруктуу жашаган мамлекеттин мыйзамы менен аныкталат;  
в) ал жаран жашап кеткен бир нече мамлекеттердин мыйзамдары аркылуу аныкталат;  
г) ал келип токтогон мамлекеттин мыйзамы менен аныкталат.

95. Жашы жетпеген бала алган мүлктү ажыратууга ким уруксат берет?  
а) Жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча башкармалык;  
б) балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү;  
в) сот;  
г) балдар иштери боюнча комиссия.

96. Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинен тышкары түзүлгөн чет жердик жарандардын ортосундагы никелешүү кайсы учурларда жарактуу деп таанылат?  
а) эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбесе;  
б) аны түзгөн аймактагы мамлекеттин мыйзамын сактоо менен түзүлгөн;  
в) кабыл алуучу мамлекеттин мыйзамын тааныган учурда;  
г) жубайлардын эркин билдирүүлөрү карама-каршы келген учурда.

97. КРнын аймагынын чегинен тышкары жерде жашаган КРнын жаранынын КРнын аймагынын чегинен тышкары жерде жашап жаткан жубайы менен никесин бузуусу кайсы жерде жүргүзүлөт?  
а) сотто, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө же консулдук мекемелеринде;  
б) чет мамлекеттин сотунда;  
в) чет мамлекеттин консулдук мекемелеринде;  
г) Кыргыз Республикасынын сотунда.

98. Жубайлардын жеке мүлктүк эмес жана мүлктүк укуктары менен милдеттери ал эми чогуу жашаган жери жок болгондо кайсы мамлекеттин аймагында аныкталат?  
а) нике катталган мамлекеттин мыйзамы менен;  
б) алар акыркы жолу чогуу жашаган жердин аймагындагы мамлекеттин мыйзамдары менен;  
в) алар акыркы жолу чогуу жашаган аларды кабыл алуучу мамлекеттин мыйзамы менен;  
г) жубайлар жашап жаткан мамлекеттин мыйзамы менен.

99. Кыргызстандын аймагынын чегинен тышкары жашаган КРнын жарандарынын ортосундагы никелер кайсы жерде түзүлөт?  
а) бир гана Кыргыз Республикасынын аймагында;  
б) жубайлардын тандоосу боюнча;  
в) Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелеринде;  
г) чет мамлекеттин жарандык абалдын актыларын каттоо органдарында (ЗАГС).

**Эл аралык укук боюнча суроолор**

1. Эл аралык укуктун ченемдери … ортосундагы мамилелерди жөнгө салат:

а) мамлекеттердин жана эл аралык мамилелердин башка субьектилеринин;

б) ар башка мамлекеттердин тышкы иштер министрликтеринин;

в) ар башка мамлекеттердин жеке жана юридикалык жактары менен;

г) мамлекеттин жана чет жердик жарандардын.

2. БУУнун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрү:

а) Россия, АКШ, Япония, Улуу Британия, Кытай;

б) Россия, АКШ, Германия, Улуу Британия, Швейцария;

в) Россия, АКШ, Кытай, Улуу Британия, Франция;

г) Россия, АКШ, Италия, Улуу Британия, Кытай.

3. Эл аралык келишимдер болот:

а) өкмөттөр аралык;

б) ведомстволор аралык;

в) мамлекеттер аралык;

г) улуттар аралык.

4. Эл аралык келишимге алдын ала кол коюу – бул:

а) парафирлөө;

б) рецепция;

в) парафинирлөө;

г) макулдашуу.

5. БУУнун Башкы Ассамблеясы – бул орган …

а) адистештирилген;

б) кеңеш берүүчү;

в) соттук;

г) өкүлчүлүктүк.

6. Эл аралык келишимдин промульгациясы аны ….. деп аталат:

а) жарыялоо;

б) узартуу;

в) бекитүү;

г) макулдашуу.

7. Эл аралык келишимдин денонсациясы …. деп аталат:

а) токтотуу;

б) узартуу;

в) бекитүү;

г) токтото туруу.

8. Көп тараптуу келишим боюнча ратификацияланган грамоталар сакталган мамлекет, мындай мамлекет деп аталат – …

а) дипломатарий;

б) десперантарий;

в) депозит;

г) депозитарий.

9. БУУнун Жарлыгы эл аралык келишим болуп эсептелеби?

а) Ооба;

б) 1961-жылдагы эл аралык келишимдер укугу жөнүндө Вена конвенциясын кабыл алганга чейин эсептелчү;

в) Жок;

г) Жок, ал эл аралык салт болуп эсептелет.

10. Эл аралык укукту кийинкидей деп бөлүштүрүшөт …

а) коомдук жана атайын;

б) жалпы жана өзгөчө;

в) коомдук жана жеке;

г) жалпы жана атайын.

11. Эл аралык укук деп эмнени түшүнөбүз:

а) эл аралык системанын субьектилеринин ортосундагы ар түрдүү мамилелердин жыйындысы: саясий, экономикалык, соода-сатык, илимий-техникалык, маданий жана башка;

б) укуктук системалардын жыйындысы, анын ичинде улуттук, анын алкагында эл аралык системанын субьектилеринин ортосундагы ар түрдүү мамилелер ишке ашырылат;

в) өзүнө эл аралык укуктун жана эл аралык мамилелердин субьектилерин камтыган бир бүтүн жыйындыны;

г) жөнгө салуу предмети мамлекеттер аралык жана башка эл аралык мамилелер болуп эсептелген, өз алдынча укуктук системадан турган жана макулдашуулар аркылуу эл аралык укуктун субъектилери тарабынан түзүлгөн юридикалык ченемдердин татаал комплекси.

12. Кыргыз Республикасы үчүн Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө Эл аралык пакты кайсы убактан баштап күчүнө кирген деп эсептелет?

а) 12.01.1994-ж. – Кыргыз Республикасынын бул Пактыга кошулуу датасы КРнын Жогорку Кеңешинин токтому менен 1994-жылдын 12-январы, [№ 1406-XII](http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/50679?cl=ru-ru);

б) 07.10.1994-ж. – Кыргыз Республикасынын бул Пактыга кошулуу жөнүндө документти депонирлөө датасы БУУнун Башкы катчысында;

в) 07.01.1995-ж. – БУУнун Башкы катчысынан Кыргыз Республикасынын бул Пактыга кошулуу жөнүндө документ депонирленген күндөн баштап үч ай аяктаган дата;

г) 16.12.1966-ж. – БУУнун Башкы аасамблеясы тарабынан резолюция аркылуу кабыл алынган дата 2200 А (XXI), 16.12.1966-ж.

13. БУУнун Коопсуздук Кеңешинин Туруктуу мүчөсү укуктуу:

а) БУУнун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсүн БУУнун курамынан чыгаруу;

б) БУУнун Башкы катчысынын ал жок учурда ордун алмаштырып туруу;

в) аны менен макул болбогон учурда кайсы бир чечимди тосмолоо;

г) БУУнун Жарлыгынын 42-беренесине ылайык абадагы, суу астындагы жана кургактагы күчтөрдү колдонуу боюнча аракеттерди көрүү.

14. Эл аралык укуктун булагы болуп эсептелбейт …

а) Конституция;

б) эл аралык келишим;

в) эл аралык уюмдун актысы;

г) эл аралык адат.

15. Чек араны картага түшүрүү – бул …

а) деаннексизация;

б) делимитация;

в) демаркация;

г) департация.

16. … БУУнун негизги органдарынын бири болуп эсептелбейт:

а) Экономикалык жана социалдык кеңеш;

б) Улуттар лигасы;

в) Секретариат;

г) Эл аралык сот.

17. Opinio juris (опинио юрис) – бул …

а) эл аралык укуктун субьектилеринин ортосундагы тынчтык кызматташтыгы принциби;

б) эл аралык кылмыш үчүн жазалоодон кутулбоо принциби;

в) мамлекеттин кайсы бир эл аралык адатты укуктук ченем катары таануусу;

г) мамлекеттердин юридикалык жоопкерчилик принциби.

18. Кийинки кырдаалдардын (мамилелердин) ичинен кайсынысы эл аралык-укуктук жөнгө салуу чөйрөсүнө шайкеш келет:

а) Француз социалисттик партиясынын делегациясынын Улуу Британиянын Лейбористтик партиясынын съездине баруусу;

б) Кыргыз Республикасынын Президентинин Украинага баруусу;

в) БУУнун Башкы Ассамблеясынын сессиясы;

г) эл аралык Демократиялык Федерациянын конгресси.

19. Төмөндө саналып берилген кырдаалдардын ичинен кайсылары эл аралык мамлекеттер аралык мамилелерге кирет?

а) дипломатиялык өкүлчүлүктүн элчиликтин имаратын куруу үчүн жүргөн мамлекеттен жер участогун сатып алуусу;

б) КРнын жана АКШнын ортосунда кош салык салуудан алыс болуу жөнүндө келишим түзүүсү;

в) КРнын жана Россиянын ортосундагы соода-сатык жүргүзүү жана төлөмдөр жөнүндө макулдашууну даярдоосу;

г) КРда жашаган жана жарандыгы эки башка жубайлардын ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү боюнча мамилелери.

20. Эл аралык укуктун субьектилери - бул:

а) индивиддер, улуттар аралык корпорациялар, өкмөттөр аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар;

б) көз карандысыз мамлекеттер, өз алдынча мамлекет түзүү үчүн күрөшкөн улуттар жана элдер, эл аралык уюмдар, мамлекетке окшош түзүмдөр, индивиддер, улуттар аралык корпорациялар, өкмөттөр аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар;

в) көз карандысыз мамлекеттер, өз алдынча мамлекет куруу үчүн күрөшкөн улуттар жана элдер, эл аралык уюмдар, мамлекетке окшош түзүмдөр;

г) көз карандысыз мамлекеттер, индивиддер, улуттар аралык корпорациялар, өкмөттөр аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар.

21. Эл аралык укуктун ченемдеринин түрлөрү:

а) дипломатиялык этикеттин ченемдери, иштик көндүмдөр, эл аралык конференциялардын жана уюмдардын резолюциялары;

б) jus cogens, универсалдык, партикулярдык, диспозитивдик, императивдик, келишимдик, кадимки укуктук ченемдер;

в) административдик, жазыктык, жарандык-укуктук, процессуалдык, чет элдик элементтер менен татаалдаштырылган;

г) конвенциондук (келишимдик), jus cogens, эл аралык уюмдардын резолюциялары, эл аралык соттордун чечимдери, иштик көндүмдөр.

22. Эл аралык укуктун негизги принциптери:

а) мамлекеттердин көз карандысыздык тең укуктуулук принциби, ички иштерге кийлигишпөө принциби, элдердин тең укуктуулугу жана өзүн өзү аныктоосу принциби, мамлекеттердин аймактык бүтүндүүлүгү принциби, адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин сыйлоо принциби, мамлекеттердин кызматташуусу принциби;

б) мамлекеттердин аба мейкиндигинин үстүнөн толук кандуу жана бүтүн көз карандысыздыгы принциби, ачык аба мейкиндигинде учуулардын эркиндиги принциби, эл аралык жарандык авиациянын коопсуздугун камсыз кылуу принциби, басмырлабоо принциби, улуттар үчүн бардык шарттарды түзүү принциби (улуттардын көбүрөөк ыӊгайлуулугу), улуттук режим, өз ара киреше табуу принциби, преференциалдык режим;

в) мамлекеттердин көз карандысыз түрдөгү теӊ укуктуулугу принциби, ички иштерге кийлигишпөө принциби, элдердин теӊ укуктуулук жана өзүн өзү аныктоо принциби, күч колдонбоо же күч менен коркутпоо принциби, талаштарды тынчтык жолу менен жөнгө салуу принциби, чек аралардын бузулгустугу принциби, мамлекеттердин аймактык бүтүндүүлүгү принциби, адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин сыйлоо принциби, мамлекеттердин кызматташтыгы принциби, эл аралык милдеттенмелерди ак ниеттик менен аткаруу принциби;

г) мамлекеттердин көз карандысыз түрдөгү теӊ укуктуулугу принциби, альтернат принциби, ички иштерге кийлигишпөө принциби, теӊ укуктуулук жана элдердин өзүн өзү аныктоо принциби, мамлекеттердин аймактык бүтүндүгү принциби, адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин сыйлоо принциби, мамлекеттердин кызматташтыгы принциби, басмырлабоо принциби, улуттар үчүн бардык шарттарды түзүү принциби (улуттардын көбүрөөк ыӊгайлуулугу).

23. Эл аралык укуктун негизги принциптерин бекемдеген көбүрөөк абройлуу эл аралык-укуктук документтер - бул:

а) БУУнун Жарлыгы, БУУнун Жарлыгына ылайык мамлекеттердин ортосундагы достук мамилелерге жана кызматташыкка тиешелүү эл аралык укуктун принциптери жөнүндө декларация 1970-ж., Принциптер декларациясы, 1975-ж.;

б) БУУнун Эл аралык соту макамы, Адам укуктарынын жалпы декларациясы 1948-ж., Колониалдык өлкөлөргө жана элдерге көз карандысыздык берүү жөнүндө декларация 1960-ж., Жаӊы Европа үчүн Париж хартиясы 1990-ж.;

в) БУУнун Эл аралык сот макамы, Эл аралык келишимдер жөнүндө Вена конвенциясы 1969-ж., Жаӊы Европа үчүн Париж хартиясы 1990-ж., Вена декларациясы жана Аракеттер программасы 1993-ж.;

г) БУУнун Жарлыгы, БУУнун Эл аралык сот статусу, Адам укуктарынын жалпы декларациясы 1948-ж., Эл аралык келишимдер укугу жөнүндө Вена декларациясы 1969-ж.

24. Эл аралык-укуктук адат – бул:

а) эл аралык тажрыйбада түзүлгөн жүрүм-турум эрежелери, анын артынан эл аралык укуктун субьектилери юридикалык жактан милдеттүү мүнөзүн таанышат;

б) эл аралык сылыктыктын ченеми, анын артынан эл аралык укуктун субьектилери юридикалык жактан милдеттүү мүнөзүн таанышат;

в) эл аралык укуктун субьектилери тарабынан сакталуучу жана формалдык эмес булактарда чагылдырылган жазылбаган ченем;

г) эл аралык соттордо түзүлгөн сот тажрыбасы (эл аралык сот прецеденти), анын артынан эл аралык укуктун субьектилери юридикалык жактан милдеттүү мүнөзүн таанышат.

25. Кыргыз Республикасындагы эл аралык келишимдердин түрлөрү:

а) жеке, регионалдык, универсалдык, сепаратисттик, аймактык, ратификациялык;

б) эки тараптуу, көп тараптуу, ыкчам, мөөнөтсүз, мамлекеттер аралык, парламенттер аралык, өкмөттөр аралык, ведомстволор аралык;

в) «мырзалык макулдашуу», сырдуу, жалпы, континенталдык, континенттер аралык, өкмөттөр аралык, ведомстволор аралык, өкмөттүк эмес, атайын, макулдашылган;

г) эки тараптуу, ар тараптуу, жазуу жүзүндөгү, ачык, жашыруун, мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык, ведомстволор аралык, парламенттер аралык.

26. Эл аралык келишимдерди түзүүнүн стадиялары:

а) келишимдик демилге, келишимдин тектин түзүү жана кабыл алуу, келишимдердин тексттеринин аутенттүүлүгүн белгилөө, келишимдин милдеттүүлүгүнө макулдукту билдирүү;

б) келишимдин милдеттүүлүгүнө макулдукту билдирүү, макулдашуу, келишимдин текстин түзүү жана кабыл алуу, келишимди каттоо жана жарыялоо;

в) келишимдик демилге, оферты жөнөтүү, акцепт алуу, келишимдин текстин түзүү жана кабыл алуу, келишимдердин тексттеринин аутенттүүлүгүн белгилөө, келишимдин милдеттүүлүгүнө макулдукту билдирүү, депозитариди дайындоо, келишимдерди каттоо жана жарыялоо, макулдашуулар;

г) келишимдин милдеттүүлүгүнө макулдукту билдирүү, макулдашуу, келишимдердин тексттеринин аутенттүүлүгүн белгилөө, келишимдин текстин түзүү жана кабыл алуу, келишимди каттоо жана жарыялоо.

27. Кыргыз Республикасындагы эл аралык келишим түшүнүгү:

а) Кыргыз Республикасынын бир же бир нече мамлекеттер, эл аралык уюмдар же эл аралык укуктун башка субьектилери менен эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү укуктар жана милдеттер боюнча эл аралык укукка ылайык күчүнө кирген теӊ укуктуу жана ыктыярдуу макулдашуусу;

б) мамлекеттер жана/же эл аралык укуктун башка субьектилеринин ортосунда түзүлгөн, эл аралык укук менен жөнгө салынган макулдашуу;

в) Кыргыз Республикасынын бир же бир нече мамлекеттер, эл аралык уюмдар же эл аралык укуктун башка субьектилери менен эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү укуктар жана милдеттер боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамында жана башка ченемдик-укуктук актыларында бекитилген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишим;

г) саясаттагы, укуктарды жана милдеттерди, маданий, ошондой эле башка чөйрөлөрдөгү ишмердүүлүктү көрсөтүүнүн жардамы менен катышуучулардын ортосундагы өз ара мамилелерди жөнгө салган, эл аралык укуктун эки же болбосо көп сандагы субьектилеринин ортосунда түзүлгөн ачык билдирилген укуктук акты.

28. БУУнун органдарынын ичинен кайсынысы БУУнун куралдуу күчтөрүн колдонуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу:

а) Башкы Ассамблея;

б) Коопсуздук Кеӊеши;

в) БУУнун Башкы катчысы;

г) БУУнун эл аралык соту.

29. БУУнун Башкы катчысы:

а) БУУнун Коопсуздук Кеӊеши тарабынан шайланат;

б) БУУнун Коопсуздук кеӊешинин сунуштамасы боюнча Башкы Ассамблея тарабынан дайындалат;

в) БУУнун Коопсуздук Кеӊешинин сунуштамасы боюнча Башкы Ассамблея тарабынан шайланат;

г) Башкы Ассамблея тарабынан шайланат.

30. Мамлекет чачыраганда чет жердеги кыймылсыз мүлк кандайча бөлүштүрүлөт:

а) бирдей үлүштө ишин улантуучуларга өтөт;

б) улантуучу-мамлекеттердин жылдык бюджеттеринин катышынан көз карандылуу түрдө;

в) ишин улантуучуларга адилеттүү үлүштө өтөт;

г) ошол мамлекеттин чачыраган мүчөлөрүнүн ортосундагы жетишилген макулдашуулардан көз карандылуу түрдө.

31. БУУнун Эл аралык соту канча көз карандысыз соттордон турат?

а) 15;

б) 20;

в) 25;

г) 18.

32. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча мамлекеттин ичиндеги процедуралар эмнени түшүндүрөт?

а) эл аралык келишимди ратификациялоону, кошулууну же бекитүүнү;

б) сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; эл аралык келишимдин текстинин долбоорун кабыл алуу; келишимдердин тексттеринин аутенттүүлүгүн белгилөө; эл аралык келишимдин милдеттүүлүгүнө макулдукту билдирүү; эл аралык келишимге тешелүү башка бардык актыларды жасоо;

в) эл аралык келишимге кол коюу; эл аралык келишимди түзгөн ноталар же каттар менен алмашуу; эл аралык келишимди ратификациялоону, кошулууну же бекитүүнү;

г) эл аралык келишимди ратификациялоону, кошулууну, кол коюуну же бекитүүнү.

33. Кыргыз Республикасынын өзү үчүн эл аралык келишимдин милдеттүүлүгүнө макулдук билдирүү ыкмалары:

а) эл аралык келишимди ратификациялоо, кошулуу кол коюу же бекитүү;

б) сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; эл аралык келишимдин текстинин долбоорун кабыл алуу; келишимдердин тексттеринин аутенттүүлүгүн белгилөө; эл аралык келишимдин милдеттүүлүгүнө макулдукту билдирүү; эл аралык келишимге тешелүү башка бардык актыларды жасоо;

в) эл аралык келишимге кол коюу; эл аралык келишимди түзгөн каттарды же ноталарды алмашуу; эл аралык келишимди ратификациялоо, кошулуу же бекитүү; эл аралык келишимдин башка тарабы (тараптары) менен келишилген макулдук билдирүүнүн кандай болбосун башка ыкмасын колдонуу;

г) эл аралык келишимге кол коюу; эл аралык келишимди түзгөн ноталар же каттар менен алмашуу; эл аралык келишимди ратификациялоо, кошулуу же бекитүү.

34. Кыргыз Республикасында чет жердик мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана эл аралык укуктун башка субьектилери менен эл аралык мамлекеттер аралык келишимдер кимдин атынан түзүлөт:

а) Кыргыз Республикасынын элинин;

б) Кыргыз Республикасынын;

в) Жогору Кеӊештин;

г) Өкмөттүн.

35. Президентке мамлекеттер аралык эл аралык келишим түзүү жөнүндө суроону кароо боюнча сунуш берүүсү мүмкүн:

а) Жогорку Кеӊеш жана Сот департаментинин жетекчилиги менен сот бийлиги органдары;

б) Жогорку Кеӊеш жана Өкмөт;

в) Өкмөт жана Жогорку сот;

г) Жогорку Кеӊеш жана Жогорку соттун жетекчилиги менен сот бийлиги органдары.

36. Кыргыз Республикасында кийинки эл аралык келишимдери ратификациялоого жатат:

а) мамлекеттер аралык, парламенттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык;

б) мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык;

в) мамлекеттер аралык жана өкмөттөр аралык;

г) өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык.

37. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы эл аралык келишимдер жөнүндө» Мыйзамына ылайык, ратификкациялоого жаткан эл аралык келишимдер:

а) Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстарынын чет жердик компаниялар тарабынан колдонулушу жөнүндө;

б) Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарында, кодекстеринде же мыйзамдарында камтылгандардан башка эрежелерди белгилеген;

в) Жогорку Кеӊештин атынан түзүлгөн жана Кыргыз Республикасы тарабынан ратификациялоого жаткан укуктук ченемдерди камтыган;

г) эгерде аны бекитүү эл аралык келишимдин өзүндө караштырылган болсо.

38. Эл аралык келишимдерди ратификациялоо жөнүндө чечим Жогорку Кеңеш тарабынан кийинкидей формада кабыл алынат:

а) Мыйзам, ал андан нары Президенттин кол коюусуна жатат;

б) токтом;

в) мыйзам;

г) Президент менен болжолдуу түрдө макулдашылган мыйзам.

39. Кыргыз Республикасынын адамдын жана жарандын негизги укуктарын жана эркиндиктерин козгогон маселелер боюнча эл аралык келишимдерге кошулуусу жөнүндө чечим кабыл алынат:

а) Өкмөт тарабынан, ченемдик-укуктук актыны кабыл алуу аркылуу;

б) Жогорку Кеӊеш тарабынан, Президент менен алдын ала макулдашылган токтом формасында;

в) Президент тарабынан, Жогорку Кеӊеш менен алдын ала макулдашылган жарлык формасында;

г) Жогорку Кеӊеш тарабынан, андан нары Президентке кол коюу үчүн жөнөтүлө турган мыйзам формасында.

40. Көрсөтүлгөндөрдүн ичинен эмне эл аралык коомдук укуктун негизги булагы болуп эсептелет?

а) Укуктун жалпы принциптери;

б) Бириккен улуттар уюмунун Резолюциясы;

в) Адам укуктары боюнча Эл аралык укуктун чечимдери;

г) иш өнөкөттөрү.

41. Эл аралык укуктук ченемдерди мамлекеттин ички укуктук системасына киргизүүнүн ыкмасы катары инкорпорация эмнени түшүндүрөт?

а) улуттук мыйзамдагы жазылгандардын эл аралык келишимдин текстине толугу менен шайкеш келүүсүн;

б) биринчисине эч кандай оӊдоп-түзөөлөрдү киргизбестен улуттук мыйзамдарды эл аралыкка дал келтирүүнү;

в) улуттук мыйзамдын текстинде шилтеме келтирүү түрүндө эл аралык укуктун ченемдерин көрсөтүүнү;

г) тиешелүү эл аралык келишимдин ченемдерин улуттук мыйзамга өткөрүүдө айрым бир кайра иштеп чыгууларды.

42. Кайсы консулга ишкердик ишмердүүлүгү менен алектенүүгө жол берилет?

а) Штаттан тышкаркы;

б) Башкы;

в) Штаттык;

г) Ардактуу.

43. Жаран консулдук мекеменин башчысы кызматына дайындалып жаткандыгын кайсы документ ырастайт?

а) Консулдук лицензия;

б) Консулдук устав;

в) Консулдук экзекватура;

г) Консулдук патент.

44. Эгерде эл аралык талаш-тартышты чечүүдө компромиссти жана тынчтык жолу менен чечүү каражаттарын издөө үчүн сүйлөшүүлөрдү анын мүчөсү болбогон мамлекет жүргүзүп жатса, анда бул эмне деп аталат:

а) параллелдүү юрисдикция;

б) ортомчулук;

в) эл аралык ачык келишим;

г) ак ниеттүү тилектер.

45. Эл аралык коомдук укуктагы оптация – бул:

а) эгерде мамлекеттин аймагы өзгөрсө, адамдын жарандыкты өз алдынча тандоо мүмкүнчүлүгү;

б) эл аралык укуктун тигил же бул субьекттеринин эл аралык-укуктук ченемдеринин чындыгына ынануу;

в) аскер аракеттеринин театрында ачык шаарды алуу жөнүндө жарыялоо;

г) адамдын өзү жараны болгон мамлекетине кайтуу мүмкүндүгү.

46. Кайсы мамлекеттер 07.10.2002 Кишинев шаарында кол коюлган Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвенциянын Тарапташтары болуп эсептелет?

а) Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Өзбекистан, Украина;

б) Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Өзбекистан, Украина;

в) Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Өзбекистан, Украина;

г) Азербайджан, Армения, Белорусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Өзбекистан, Украина.

47. Мамлекеттик аймактын түрлөрү:

а) мамлекеттердин чек араларынын чектеринде жайгашкан ачык деӊиз; кургактагы аймак, ички (улуттук) суулар, аймактык деӊиз, ошондой эле алардын алдында тереӊдиги боюнча кандайдыр бир чектөөлөрсүз жаткан жер казыналары жана алардын үстүндөгү аба мейкиндиги;

б) мамлекеттик чек аралардын чектеринде жайгашкан: кургактагы аймак, ички (улуттук) суулар, аймактык деӊиз, ошондой эле алардын алдында тереӊдиги боюнча кандайдыр бир чектөөлөрсүз жаткан жер казыналары жана алардын үстүндөгү 100-110 км бийиктиктеги аба мейкиндиги;

в) кургактагы аймак, ички суулар, аймактык деӊиз, ошондой эле мамлекет өзүнө тиешелүү деп эсептеген, тереӊдиги жана бийиктиги боюнча эч кандай чектөөлөрсүз алардын алдында жайгашкан жер казыналары жана аба мейкиндиги;

г) мамлекеттик чек аралардын чектеринде жайгашкан ачык деӊиз: кургактагы аймак, ички (улуттук) суулар, аймактык деӊиз.

48. Эл аралык укуктагы жоопкерчиликтин түрлөрү:

а) саясий жоопкерчилик, материалдык жоопкерчилик, дипломатиялык жоопкечилик, консулдук жоопкерчилик;

б) саясий жоопкерчилик, кылмыш жоопкерчилиги, жарандык-укуктук жоопкерчилик, дипломатиялык жоопкерчилик;

в) моралдык, материалдык жоопкерчилик;

г) саясий жоопкерчилик, материалдык жоопкерчилик.

49. Эл аралык талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүнүн каражаттары:

а) макулдашуучу комиссиялар, тынчтык конференциялары, эки тараптуу дипломатия, көп тараптуу дипломатия, алып-сатма дипломатия;

б) «галстуксуз» жолугушуулар, өздүк аскер күчтөрүн чек арага кайрадан жайгаштыруу аркылуу мамлекеттин күчүн демонстрациялоо, превентивдик дипломатия, БУУнун Коопсуздук Кеӊешинин чечими боюнча санкциялар;

в) тараптардын сүйлөшүүлөрү, текшерүү, элдешүү (макулдашуучу процедура), ак ниеттүү кызмат көрсөтүүлөр, ортомчулук, эл аралык арбитраж, соттук териштирүү;

г) тараптардын сүйлөшүүлөрү, консултациялар, текшерүү, элдешүү (макулдашуучу процедура), ак ниеттүү кызмат көрсөтүүлөр, ортомчулук, эл аралык арбитраж.

50. Тышкы байланыштардын мамлекеттин ичиндеги Органдары – бул:

а) мамлекеттик, мамлекеттик эмес;

б) мамлекеттин жогорку өкүлчүлүктүк жана аткаруучу органдары: мамлекет башчылары (жеке же коллегиалдык), өкмөт, тышкы иштер ведомствосу;

в) тышкы иштер боюнча министрликтердин жана ведомтсволордун жогорку мамлекеттик кызматкерлери;

г) мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлигинин жогорку органдары.

**Конституциялык укук боюнча суроолор**

1. Кыргыз Республикасынын элинин атынан ким чыгууга укуктуу?  
а) Президент  
б) Президент жана Жогорку Кеңеш  
в) Жогорку Кеңеш жана Элдик Курултай  
г) Президент жана Жогорку Кеңештин депутаттары

2. Элдик Курултай кандай орган болуп саналат?  
а) элдик бийликтин жогорку кеңешүүчү, консультативдик органы  
б) жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жергиликтүү маанидеги иштерди башкарууга катышуусунун өкүлчүлүктүү формасы  
в) коомдук-өкүлчүлүктүү жыйын  
г) элдик бийликти координациялоочу орган

3. Кыргыз Республикасында менчиктин кандай формалары бирдей деңгээлде таанылат жана корголот?  
а) менчиктин жеке, мамлекеттик, муниципалдык жана башка түрлөрү  
б) мамлекеттик жана муниципалдык  
в) жеке, мамлекеттик жана муниципалдык  
г) жеке жана мамлекеттик

4. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети кандай бюджеттерден турат?  
а) республикалык бюджеттен жана коомдук уюмдардын бюджетинен  
б) республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден турат, мамлекеттин кирешелерин жана чыгашаларын камтыйт  
в) салыктык жана салыктык эмес кирешелерден  
г) республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден мамлекеттин кирешелерин, чыгашаларын жана тартыштыгын камтыйт

5. Кыргыз Республикасынын аймагында кандай мыйзамдык ченемдик укуктук актыларды кабыл алууга тыюу салынат?  
а) адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектеген  
б) башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргогон  
в) жарандын укуктарын жана сөз эркиндигин чектеген  
г) адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин чектебеген

6. Кыргыз Республикасында баланын кызыкчылыктарына карата кандай принцип колдонулат?  
а) баланын жыргалчылыгынын укуктук принциби  
б) баланы тарбиялоо жана өнүктүрүү үчүн эки ата-эненин тең жалпы жана бирдей жоопкерчилигинин принциби  
в) баланын эң маанилүү кызыкчылыктарын колдоо жана камсыз кылуу принциби  
г) баланы коргоо кызыкчылыктарынын тийиштүү принциби

7. Кандай учурларда адамдын макулдугусуз анын жеке турмушу тууралуу маалыматты, купуя маалыматты жыйноого, сактоого, пайдаланууга жана жайылтууга жол берилет?  
а) мыйзамда белгиленген учурларда  
б) эч кандай учурларда  
в) Министрлер Кабинети аныктаган учурларда  
г) өзгөчө учурларда

8. Башка жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары кандай кызматтарды ээлөөгө укуксуз?  
а) саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын  
б) атайын мамлекеттик жана административдик мамлекеттик кызмат орундарын  
в) саясий жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын  
г) мамлекеттик кызмат ордун

9. Иш таштоолорду өткөрүү тартиби жана шарттары кандайча аныкталат?  
а) мыйзам менен  
б) Министрлер Кабинетинин токтому менен  
в) сот тарабынан аныкталат  
г) жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын чечими менен

10. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту кимдин менчиги болуп саналат?  
а) жарандын менчиги  
б) паспортун берген мамлекеттик органдын менчиги  
в) мамлекеттин менчиги  
г) жарандын жана мамлекеттин менчиги

11. Саясий баш паанек алган адам башка мамлекетке өткөрүлүп берилиши мүмкүнбү?  
а) берилбейт  
б) берилет  
в) берилбейт, бирок Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде каралган учурлардан тышкары  
г) берилет, саясий баш паанек алган адамдын макулдугу менен

12. Кыргыз Республикасынын жарандары мыйзамдарды, республикалык жана жергиликтүү маанидеги чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга катышууга укуктуубу?  
а) укугу жок  
б) укугу бар  
в) укугу бар, Конституцияда жана конституциялык мыйзамда каралган учурларда  
г) укугу жок, Конституцияда жана конституциялык мыйзамда каралган учурлардан тышкары

13. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Конституцияга ылайык кандай принциптеринде негизделет?  
а) мамлекеттик бийлик органдары жана башка субъекттер менен өз ара аракеттенүү принциптеринде  
б) илимий ишти мамлекеттик жөнгө салуу принциптеринде  
в) ырааттуулук жана илимий прогресстик принциптеринде  
г) илимий-тармактык жана аймактык принциптеринде

14. Кандай учурларда соттун чечимисиз тинтүүгө, алып коюуга, кароо жүргүзүүгө жана башка аракеттерди жүзөгө ашырууга, ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн жеке менчик же башка укуктук ээлигиндеги турак жайга жана башка объекттерге кирүүсүнө жол берилет?  
а) эч кандай учурларда жол берилбейт  
б) мыйзамда каралган өзгөчө учурларда  
в) Конституцияда каралган учурларда  
г) Министрлер Кабинети белгилеген учурларда

15. Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттин жана коомдун иштерин башкарууга кантип катышууга укуктуу?  
а) Элдик Курултай аркылуу  
б) түздөн-түз жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар аркылуу  
в) референдумга катышуу жолу менен  
г) түздөн-түз, ошондой эле өздөрүнүн өкүлдөрү аркылуу

16. Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары кандай экономикалык укуктарга ээ?  
а) экономикалык эркиндикке, мыйзам менен тыюу салынбаган ар кандай экономикалык ишмердүүлүгү үчүн өз жөндөмүн жана өзүнүн мүлкүн эркин колдонууга болгон укук  
б) материалдык байлыктарды өндүрүү, алмашуу, бөлүштүрүү жана керектөө чөйрөсүндө адамдардын иш-аракетинин эркиндигине болгон укук  
в) инсандын жашоо-турмушу үчүн материалдык жана социалдык шарттарды түзүү укугу  
г) экономикалык ресурстарды эркин башкаруу укугу

17. Конституцияга ылайык, кызмат адамдары тарабынан адамдардын өмүрүнө жана ден-соолугуна коркунуч туудурган фактыларды жана жагдайларды жашыруу үчүн кандай жоопкерчилик белгиленет?  
а) кылмыш жоопкерчилиги  
б) мыйзамда белгиленген жоопкерчилик  
в) Конституцияда белгиленген жоопкерчилик  
г) административдик жоопкерчилик

18. Эгерде адамды кармоого негиз жок болсо, кандай иш-аракет болууга тийиш?  
а) соттун чечимин алуу үчүн дароо сотко жеткирилиши керек  
б) дароо бошотулууга тийиш  
в) 48 сааттан ашык мөөнөткө кармалууга тийиш  
г) медициналык кароого жана дарыгердин жардамынан өтүшү керек

19. Кыргыз Республикасынын Президенти кандай бийликти жетектейт?  
а) аткаруу бийлигин  
б) бийликтин бардык бутактарын жетектейт  
в) бир дагы бийликти башкарбайт, бир гана мамлекет башчысы  
г) аткаруу жана сот бийликтерин

20. Кыргыз Республикасынын Президенти кандай мөөнөткө шайланат?  
а) 6 жылдык мөөнөткө  
б) 5 жылдан ашпаган мөөнөткө  
в) 5 жылдык мөөнөткө  
г) 6 жылдан ашпаган мөөнөткө

21. Ички жана эл аралык мамилелерде Кыргыз Республикасынын атынан ким чыгат?  
а) Министрлер Кабинетинин Төрагасы  
б) Жогорку Кеңештин Төрагасы  
в) Кыргыз Республикасынын Президенти  
г) Тышкы иштер министри

22. Кыргыз Республикасынын Президенти кандай тилди билиши керек?  
а) мамлекеттик жана расмий тилдерди  
б) мамлекеттик тилди  
в) расмий тилди  
г) мамлекеттик жана эки чет тилди

23. Кыргыз Республикасынын Президенти кызматка кирүүдө кимге ант берет?  
а) Жогорку Кеңешке  
б) Министрлер Кабинетине  
в) Элдик Курултайга  
г) Кыргыз Республикасынын элине

24. Президент кайсы органдын сунушу боюнча Конституциялык соттун жана Жогорку соттун судьяларынын ичинен жана Жогорку Кеңештин макулдугу менен Конституциялык соттун жана Жогорку соттун төрагаларын кызмат ордуна дайындайт?  
а) Судьялар кеңешинин сунушу боюнча  
б) Сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин сунушу боюнча  
в) судьялардын съездинин сунушу боюнча  
г) судьялардын чогулушунун сунушу боюнча

25. Улуттук банктын төрагасынын кызмат ордуна шайлоо үчүн талапкерди ким Жогорку Кеңешке киргизет?  
а) Жогорку Кеңештин Төрагасы  
б) Министрлер Кабинетинин Төрагасы  
в) Кыргыз Республикасынын Президенти  
г) Жогорку Кеңештин фракциялары же депутаттык топтору

26. Президенттин ыйгарым укуктары кандай учурларда мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн?  
а) арызы боюнча кызматынан кеткен учурда  
б) Жогорку Кеңеш тарабынан Президентке каршы айып коюлган учурда  
в) ушул Конституцияда каралган өзгөчө учурларда  
г) мындай учурлар каралган эмес

27. Президентти ага каршы айып коюлгандан кийин кызматтан четтетүү жөнүндө Жогорку Кеңештин чечими кандай мөөнөттө кабыл алынууга тийиш?  
а) алты айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен  
б) үч айлык мөөнөттөн кечиктирилбестен  
в) үч айлык мөөнөттөн ашык эмес  
г) дароо

28. Төмөнкү негиздердин кайсынысы боюнча Президент кызматтан четтетилиши мүмкүн?  
а) Президенттин антын бузгандыгы үчүн  
б) сот бийлигинин органдарынын ишине кийлигишкендиги үчүн  
в) Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына, сот бийлигинин органдарынын ишине мыйзамсыз кийлигишкендиги үчүн  
г) эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин бузгандыгы үчүн

29. Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер шайлоо күнүнө карата канча жашка жетиши керек?  
а) 25 жашка толгон  
б) 21 жашка толгон  
в) 30 жашка толгон  
г) 20 жашка толгон

30. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоонун тартиби кандай ченемдик укуктук акт менен аныкталат?  
а) Жогорку Кеңештин Регламенти менен  
б) мыйзам менен  
в) конституциялык мыйзам менен  
г) Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын токтому менен

31. Жогорку Кеңештин депутаты кандай көпчүлүк добуш менен жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн?  
а) депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен  
б) катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн, бирок депутаттардын 50дөн кем эмесинин добушу менен  
в) депутаттардын жалпы санынын 2/3 кем эмес көпчүлүгү менен  
г) депутаттардын жалпы санынын 3/4 бөлүгүнөн кем эмес көпчүлүгү менен

32. Кайсы учурларда Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулат?  
а) бир сессиянын ичинде Жогорку Кеңештин жыйналыштарында жүйөлүү себепсиз 14 жумуш күнү жок болгондо  
б) депутаттык мандатты чакыртып алганда  
в) илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштерди аткарганда  
г) Кыргыз Республикасынын чегинен чыгып кеткенде

33. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык кайсы орган мыйзамдарга расмий чечмелөө берет?  
а) Конституциялык сот  
б) ошол актыны кабыл алган же чыгарган ченем чыгаруучу орган же кызмат адамы  
в) Жогорку Кеңеш  
г) Юстиция министрлиги

34. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин курамын Жогорку Кеңеш кандай тартипте бекитет?  
а) конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте  
б) мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте  
в) Жогорку Кеңештин Регламентинде каралган тартипте  
г) Судьялар кеңеши бекиткен тартипте

35. Тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча мамлекеттер аралык келишимдик милдеттенмелерди аткаруу зарыл болгондо Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүн анын чектеринен тышкары жерлерде пайдалануунун мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени кайсы орган чечет?  
а) Коопсуздук кеңеш  
б) Жогорку Кеңеш  
в) Коргоо министрлиги  
г) Министрлер Кабинети

36. Жогорку Кеңештин Төрагасы жыл сайын кимге отчет берет?  
а) Жогорку Кеңешке  
б) Президентке  
в) Кыргыз Республикасынын элине  
г) Элдик Курултайга

37. Жогорку Кеңештин кезексиз сессиялары ким тарабынан чакырылат?  
а) Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан  
б) Жогорку Кеңештин Төрагасы тарабынан  
в) депутаттардын жалпы санынын үчтөн экисинин кем эмес көпчүлүгүнүн добушу менен  
г) Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан

38. Жогорку Кеңеш таркатылган күндөн тартып мөөнөтүнөн мурда шайлоо кайсы мөөнөттө дайындалат?  
а) бир айлык мөөнөттө  
б) он күндүк мөөнөттө  
в) үч күндүк мөөнөттө  
г) беш күндүн ичинде

39. Мыйзам чыгаруу демилге укугу кимге таандык?  
а) өзүнө тиешелүү маселелер боюнча Жогорку сотко  
б) 30 миң шайлоочуга (элдик демилге)  
в) Конституциялык сотко  
г) Министрлер Кабинетине

40. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик чек араны өзгөртүү жөнүндө мыйзамдар Жогорку Кеңеш тарабынан канча окууда кабыл алынат?  
а) үч окууда  
б) үчтөн кем эмес окууда  
в) окуулардын ортосунда 2 айлык аралык менен кеминде үч окуу өткөрүлгөндөн кийин  
г) окуулардын ортосунда 3 айлык аралык менен кеминде үч окуу өткөрүлгөндөн кийин

41. Министрлер Кабинетинин түзүмүн жана курамын ким аныктайт?  
а) Президент  
б) Министрлер Кабинетинин Төрагасы  
в) Жогорку Кеңештин Төрагасы  
г) Жогорку Кеңештин депутаттары

42. Президенттин Министрлер Кабинетинин жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарына кандай жоопкерчилиги бар?  
а) жазык жоопкерчилиги  
б) жеке жоопкерчилиги  
в) жарандык жоопкерчилиги  
г) тартиптик жоопкерчилиги

43. Министрлер Кабинетинин Төрагасын, анын орун басарларын жана Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн дайындоо тартиби?  
а) Жогорку Кеңештин макулдугу менен Президент тарабынан дайындалат  
б) фракциялардын жана депутаттык топтордун макулдугу менен Жогорку Кеңештин Төрагасы тарабынан дайындалат  
в) Президент тарабынан дайындалат  
г) Президент тарабынан Министрлер Кабинетинин Төрагасынын кызмат ордуна талапкердин сунушу боюнча дайындалат

44. Кайсы орган Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат?  
а) Конституциялык сот  
б) Жогорку Кеңеш  
в) Башкы прокуратура  
г) Министрлер Кабинети

45. Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн кызматтан кетүүсү ким тарабынан кабыл алынат же четке кагылат?  
а) Жогорку Кеңеш тарабынан  
б) Президент тарабынан  
в) Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан  
г) Жогорку Кеңештин макулдугу менен Президент тарабынан

46. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өз компетенциясынын чегинде кабыл алынган чечимдери кайсы аймакта милдеттүү түрдө аткарылат?  
а) тиешелүү аймакта  
б) Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында  
в) жергиликтүү мамлекеттик администрациянын чечиминде көрсөтүлгөн аймактарда  
г) тиешелүү аймакта, өзгөчө учурларда Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында

47. Адистештирилген соттор кандай ченемдик укуктук акт менен түзүлүшү мүмкүн?  
а) Конституция менен  
б) мыйзам менен  
в) конституциялык мыйзам менен  
г) Жогорку соттун чечими менен

48. Конкреттүү иш боюнча судьядан отчет талап кылууга ким укуктуу?  
а) Судьялар кеңеши  
б) эч кимдин укугу жок, эгерде мыйзамда башкача каралбаса  
в) эч кимдин укугу жок  
г) Жогорку соттун Төрагасы

49. Конституциялык соттун судьялары кандай мөөнөткө шайланат?  
а) курагынын чегине жеткенге чейин  
б) биринчи ирет 7 жылдык мөөнөткө, кийин курактык чегине жеткенге чейин  
в) биринчи ирет 5 жылдык мөөнөткө, кийин курактык чегине жеткенге чейин  
г) 7 жылга

50. Юридикалык иш стажы боюнча Жогорку соттун судьясынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн кандай конституциялык талаптар белгиленген?  
а) юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан кем эмес иш стажы бар  
б) юридикалык кесиби боюнча 10 жылдан кем эмес, анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажы бар  
в) юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан кем эмес, анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажы бар  
г) юридикалык кесиби боюнча 15 жылдан ашык эмес, анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажы бар

51. Жергиликтүү соттордун төрагасын жана алардын орун басарларын ким дайындайт?  
а) Жогорку соттун төрагасы  
б) судьялардын чогулушу  
в) Президент  
г) судьялардын чогулушунун сунушу боюнча Президент

52. Жергиликтүү соттун судьясы кандай талаптарын бузган учурда кызмат ордунан бошотулат?  
а) компетенттүүлүк  
б) көз карандысыздык  
в) кынтыксыздык  
г) этикалык нормаларынын

53. Жергиликтүү соттун судьясын которуунун (ротациялоонун) тартиби?  
а) Президент конституциялык мыйзамда аныкталган тартипте жана учурларда Жогорку соттун төрагасынын сунуштамасы боюнча жүзөгө ашырат  
б) Судьялар кеңешинин сунушу боюнча Жогорку соттун төрагасы тарабынан жүзөгө ашырылат  
в) конституциялык мыйзамда аныкталган тартипте жана учурларда Жогорку соттун төрагасы тарабынан жүзөгө ашырылат  
г) Президент тарабынан жүзөгө ашырылат

54. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш кандай тартипте түзүлөт?  
а) Судьялар кеңеши тарабынан шайланган судьялардан, Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүгү жана парламенттик оппозиция тарабынан шайланган жарандык коомдун өкүлдөрүнөн  
б) үчтөн экисинен кем эмеси судьялардан, үчтөн бири Президенттин, Жогорку Кеңештин жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрүнөн  
в) Судьялар кеңеши тарабынан шайланган судьялардан, Жогорку Кеңештин парламенттик көпчүлүк добушу менен шайланган жарандык коомдун өкүлдөрүнөн жана Кеңештин курамынын үчтөн бири боюнча Элдик Курултайдын өкүлүнөн  
г) үчтөн экисинен кем эмеси судьялардан, үчтөн бири Президенттин, Жогорку Кеңештин, Элдик Курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрүнөн

55. Салыктарды белгилөө укугу мамлекеттик бийликтин кайсы органынан таандык?  
а) Министрлер кабинетине  
б) Жогорку Кеңешке  
в) Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматына  
г) жергиликтүү кеңештерге

56. Кайсы орган соттук өз алдынча башкаруунун баштапкы органы болуп саналат?  
а) судьялардын чогулушу  
б) судьялардын съезди  
в) Судьялар кеңеши  
г) Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеш

57. Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына ким тарабынан парламенттик контроль жүргүзүлөт?  
а) Башкы прокурор тарабынан  
б) Жогорку Кеңештин Төрагасы тарабынан  
в) Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан  
г) Жогорку Кеңештин тармактык комитети тарабынан

58. Мыйзамга ылайык жергиликтүү кеңештердин ыйгарым укуктарына кандай ыйгарым укуктар кирет?  
а) жергиликтүү бюджеттерди бекитет, алардын аткарылышын контролдойт  
б) тиешелүү аймакта калкты каттоону жүргүзөт  
в) Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт  
г) жергиликтүү кеңештерге шайлоо дайындайт

59. Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгү кайсы бюджеттен каржыланат?  
а) республикалык бюджеттен  
б) жергиликтүү бюджеттен  
в) жергиликтүү бюджеттен, өзгөчө учурларда республикалык бюджеттен  
г) коомдук органдын өздүк каражаттарынан

60. Судья кайсы учурдан тартып кызматка кирди деп эсептелет?  
а) Жогорку Кеңеш тарабынан шайлоо жөнүндө токтом кабыл алынган учурдан тартып  
б) дайындоо жөнүндө Президенттин Жарлыгына кол коюлган учурдан тартып  
в) ант берген учурдан баштап  
г) күбөлүк алган учурдан тартып

61. Конституциялык соттун судьясынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн кандай курактык чектөө белгиленген?  
а) 40 жаштан жаш эмес, 70 жаштан улуу эмес  
б) 30 жаштан жаш эмес жана 65 жаштан улуу эмес  
в) 40 жаштан жаш эмес жана 65 жаштан улуу эмес  
г) 35 жаштан жаш эмес жана 70 жаштан улуу эмес

62. Медиатор кандай билимге ээ болушу керек?  
а) "Юриспруденция" адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча "бакалавр" академиялык даражасы бар, "магистр" академиялык даражасын ыйгаруу менен "Юриспруденция" даярдык багыты боюнча жогорку билимге  
б) жогорку билимге  
в) жогорку юридикалык билимге  
г) "Психология" адистиги боюнча жогорку билим

63. "Медиация" деген терминге аныктама бериңиз?  
а) талашкан тараптардын өз ара алгылыктуу макулдашуусуна жетишүү максатында алардын кызыкчылыктарын макулдашуу жолу менен медиатордун (медиаторлордун) көмөк көрсөтүүсүндө талашты жөнгө салуу жол-жобосу  
б) медиация жол-жобосунун маңызын түшүндүрүү үчүн талаштын, жорук жөнүндө иштин, жазык ишинин тараптары менен медиатордун жолугушуусу  
в) медиациянын натыйжасында тараптардын ортосунда жетишилген, талашты жөнгө салуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү макулдашуу  
г) медиатордун кошумча билимин алгандыгын тастыктаган документти алуу жол-жобосу

64. Конституциялык сотко кайрылуу укугу кимге таандык?  
а) Элдик Курултайга  
б) Жогорку Кеңештин Төрагасына  
в) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына  
г) Жогорку Кеңештин комитеттерине жана убактылуу комиссияларына

65. Конституцияны чечмелөө жөнүндө, ошондой эле судьянын (судьялардын) суроо-талабына байланышкан Конституциялык соттун актысы кайсы мезгилде чыгууга тийиш?  
а) алты айдын ичинде  
б) үч айдын ичинде  
в) эки айдын ичинде  
г) бир айдын ичинде

66. Конституциялык соттун актысы кандай болууга тийиш?  
а) негиздүү жана жүйөлүү  
б) негиздүү жана мыйзамдуу  
в) адилеттүү жана жүйөлүү  
г) мыйзамдуу жана адилеттүү

67. Жогорку соттун курамына эмнелер кирет?  
а) кылмыш-жаза иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегия  
б) Жогорку соттун президиуму  
в) жарандык иштер боюнча соттук коллегия  
г) кылмыш-жаза иштери боюнча коллегия

68. Соттук коллегиянын курамдары ким тарабынан бекитилет?  
а) Жогорку соттун төрагасы тарабынан  
б) Жогорку соттун төрагасынын сунушу боюнча Жогорку соттун судьяларынын ичинен Пленум тарабынан  
в) Судьялар кеңеши тарабынан  
г) Жогорку соттун төрагасынын сунушу боюнча Президент тарабынан

69. Биринчи инстанциядагы соттун курамы?  
а) соттун төрагасынан, төраганын орун басарынан жана судьялардан (судьядан)  
б) соттун төрагасынан жана судьялардын чогулушунан  
в) соттун төрагасынан жана судьялардан (судьядан)  
г) судьялардан жана соттун аппаратынан

70. Кезектеги финансы жылына, Жогорку сотту каржылоого тиешелүү бөлүгүндө, бюджеттин долбоорун кайсы орган иштеп чыгат?  
а) Сот департаменти  
б) Финансы министрлиги  
в) Жогорку сот  
г) Судьялар кеңеши

71. Кезектеги финансы жылына жергиликтүү сотторду каржылоого тиешелүү бөлүгүндө, бюджеттин долбоорун кайсы орган иштеп чыгат?  
а) Сот департаменти  
б) Жогорку сот  
в) Кабинет Министрлиги  
г) Судьялар кеңеши

72. Сот департаментинин директору ким тарабынан дайындалат?  
а) Судьялар кеңеши тарабынан  
б) Судьялар кеңешинин макулдугу менен Жогорку соттун төрагасы тарабынан  
в) Жогорку соттун төрагасы тарабынан  
г) Министрлер Кабинетинин төрагасынын тарабынан

73. Министрлер Кабинетинин укуктук статусу?  
а) мамлекеттик аткаруу бийлигинин жогорку органы  
б) Жогорку Кеңешке баш ийген жана отчет берген аткаруу бийлигинин жогорку коллегиалдуу органы  
в) мамлекеттик башкаруунун жана мамлекеттик бийликтин жогорку коллегиалдуу аткаруу органы  
г) Президентке баш ийген жана отчет берген аткаруу бийлигинин жогорку коллегиалдуу органы

74. Министрлер Кабинети өз ишинде кандай принциптерге негизденет?  
а) коомго пайдалуулук  
б) тараптардын атаандаштыгына жана тең укуктуулугуна  
в) чынчылдыкка жана сатылбастыкка  
г) Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн компетенттүүлүгүнө жана тырышчаактыгына

75. Президент кызматка киришкен күндөн баштап канча күндүн ичинде Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн талапкерлигин Жогорку Кеңешке макулдашууга киргизет?  
а) 5 жумуш күндүн ичинде  
б) 3 жумуш күндүн ичинде  
в) 10 күндүн ичинде  
г) 14 жумуш күндүн ичинде

76. Министрлер Кабинетинин мүчөсүнө карата анын кесиптик ишине байланыштуу кылмыш-жаза иши ким тарабынан козголушу мүмкүн?  
а) Ички иштер министри тарабынан  
б) Башкы прокурор тарабынан  
в) Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы тарабынан  
г) Жогорку Кеңештин макулдугу менен Башкы прокурор тарабынан

77. Министрлер Кабинети кандай мөөнөтүнүн чегинде иштейт?  
а) Министрлер Кабинетинин төрагасынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн чегинде  
б) мөөнөтү каралган эмес  
в) Президенттик ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн чегинде  
г) фракциялардын коалициясы парламенттик көпчүлүк статусун жоготконго чейин

78. Жыл сайын кайсы мөөнөттөн кечиктирбестен Министрлер Кабинети Жогорку Кеңешке республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет берет?  
а) 31-декабрдан кечиктирбестен  
б) 1-майдан кечиктирбестен  
в) 1-январдан кечиктирбестен  
г) 15-февралдан кечиктирбестен

79. Министрлер Кабинетинин жыйналыштарынын өткөрүү мөөнөттөрү?  
а) эки айда бир жолу  
б) зарылчылыкка жараша, бирок эки айда бир жолудан кем эмес  
в) кварталда бир жолу  
г) зарылчылыкка жараша, бирок айына бир жолудан кем эмес

80. Министрлер Кабинетинин ченемдик эмес укуктук актылары кандай түрүндө кабыл алынат?  
а) токтомдор түрүндө  
б) тескемелер түрүндө  
в) чечим түрүндө  
г) буйрук түрүндө

81. «Министрлик» деген термин кандай түшүндүрүлөт?  
а) иштин тиешелүү чөйрөсүндө (тармагында) мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу, ишке ашыруучу жана башкарууну жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы  
б) иштин тиешелүү чөйрөлөрүндө (тармактарында) мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу, ишке ашыруучу жана бул максаттарда тармактар аралык координациялоону жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы  
в) Министрлер Кабинетинин төрагасынын сунушу боюнча Президенттин чечимдери менен түзүлгөн, жоюлган жана кайра уюштурулган мамлекеттик аткаруу органы  
г) администрациялык-аймактык бирдиктин тиешелүү аймагында аткаруу бийлигин жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган

82. Ыйгарым укуктуу өкүл деп эмнени түшүнүүгө болот?  
а) милдеттерди бекитилген бөлүштүрүүгө ылайык тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын ишин координациялоону жүзөгө ашыруучу кызмат адамы  
б) Президенттин атынан иш алып барган жана мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу болушун, тиешелүү облустун чегинде мамлекеттик саясаттын ишке ашырылышын камсыз кылган кызмат адамы  
в) Министрлер Кабинетинин жана ага баш ийген аткаруу бийлик органдарынын ишин уюштурган кызмат адамы  
г) Президенттин атынан иш алып барган жана Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички саясатынын негизги багыттары, Министрлер Кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизген кызмат адамы

83. Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы Жогорку Кеңешке киргизилген мыйзам долбоорун чакыртып алууга укуктуубу?  
а) биринчи окууда кабыл алганга чейин укуктуу  
б) укугу жок  
в) кароонун кайсы стадиясында болбосун укуктуу  
г) экинчи окууда кабыл алганга чейин укуктуу

84. Сот бийлигинин органдарынын бюджетинин аткарылышын ким камсыз кылат?  
а) Жогорку сот  
б) Сот департаменти  
в) Министрлер Кабинети  
г) Судьялар кеңеши

85. Соттук өз алдынча башкаруу деп эмнени түшүнүшөт?  
а) соттук өз алдынча башкаруу органдары аркылуу сот бийлигинин саясатын түзүү жана милдеттерин ишке ашыруу аркылуу судьялар коомдоштугунун мүчөлөрүн уюштуруу ыкмасы  
б) судьялардын жүрүм-турумун контролдоочу, аларды дайындоо, которуу, кызмат ордун жогорулатуу, тартиптик жоопкерчилик жөнүндө маселелерди чечүүчү атайын орган  
в) өзүнүн органдары аркылуу соттордун ички иштеринин маселелерин чечүүчү судьялар коомдоштугунун уюму  
г) бийликтин аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдары аркылуу сот бийлигинин саясатын түзүү жана милдеттерин ишке ашыруу аркылуу судьялар коомдоштугунун мүчөлөрүн уюштуруу ыкмасы

86. Судьялар кеңеши кимге отчет берет?  
а) судьялардын чогулушуна  
б) Жогорку соттун төрагасына  
в) судьялардын курултайына  
г) Президентке

87. Судьялар курултайынын кандай көпчүлүк добушу менен Судьялар кеңеши шайланат?  
а) курултайга катышкан судьялардын санынын көпчүлүк добушу менен  
б) курултайга катышуучулардын санынын кеминде 2/3 бөлүгү менен  
в) иштеп жаткан судьялардын жалпы санынын көпчүлүгү менен  
г) курултайга катышкан судьялардын санынын кеминде 3/4 бөлүгү

88. Судьялар кеңешинин сандык курамы жана анын иштөө мөөнөтү?  
а) курамында 12 мүчө, 3 жылдык мөөнөткө  
б) курамында 9 мүчө, 5 жылдык мөөнөткө  
в) курамында 15 мүчө, 3 жылдык мөөнөткө  
г) курамында 11 мүчө, 5 жылдык мөөнөткө

89. Судьялар кеңешинин резервинин сандык курамы?  
а) 15 мүчөдөн кем эмес  
б) резерв каралган эмес  
в) 15 мүчөдөн көп эмес  
г) 11 мүчөдөн кем эмес

90. Тартиптик жазаны алып салуу сунушу менен Судьялар кеңешине ким кайрыла алат?  
а) судьялардын чогулушу  
б) судья иштеген соттун төрагасы  
в) тартиптик жазасы бар судья  
г) тартиптик жазасы бар судья же судья иштеген соттун төрагасы

91. Ишкердик ишти жөнгө салуу чөйрөсүндө ченем жаратуучу ыйгарым укуктарын өткөрүп берүүгө жол берилеби?  
а) жол берилбейт  
б) жол берилет  
в) мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, жол берилбейт  
г) кыска мөөнөткө гана уруксат берилет

92. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык прокуратура кайсы мамлекеттик бийлик органдарына кирет?  
а) мамлекеттик башка органдарга  
б) Кыргыз Республикасынын атайын статусу бар мамлекеттик бийлик органдарына  
в) аткаруу бийлик органдарына  
г) башка борбордук органдарга

93. Преамбулага ченемдик буйрумдарды киргизүүгө жол берилеби?  
а) жол берилбейт  
б) жол берилет  
в) мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, жол берилбейт  
г) көлөмү боюнча чоң ченемдик укуктук актыларда гана жол берилет

94. Денонсация деп эмнени түшүнүшөт?  
а) ар кайсы тилдерде түзүлгөн, бирок бирдей юридикалык күчкө ээ эл аралык келишимдин тексттерин билдирет  
б) эл аралык укуктун ченемдерине ылайык эл аралык келишимдин тарабына карата эл аралык келишимдин колдонулушун токтотуу  
в) ыңгайга жараша Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдин өзү үчүн милдеттүүлүгүнө макулдугун билдирүү ыкмасын билдирет  
г) тиешелүү эл аралык келишимди түзүү жолу менен уюшулган мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык уюмду билдирет

95. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери колдонуу мөөнөтү боюнча кандайча бөлүнөт?  
а) белгилүү бир мөөнөткө  
б) мөөнөттүү жана мөөнөтсүз  
в) чексиз  
г) мөөнөтсүз гана

96. Кыргыз Республикасы тарабынан түзүлүүчү эл аралык келишимдер ага катышкан тараптардын саны боюнча кандайча бөлүнөт?  
а) эки тараптуу жана көп тараптуу  
б) бир тараптуу  
в) бир тараптуу жана көп тараптуу  
г) эки тараптуу жана үч тараптуу

97. Парламенттер аралык эл аралык келишимдерди түзүү тартиби?  
а) Жогорку Кеңеш тарабынан Министрлер Кабинети менен макулдашуу жолу менен белгиленет  
б) Жогорку Кеңеш тарабынан Жогорку Кеңештин тиешелүү токтомун кабыл алуу жолу менен белгиленет  
в) Президенттин тиешелүү Жарлыгын кабыл алуу жолу менен Жогорку Кеңеш тарабынан белгиленет  
г) Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алуу жолу менен белгиленет

98. Аскердик, альтернативдик (аскерден тышкары) кызмат өтөөгө тартуу мажбурланган эмгек деп эсептелеби?  
а) эсептелет  
б) эсептелбейт  
в) эсептелбейт, өзгөчө кырдаалдардан башка учурларда  
г) эсептелет, мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо

99. Прокурордук чара көрүү актыларына жана талаптарына даттануу алардын аткарылышын токтото турабы?  
а) токтотпойт  
б) токтотот  
в) белгисиз мөөнөткө токтотот  
г) мыйзамда көрсөтүлгөн учурлардан тышкары токтото албайт

100. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин судьяларынын сандык курамы?  
а) анын курамынын үчтөн экисинен кем эмесин түзөт  
б) анын курамынын жарымынан көбүн түзөт  
в) анын курамынын үчтөн бирин түзөт  
г) анын курамынын үчтөн экисинен ашпаган бөлүгүн түзөт

**Жазык укугу боюнча суроолор**

1.Кылмыш жаза мыйзамы өткөн убакытка карата кайра кандай колдонулат?

а) жарандын абалын начарлаткан мыйзам өткөн убакытка карата колдонулат, эгерде кылмыш тынчтыкка жана адамзатка каршы жасалса.

б) жосундун кылмыштуулугун жокко чыгаруучу же кылмыштуу жосундун кылмыш-жаза-укуктук кесепеттерин жеңилдетүүчү мыйзам өткөн убакытка карата колдонулат.

в) жазаны жеңилдетүүчү мыйзам, эгерде жаран өз күнөөсүн моюнуна алса гана өткөн убакытка карата колдонулат.

г) кылмыштуу жосун жасалган убакта күчүндө турган мыйзам өткөн убакытка карата колдонулат, эгерде жаран келтирилген зыяндарды толугу менен төлөп берсе.

2. Кайсы жосун маанилүүлүгү аз жосун деп аталат?

а) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде караштырылган кылмыштардын курамын түзбөгөн жосун.

б) айыптоого жатпаган жосун.

в) кандайдыр бир аракеттин белгилерин формалдуу түрдө камтыган, бирок олуттуу залал келтирбеген жана келтирбей турган аракет (аракетсиздик).

г) коомго азыраак коркунуч келтирген жосун.

3. Эркиндигинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнөн көз карандылуу түрдө кылмыштар кандайча классификацияланат?

а) коркунучтуу, анча оор эмес, өзгөчө оор.

б) коркунучтуулугу аз, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор.

в) коркунучтуулугу аз, анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор.

г) анча оор эмес, коркунучтуулугу аз, оор.

4. Анча оор эмес кылмыштарга кандай кылмыштар кирет?

а) аны жасагандыгы үчүн 5 жылдан ашык, бирок 10 жылдан ашык эмес эркиндигинен ажыратуу караштырылган кылмыштар.

б) атайылап жасалган кылмыштарга беш жылдан ашпаган, ошондой эле этиятсыздыктан жасалган кылмыштарга он жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза каралган кылмыштар кирет.

в) атайылап жана этиятсыздыктан жасалган, ал үчүн 10 жылдан ашык эмес мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза каралган кылмыштар.

г) этиятсыздыктан жасалган, ал үчүн 5 жылдан ашык эмес мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу караштырылган кылмыштар.

5. Кандай кылмыштар өзгөчө оор болуп эсептелет?

а) этиятсыздыктан жасалган, ал үчүн өмүр бою эркиндигинен ажыратуу каралган кылмыштар.

б) этиятсыздыктан жасалган, ал үчүн 10 жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза каралган кылмыштар.

в) он жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу же өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза каралган атайылап жасалган кылмыштар кирет.

г) жасагандыгы үчүн 10 жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза каралган кылмыштар.

6. Күнөөнүн кандай формалары бар?

а) кара ниеттик жана этиятсыздык

б) кара ниеттик жана шалаакылык

в) кара ниеттик жана акыл-эсинин ордунда болуусу.

г) шалаакылык жана одонолук.

7. Кылмыштын объектиси эмне болуп эсептелет?

а) адамдын кылмыштуу жүрүм-турумунун пайда болгондугун сыртынан мүнөздөгөн белгилердин жыйындысы.

б) өзүнө карата кылмыш жасалган адам.

в) кылмыш-жаза мыйзамынын алкагында коргоого алынган коомдук мамилелер.

г) кылмышкер кылмышты жасап жатканда түздөн түз таасирин тийгизген материалдык дүйнөнүн предмети.

8. Кылмыштын субъективдүү тарабын кандай белгилер түзөт?

а) предмет, субъект, объект.

б) жосун, акыл-эси соо болуу, себептик байланыш.

в) күнөө, ниет, максат.

г) акыл-эси соо болуу, кылмыш жоопкерчилиги жаш курагынын жетүүсү, ниет.

9. Кылмыштын этиятсыздыктан жасалган формасынын кандай түрлөрү бар?

а) шалаакылык жана текебердик.

б) түз жана кыйыр кара ниеттик.

в) шалаакылык жана жеңил ойлуулук.

г) жеңил ойлуулук жана этиятсыздык.

10. Кылмыш кайсы учурларда жеңил ойлуулук боюнча жасалган деп таанылат?

а) жаран коом үчүн коркунуч келтирерин сезе билип туруп жана анын жасалуусун кааласа.

б) жаран өз аракеттеринин коом үчүн коркунуч келтирерин алдын ала биле алуусу мүмкүн болсо же билүүсү керек болсо.

в) жаран коомго коркунуч келтирерин каалабаса, бирок ага аң-сезимдүү түрдө жол берсе.

г) Эгерде адам өзүнүн жосунун укукка жат деп баалабаса, этияттык кылуу зарылдыгын сезе билип, бирок залал келтирилиши мүмкүн экендигин алдын ала көрө билгендигине карабастан залал келтирилбейт деп негизсиз үмүт кылса.

11. Кылмыш-жаза жоопкерчилигине ким тартылууга тийиш?

а) коомдук коркунучтуу жосунду жасагандыгы үчүн күнөөлүү жеке жана юридикалык жактар.

б) кылмышты жасоого айыпталып жаткан жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде белгиленген жаш куракка жеткен жеке жак.

в) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылууга жашы жеткен, акыл-эси соо, кылмыш жасаган жеке жак саналат.

г) жашы толугу менен жеткен, адекватуу жеке жак саналат.

12. Күнөөнүн атайылап жасалган формасынын кандай түрлөрү бар?

а) түз жана кыйыр кара ниеттик.

б) шалаакылык жана кыйыр кара ниеттик.

в) этиятсыздык жана жеңил ойлуулук.

г) шалаакылык жана түз кара ниеттик.

13. Кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылууга тийиш болгон жаран канча тиешелүү жаш куракка толгон деп эсептелет?

а) субьекттин өзүнүн каалоосу боюнча.

б) туулган күнүндө.

в) туулган күнүнөн кийинки суткалардан баштап.

г) соттун кароосуна ылайык.

14. 17 жаш курагына толо элек жаранды кылмыш жасоого көндүргөн адам ким деп таанылат?

а) уюштуруучу.

б) тукуруучу.

в) көмөкчү.

г) аткаруучу.

15. Кылмыштын тукуруучусу ким болуп саналат?

а) кылмышты жасооонун тоскоолдуктарын четтетүү менен аны жасоого көмөк көрсөткөн жаран.

б) кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартууга жатпаган башка адамдарды колдонуу аркылуу кылмышты жасаган адам.

в) кылмыштын аткарылуусун жетектеген жаран.

г) кылмышты жасоого көндүргөн адам.

16. Уюшкан топ деген эмне?

а) 2 же андан көп адамдардан турган, алардын ар бирөөсү кылмыштын курамында караштырылган аракеттерди жасаган топ.

б) катышуучулардын бардыгынын ортосунда кылмыш (кылмыштарды) жасоо жөнүндө алдын ала бүтүм болгон жана эки же андан көп адамдардан турган туруктуу бирикме.

в) мындай кылмыштарды системалуу түрдө жасап туруу үчүн алдын ала уюшулган, 2 же андан көп адамдардан турган, туруктуу, бириккен бирикме.

г) 2 же андан көп адамдардан турган куралдуу топ.

17. Кайсы аракеттер кылмышты аткаруучунун эксцесси катары каралат?

а) ролдордун бөлүштүрүлүүсүнө ылайык кылмыштын аткаруучусунун ар башка мүнөздөгү аракеттерди жасоосу.

б) кошо катышуучулардын алдын ала бүтүмүнүн чегинен чыккан жана алардын ниетине туура келбеген кылмышты жасагандыгы.

в) кылмыштын кошо катышуучуларынын бирөөсүнүн кылмышты жасап баштаган учурда ыктыярдуу түрдө баш тартуусу.

г) аткаруучулардын бирөөсүнүн башка кошо катышуучулар менен алдын ала макулдашылбаган аракеттерди жасоосу, бирок алар бири-бирин жакшы билишерин эске алып болжолдошкон.

18. Кылмышка даярдык көрүү үчүн кандай учурларда кылмыш жоопкерчилигине тартуу караштырылат?

а) кылмышка даярдык көрүү үчүн жазаланбайт.

б) Кылмыш-жаза жоопкерчилиги оор же өзгөчө оор кылмыштарга даярдык көргөндүк үчүн гана келип чыгат.

в) адамдын өмүрүнө кол салган кылмыштарды жасоого даярдык көрүү үчүн гана жазага тартылат.

г) кылмышка даярдык көрүү үчүн бардык учурда жазага тартылат.

19. Кылмыш жасоого аракеттенүү деген эмне?

а) кылмышты аягына чыгаруудан ыктыярдуу түрдө баш тартуу.

б) эгер кылмыш андан көз карандысыз жагдайлар боюнча аягына чыгарылган эмес болсо, кылмышты жасоо үчүн каражаттарды даярдап коюу.

в) эгерде кылмыш адамдын эркине көз каранды болбогон себептер боюнча аягына чыгарылбаса, кылмышты жасоого түздөн-түз багытталган, түз кара ниетте адам тарабынан жасалган жосун (аракет же аракетсиздик).

г) эгерде адамда кылмышты аягына чейин чыгарууга реалдуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, бирок анын кылмышты жасоого багытталган аракеттерди токтотуп коюшу.

20. Зарыл коргонууда чектеринен аша чаап кетүү деп эмне таанылат?

а) курал колдонуу же аны колдонуу коркунучу менен байланыштуу кол салган жарандын өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирүү.

б) кол салуунун мүнөзүнө жана коомго коркунуч келтирген даражасына коргонуунун шайкеш келбегени, анын натыйжасында кол салуучуга туура келбеген жагдайда оор залал келтирүү таанылат.

в) кол салуунун коомдук коркунучтуулугунун деңгээлине жана мүнөзүнө шайкеш келген, этиятсыз аракеттер.

г) токтотулганга караганда кызыкчылыктарга көбүрөөк маанилүү зыян келтирилгенде, коркунучту четтетүү боюнча аракеттер.

21. Кандай учурлар кылмышты жасоодон ыктыярдуу баш тартуу деп таанылат?

а) адам ооругандыгына байланыштуу кылмышты жасагандан баш тартууга мажбур болуусу.

б) эгер ал кылмыш аягына чыгарыла элек болсо, кылмыштын жасалышы үчүн каражаттарды ыңгайлаштыруу.

в) адам кылмышты аягына чейин чыгарууну туюп сезе алса жана аны аяктоого реалдуу мүмкүнчүлүгү болсо, адам даярдалган аракеттерди токтотушу же болбосо кылмыш кылууга түздөн-түз багытталган аракетти же аракетсиздикти токтотушу.

г) эгерде кылмыш аягына чыгарыла элек болсо, кылмыштын жасалуусуна багытталган аракетсиздик.

22. Жазалоо кандай максатта колдонулат?

а) соттолгондорду кайра тарбиялоо.

б) соттолгондорго кылмыш жасагандыктары үчүн дене бойлук жана психикалык азаптанууларды келтирүү.

в) күнөөлүүнү түзөтүү жана кайра социалдаштыруу, жаңы кылмыштарды жасоосун алдын алуу, социалдык адилеттүүлүктү калыбына келтирүү саналат.

г) адилеттүүлүктү калыбына келтирүү максатында алардын кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондорго карата психологиялык кысым көрсөтүүнү колдонуу.

23. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде жазанын кандай негизги түрлөрү караштырылган?

а) түзөтүү жумуштары, айып, эркиндигин чектөө, коомдук иштер, эркиндигинен ажыратуу.

б) коомдук иштер, эркиндигин чектөө, белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу, түзөтүү жумуштары, айып, тартиптик аскер бөлүгүндө кармоо, эркиндигинен белгилүү бир мөөнөткө ажыратуу, өмүр бою эркиндигинен ажыратуу.

в) тартипке салуучу аскер бөлүктөрүндө кармоо, камакка алуу, эркиндигинен ажыратуу, өлүм жазасы.

г) мүлктөрүн конфискациялоо, зыянды калыбына келтирүү менен ачык кечирим суроо, атайын, аскердик, ардактуу наамдарынан ажыратуу.

24. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык, камакка алуу кылмыш-жазалар системасына киреби?

а) кирбейт, мыйзамда каралбаган окуяларды эске албаганда

б) кирет.

в) кирбейт.

г) бир гана үй камагы кирет.

25. Айып жаза катары кандай белгиленет?

а) 20дан 25.000 чейинки өлчөмдөгү эсептик көрсөткүчтө.

б) 20дан 15.000 чейинки өлчөмдөгү эсептик көрсөткүчтө.

в) 20дан 50.000 чейинки өлчөмдөгү эсептик көрсөткүчтө.

г) 200дөн 2000ге чейинки өлчөмдөгү эсептик көрсөткүчтө.

26. Соттолгон адам айыпты ыктыярдуу түрдө төлөбөгөн учурда, айып жазанын кайсы түрүнө алмаштырылат?

а) коомдук жумуштар менен.

б) эркиндигинен ажыратуу менен.

в) эркиндигин чектөө менен.

г) мүлкүн конфискациялоо менен.

27. Түзөтүү жумушутарына соттолгон адамдын эмгек акысынын (акчалай үлүшүнөн) суммасынан кайсы чектерге чейин чегерүү жүргүзүлөт?

а) 20% тен 30% чейин.

б) 10%тен 25 % чейин.

в) 5%тен 20% чейин.

г) 10% тен 30% чейин.

28. Мүлкүн конфискациялоо кандай учурларда колдонулат?

а) кара ниетте оор кылмыштарды жасаган учурда.

б) Кылмыш-жаза кодексинин өзгөчө бөлүгүндө көрсөтүлгөн учурларда.

в) кара ниетте этиятсыздыктан жасалган кылмыштарды жасаган учурда.

г) өзгөчө оор кылмыштарды жасаган учурда.

29. Кандай жагдайлар жазаны оордотуучу деп таанылат?

а) мамлекеттик органдын тиешелүү кызмат адамынын мыйзамдуу ишкердик ишмердүүлүгүнө киришүүсү аркылуу экономикалык зыян келтирүүсү.

б) кылмыштын ири чыгымдарга алып келүүсү.

в) балага карата кылмыш жасоо.

г) кылмыштын маанилүү залалдарын келтирүүсү.

30. Кандай учурларда кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтүнүн эскирүүсү колдонулбайт?

а) конституциялык түзүлүшкө каршы кылмыштарды жасагандыгы үчүн.

б) коомдук коопсуздукка каршы кылмыштарды жасагандыгы үчүн.

в) мамлекеттин коопсуздугуна каршы кылмыштарды жасагандыгы үчүн.

г) тынчтыкка же адамзаттын коопсуздугуна каршы кылмыштарды жасагандыгы үчүн.

31. Кайсы жагдайлар жазаны жеңилдетүүчү жагдайлар деп таанылат?

а) кылмыш жасаган аялдын 3 жашка чейинки балдарынын болуусу.

б) жеке, үй-бүлөлүк, материалдык же башка оор жагдайлардын айынан кылмыш жасоо.

в) жасалган кылмыштын оор залалдарынын жоктугу.

г) ашыкча мас абалында жасалган кылмыштар.

32. Жазаны жеңилдетүүчү жагдайлардын өзгөчө тизмеси бар болушу мүмкүнбү?

а) мамлекеттик айыптоочунун өтүнмөсү боюнча болушу мүмкүн.

б) ооба, бар.

в) жок, болушу мүмкүн эмес.

г) бар болушу мүмкүн, эгер мыйзамда башкача каралбаса.

33. Кылмыш жасаган адам кайсы учурларда соттуулугу жок деп таанылат?

а) айып түрүндө жаза дайындалган адам.

б) коркунучтуулугу аз кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон адам өкүм аткарылган учурдан баштап.

в) пробациялык көзөмөл белгиленген адам.

г) жашы жетелек өспүрүм кезинде кылмыш жасаган адам.

34. Алдын ала камакта кармоо убактысын жаза өтөө мөөнөтү менен кошуу кандайча ишке ашырылат?

а) коомдук жумуштар түрүндөгү жазанын 20 саатына.

б) жалпы режимдеги түзөтүү колониясында кармоонун бир күнүнө.

в) түзөтүү жумуштарынын үч күнү, эркиндигинен ажыратуунун бир күнүнө барабар болот.

г) абакта кармоонун эки күнүнө.

35. Кылмыштардын жыйындысы боюнча жаза кандай дайындалат?

а) аларды толук бириктирүү аркылуу дайындалат.

б) дык кылмыштар үчүн жаза дайындалат.

в) бир кылмышка өз-өзүнчө негизги жана кошумча) жаза дайындайт, андан кийин дайындалган жазаларды толук же жарым-жартылай кошуу жолу менен акыркы жазаны аныктайт.

г) бир кылмыш боюнча жаза өзүнчө дайындалат.

36. Адам жабырлануучу менен бүтүмгө жетишкенде кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотулушу мүмкүнбү?

а) жок, мыйзамда каралган учурлардан башка учурларда мүмкүн эмес.

б) мүмкүн, эгерде адам коркунучтуулугу аз жана (же) анча оор эмес кылмыш жасаса, келтирилген чыгымдын ордун толтурса.

в) жок, мүмкүн эмес.

г) мүмкүн, эгерде адам оор кылмыш жасаса жана келтирилген чыгымдын ордун толтурса.

37. Өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза кандай дайындалат?

а) өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза дайындоого бир гана соттолуучунун макулдугу менен жол берилет.

б) акыркы өкүм боюнча дайындалган жазага мурдагы өкүм боюнча дайындалган жазанын өтөлө элек бөлүгү жарым-жартылай же толугу менен кошулат.

в) жаза ар бир өкүм боюнча өз алдынча өтөлөт.

г) жазаны өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча дайындоо мүмкүн эмес.

38. Жазаны өтөп жаткан убакта жаңы атайын кылмыш жасаган адамга карата сот кандай чараларды колдонот?

а) өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза дайындалат.

б) мурунку өкүм жокко чыгарылат жана жаңысы чыгарылат.

в) кылмыштардын жыйындысы боюнча жаза дайындалат.

г) жаза ар бир өкүм боюнча өз алдынча өтөлөт.

39. Мунапыс жөнүндө актыны кайсы орган чыгарат?

а) түзөтүү мекемесинин администрациясы.

б) Кыргыз Республикасынын Президенти.

в) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши.

г) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги.

40. Адам кайсы убактан баштап соттолгон болуп эсептелет?

а) кылмыш жасаган убактан тартып.

б) адам айыпталуучу катары тартылган учурдан тартып.

в) айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып.

г) жазаны өтөгөн убактан тартып.

41. Анча оор эмес кылмыш үчүн соттолгондорго карата жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин канча мөөнөт өткөндөн кийин соттолуулугу жоюлган деп эсептелет?

а) 5 жыл.

б) 8 жыл.

в) 2 жыл.

г) 3 жыл.

42. Балдарга карата жазанын кандай түрү дайындалбайт?

а) айып.

б) келтирилген зыяндын ордун толтуруу менен коом алдында кечирим суроо.

в) түзөтүү жумуштары.

г) эркиндигин чектөө.

43. Тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чараларына эмнелер кирет?

а) үй камагы.

б) коомдук-пайдалуу жумуштар.

в) эскертүү менен көзөмөлдөөгө өткөрүп берүү.

г) маданий-агартуучулук иш-чараларга баруу.

44. Медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары кайсы адамдарга карата колдонулушу мүмкүн?

а) ашыкча ичкилик ичкен абалында кылмыш жасагандарга.

б) ичкилик ичкен абалында дициплинардык жосундарды жасаган адамдарга.

в) акыл-эси чектелген абалда кылмыш жасаган.

г) акыл-эси чектелген абалда административдик укук бузууларды жасагандарга.

45. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык адам өлтүрүү деген эмне?

а) башка кишинин өмүрүн кыюу.

б) башка кишиге анын өмүрүнүн кыйылышына алып келген оор дене бойлук жаракаттарды атайылап жасоо.

в) башка кишинин өлүмүнө алып келүү.

г) этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү.

46. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык, бейбаштык деген эмне?

а) эстеликтерди талкалоо.

б) мүлктөргө зыян келтирүү жана жок кылуу.

в) зомбулук кылуу, же болбосо аны колдоном деп коркутуу менен коштолгон, коомдук тартипти атайылап бузган аракеттер.

г) зомбулук менен коштолгон атайын аракеттер.

47. Өзүн өзү өлтүрүүгө түрткү берүү - кылмыштын курамы кайсы учурдан баштап аяктады деп эсептелет?

а) жабыр тарткан адамдын адамдык кадыр-баркын басынткан аракеттерди системалуу түрдө жасоо башталгандан тартып.

б) адамга ырайымсыз мамиле кылуу башталгандан тартып.

в) күнөөлүүнүн аракеттеринин жыйынтыгында жасалган өзүн өзү өлтүрүүдөн же өзүнө өзү кол салуу жасалгандан тартып.

г) жабырлануучу өзүн өзү өлтүрүү чечимин кабыл алган учурдан тартып.

48. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык ден соолукка келтирилген зыян кандайча классификацияланат?

а) оор, жеңил, кыйноо.

б) оор, анча оор эмес, жеңил, өзгөчө оор.

в) оор, орточо оор, жеңил.

г) оор, азыраак оор, уруп-сабоо.

49. Көрүүнү жоготууга алып келген учурда ден соолукка залал келтирүүнүн оордугунун кайсы деңгээли орун алат?

а) ден соолукка жеңил залал келтирүү.

б) ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү.

в) ден соолукка орточо оордуктагы залал келтирүү.

г) ден соолукка оор залал келтирүү.

50. Кылмышка көмөкчү адам ким болуп эсептелет?

а) кылмыштын аткарылышын жетектеген адам.

б) кеңештери, көрсөтмөлөрү менен кылмышты жасоого көмөк көрсөткөн адам.

в) кылмышты жасаган адам.

г) кылмышты жасоого көндүргөн адам.

51. Мыйзамсыз эркиндигинен ажыраткандыгы үчүн жоопкерчилик кайсы жаш курактан башталат?

а) 14 жаштан.

б) 16 жаштан.

в) 18 жаштан

г) 20 жаштан.

52. Автордук, аралаш укуктарды жана патент ээлеринин укуктарын бузгандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги качан башталат?

а) эгер жосун кызматтык абалынан пайдалануу менен жасалса.

б) эгер жосун ири зыян келтирген болсо.

в) бул укуктарды бузган учурдан баштап.

г) эгер жосун маанилүү зыян келтирсе.

53. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык эмне уурдоо деп аталат?

а) бирөөнүн мүлкүн жашыруун уурдоо.

б) мүлктү ачык уурдоо.

в) бирөөнүн мүлкүн акысыз ээлеп алуу.

г) бирөөнүн мүлкүн акы төлөп мыйзамсыз түрдө ээлеп алуу.

54. Уурдалган мүлктүн кандай баасы ири өлчөмдөгү катары таанылат?

а) эсептик көрсөткүч 20.000 эседен ашуусу.

б) эсептик көрсөткүч 20 эседен ашуусу.

в) эсептик көрсөткүч 5.000 эседен ашуусу.

г) эсептик көрсөткүч 10.000 эседен ашуусу.

55. Уурдоо кайсы учурдан тартып аяктаган кылмыш деп эсептелет?

а) башка бирөөнүн мүлкүн ээлөө боюнча даярдык көргөн аракеттерди жасап баштаган учурдан тартып.

б) бирөөнүн мүлкүн ээлеп алган учурдан баштап.

в) иш жүзүндө бирөөнүн мүлкүнө ээлик кылган учурдан, жана күнөөлүүдө уурдалгандарга кожоюндук кылууга реалдуу мүмкүнчүлүк пайда болгон учурдан тартып.

г) бирөөнүн мүлкүнө иш жүзүндө кожоюндук кыа баштагандан тартып.

56. Автомобилге мыйзамсыз ээлик кылуу кайсы учурдан тартып аяктады деп эсептелет?

а) автомобилдин ээсине зыян келтирген учурдан тартып.

б) коомго кооптуу зыяндарын тийгизип баштаган учурдан тартып.

в) автомобилди ал турган жерден жылдырган учурдан тартып.

г) автомобилдин ичине мыйзамсыз олтургандан тартып.

57. Уурдоодон тоноо эмнеси менен айырмаланат?

а) кылмыштуу кол салуу предмети менен.

б) башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу ыкмасы менен.

в) кара ниеттик формасы менен.

г) күнөөсүнүн формасы менен.

58. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык каракчылык деген эмне?

а) башка бирөөнүн мүлкүн алып алуу максатында өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу менен кол салуу.

б) башка бирөөнүн мүлкүн алып алуу максатында өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирген зомбулукту колдонуу менен кол салуу.

в) өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу менен башка бирөөнүн мүлкүн ачык алып алуу.

г) зомбулукту колдонуу менен жасалган башка бирөөнүн мүлкүн ачык алып алуу.

59. Опузалап талап кылуу кайсы учурдан баштап аяктаган кылмыш катары таанылат?

а) коркутуу менен бирөөнүн мүлкүн өткөрүп берүү жөнүндө мыйзамсыз талаптарды коюп баштаган учурдан тартып.

б) бирөөнүн мүлкүн иш жүзүндө алган учурдан тартып.

в) коркутууну иш жүзүндө ишке ашырып баштаган учурдан тартып.

г) башка бирөөнүн мүлкүн иш жүзүндө алган учурдан жана күнөөлүүдө башка бирөөнүн мүлкүнө кожоюндук кылуу мүмкүнчүлүгү реалдуу пайда болгондон тартып.

60. Оор кылмышты бала жасаган учурда эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза канча мөөнөттөн ашпоосу керек?

а) бир жылдан.

б) эки жылдан.

в) үч жылдан.

г) беш жылдан.

61. Жалган ишкердик деген эмне?

а) ишкердик ишмердүүлүгүн ишке ашыруу ниетисиз коммерциялык уюмду мыйзамсыз түзүү.

б) мамлекетке ири зыян келтирүүчү, лицензиялоо шарттарын бузуу менен ишкердик ишмердүүлүктү ишке ашыруу.

в) ири өлчөмдөгү киреше алуу менен коштолсо, тыюу салынган ишти жашыруу максатында юридикалык жакты түзүү.

г) мамлекетке ири зыян келтирүүчү, лицензиялоо шарттарын бузуу менен акча каражаттарын пайдалануу.

62. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык контрабанда деп эмнени түшүнөбүз?

а) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу бажы көзөмөлүнөн жашырылып жасалган товарларды алып өтүү.

б) Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу товарларды бажы идентификациясынын каражаттарын алдап колдонуу менен кыйла өлчөмдө өткөрүү.

в) анык эмес декларациялоо менен коштолгон товарларды чек ара аркылуу өткөрүү.

г) анык эмес декларациялоо менен коштолгон товарларды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан нары-бери алып өтүү.

63. Бюджетке салыкты жана (же) башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качууда кайсы сумма ири өлчөмдөгү болуп эсептелет?

а) эсептик көрсөткүчтөн 10.000 эсеге ашуу.

б) эсептик көрсөткүчтөн 20.000 эсеге ашуу.

в) эсептик көрсөткүчтөн 5.000 эсеге ашуу.

г) эсептик көрсөткүчтөн 50000 эсеге ашуу.

64. Саналып берилген кылмыштардын ичинен кайсынысы экологиялык кылмыштарга кирет?

а) дарылоо-алдын алуу азыктарын, өндүрүмдөрүн мыйзамсыз өндүрүү.

б) санитардык-эпидемиологиялык эрежелерди бузуу.

в) тамак-аш кошундуларын мыйзамсыз өндүрүү.

г) ветеринардык эрежелерди бузуу.

65. Барымтага алган адамды ыктыярдуу бошоткон адам кылмыш жоопкерчилигине тартылууга жатабы?

а) тартылат, өкүнүп жатканын билдирсе.

б) тартылат.

в) тартылбайт

г) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде караштырылган учурларда тартылбайт.

66. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза мыйзамына ылайык террордук актысы деп эмнени түшүнөбүз?

а) калкты коркутуу, коомдук коопсуздукту бузуу максатында адамдарга өлүм коркунучун жаратуучу аракеттерди жасоо.

б) коргонуу жөндөмдүүлүгүн бузуу максатында калктын жашоо жөндөмдү2лүгүн камсыз кылууга багытталган аракеттерди жасоо.

в) зомбулуктуу жол менен жасалган, мамлекеттик аймактык бүтүндүүлүгүн бузууга багытталган жосун.

г) мамлекеттик органдардын ишмердүүлүктөрүн дестабилизациялоо максатында жасалган адамды барымтага алуу же кармоо.

67. Террордук акты кайсы учурдан баштап аяктаган кылмыш деп эсептелет?

а) коомго коркунучтуу залалдарын тийгизген учурдан баштап.

б) олуттуу мүлктүк зыян келтирген учурдан баштап.

в) коомго коркунучтуу зыяндарын тийгизүүчү аракеттерди жасап баштаган учурдан тартып.

г) ден соолукка зыянын тийгизген учурдан баштап.

68. Балага жаза катары айып канча өлчөмдө дайындалат?

а) 50дөн 1400 чейинки эсептик көрсөткүчтө.

б) 50дөн 150 чейинки эсептик көрсөткүчтө.

в) 20дан 50 чейинки эсептик көрсөткүчтө.

г) 20дан 30 чейинки эсептик көрсөткүчтө.

69. Саналып берилген кылмыштардын ичинен кайсылары экономикалык кылмыштарга кирет

а) кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу (адалдоо).

б) төлөм документтерин жасоо.

в) насыяны мыйзамсыз берүү.

г) баалуу металлдарды, табигый асыл таштарды мыйзамсыз жүгүртүү.

70. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык кылмыштуу коомдоштуктун максаты эмне болуп эсептелет?

а) бардык кылмыштарды жасоо.

б) кылмышты өмүр жана ден соолук үчүн коркунучтуу эмес зомбулукту колдонуу менен жасоо.

в) кылмышты шантаж же зомбулук жасайм деп коркутуу менен жасоо.

г) бир нече оор же өзгөчө оор кылмыштарды жасоо.

71. Адамдарды соодалоо үчүн жоопкерчилик кайсы жаштан башталат?

а) 14 жаш

б) 16 жаш

в) 18 жаш

г) 21 жаш

72. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген эмне?

а) кызматтагы адамдын анын ыйгарым укуктарынын чектеринен чыккан аракеттерди жасоо.

б) кызмат адамы тарабынан өз кызмат абалын кызматтын кызыкчылыктарына каршы пайдалануусу, олуттуу залал келтирсе.

в) мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдын мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзүүсү.

г) кызмат адамы тарабынан бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз колдонуу.

73. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык кызмат адамы ким болуп эсептелет?

а) бийликтин өкүлү

б) чет жердик белгилүү жараны

в) юридикалык жак

г) мыйзамдуу өкүл

74. Бийликтен аша чабуу деген эмнени түшүндүрөт?

а) кызмат адамынын адамдардын кызыкчылыктары үчүн аракеттер.

б) кызмат адамы тарабынан жасалган кыйноолор.

в) кызмат адамынын ыйгарым укуктарынын чектеринен чыккан аракеттер.

г) мамлекеттик кызматкердин ыйгарым укуктарынын чектеринен чыккан аракеттер.

75. Геноцид деген эмне?

а) жарандардын аныкталган бир тобуна жек көрүүнү пайда кылуу.

б) жарандын ден соолугуна оор зыян келтирүү.

в) балдардын төрөлүшүнө зомбулук менен тоскоолдук кылуу, расалык топторду толук же жарым-жартылай жок кылууга багытталган аракеттер.

г) жаныбарлар дүйнөсүн массалык түрдө жок кылуу.

76. Шалаакылык кылмыштын кайсы түрүнө кирет?

а) башкаруу тартибине каршы кылмыштарга.

б) мамлекеттик эмес ишканаларда кызмат кылуунун кызыкчылыктарына каршы кылмыштарга.

в) мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыктарына каршы кылмыштар.

г) кызматтык кылмыштарга.

77. Пара алууда эсептик көрсөткүчтөн канча эсе ашкан болсо ири сумма деп таанылат?

а) 100 эсеге.

б) 500 эсеге.

в) 200 эсеге

г) 1000 эсеге.

78. Пара алуу кайсы учурдан баштап аяктады деп эсептелет?

а) кызмат адамынын пара алууга макулдугун алган учурдан баштап.

б) сый акынын суммасы жана берүү шарттары жөнүндө макулдашылган учурдан баштап.

в) кызмат адамынын мыйзамсыз сый акынын кайсы бир бөлүгүн алуусу.

г) кызмат адамынын пара берүүчүнүн кызматтык ыйгарым укуктарына кирген аракеттеринин кызыкчылыктарына көмөктөшүүсү.

79. Опузалап пара алуу дегенди кандай түшүнөбүз?

а) жарандын өзүнүн ыйгарым укуктарына кирбеген аракеттерди аткаруу үчүн пара талап кылуусу.

б) берүүчүнүн кызыкчылыгында анын мыйзамдуу укуктарын бузган аракеттерди же аракетсиздикти аткаруу же аткарбоо үчүн кызмат адамынын жеке өзүнүн же башка жеке же юридикалык жактардын пара талап кылуусу.

в) берүүчүнүн кызыкчылыгында анын мыйзамдуу укуктарын бузган аракеттерди (аракетсиздикти) аткаруу же аткарбоо үчүн кызмат адамынын талап кылуусу.

г) жарандын башка жарандан анын кызыкчылыктары үчүн мыйзамсыз аракеттерди аткаргандыгы үчүн талап кылуусу.

80. Балдарга карата жаза катары коомдук иштер кандай чектерде дайындалуусу мүмкүн?

а) кырктан жүз жыйырма саатка чейин.

б) жыйырмадан жүз жыйырма саатка чейин.

в) отуздан эки жүз саатка чейин.

г) элүүдөн үч жүз саатка чейин.

81. Жакын тууганы тарабынан жасалган кылмышты жашыруу үчүн жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылууга жатабы?

а) тартылууга жатат.

б) тартылууга жатпайт.

в) мыйзамда караштырылган учурлардан тышкары бардык учурларда тартылууга жатат.

г) өзгөчө оор кылмыштарды жашыруу үчүн жатат.

82. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык, жаап-жашыруу деп эмнени түшүнөбүз?

а) оор кылмыштарды жасоого алдын ала сөз берүү аркылуу жаап-жашыруу.

б) өзгөчө оор кылмышты жасоого алдын ала сөз берүү аркылуу тоскоолдуктарды четтетүү.

в) анча оор эмес кылмыштарды алдын ала убада бербей жашыруу.

г) оор кылмышты мурда убадалашпаган жаап-жашыруу.

83. Дезетирдик кылмыштардын кайсы түрүнө кирет?

а) коомдук коопсуздукка каршы кылмыштарга.

б) мамлекеттин коопсуздугуна каршы кылмыштарга.

в) аскердик убагындагы кылмыштарга.

г) баш ийүүнүн жана аскердик ар-намысты сактоонун тартибине каршы кылмыштар.

84. Он төрт жаштан он алты жашка чейинки балага жаза катары дайындалган эркиндигинен чектөө кандай чектерде болушу мүмкүн?

а) бир жылдан үч жылга чейин.

б) эки жылдан беш жылга чейин.

в) алты айдан бир жылга чейин.

г) эки айдан алты айга чейин.

**Аткаруу өндүрүшү жөнүндө Мыйзамы боюнча суроолор**

1. Нотариустардын аткаруу жазуулары мажбурлап аткарууга кайсы мөөнөттө берилиши мүмкүн?

а) алар берилген учурдан тартып үч айдын ичинде

б) алар берилген учурдан тартып бир айдын ичинде

в) алар берилген учурдан тартып үч жылдын ичинде

г) алар берилген учурдан тартып бир жылдын ичинде

2. Мүлктү сатуу менен байланышкан аткаруу документтерин аткаруу мөөнөтү?

а) төрт айдан ашпаган мөөнөттө

б) үч айдан ашпаган мөөнөттө

в) алты айдан ашпаган мөөнөттө

г) бир жылдан ашпаган мөөнөттө

3. Кайсы учурда аткаруу документин кабыл алуудан баш тартылат?

а) аткаруу документин аткарууга берүү мөөнөтү бүтпөсө

б) сот актысын, аткаруу кагазын, нотариустун аткаруу жазуусун аткарууга берүү мөөнөтү бүтсө жана сот тарабынан калыбына келтирилбесе

в) документ аткаруучу болуп саналбаса же болбосо ушул Мыйзамдын 18-беренесинде белгиленген аткаруу документтерине коюлуучу талаптарга ылайык келсе

г) баардык жооп туура

4. Күрөөгө коюлган мүлктөн өндүрүп алуу кимдин чечими менен жүзөгө ашырылат?

а) соттун чечими боюнча

б) сот аткаруучунун чечими боюнча

в) сот приставдарынын чечими боюнча

г) улук сот аткаруучунун чечими боюнча

5. Эгерде сот аткаруучуга конфискациялануучу мүлк көрсөтүлбөгөн мүлктү конфискациялоо жөнүндө аткаруу баракчасы келип түшсө кандай иш-чараларды көрөт?

а) аткаруу баракчасын кабыл алат жана анын мүлкүн аныктоо боюнча иш-чараларды көрөт

б) аткаруу баракчасын кабыл алуудан баш тартат жана аны өкүм чыгарган сотко кайтарат

в) аткаруу баракчасын кабыл алуудан баш тартат жана өкүм чыгарган сотко карызкордун мүлкү тууралуу маалымат берүү жөнүндө талап жөнөтөт

г) аткаруу баракчасын кабыл алат жана аткаруу өндүрүшүн токтото турат

6. Баланы алып коюу жөнүндө соттордун чечимдерин аткарууда мажбурлап аткаруу процессине кимдер катышат?

а) сот аткаруучу, балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмдөрүнүн жана ички иштер органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмү чакырган учурда класс жетекчиси катышат

б) сот аткаруучу, балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмдөрүнүн жана ички иштер органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмү чакырган учурда психолог катышат

в) сот аткаруучу тарабынан аныкталган адамдар катышат

г) улук сот аткаруучу тарабынан аныкталган адамдар катышат

7. Баланы алып коюу жана өндүрүп алуучуга өткөрүп берүүдө, анын турган жерин аныктоо мүмкүн болбогон учурда сот аткаруучу кандай иш-аракеттерди көрөт?

а) аткаруу барагын өндүрүп алуучуга кайтарат

б) аны издөө жөнүндө токтом чыгарат

в) карызкорду соттун чечимин аткарбаганы үчүн жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселени чечүү үчүн материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берет

г) баардык жооп туура

8. Сот аткаруучу тарабынан аткаруу өндүрүшү кайсы учурларда токтото турууга жатат?

а) карызкордун өтүнүчү болгондо

б) анын негизинде аткаруу документи берилген сот актысы жокко чыгарылганда

в) өндүрүп алуучу өндүрүп алуудан баш тартканда

г) карызкор Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн күжүрмөн аракеттерге катышып жаткан бөлүгүндө болгондо

9. Сот аткаруучу тарабынан аткаруу өндүрүшү кайсы учурларда токтотулат?

а) карызкор стационардык дарыланууда болгондо

б) өндүрүп алуучу менен карызкордун ортосундагы жарашуу макулдугу сот тарабынан бекитилгенде

в) карызкор - жеке жак аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелүү деп таанылганда

г) карызкорду - юридикалык жакты кайрадан уюштурганда

10. Кайсыл учурда аткаруу документи өндүрүп алуучуга кайтарылып берилет?

а) эгерде өндүрүп алуучу аткаруу документин аткарууда карызкордун сатылбай калган мүлкүн өзүнө калтыруудан баш тартса

б) карызкор - жеке жак аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелүү деп таанылганда

в) карызкор - жеке жак изделгенде

г) эгерде мындай талашууга мыйзамда жол берилсе, карызкордун соттук тартипте аткаруу документине даттануусу жөнүндө арызы сот тарабынан өндүрүшкө кабыл алуусу

11. Сот аткаруучунун токтомуна, аракетине (аракетсиздикке) даттанууну жогору турган сот аткаруучу тарабынан канча мөөнөттө каралууга тийиш?

а) он беш күндөн ашпаган мөөнөттө

б) бир айдан ашпаган мөөнөттө

в) он күндөн ашпаган мөөнөттө

г) жети күндөн ашпаган мөөнөттө

12. Эгерде сот аткаруучунун токтомуна, аракетине (аракетсиздикке) даттануу бир эле учурда жогору турган сот аткаруучуга жана сотко берилген болсо, анда ал даттануу кандай тартипте каралат?  
а) биринчи жогору турган сот аткаруучу тарабынан каралат, андан кийин соттук тартипте каралат  
б) биринчи соттук тартипте каралат, андан кийин жогору турган сот аткаруучу тарабынан каралат  
в) соттук тартипте каралууга тийиш  
г) жогору турган сот аткаруучу тарабынан каралат

13. Мажбурлап аткартууну камсыз кылган сот аткаруучу, 5 000 001 сомдон 7 000 000 сом өндүрүп алган суммадан канча өлчөмдө сыйакы алат?  
а) 2 пайыз  
б) 3 пайыз  
в) 1 пайыз  
г) 5 пайыз

14. Ким сот аткаруучу боло алат?  
а) жыйырма эки жашка чыккан, жеке жак  
б) жыйырма бир жашка чыккан, Кыргыз Республикасынын жараны  
в) жыйырма беш жашка чыккан, Кыргыз Республикасынын жараны  
г) жыйырма эки жашка чыккан, Кыргыз Республикасынын жараны

15. Башкы сот аткаруучунун орун басарлары кызмат ордуна ким тарабынан дайындалышат?  
а) Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу тарабынан, конкурстук тандоонун жыйынтыктары боюнча  
б) Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу тарабынан, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын макулдугу менен  
в) Кыргыз Республикасынын Башкы сот аткаруучусу тарабынан, Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин конкурстук тандоонун жыйынтыктары боюнча сунушунун негизинде  
г) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы тарабынан, конкурстук тандоонун жыйынтыктары боюнча Башкы сот аткаруучунун сунушу боюнча

16. Кайсыл иш-кагаздары аткаруу документтеринин түрлөрүнө кирбейт?  
а) нотариустардын аткаруу жазуулары  
б) тартип бузуучуну белгилүү бир иш-аракеттерди жасоого милдеттендирүүчү Евразия экономикалык комиссиясынын чечими  
в) ыктыярдуу түрдө бошотуу жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишим  
г) эмгектик талаштар боюнча комиссиялардын жана кесиптик бирлик органдарынын чечимдеринин негизинде берилген ырастамалар

17. Аткаруу иш-аракеттери жасалуучу убакыт?  
а) саат 8:00дөн тартып саат 17:00гө чейин  
б) саат 9:00дөн тартып саат 18:00гө чейин  
в) саат 6:00дөн тартып саат 22:00гө чейин  
г) саат 8:00дөн тартып саат 24:00гө чейин

18. Кайсы аткаруу иш-аракеттерин жасоодо калыс-күбөлөрдүн катышуусу милдеттүү эмес?  
а) карызкор же башка адамдар ээлеген турак эмес жайларды жана сактоочу жайларды ачууда  
б) карызкорго таандык турак жайларды ачууда  
в) өндүрүп алуу мүмкүн эместиги жөнүндө акт түзүүдө  
г) аукционду өтпөй калды деп жарыялоодо

19. Сот аткаруучу кайсыл учурда аткаруу документин аткаруу өндүрүшүнө кабыл алат?  
а) сот актысын, аткаруу кагазын, нотариустун аткаруу жазуусун аткарууга берүү мөөнөтү бүтсө жана сот тарабынан калыбына келтирилбесе  
б) аткаруу документин аткарууга берүү мөөнөтү бүтсө  
в) эмгектик талаштар боюнча комиссиялардын жана кесиптик бирлик органдарынын чечимдеринин негизинде берилген ырастамаларды бергенде  
г) аткаруу документинде аткаруу үчүн белгиленген мөөнөт бүтпөсө

20. Аткаруу документин ыктыярдуу аткаруу мөөнөтү?  
а) 7 иш күнү  
б) 10 иш күнү  
в) 14 иш күнү  
г) 15 иш күнү

21. Кайсыл учурда аткаруу документин ыктыярдуу аткаруу жөнүндө сунуш тапшырылбайт?  
а) иш-аракетти (укукту) токтото туруу жөнүндө аткаруу документи боюнча  
б) баланы алып коюу жөнүндө аткаруу документи боюнча  
в) карызкорду турак эмес жайды же жер участогун кыймылдуу мүлктөн же курулуштардан (курулмалардан) бошотуу жөнүндөгү аткаруу документи боюнча  
г) бала менен баарлашууга байланышкан чечимдерди аткаруу боюнча

22. Сот аткаруучу карызкордун баалуу кагаздарын кайталап сатууга коюуда, баалуу кагаздардын баасы канча пайызга төмөндөтөт?  
а) 15%  
б) 10%  
в) 25%  
г) 5%

23. Кайсыл учурда баланы мажбурлап алып коюу аткаруу документи боюнча аткаруу өндүрүшү токтотулбайт?  
а) бала ооруп калганда же бала шок абалда болгондо  
б) он жашка чыккан бала, макул болбогондо  
в) жети жашка чыккан бала, макул болбогондо  
г) Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте

**Кыргыз Республикасынын Бажы укугу боюнча суроолор**

1. Кийинки саналып берилген ченемдик-укуктук актылардын ичинен кайсынысы Кыргыз Республикасынын бажы укук мамилелерин жөнгө салат?

а) Бажылык жөнгө салуу жөнүндө Мыйзамы

б) Кыргыз Республикасынын Бажы кодекси

в) Кыргыз Республикасынын Бажылык жөнгө салуу жөнүндө Мыйзамы

2. Бажы чек арасы аркылуу товарларды өткөрүүчү жер бул:

а) Бирликтин мүчөлөрүнүн – мамлекеттердин бажы чек аралары аркылуу өткөрүү пункттары

б) Мүчөлөрдүн-мамлекеттердин бажы чек аралары аркылуу өткөрүү пункттары, же башка жерлер

в) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттары

3. Аныктамалардын кайсынысы бажы төлөмдөрү түшүнүгүнө кирет?

а) бажы алымы

б) салыктар

в) бажы жыйымдары

г) бардык саналып берилгендер

4. Бажы чек арасы аркылуу товарларды өткөрүү ордун кайсы орган аныктайт?

а) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети

б) Бажы органы

в) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши

5. Соттун чечими менен конфискацияланган же Кыргыз Республикасынын менчигине (кирешесине) өткөрүлгөн чет өлкөлүк товарлар бажы жол-жобосуна жайгаштырылууга жатабы?

а) Жатпайт

б) Жатат

в) Бажы органынын тандоосу боюнча

6. Товарлардын келип чыгуусун ырастаган документ:

а) Товардын келип чыгышы жөнүндө декларация

б) Товардын келип чыгышы жөнүндө сертификат

в) Эки варианты теӊ туура

7. Бажы алымдарын төлөө боюнча милдеттерди камсыз кылуунун ыкмасына кирет:

а) Кепилдик берүү

б) Үстүнө кошуп төлөөчү айып

в) Көз карандысыз кепилдик

8. Бажы төлөмдөрүн төлөтүүнүн мөөнөтү ашпоосу керек:

а) Товар чыгарылган кезден тартып 5 жыл

б) Товар чыгарылган кезден тартып 10 жыл

в) Товар чыгарылган кезден тартып 6 жыл

9. Мамлекеттик органдардан бажы көзөмөлүн жүргүзүүгө уруксат талап кылынабы?

а) Талап кылынбайт

б) Талап кылынат

в) Мыйзамда караштырылган учурда талап кылынат

10. Бажы көзөмөлүнүн формасына кирет:

а) Бажылык кароо

б) Бажылык коштоо

в) Бажылык жыйымдар

11. Көчмө бажылык текшерүүнү жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча кайсы бажы документи жүргүзүлөт?

а) Акты

б) Протокол

в) Чечим

12. Көчмө бажылык текшерүүнү жүргүзүү кийинкилерге карата жүргүзүлбөйт:

а) Юридикалык жак

б) Жеке жак

в) Жеке ишкер

13. Кыргыз Республикасында бажы ишин жалпы көзөмөлдөөнү ким жүргүзөт?

а) Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети

б) Мамлекеттик бажы комитети

в) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши

14. Бажы органдарынын кызмат адамдары болушу мүмкүн:

а) Чет мамлекеттин жарандыгына ээ Кыргыз Республикасынын жарандары

б) Бир гана Кыргыз Республикасынын жарандары

в) Чет мамлекеттин жарандары

15. Бажы органынын кызмат адамынын чечимине, аракетине (аракетсиздигине) кайсыл жака даттануу берилет:

а) Мындай чечимди кабыл алган же аракетти жасаган кызмат адамы кызмат өтөп жаткан бажы органына

б) Сот органдарына

в) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине

16. Бажы органынын чечимине, аракетине (аракетсиздигине), даттануу берилет:

а) Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга

б) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешине

в) Сот органына

17. Кайсы мөөнөттүн ичинде бажы органынын же анын кызмат адамынын чечимине, аракетине (аракетсиздигине) даттануу берилиши мүмкүн:

а) Үч айдын ичинде

б) Бир айдын ичинде

в) Бир жылдын ичинде

18. Даттануу берүү даттанылган аракеттин же чечимдин аткарылышын токтотобу?

а) Ооба

б) Жок

в) Аныкталган бир бөлүгүндө токтотот

19. Бажы органы бажы органынын же анын кызмат адамынын чечимине, аракетине (аракетсиздигине) карата даттанууларды карап чыгуудан төмөнкү учурда баш тартат:

а) эгерде жак ушуга окшош мазмундагы даттануу менен сотко кайрылса жана ушундай даттануу сот тарабынан карап чыгууга кабыл алынса же ал боюнча чечим чыгарылса

б) эгерде даттанылган чечим, аракет (аракетсиздик) укуктарын, эркиндиктерин же мыйзамдуу кызыкчылыктарын козгобогон жак тарабынан даттануу берилсе

в) Эки учурда теӊ

20. Бажы органынын же анын кызмат адамынын чечимине, аракетине (аракетсиздигине) карата даттанууну карап чыгуудан баш тартуу жөнүндө чечим канча күндөн кечиктирбестен кабыл алынууга тийиш?

а) Үч жумушчу күндөн

б) Беш жумушчу күндөн

в) Мөөнөтү чектелген эмес

21. Бажы органынын же анын кызмат адамынын чечимине, аракетине (аракетсиздигине) карата даттануу канча мөөнөттүн ичинде каралууга тийиш?

а) 14 жумушчу күндүн

б) 10 жумушчу күндүн

в) 14 календардык күндүн

22. Бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын даттанууну карап чыгуусунун натыйжасы боюнча сот органына даттануунун мөөнөтү?

а) 30 календардык күн

б) 15 календардык күн

в) 20 календардык күн

23. Бажы органына берилген бажы документтери кайсы тилде толтурулат?

а) Мамлекеттик тилде

б) Расмий тилде

в) Мамлекеттик жана расмий тилде

24. Транспорттук каражаттарынын жүк жүктөлүүчү жайларын жана товарлардын таңгактарын анын ичинде транспорттук каражаттарды жана жеке жактардын жүгүн ачпастан, бажылык кароону жана товарларга карата башка аракеттерди камтыган бажы контролунун формасы?

а) Бажылык кароо

б) Бажылык текшерип кароо

в) Жеке текшерүү

25. Жекече бажылык текшерип кароо кийинкилерге карата колдонулат:

а) Жеке жактарга

б) Транспорттук каражаттарга

в) Жеке жактардын жүгүнө

26. Кайсы документти көрсөткөндө жайларды жана аймактарды бажылык кароо жүргүзүлөт?

а) Жайларды жана аймактарды бажылык кароо үчүн берилген эскертүүнү жана бажы органынын кызмат адамынын кызматтык күбөлүгүн

б) Жайларды жана аймактарды бажылык кароо жүргүзүү үчүн соттун чечимин

в) Бажы органынын кызмат адамынын кызматтык күбөлүгүн

27. Бажы жыйымдарынын түрлөрүнө кирет:

а) Бажылык коштоо жыйымдары

б) Алдын ала чечимди кабыл алууга жыйымдар

в) Эки варианты теӊ туура

28. Кайсы ченемдик-укуктук акты бажы алымдарынын ташып келүү жана ташып кетүү коюмдарын колдонуунун тартибин аныктайт?

а) Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө Мыйзамы

б) Бажылык жөнгө салуу жөнүндө Мыйзамы

в) Кыргыз Республикасынын Бажы кодекси

29. Салыктарды төлөө мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу же бөлүп төлөө үчүн негиз болуп эсептелет:

а) Бажы чек арасы аркылуу өткөрүлүп жаткан товарлар тез бузулуучу деп эсептелген учурлар

б) Төлөөчүлөргө карата банкроттуктун жол-жобосу козголсо

в) Бажы төлөмдөрү боюнча карыздары бар болсо

30. Бажы төлөмдөрүн төлөө боюнча милдеттүүлүктү аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган учурда бажы органдарынын аракеттери:

а) Бажы төлөмдөрүн төлөөчүгө бажы төлөмдөрүнүн белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн суммасы жөнүндө талап жиберет

б) Бажы төлөмдөрүн төлөөчүгө бажы төлөмдөрүнүн белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн суммасы жөнүндө кабарлама жиберет

в) Үй-мүлкүн конфискациялоо колдонулат

31. Ашыкча төлөнгөн же ашыкча өндүрүп алынган бажы төлөмдөрү кайра кайтаруу жатабы?

а) Кайра кайтарууга жатпайт

б) Кайра кайтарууга жатат

в) 5% кармоо менен кайра кайтарууга жатат

32. Товарлардын бажылык наркы ким тарабынан аныкталат?

а) Комиссия

б) Адис

в) Декларант

33. Бирликтин бажы чөйрөсүнөн чыгарылган Бирликтин товарлары кийинки учурдан тартып бажы контролунда болот:

а) Бажы декларациясына катталгандан тартып

б) Бирликтин бажы аймагына товарды алып келгенден тартып

в) Бирликтин чек арасынан өткөндөн тартып

34. Бажылык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдерге жана актыларга, бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык декларанттын же башка кызыкдар жактардын атынан жана алардын тапшырмасы боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында бажы операцияларын жүргүзгөн юридикалык жак кандай аталат?

а) Бажы өкүлү

б) Бажы котормочусу

в) Ыйгарым укуктуу бажы органы

35. Бажы контролунда турган товарларды бажы аймагы боюнча ташууну (транспорттоону) жүзөгө ашырат:

а) Бажы өкүлү тарабынан

б) Убактылуу сактоо кампасынын ээси

в) Бажы жүк ташуучусу

36. Бажы кампасынын бажы жол-жобосу астында жайгаштырылган товарларды бажы кампасында сактоону ким жүзөгө ашырат?

а) Убактылуу сактоо кампасынын ээси

б) Бажы өкүлү

в) Бажы кампасынын ээси

37. Бажы кампалары болушу мүмкүн:

а) Ачык типте

б) Жабык типте

в) Ачык жана жабык типте

38. Убактылуу сактоо кампасынын ээсин убактылуу сактоо кампаларынын ээлеринин реестринен чыгаруу үчүн кандай негиздер талап кылынат?

а) Убактылуу сактоо кампасынын ээсинин бир жылдын ичинде бажы иши чөйрөсүндө үч же андан көп укук бузуусу

б) соттун чечими

в) бардык саналып берилгендер

39. Бажы алымдарынын коюмдарынын түрлөрү?

а) Демпингге каршы

б) Компенсациялык

в) Бардык саналып берилгендер

40. Товарларды убактылуу сактоонун мөөнөтү түзөт:

а) 4 ай

б) 7 ай

в) 5 күн

41. Бажылык текшерип кароо - бул:

а) Бажы жол-жобосу

б) Бажы контролунун формасы

в) Товарларды бажылык жол-жоболоштуруу этабы

42. Бажылык текшерип кароону жүргүзүүнүн жыйынтыгында кайсы документ түзүлөт?

а) Жеке бажылык текшерип кароо актысы

б) Жеке бажылык текшерип кароо протоколу

в) Жеке бажылык текшерип кароону жүргүзүү жөнүндө кызматтык кат

43. Бажылык текшерип кароо актысы түзүлөт:

а) Бир нускада

б) Эки нускада

в) Үч нускада

44. Юридикалык жактарды бажы жүк ташуучуларынын реестрине киргизүүнүн шарттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

а) Жүк ташуу боюнча ишмердүүлүктө кеминде эки жыл ичинде жүк ташуу

б) Жүк ташуу боюнча ишмердүүлүктө кеминде алты айдан аз эмес ташуу

в) Жүк ташуу боюнча ишмердүүлүктө кеминде бир жылдан аз эмес ташуу

45. Бирлик жөнүндө келишимге ылайык, Бирликтин бажы чөйрөсүнө ташылып келинген (киргизилген) товарларга жана ташып келүү алымдарынын, тарифтик квоталардын, тарифтик преференциялардын, тарифтик жеӊилдиктердин коюмдарын колдонууну өзүнө камтыган чаралар эмне деп аталат?

а) Бажы-тарифтик жөнгө салуу чаралары

б) Ички рынокту коргоо чаралары

в) Өзгөчө чаралар

46. Товарлар жөнүндө жана товарларды чыгаруу үчүн зарыл маалыматтарды камтыган бажы документи:

а) Бажы декларациясы

б) Сертификат

в) Акты

47. Бажы органы тарабынан бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жөнөтүлгөн Кабарламага карата даттануу канча мөөнөттө берилет?

а) 10 календарлык күн

б) 5 календарлык күн

в) 3 календарлык күн

48. Бажы органынын чечимине, аракетине даттануу берүүнүн формасы?

а) Электрондук формасы

б) Жазуу формасы

в) Оозеки формасы

49. Бажы органынын же анын кызмат адамынын чечимине, аракетине (аракетсиздигине) бажы органы сурап жаткан документтерди жана маалыматтарды алганга чейин даттанууну кароо мөөнөтү кайсы мөөнөттө токтотулат?

а) Төрт айдан ашык эмес

б) Эки айдан ашык эмес

в) Бир айдан ашык эмес

50. Кураштырылбаган же ажыратылган түрдөгү товарларды классификациялоо жөнүндө чечим кабыл алынат:

а) 30 календардык күндүн ичинде

б) 20 календардык күндүн ичинде

в) 10 календардык күндүн ичинде

**Шайлоо укугу боюнча суроолор**

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкерге карата кандай жаш курактык талап коюлат?

а) З0 жаштан төмөн эмес, 65 жаштан улуу эмес;

б) 35 жаштан төмөн эмес;

в) З5 жаштан төмөн эмес, 70 жаштан улуу эмес;

г) 40 жаштан төмөн эмес, 65 жаштан улуу эмес.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкерге карата Кыргыз Республикасында жашагандыгы мөөнөтү боюнча кандай талаптар коюлган?

а) республикада акыркы 10 жылдын ичинде туруктуу түрдө жашоо;

б) республикада акыркы 15 жылдын ичинде туруктуу түрдө жашоо;

в) республикада жалпысынан 10 жылдан кем эмес туруктуу жашоосу;

г) республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес туруктуу жашоосу.

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерге карата кандай жаш курактык талаптар коюлат?

а) жашы 18 жашка толгон;

б) жашы 21 жаштан төмөн эмес;

в) жашы 30 жаштан эмес;

г) шайлоо өтүүчү күнгө карата жашы 25 жашка толгон.

4. Кыргыз Республикасынын Президентинин шайлоосун өткөрүүдө шайлоо округу деген эмне болуп саналат?

а) Кыргыз Республикасынын бүт аймактары;

б) облустарга жана Бишкек шаарына бөлүнгөндөгү аймактар;

в) райондорго бөлүнгөндөгү аймактар;

г) административдик-аймактык бөлүнүштөргө тиешелүү бардык аймактар.

5. Добуш берүүнүн жыйынтыктары аныкталган же шайлоолордун жыйынтыктары аныкталган убактан баштап, канча убакытка чейин сотко арыз берилүүсү мүмкүн?

а) 2 күндүн ичинде;

б) 5 күндүн ичинде;

в) 3 күндүн ичинде;

г) 7 күндүн ичинде.

6. Добуш берүү күнүндө же добуш берүүгө бир күн калганда келип түшкөн арыздар (даттануулар) канча мөөнөттүн ичинде каралып чыгуусу керек?

а) 2 күндүн ичинде;

б) 3 күндүн ичинде

в) дароо;

г) 5 күндүн ичинде.

7. Эгерде келип түшкөн арыздарда камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылса, сот канча мөөнөттө карап чыгуу чечимин кабыл алат?

а) 3 күндүк мөөнөттө;

б) 5 күндүк мөөнөттөн кеч эмес;

в) 10 күндүк мөөнөттө;

г) 7 күндүк мөөнөттө.

8. Шайлоо талаш-тартыштары боюнча биринчи инстанциядагы соттун чечимдери канча убакыт аралыгынын ичинде даттанылуусу мүмкүн?

а) соттун чечими чыккан убактан баштап 2 календардык күндүн ичинде;

б) соттун чечими чыккан убактан баштап 3 календардык күндүн ичинде;

в) соттун чечими чыккан убактан баштап 1 календардык күндүн ичинде;

г) соттун чечими чыккан убактан баштап 5 календардык күндүн ичинде.

9. Кайсы шайлоо комиссиясы туруктуу негизде иштейт?

а) райондук шайлоо комиссиясы;

б) участкалык шайлоо комиссиясы;

в) борбордук шайлоо комиссиясы;

г) аймактык шайлоо комиссиясы.

10. Шайлоочулардын жыйынтыктоочу тизмесин участкалык шайлоо комиссиясына ким берет?

а) Мамлекеттик каттоо кызматы;

б) Борбордук шайлоо комиссиясы;

в) Аймактык шайлоо комиссиясы;

г) Жергиликтүү мамлекеттик администрация.

11. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын курамы кайсы мөөнөткө чейин түзүлөт?

а) 5 жылга;

б) 1 жылга;

в) шайлоо өткөрүлө турган убакыт аралыгына;

г) мөөнөтү чектелген эмес.

12. Активдүү шайлоо укугу деген эмне?

а) жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына шайлануу укугу;

б) жарандардын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлоо жана шайлануу укугу;

в) референдум өткөрүүдө жарандардын шайлоо укугу;

г) жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлоо укуктары.

13. Пассивдүү шайлоо укугу деген эмне?

а) Жарандардын Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо укугу;

б) жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына шайлануу укугу;

в) жарандардын курултайларда добуш берүү укуктары;

г) жарандардын референдумга катышуу укуктары.

14. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту шайлоо талаш-тартыштары боюнча райондук соттун чечимине карата даттанууну көзөмөлдөө тартибинде канча мөөнөттүн ичинде карап чыгышы керек?

а) даттануу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна келип түшкөн күндөн баштап, 5 календардык күндүн ичинде;

б) даттануу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна келип түшкөн күндөн баштап, 3 календардык күндүн ичинде;

в) даттануу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна келип түшкөн күндөн баштап, 5 календардык күндүн ичинде.

г) даттануу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна келип түшкөн күндөн баштап, 3 календардык күндүн ичинде.

15. Добуш берүү күнүндө ким добуш бергенге укуктуу?

а) тиешелүү аймакта жашаган жарандар;

б) республиканын каттоосу бар бардык жарандары;

в) шайлоочулардын тизмесине кирген гана жарандар;

г) шайлоочулардын негизги жана кошумча тизмелерине кирген жарандар.

16. Жергиликтүү кеңештерди кайсы орган дайындайт?

а) Кыргыз Республикасынын Президенти;

б) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

в) Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы;

г) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик.

17. Чек деген эмне?

а) шайлоочу жөнүндө маалымат чагылдырылган, электрондук түрүнөн өзгөртүлгөн кагаз түрүндөгү сактагыч

б) референдумдун катышуучунун индентификациялык көрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат чагылдырылган электрондук сактоочу;

в) шайлоочунун идентификациялык ккөрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат чагылдырылган электрондук түрүнөн өзгөртүлгөн физикалык варианты;

г) шайлоочунун жеке көрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат көрсөтүлгөн атайын бланк.

18. Шайлоо комиссияларынын Бирдиктүү системасына кайсы комиссия кирбейт?

а) борбордук шайлоо комиссиясы;

б) участкалык шайлоо комиссиясы;

в) аймактык шайлоо комиссиясы;

г) территориалдык шайлоо комиссиясы.

19. Райондук маанидеги шаалардын мэрлеринин шайлоосун кайсы орган өткөрө

а) Борбордук шайлоо комиссиясы;

б) шаарлардын мэрлери шайланбайт;

в) округдук шайлоо комиссиясы;

г) райондук маанидеги шаарлардын мэрлери аким тарабынан дайындалат.

20. Участкалык шайлоо комиссиясынын чечими кайсы орган тарабынан жокко чыгарылат?

а) Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан;

б) Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору тарабынан;

в) самой избирательной комиссией, вынесшей оспариваемое решение;

г) аймактык шайлоо комиссиясы.

21. Шаардык кеңештердин депутаттарынын шайлоосу кайсы система боюнча өткөрүлөт?

а) мажоритардык система боюнча;

б) аралаш система боюнча;

в) мажоритардык-пропорционалдык система боюнча;

г) пропорционалдык система боюнча.

22. Кыргыз Республикасында кайсы жергиликтүү кеңештер аныкталат?

а) райондук, шаардык жана облустук кеңештер;

б) райондук жана шаардык кеңештер;

в) айылдык жана шаардык кеңештер;

г) районные и областные кенеши.

23. Байкоочуларды ким дайындаганга укуктуу?

а) Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы;

б) коммерциялык эмес уюм;

в) участкалык шайлоо комиссиясы;

г) талапкер жана саясий партия.

24. Кимдин байкоочу болгонго укугу жок?

а) Кыргыз Республикасынын жаш 20 жаш курагына толо элек жараны

б) Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкери болбогон Кыргыз Республикасынын жараны;

в) Кыргыз Республикасынын жаш 35 жаш курагына толо элек жараны

г) Кыргыз Республикасынын активдүү шайлоо укугуна ээ эмес жараны.

25. Айыл Өкмөтүнүн башчыларынын шайлоосун ким дайындайт?

а) Президент;

б) Жогорку Кеңеш;

в) Борбордук шайлоо комиссиясы;

г) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иштери боюнча Мамлекеттик агенттик.

26. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен бир саясий партияга канча сандагы депутаттык мандат бөлүнүүсү мүмкүн?

а) 35 ашык эмес;

б) 27 ашык эмес;

в) 70 ашык эмес;

г) 60 ашык эмес.

27. Шайлоонун жыйынтыктары аныкталган күндөн баштап канча мөөнөттүн ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарына шайлоолордун жыйынтыктарын расмий жарыялоо ишке ашырылат?

а) 2 жумалык мөөнөттө;

б) 10 күндүн ичинде;

в) 3 күндүн ичинде;

г) 3 жумалык мөөнөттө.

28. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн жарандары кайсы жерден добуш беришет?

а) ошол мамлекеттин Тышкы иштер министрлигинин аймагында;

б) алардын артыкчылыктуу жашаган дареги боюнча шайлоо участокторунда;

в) дипломатиялык өкүлчүлүктүктөрдүн, консулдук мекемелердин аймактарында;

г) ошол мамлекеттин Борбордук шайлоо комиссиясында.

29. Шайлоочулардын тизмесин түзүү кимдин милдетине кирет?

а) Үй башкармалыктарынын жана кварталдык омиеттердин;

б) Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын;

в) Жергиликтүү кеңештердин;

г) Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин органдарына.

30. Шайлоо бюллетенинин тексти жана формасы ким тарабынан бекитилет?

а) Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан;

б) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы тарабынан;

в) Президент тарабынан;

г) Жогорку Кеңеш тарабынан.

31. Айылдык кеңештердин депутаттарынын шайлоолору кайсы система боюнча өткөрүлөт?

а) мажоритардык;

б) мажоритардык-пропорционалдык;

в) аралаш;

г) пропорционалдык.

32. Участкалык шайлоо комиссиясы таанышуу үчүн шайлоочулардын тизмесин канча убакыттын ичинде илүүгө милдеттүү?

а) 75 календардык күндүн ичинде;

б) 30 календардык күндүн ичинде;

в) 35 календардык күндүн ичинде;

г) 45 календардык күндүн ичинде.

33. Шайлоо комиссияларындагы талапкерлердин тизмесинде өзүн талапкер катары көрсөткөн саясий партиянын талапкеринин өкүлү болууга ким укуктуу?

а) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу түрдө жашаган, жашы 18 жаш курагына толгон жаран;

б) Жашы 21 жаш курагына толгон Кыргыз Республикасынын ар бир жараны;

в) Кыргыз Республикасынын аймагында дайыма туруктуу түрдө жашаган, активдүү шайлоо укугуна ээ, жаш 21 жаш курагына толгон жаран;

г) Кыргыз Республикасынын аймагында дайыма туруктуу түрдө жашаган, пассивдүү шайлоо укугуна ээ, жаш 21 жаш курагына толгон жаран.

34. Айыл өкмөтүнүн башчысынын шайлоосун ким өткөрөт?

а) Борбордук шайлоо комиссиясы

б) участкалык шайлоо комиссиясы;

в) округдук шайлоо комиссиясы;

г) аймактык шайлоо комиссиясы.

35. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр ким тарабынан дайындалат?

а) саясий партия тарабынан;

б) коомдук бирикме тарабынан;

в) мамлекеттик эмес уюм тарабынан;

г) шайлоо блогу тарабынан.

36. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешешинин депутаттыгына талапкерлеринин бир же андан көбүрөөк тизмесине бир эле адамды каттоого кайсы убактарда жол берилет?

а) талапкер бир округ боюнча өзүн өзү көрсөткөн учурда жана ошол эле талапкерди башка округ боюнча талапкер катары көрсөтүү укугуна ээ башка субьект көрсөткөн учурда;

б) шайлоо күрөөсүн төлөгөн учурда;

в) жол берилбейт;

г) талапкерди ар башка шайлоо округдарына каттаган учурда.

37. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын курамынын канча мүчөсү бар?

а) 24;

б) 12;

в) 8;

г) 18.

38. Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерди каттоодон баш тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин үстүнөн канча мөөнөттүн ичинде сотко даттанууга болот?

а) 10 күндүн ичинде;

б) 7 күндүн ичинде;

в) 3 күндүн ичинде;

г) 5 күндүн ичинде.

39. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосун ким дайындайт?

а) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын иштери боюнча мамлекеттик агенттик;

б) Президент;

в) Жогорку Кенеш

г) Борбордук шайлоо комиссиясы.

40. Талапкер катары каттоодон өткөн талапкерди шайлоону өткөрүү убагында анын макулдугусуз башка жумушка которууга жол берилеби?

а) ооба, уюмдун менчик ээси алмашкан учурда;

б) ооба, уюмдун кызматкерлеринин штаты кыскарган учурда;

в) ооба, эгерде шайлоо убагында талапкер шайлоо комиссиясынын талаптарын бузса;

г) жол берилбейт.

41. Кайсы убактан баштап катталган талапкердин укуктары токтотулат жана талапкер макамы менен байланыштуу милдеттеринин бошотулат?

а) шайлоонун жыйынтыктары жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялаган убактан баштап;

б) шайланган жаран күбөлүк алган учурдан баштап;

в) ант берген убактан баштап;

г) шайлоонун жыйынтыктарын шайлоо комиссиясы жарыялаган убактан баштап.

42. Шайлоо алдындагы үгүттөө иштери качан башталат?

а) шайлоону дайындаган учурдан баштап;

б) талапкер катары тизмеге катталган учурдан баштап;

в) бардык талапкерлердин тизмелерин, бардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн баштап;

г) талапкердин күбөлүгүн алган күндөн баштап.

43. Шайлоо алдындагы үгүттөө иштери качан токтотулат?

а) добуш берүү башталуусуна 3 күн калганда;

б) добуш берүү башталуусуна 24 саат калганда;

в) добуш берүү күнү;

г) добуш берүү башталуусуна 5 күн калганда.

44. Үгүттөөчү материалдарды даярдоодо кандай тыюу салуу караштырылган?

а) үгүттөөчү материалдарды Кыргыз Республикасынын Президентинин сүрөтү менен даярдоого;

б) үгүттөөчү материалдарды жеке басмаканаларда даярдоого;

в) үгүттөөчү материалдарды Кыргыз Республикасынын чектеринен тышкаркы аймактарда даярдоого;

г) үгүттөчү материалдарды БШКнын тиешелүү уруксатын албаган басмаканаларда даярдоого.

45. Шайлоо дайындалган убактан баштап, анын жыйынтыктары жарыяланганга чейин талапкерлер жана алардын жакын туугандары, өкүлдөрү кайсы ишмердүүлүк менен алектенгенге укугу жок?

а) талапкердин шайлоо фондундагы каражаттардан эмгек мамилелеринин алкагында аткарылган жумуш үчүн акы төлөмдү жүргүзүүгө;

б) кайрымдуулук;

в) илимий;

г) талапкерлердин сүрөттөрүн чагылдырган үгүттөчү материалдарды таратууга.

46. Саясий партиянын талапкери шайлоо алдындагы үгүттөө иштерин жүргүзүүнүн эрежелерин бир эмес, бир нече жолу бузуусу кандай зыяндарын тийгизет?

а) укук коргоо органдары аркылуу үгүттөө материалдарын алып коюу;

б) айыптуу жарандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу;

в) Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди каттоо чечимин жокко чыгарат;

г) Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн кайрадан жарыялайт.

47. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары убактылуу жүргөн жана жашаган шайлоочулар жөнүндө маалыматтар ким тарабынан түзүлөт?

а) Дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин жетекчилери тарабынан;

б) участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары/төрайымдары тарабынан;

в) Тышкы иштер министри тарабынан;;

г) Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы/төрагасы тарабынан.

48. Кандай кырдаалдарда референдум өткөрүүгө жол берилбейт?

а) Кыргыз Республикасынын бардык аймагында киргизилген аскердик абал;

б) КРнын бүт аймактарына же өзүнчө бир аймактарына киргизилген аскердик же өзгөчө кырдаал абалы;

в) Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына киргизилген өзгөчө абал;

г) өзүнчө бир аймактарга киргизилген аскердик же өзгөчө кырдаалдардагы абал;

49. Референдумда кабыл алынган чечимдин юридикалык абалы кандай?

а) референдумда кабыл алынган чечим кошумча ырастоолорго зарылбайт жана КРнын бүт аймактарына таасир тийгизет;

б) референдумда кабыл алынган чечим жалпыга милдеттүү болуп саналат, кошумча бекитилүүгө муктаж эмес жана Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында колдонулат

в) референдумда кабыл алынган чечим жалпыга милдеттүү болуп саналат, бирок кошумча бекитилүүгө муктаж болуп эсептелет

г) референдумда кабыл алынган чечим жалпыга милдеттүү болуп эсептелет жана КРнын бардык аймактарында колдонулат.

50. Бир жаран экинчи жарандын ишенич каты боюнча анын ордуна добуш бергенге укуктуубу?

а) ооба, эгер ишеним кат нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн болсо;

б) ооба, эгерде жазуу жүзүндөгү ишеним кат бар болсо;

в) ооба, эгерде бул жаранда ишенич каттан сырткары, ал аны үчүн добуш бере турган жарандын паспорту бар болсо;

г) жок, укугу жок.

51. Референдумду каржылоо кайсы каражаттардын эсебинен ишке ашырылат?

а) республикалык жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен;

б) шайлоо комиссиясынын жана республикалык бюджеттин эсебинен;

в) референдум өткөрүү жана республикалык бюджет боюнча комиссиянын каражаттарынын эсебинен;

г) республикалык бюджеттин эсебинен.

52. Шайлоо бюллетенин өз алдынча толтуруу мүмкүнчүлүгү жок шайлоочу кандай укуктарга ээ?

а) шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн жардамынан колдонууга;

б) байкоочунун жардамынан колдонууга;

в) талапкердин өкүлүнүн жардамынан колдонууга;

г) башка шайлоочунун жардамынан колдонууга.

53. Стационардык дарылоо-алдын алуу мекемелериндеги, шектүүлөр жана айыптуулар катары кайтарууда кармоочу жайлардагы шайлоочулар жөнүндөгү маалыматтар участкалык шайлоо комиссиясына канча мөөнөттүн ичинде өткөрүлүп берилиши керек

а) добуш берүү күнүнө чейин 7 календардык күндөн кечиктирбестен;

б) добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен;

в) добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күндөн кечиктирбестен;

г) добуш берүү күнүнө чейин 12 календардык күндөн кечиктирбестен.

54. Кандай жагдайлар добуш берүү үчүн добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө жол бербейт?

а) эгерде шайлоочулар ден соолугунун абалы же майыптыгы боюнча добуш берүү үчүн шайлоо участогуна келе албаса;

б) эгерде шайлоочулар добуш берүү күнү ооруканаларда, шектүүлөрдү жана айыптууларды кайтаруу алдында кармоочу жайларда болсо;

в) эгер шайлоочулар алыскы жана жетүү кыйын болгон райондордо, алыскы мал жайыт участокторунда убактылуу жашашса;

г) эгер добуш берүү күнү шайлоочуларда иш күнү болсо, ушундан улам алар шайлоо участогуна келе алышпаса.

55. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча кайсы документ участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлөт?

а) добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө токтом;

б) добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө акты;

в) добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол;

г) добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча корутундулоочу чечим.

56. Ар башка деңгээлдеги шайлоолорду айкалыштыруу менен өткөргөн учурда добуштарды саноонун кандай кезеги бар?

а) 1-Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо боюнча добуштарды саноо ишке ашырылат, андан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, андан кийин жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын;

б) 1-кезекте жергиликтүү кеңештердиг депутаттарын шайлоо боюнча добуштарды саноо ишке ашырылат, андан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, андан кийин Кыргыз Республикасынын Президентинин;

в) ар түрдүү деңгээлдеги шайлоолорду айкалыштырып өткөрүүгө жол берилбейт;

г) добуштарды саноо шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн ортосундагы деңгээлдерине ылайык добуштарды саноо боюнча милдеттерди бөлүштүрүү аркылуу жүргүзүлөт.

57. Участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар жөнүндө келип түшкөн даттанууларды жана арыздарды кайсы стадияда карайт?

а) добуштарды саноонун алдында;

б) добуштарды санагандан кийин;

в) жыйынтыктоочу жыйындын протоколдоруна кол койгондон кийин;

г) добуш берүү жүрүп жаткан учурда.

58. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо участогундагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын кандай учурларда жараксыз деп тааныйт?

а) эгерде тизмедеги талапкерлердин бирөөсү дагы мандаттарды бөлүштүрүүгө катышуу үчүн зарыл сандагы добуштарга ээ болбосо;

б) эгерде добуш берүүнү өткөрүү, добуштарды саноо, добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу убагында шайлоочулардын добуш берүүлөрүнүн жыйынтыктарын ишенимдүү аныктоого мүмкүнчүлүк бербеген бузуулар орун алса;

в) эгерде тизмедеги башка талапкерлерге караганда көбүрөөк добуш алган талапкерлердин шайлоочуларынын добушунун саны, талапкерлердин тизмесиндеги баарына каршы добуш берген шайлоочулардын добушуна салыштырганда аз болсо;

г) эгерде шайлоо участогундагы шайлоо болуп өтпөсө.

59. Шайлоолор тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан кайсы учурларда болбой калды деп таанылат?

а) эгерде добу берүү убагында шайлоонун жыйынтыктарын ишенимдүү деп аныктоого жол бербеген мыйзам бузуулар орун алган болсо;

б) эгерде добуштарды санап жаткан учурда, добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктоодо мыйзам бузуу орун алган болсо;

в) эгерде шайлоо участогундагы шайлоолор жараксыз деп таанылса;

г) добуштарды ала албаса эгерде талапкерлердин тизмесинин бири да мандаттарды бөлүштүрүүгө катышуу үчүн зарыл болгон сандагы.

60. Шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо шайлоо участогундагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп таануунун зыяндары кандай болот?

а) шайлоолор жараксыз деп таанылат;

б) шайлоолор болгон жок деп таанылат;

в) шайлоолордун жыйынтыктары бир шайлоо участогундагы добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча аныкталат;

г) кайрадан добуш берүү дайындалат.

61. Шайлоо участокторунда кайра шайлоо кандай учурларда өткөрүлөт?

а) шайлоону жараксыз деп тааныган учурда;

б) шайлоону болгон жок деп тааныган учурда;

в) шайлоонун жыйынтыктарына таасирин тийгизген участоктордогу добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп тааныган учурда;

г) эгерде добуш берүү жана добуштарды саноо убагында мыйзам бузуулар орун алган болсо.

62. Шайлоочулардын добуш берүүсүнүн жыйынтыктарын ишенимдүү деп аныктоого жол бербеген бузуулар деп кайсыларды түшүнөбүз?

а) талапкерлердин тизмесиндеги ар бир талапкер алган добуштардын санын ишенимдүү аныктоого жол бербеген бузуулар орун алган болсо;

б) коомдук тартипти бузуу;

в) шайлоону өткөн жок деп таанууга алып келген мыйзам бузуулар;

г) шайлоо процессинин катышуучуларынын укуктарын бузуу.

63. Референдум кандай формада дайындалат?

а) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун формасында;

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун формасында;

в) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан мыйзам формасында;

г) Шайлоолор жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери формасында.

64. Референдум кайсы учурда болуп өттү деп таанылат?

а) эгерде добуш берүүгө референдумдун катышуучуларынын 40% ашыгы катышышса;

б) эгерде добуш берүүгө тизмеге киргизилген референдумдун катышуучуларынын 50% ашыгы катышышса;

в) эгерде добуш берүүгө референдумдун катышуучуларынын 60% ашыгы катышышса;

г) эгерде добуш берүүгө тизмеге киргизилген референдумдун катышуучуларынын 30% ашыгы катышышса.

65. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы кайсы учурда референдумда чечим кабыл алынды деп тааныйт?

а) эгерде алынып чыккан суроого тизмеге киргизилген катышуучулардын төрттөн бир бөлүгүнүн ашыгыраагы добуш берсе;

б) эгерде алынып чыккан суроого, добуш берүүгө катышкан катышуучулардын үчтөн бир бөлүгүнөн ашыгыраагы добуш беришсе;

в) эгерде алынып чыккан суроого, тизмеге киргизилген катышуучулардын үчтөн эки бөлүгүнөн ашыгыраагы добуш берсе;

г) эгер алынып чыккан суроого, добуш берүүгө катышкан катышуучулардын жарымынан көбү добуш беришсе.

66. Шайлоонун жыйынтыктарынын үстүнөн даттануу үчүн мөөнөттөрүн өткөрүп жиберүү кандай зыяндарын тийгизет?

а) арызды кабыл алууга жатат, эгерде анда өткөрүп жиберген мөөнөттөрүн калыбына келтирүү жөнүндө талап бар болсо;

б) арыз негиздүүлүгү боюнча кабыл алынат жана каралат;

в) арыз кабыл алынбайт;

г) арыз кыймылсыз бойдон калтырылат.

67. Референдум кайсы орган тарабынан дайындалат?

а) Жогорку Кеңеш тарабынан;

б) Өкмөт тарабынан;

в) Шыйлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы тарабынан;

г) Президент тарабынан.

68. Сот талапкерлерди каттоону канча мөөнөттө жокко чыгарууга укуктуу?

а) талапкерди каттоону сот жокко чыгарбайт;

б) добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн кечиктирбестен;

в) добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен;

г) добуш берүү күнүнө чейин 1 календардык күндөн кечиктирбестен.

69. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо кайсы орган тарабынан дайындалат?

а) Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан;

б) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан;

г) Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан.

70. Референдум деген эмне?

а) КРнын жарандары тарабынан мамлекеттик маанидеги маанилүү суроолорду жалпы элдик талкуулоо;

б) Кыргыз Республикасынын элинин эркин түз билдирүүсү;

в) мамлекеттик маанидеги башкы маанилүү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы элдик добуш берүүсү;

г) мамлекеттик маанидеги маанилүү суроолорго жалпы элдик олдоо көрсөтүү.

71. Кыргыз Республикасынын кызматына талапкерликке катталуу үчүн жаран канча сандагы шайлоочулардын колун топтоосу зарыл?

а) 30.000 аз эмес шайлоочулардын колун;

б) 40.000 аз эмес шайлоочулардын колун;

в) 70.000 аз эмес шайлоочулардын колун;

г) 90.000 аз эмес шайлоочулардын колун.

72. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайлоосун ким дайындайт?

а) Кыргыз Республикасынын Президенти;

б) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

г) Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы.

73. Референдумга кандай суроолор алынып чыгуусу мүмкүн?

а) согуш жана тынчтык суроолору;

б) өзгөчө кырдаалдагы абалды киргизүү суроолору;

в) конституциялык мыйзамдардын, мыйзамдардын жанабашка ченемдик-укуктук актылардын долбоорлору;

г) мамлекеттин светтик мүнөзүн, Кыргыз Республикасынын унитардык жана аймактык бүтүндүүлүгүн өзгөртүү суроолору.

74. Кандай учурларда шайлоолорду өткөрүүгө жол берилбейт?

а) Жогорку Кеңештин сессияларынын ортосундагы тыныгуулар учурунда;

б) Кыргыз Республикасынын бүт аймагына өзгөчө кырдаалдар киргизилгенде жана аскердик абал учурунда;

в) укук коргоо органдары кызмат өтөөнүн күчөтүлгөн вариантына которулган учурларда;

г) комендаттык саат учурунда.

75. Шайлоочунун анын шайлоочулардын тизмесинде жок экендиги жөнүндө арызы кайсы орган тарабынан чечилет?

а) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы тарабынан;

б) сот тарабынан;

в) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан;

г) шайлоо комиссиясы тарабынан.

76. Байкоочунун эмнени жасаганга укугу жок?

а) добуш берүү күнүндө сутканын бардык убагында добуш берүүчү жайда болгонго;

б) шайлоочулар добуш берип жаткан учурда добуш берүү үчүн жайдын сыртында болгонго;

в) кайсы гана шайлоо комиссиясы жанашайлоо участоктору болбосун, аларда болгонго жана аларда эркин нары-бери жүргөнгө;

г) шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү тарабынан жүргүзүлгөн шайлоо бюллетендерин эсептөөгө түздөн түз катышууга.

77. Шайлоодо катталган талапкердин катышкан убактысы жалпы эмгек тажрыйбасына эсептелеби?

а) эсептелбейт;

б) эсептелет;

в) жумуш берүүчү карап көрөт;

г) Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы карап көрөт.

78. Талапкерге карата козголгон кылмыш ишинин болушу талапкердин шайланууга ээ болуу укугун тыюу салууга негиз болуп эсептелеби?

а) жок;

б) ооба, эгерде Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тиешелүү сунуштама чыгарса;

в) ооба, эгерде Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечим чыгарса;

г) ооба, эгерде козголгон иш оор кылмыш боюнча козголсо.

79. Саясий партия тарабынан тизме боюнча көрсөтүлгөн талапкерлердин жалпы саны канча болушу мүмкүн?

а) 120 талапкерден ашпоосу керек;

б) 54 талапкерден ашпоосу керек;

в) 150 аз болбоосу керек;

г) 120 аз болбоосу керек жана 300 талапкерден көп болбоосу керек.

80. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоонун тартиби кандай?

а) шайланды деп эсептелет, эгерде аларга шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын 2/3 аз эмес катышышса;

б) шайланды деп эсептелет, эгерде ага депутаттардын жалпы санынын жарымынан аз эмес катышышса;

в) Президент тарабынан дайындалат;

г) тиешелүү аймакта добуш берүү жолу менен шайлоодо шайланат.

81. Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү күнүнөн кийин канча мөөнөттүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун жыйынтыгын аныктайт?

а) 2 жумалык мөөнөттө;

б) 10 күндүк мөөнөттөн аз эмес убакыттын ичинде;

в) 20 күндүк мөөнөттөн аз эмес убакыттын ичинде;

г) 30 күндүк мөөнөттөн аз эмес убакыттын ичинде.

82. Пайдаланылбай калган бюллетендер кандайча керектен чыгарылат?

а) төмөнкү оң бурчун кесүү жолу менен;

б) чийип салуу аркылуу;

в) жогорку оң бурчун кесүү жолу менен;

г) жок кылуу жолу менен.

83. Кыргыз Республикасынын Президентинин кезектеги шайлоосу качан өткөрүлөт?

а) Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары токтотулгандан кийин бир жумалык мөөнөттөн кеч эмес;

б) Кыргыз Республикасынын Президентинин ал шайланган мөөнөттөгү ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын октябрь айынын үчүнчү жекшембисинде;

в) Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары аяктоочу жылдын ноябрь айынын үчүнчү жекшембисинде;

г) мөөнөтү аныкталган эмес.

84. Сотко арыздарды (даттанууларды берүү) мөөнөттөрүнүн өтүп кетүүсүн кайрадан калыбына келтирүүгө жатабы?

а) ооба, эгерде мөөнөтү орчундуу себептерден улам өтүп кетсе;

б) калыбына келтирүүгө жатпайт;

в) ооба, эгерде БШК тиешелүү чечим чыгарса;

г) ооба, эгерде сот тиешелүү чечим чыгарса.

85. Кайсы органдар үчүн добуш берүү күнү жана добуш берүү күнүнөн мурунку күн жумуш күнү болуп эсептелбейт?

а) мыйзам чыгаруучу бийлик органдары үчүн;

б) соттор үчүн;

в) прокуратура органдары үчүн;

г) ички иштер органдары үчүн.

86. Саясий партиялардын талапкерлеринин шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүү жана эсептөө тартибине көзөмөл жүргүзүүнү кайсы орган ишке ашырат?

а) аткаруу бийлигинин органы;

б) шайлоо комиссиясы;

в) эсептөө палатасы;

г) прокуратура органы.

87. Шайлоо талаш-тартыштары боюнча соттун чечими жаңы айылган жагдайлар боюнча кайрадан каралуусу мүмкүнбү?

а) мүмкүн;

б) мүмкүн, эгерде суроо талапкердин соттолгондугуна тиешелүү болсо;

в) мүмкүн эмес;

г) мыйзамда караштырылган учурлардан сырткары мүмкүн эмес.

88. Территориалдык шайлоо комиссиялары канча мөөнөткө түзүлөт?

а) 2 жылга;

б) 3 жылга;

в) 4 жылга;

г) 5 жылга.

89. Шайлоочунун аны биометрикалык жана (же) жекече маалыматтары боюнча идентификациялоо үчүн макулдугу талап кылынабы?

а) ооба, талап кылынат;

б) талап кылынат, эгерде шайлоочу өзүн тизмеден текшерсе;

в) талап кылынбайт;

г) эгер шайлоочу идентификациялоого өзү макул болсо, талап кылынбайт.

90. Талапкерлердин тизмеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосун өткөрүүдөгү шайлоо округу эмне болуп эсептелет?

а) Кыргыз Республикасынын бүт аймактары;

б) Бишкек шаарына жана облустарга бөлүнгөн аймактар;

в) Райондорго бөлүнгөн аймактар;

г) административдик-аймактык бирдикке дал келген бардык аймактар.

91. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосун бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча өткөрүүдөгү шайлоо округу эмне болуп эсептелет?

а) талапкер шайланып жаткан Кыргыз Республикасынын бардык аймактары;

б) округдун аймагы калкты каттоо, жер ресурстарын башкаруу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилүүчү маалыматтардын негизинде түзүлөт;

в) талапкерди көрсөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын административдик аймагынын аймактык округу;

г) талапкер катталган аймактык-административдик район.

**Жарандык-процессуалдык укук боюнча суроолор**

1. Жарандык иштер боюнча жабык соттук отурум өткөрүүгө жол берилеби?

а) иштердин өзүнчө категориялары боюнча жол берилет;

б) иштердин бардык категориялары боюнча жол берилет;

в) жок, жол берилбейт;

г) прокурордун талабы боюнча жол берилет;

2. Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде судьяны четтетүүнүн кандай негиздери караштырылган?

а) судья жеке өзү иштин жыйынтыгына кызыккандар; иш боюнча жактардын тууганы болуп саналбайт; бул ишти кароого мурда катышкан;

б) сот тараптардын бирөөсүнүн өтүнүчүнүн негизинде иш боюнча өндүрүштү токтотту; ал жеке өзү иштин жыйынтыгына кызыкдар;

в) ал жеке өзү иштин жыйынтыгына кызыкдар болсо; ал ишке катышуучу жактардын тууганы болуп саналат; бул ишти кароого мурда катышкан;

г) судья ишти кароонун жүрүшүндө кошумча далилдерди кошумча далилдерди талап кылуу жөнүндө өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты; иш боюнча жактардын тууганы болуп саналат.

3. Иштердин кайсы категориялары райондук сотко караштуу болот (шаардагы райондук, шаардык)?

а) үй-бүлөлүк, жарандык абалдын актысын каттоо боюнча талаш-тартыштар;

б) аскерге милдеттүүлөрдүн иштери, алардын аскер башкармалыгынын аракеттеринен улам жыйымдардан өтүүсү;

в) банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштер, нотариалдык аракеттерди талашуу же аларды жасоодон баш тартуу боюнча иштер;

г) сот аткаруучулардын аракеттерин талашуу же аларды жасоодон баш тартуу боюнча иштер.

4. Иштердин кайсы категориясы административдик сотко караштуу болот?

а) алименттерди өндүрүү жана аталыкты аныктоо жөнүндө иштер;

б) керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча иштер;

в) эмгек, пенсиондук жана турак-жай укуктарын калыбына келтирүү жөнүндө арыздар;

г) юридикалык жактардын же жеке ишкерлердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган жана мыйзамдарга жана башка ченемдик-укуктук актыларга шайкеш келбеген, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын, башка органдардын ченемдик-укуктук эмес актыларын жараксыз деп таануу жөнүндө.

5. Сот кандай учурларда жоопкерди издөө жарыялайт?

а) жоопкердин турган жери белгисиз болгондо мамлекеттин кызыкчылыгында коюлуучу талаптар, ошондой эле алиментти өндүрүп алуу, ден соолугунун башка бузулушунан, ошондой эле баккан адамынын каза болушунан улам келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча талаптар боюнча;

б) өндүрүүчүгө аткаруу барагы артка кайтып келген учурда;

в) аралыктан чечим чыгаруу учурунда;

г) ишти жоопкердин акыркы жолу белгилүү болгон жашаган дареги боюнча кароодо.

6. Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде доо арызды кайтарып берүүнүн кандай негиздери караштырылган?

а) иштин бул сотко караштуу эместиги;

б) доо арыз формасы жана мазмуну боюнча Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексинин талаптарына туура келбейт;

в) арыз жарандык сот өндүрүшү тартибинде кароого жана чечүүгө жатпайт;

г) ошол эле негиздер боюнча жана ошол эле предмет жөнүндө, ошол эле жактардын ортосунда мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими бар.

7. Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде доо арызды кабыл алуудан баш тартуунун кандай негиздери бар?

а) ошол эле тараптардын ортосунда талашты бейтарап соттун чечүүсүнө берүү жөнүндө макулдашуу бар болсо;

б) эгерде арыз тиешелүү эмес доогер тарабынан берилсе;

в) эгер иш бул сотко караштуу эмес болсо;

г) эгер арыз аракетке жөндөмсүз адам тарабынан берилсе.

8. Доогер арыздан баш тарткан учурда кандай соттук акты чыгарылат?

а) тынчтык келишимин бекитүү жөнүндө арыз;

б) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө аныктама;

в) токтом;

г) чечим.

9. Судья кандай учурларда бир нече жарандык ишти бир өндүрүшкө бириктирет?

а) эскирүү мөөнөтүнүн өткөрүп жиберилген мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнмөнү чечүүдө;

б) арыздардын көчүрмөсүн жана ага тиркелген документтерди жоопкерге жөнөткөндө;

в) арызды соттун өндүрүшүнө кабыл алуу жөнүндө аныктама чыгарылганда;

г) эгер соттун өндүрүшүндө бир түрдүү бир нече иш болсо жана аларды бириктирүү талаштарды кыйла тез жана туура кароого алып келсе.

10. Кандай учурларда кошумча чечим чыгарылышы мүмкүн?

а) эгер ишке катышуучу жактар далилдерди көрсөткөн жана түшүнүктөрдү берген кайсы бир талап боюнча чечим чыгарылбаса;

б) эгер сот чечимде арифметикалык ката кетирсе;

в) эгер сот чечимди үчүнчү жактын катышуусуз караса;

г) эгер соттун чечиминде туура эмес жазуулар бар болсо.

11. Чечимди аткарууну жылдыруу (созуу) жөнүндө маселени кайсы сот караганга укуктуу?

а) аткаруу барагы өндүрүшүндө турган сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү (САКБ) жайгашкан дареги боюнча сот;

б) карызкордун жашаган дареги боюнча же сот актысын аткаруу дареги боюнча сот;

в) ишти караган жана аткаруу барагын берген сот;

г) карызкордун мүлкү жайгашкан дарек боюнча сот.

12. Иш боюнча өндүрүштү кыскартуунун кандай негиздери бар?

а) жактардын бири аракетке жөндөмдүүлүгүн жоготкон учурда;

б) эгер арыз бергенге чейин эскирүү мөөнөтү аяктаганы, кайра калыбына келтирүүгө жатпастыгы аныкталса;

в) эгер арыз Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинин 132-бер. талаптарын сактабастан берилсе;

г) иш боюнча тараптардын бири болуп саналган жаран, жеке ишкер каза болгондон кийин талаштуу укук мамилеси укук улантуучулукка жол бербесе.

13. Сот кайсы учурда жарандык иш боюнча өндүрүштү токтото турууга укуктуу?

а) мамлекеттик органдарга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ченемдик укуктук актыларды чечмелөө боюнча расмий суроо-талап жиберилгенде;

б) эгер тараптар аракетке жөндөмдүүлүгүн жоготсо;

в) арыз аракетке жөндөмсүз адам тарабынан берилсе;

г) эгер арыз бергенге чейин эскирүү мөөнөтү аяктаганы, кайра калыбына келтирүүгө жатпастыгы аныкталса.

14. 1-инстанциядагы соттун кайсы аныктамалары даттанууга жатпайт?

а) иш боюнча өндүрүштү токтото туруу жөнүндө аныктама;

б) соттун ишке үчүнчү жак катары катыштыруудан баш тартуу жөнүндө аныктамасы;

в) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө аныктама;

г) доо арызын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү жөнүндө аныктама.

15. Сот кандай учурларда арызды кароосуз калтырат?

а) бул же башка соттун, бейтарап соттун өндүрүшүндө ошол эле жактардын ортосундагы, ошол эле предмет жөнүндө жана ошол эле негиздердеги талаш боюнча мурда козголгон иш бар болсо;

б) эгер жактар аракетке жөндөмдүүлүгүн жоготсо;

в) сот экспертиза дайындагандан кийин;

г) эгерде талаштуу укуктук мамилелер укук улантуучулукка жол бербесе.

16. Сот ишти өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндөгү суроону канча мөөнөттө кароого милдеттүү?

а) иш сотко келип түшкөндөн тартып 3 күн;

б) ишти өндүрүшкө кабыл алуунун мөөнөтү каралган эмес;

в) иш сотко келип түшкөндөн тартып 7 күн;

г) иш сотко келип түшкөндөн тартып 5 күн.

17. Психиатриялык стационарга мажбурлап жаткыруу менен байланышкан иштер боюнча доо арызды өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө маселени судья канча мөөнөттө караганга укуктуу?

а) иш сотко келип түшкөндөн кийин дароо;

б) иш сотко келип түшкөндөн тартып кийинки күндөн кечиктирбестен;

в) иш сотко келип түшкөндөн тартып 5 күн;

г) иш сотко келип түшкөндөн тартып 3 күн.

18. Доо арызын кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама кайсы мөөнөттүн ичинде чыгарылышы керек?

а) доогер сотко кайрылгандан тартып 3 күндүн ичинде;

б) доо арызы сотко келип түшкөндөн кийинки күндөн кечиктирбестен;

в) доогер сотко кайрылган учурдан баштап 5 күндүн ичинде;

г) доогер сотко кайрылгандан тартып 7 күндүн ичинде.

19. Кандай учурларда доо арызы кыймылсыз түрдө калтырылат?

а) эгер арыз аракетке жөндөмсүз же ыйгарым укуксуз жаран тарабынан берилсе;

б) эгер арыз бергенге чейин эскирүү мөөнөтү аяктаганы, кайра калыбына келтирүүгө жатпастыгы аныкталса;

в) эгерде арыз Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинин 134-135-бер. талаптарын сактабастан берилсе;

г) эгер доогер талаштарды сотко чейин чечүүнүн бекитилген тартибин сактабаса жана аны колдонуу мүмкүнчүлүгү күчүндө болсо.

20. Доону камсыз кылуу жөнүндө арызды сот канча мөөнөттүн ичинде карашы керек?

а) арыз сотко келип түшкөндөн кийинки айдан кечиктирбестен;

б) арыз сотко келип түшкөндөн 3 күндөн кечиктирбестен;

в) арыз сотко келип түшкөндөн кийинки күндөн кечиктирбестен;

г) арыз сотко келип түшкөндөн 10 күндөн кечиктирбестен.

21. Доону камсыз кылуу чаралары кайсы мөөнөткө чейин сакталуусу керек?

а) жактар тарабынан соттун чечимине апелляциялык даттануу берилгенге чейин;

б) соттун чечими аткарылганга чейин;

в) аткаруучу документти бергенге чейин;

г) каралып жаткан иш боюнча соттун чечими кабыл алынганга чейин.

22. Доону камсыз кылуу боюнча чаралар кайсы сот тарабынан жокко чыгарылуусу мүмкүн?

а) тараптардын арызы боюнча ошол эле сот тарабынан;

б) кассациялык инстанциянын соту тарабынан;

в) апелляциялык инстанциянын соту тарабынан;

г) биринчи инстанциянын соту тарабынан.

23. Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде ишти өндүрүшкө кабыл алган учурдан баштап ишти соттук териштирүүгө даярдоонун мөөнөтү канча?

а) ишти өндүрүшкө кабыл алгандан кийин 14 күндүн ичинде;

б) мөөнөтү караштырылган эмес;

в) ишти өндүрүшкө кабыл алгандан кийин 7 күн;

г) доо сотко келип түшкөндөн тартып 10 күн.

24. Жарандык-процессуалдык кодексте жарандык иштерди кароонун жана чечүүнүн кандай жалпы мөөнөтү караштырылган?

а) жарандык иштерди кароонун жана чечүүнүн жалпы мөөнөтү караштырылган эмес;

б) арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып 3 айга чейин, эгер мыйзамда башкача караштырылбаса;

в) арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып 2 айга чейин, ишти даярдоо мөөнөтүн эске алуу менен; эгер мыйзамда башкача караштырылбаса;

г) арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып 1 айга чейин, ишти даярдоо мөөнөтүн эске алуу менен.

25. Жумушка кайрадан орношуу жөнүндө иштер канча мөөнөттүн ичинде каралышы керек?

а) арыз соттук өндүрүшкө кабыл алынган күндөн тартып 30 календарлык күндүн ичинде;

б) арыз соттук өндүрүшкө кабыл алынган күндөн 1 айга чейинки мөөнөттө;

в) арыз соттук өндүрүшкө кабыл алынган күндөн 3 айга чейинки мөөнөттө;

г) иш сотко келип түшкөн күндөн 2 айга чейинки мөөнөттө.

26. Сот ишти териштирүүнү кийинкиге калтырганда күбөлөрдү суракка алууну жүргүзүүсү мүмкүнбү?

а) күбөлөрдү суракка алууну жүргүзө албайт;

б) сот жарандык иштерди кароодо ишти териштирүүнү кийинкиге калтырбайт;

в) жактардын макулдугусуз эле (макулдугу менен)суракка ала алат;

г) күбөлөрдү суракка алууну жүргүзө алат.

27. Соттун чечими кандай иш боюнча киришме жана резолютивдик бөлүктөрдөн турушу мүмкүн?

а) алимент өндүрүү жөнүндө;

б) жумушка кайрадан орношуу жөнүндө;

в) никени бузуу жөнүндө;

г) доону жоопкер тааныган учурда иштердин бардык категориялары боюнча.

28. Соттун чечимдеринин көчүрмөлөрү кайсы мөөнөттөн кечиктирилбестен, иштин катышуучуларына жөнөтүлөт?

а) соттук отурум аяктагандан кийин дароо;

б) чечим мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин;

в) чечим жарыяланган күндөн тартып 5 күндөн кечиктирбестен;

г) чечимдин үстүнөн апелляциялык даттануу мөөнөтү бүткөнгө чейин кечиктирбестен.

29. Эгерде соттук отурумга келбей коюунун жүйөлүү себептери жана аларды сотко билдирүүнүн мүмкүн эместиги жөнүндө далилдер келтирилсе, соттун кайсы аныктамасы жокко чыгарылышы мүмкүн?

а) ишти өзү жокто териштирүү жөнүндө суранбаган доогердин келбегендигинин себебинен улам арызды кароосуз калтыруу жөнүндө;

б) доогердин соттук отурумга кайрадан келбегендигинен улам арызды кароосуз калтыруу жөнүндө;

в) талаш-тартышты жөнгө салуунун сотко чейинки тартибин сактабагандыктан улам арызды кароосуз калтыруу жөнүндө;

г) арызга ага кол коюуга ыйгарым укуктуу эмес жаран кол койгондуктан улам арызды кароосуз калтыруу жөнүндө.

30. Соттун кайсы аныктамасы сотко доо арызы менен кайрадан кайрылууга тоскоолдук кылат?

а) доо арызын кайтаруу жөнүндө;

б) доо арызын кыймылсыз калтыруу жөнүндө;

в) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө;

г) доо арызын кароосуз калтыруу жөнүндө.

31. Соттун кайсы аныктамасы жеке деп аталат?

а) соттун документтерди бөлүгүндө (толук эмес) талап кылуу жөнүндө аныктамасы;

б) соттун аныкталган бир процессуалдык аракеттерди өндүрүү жөнүндө аныктамасы;

в) соттун процесстин катышуучусун административдик жоопкерчиликке тартуу жөнүндө аныктамасы;

г) мыйзамдын бузулгандыгынын учурлары аныктаганда сот чыгарган аныктама.

32. Ишке катышып жаткан жарандар тарабынан сот отурумунун протоколуна эскертүүлөр канча мөөнөттүн ичинде берилүүсү мүмкүн?

а) протоколго кол койгондон кийин дароо;

б) протоколго кол койгон күндөн тартып 3 күндүн ичинде;

в) протоколго кол койгон күндөн тартып 5 күндүн ичинде;

г) соттун чечиминин үстүнөн апелляциялык даттануу мөөнөтү бүткөнгө чейин кечиктирбестен.

33. Сот отурумунун протоколуна карата эскертүүлөр сот тарабынан канча мөөнөттүн ичинде каралуусу керек?

а) 5 күндүн ичинде;

б) 7 күндүн ичинде;

в) эскертүүлөрдү берген күнү;

г) 3 күндүн ичинде.

34. Сот отурумуна келбеген жактарга соттун сырттан чыгарылган чечиминин көчүрмөсү канча мөөнөттө жиберилет?

а) чечим мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин;

б) чечим чыгарылган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирилбестен;

в) чечим чыгарылган күндөн тартып 5 күндөн кечиктирилбестен;

г) соттук отурум аяктагандан кийин дароо.

35. Сырттан чыгарылган чечим сот отурумуна келбеген жак тарабынан кайсы сотко даттанылышы мүмкүн?

а) жоопкер чечимдин көчүрмөсүн алган учурдан тартып 5 күндүн ичинде сырттан чыгарылган чечимди чыгарган сотко;

б) чечимдин көчүрмөсүн тапшырган учурдан тартып 5 күндүн ичинде сырттан чыгарылган чечимди чыгарган сотко;

в) кассациялык даттануу мөөнөтү аяктагандыгы боюнча сырттан чыгарылган чечимди чыгарган сотко;

г) бир гана кассациялык тартипте.

36. Соттун буйругу канча мөөнөттө чыгарылат?

а) арыз сотко келип түшкөндөн кийин дароо;

б) арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып 3 күндүк мөөнөттө;

в) арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып 5 күндүк мөөнөттө;

г) арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып 7 күндүк мөөнөттө.

37. Сот буйругу кандай учурда жокко чыгарылат?

а) эгерде сот буйругу чыгаргандан кийин, сотко буйрук чыгарылган талаптын негизсиздиги жөнүндө маалым болсо;

б) карызкордун каршы пикири келип түшсө;

в) эгер өндүрүүчүдөн каршы пикир келип түшсө;

г) прокурордун арызы боюнча.

38. Карызкор соттун буйругунун көчүрмөсүн алгандан кийин канча мөөнөттүн ичинде өндүрүп алуучу билдирген талаптарга өзүнүн каршы пикирин жиберүүгө укуктуу?

а) сот буйругу чыгарылган күндөн тартып 10 күндүк мөөнөттүн ичинде;

б) карызкор буйруктун көчүрмөсүн алган күндөн тартып 10 күндүк мөөнөттүн ичинде;

в) арыз сотко келип түшкөндөн тартып 10 күндүн ичинде;

г) соттук буйрук мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 10 күндүн ичинде.

39. Өзгөчө өндүрүш тартибинде кандай иштер каралат?

а) жумушка кайрадан орношуу жөнүндө; юридикалык мааниси бар фактыларды аныктоо жөнүндө; баланы(кызды) асырап алуу жөнүндө;

б) юридикалык мааниси бар фактыларды аныктоо жөнүндө; баланы (кызды) асырап алуу жөнүндө; көзөмөлчүлүктү аныктоо жөнүндө;

в) карызды өндүрүү жөнүндө; юридикалык мааниси бар фактыларды аныктоо жөнүндө;

г) мамлекеттик органдын актысын жараксыз деп таануу жөнүндө; баланы(кызды) асырап алуу жөнүндө.

40. Дайынсыз жоголгон деп таанылган же өлгөн деп жарыяланган жаран келген же анын турган жери табылган учурда соттун аракеттери кандай болот?

а) жаранды дароо жарандык абалдын актыларын жазуу органына жөнөтөт;

б) өзүнүн мурда чыгарылган чечимин жокко чыгарат;

в) жаранга ал жогору турган сотко чечимдин үстүнөн даттануу берүүсү керек экендигин түшүндүрөт;

г) жаранды дароо камкорчу жана көзөмөлчү органдарына жиберет.

41. Жаранды психиатриялык стационарга мажбурлап жаткыруу жөнүндө иштер канча мөөнөттө каралышы керек?

а) ишти өндүрүшкө алган күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен;

б) ишти өндүрүшкө алган күндөн тартып 5 күндөн кечиктирбестен;

в) ишти өндүрүшкө алган күндөн тартып 1 айдан кечиктирбестен;

г) иш сотко келип түшкөндөн кийин дароо.

42. Ишти жекече караган судьянын өз алдынча баш тартуусун чечүүнүн тартиби кандай?

а) ошол эле сот тарабынан;

б) прокурор тарабынан;

в) апелляциялык соттун төрагасы тарабынан;

г) соттун төрагасы тарабынан.

43. Далилдөө милдети кимде?

а) сотто;

б) катчыда;

в) соттун төрагасында;

г) ишке катышып жаткан жарандарда.

44. Далилдердин жол берилүүчүлүгү деген эмне?

а) мыйзам боюнча иштин белгилүү бир жагдайлары далилдөө каражаттары менен ырасталууга тийиш болсо, башка эч кандай далилдөө каражаттары менен анын ырасталышы мүмкүн эмес;

б) башка жактар менен талашылбаган далилдер;

в) иш боюнча мааниге ээ далилдер;

г) соттук отурумда каралган жана изилденген далилдер.

45. 1-инстанциядагы сотто соттук жарыш сөздө биринчи болуп ким сүйлөйт?

а) доогер жана анын өкүлү;

б) жоопкер;

в) доогердин тарабындагы үчүнчү жактар;

г) өз алдынча талаптарын билдирген үчүнчү жактар.

46. Соттун чечими кандай бөлүктөрдөн турат?

а) киришме, сыпаттама, жүйөлөмө жана резолюциялык;

б) киришме жана жүйөлөмө;

в) киришме, сыпаттама жана резолюциялык;

г) киришме, аныктама, жүйөлөмө жана резолюциялык.

47. Сотко башка жарандардын укуктарын коргоо арызы менен кайрылган прокурор кандай укуктардан колдонот?

а) доогердин бардык процессуалдык укуктары менен;

б) доогердин бардык процессуалдык милдеттерин аткарат;

в) тынчтык келишимин түзүү укугу;

г) эч кандай укуктарга ээ эмес.

48. Бейтарап соттун же чет өлкөлүк соттун чечимдерин таануу жана аткарууга киргизүү жөнүндө арызды сот канча мөөнөттүн ичинде карайт?

а) арыз сотко келип түшкөндөн кийин дароо;

б) арыз сотко келип түшкөндөн кийин 10 күндүн ичинде;

в) арыз сотко келип түшкөн күндөн тартып 1 айдан ашпаган мөөнөттө;

г) арыз сотко келип түшкөн күндөн баштап 2 айдан ашык эмес.

49. Сот административдик иштер боюнча арыздарды кыймылсыз калтыруу жөнүндө аныктама чыгарганга укуктуубу?

а) жок, укуктуу эмес;

б) ооба, доо арызы формасы жана мазмуну боюнча талаптарга шайкеш келбеген учурда;

в) ооба, администрациялык сот өндүрүшү тартибинде берилген талаптар боюнча;

г) Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде караштырылган учурларда.

50. Апелляциялык даттануу (талап) берүү үчүн процессуалдык мөөнөт калыбына келтирүүгө жатабы?

а) жатпайт, ишти биринчи инстанцияда кароодо арыз берүүчү жүйөөлүү себеп боюнча сот жыйналышына катышпаган учурдан тышкары;

б) бардык учурда калыбына келтирилет;

в) эгерде мыйзамда башкача каралбаса, сот мыйзамда белгиленген мөөнөттү өткөрүп жиберүүнүн себептерин жүйөлүү деп тааныса;

г) калыбына келтирилет, эгерде биринчи инстанцияда ишти кароо боюнча соттук отурумга арыз берүүчү катышкан болсо, анын соттогу башка иши чечилгенге чейин арыз берүүчүнүн бул иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндөгү билдирилген өтүнмөсү сот тарабынан четке кагылганы далилдесе.

51. Иш апелляциялык инстанцияга келип түшкөн күндөн тартып канча мөөнөттүн ичинде каралышы керек?

а) бир айдан кечиктирилбеген мөөнөттө;

б) эки айдан кечиктирилбеген мөөнөттө;

в) 20 күндөн кечиктирилбеген мөөнөттө;

г) үч айдан кечиктирилбеген мөөнөттө.

52. Апелляциялык инстанциядагы сотто ишти кароо кандайча ишке ашырылат?

а) биринчи инстанциядагы соттогу өндүрүш эрежелери боюнча;

б) процессуалдык мыйзамда аныкталган тартипте;

в) процессуалдык мыйзамда каралган ченемдер, өзгөчөлүктөрү менен;

г) биринчи инстанциядагы соттун чечиминин мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү текшерилет.

53. Апелляциялык инстанциядагы сот 1-инстанциядагы соттун чечимин толугу менен жокко чыгарууга жана жаӊы чечим чыгарганга укуктуубу?

а) арызды кыймылсыз бойдон калтырууга гана укуктуу;

б) арызды кабыл алуудан баш тартканга гана укуктуу;

в) укугу жок;

г) укуктуу.

54. Апелляциялык инстанциядагы сот иштин материалдарында жаңы фактыларды белгилөөгө, иштин материалдарында болгон далилдерге жаңы баа берүүгө укуктуубу?

а) укуктуу;

б) укуксуз, себеби биринчи инстанциядагы сот тарабынан келтирилген далилдерге тиешелүү түрдө баа берилген;

в) бир гана жаӊы далилдер боюнча жаӊы баа бергенге укуктуу;

г) укуксуз, себеби апелляциялык инстанция жаӊы фактыларды аныктай албайт.

55. Апелляциялык инстанциядагы соттун актысы мыйзамдуу түрдө күчүнө качан кирет?

а) аны чыгарылгандан кийин дароо;

б) сот актысын угузгандан кийинки күнү;

в) эгер ал даттаныла элек болсо, даттануу үчүн бир айлык мөөнөтү аяктагандан кийин;

г) соттук актыны угузгандан үч күн өткөндөн кийин.

56. Соттун аныктамасына жекече даттануу кайсы мөөнөттө берилет?

а) аны чыгаргандан кийин 10 күндүн ичинде;

б) аны чыгаргандан кийин 30 күндүн ичинде;

в) аны чыгаргандан кийинки күнү;

г) аны алгандан кийин 10 күндүн ичинде.

57. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту кассациялык тартипте даттанууну кароо жыйынтыгы боюнча кандай актыларды чыгарат?

а) токтом, аныктама, чечим;

б) токтом, аныктама;

в) токтом;

г) аныктама, чечим.

58. Мыйзамдуу күчүнө кирген кайсы сот актылары жаңы пайда болгон жагдайлар боюнча кайра кароого жатпайт?

а) карызкорго карата администрациялоо жол-жобосун колдонууга, анын натыйжасында карызкордун жоюлушуна жана юридикалык жактардын мамлекеттик реестринен чыгарылышына алып келген банкроттук жөнүндө иштер боюнча сот актылары;

б) административдик жана шайлоо талаш-тартыштары боюнча сот актылары;

в) кассация тартибинде даттанылбаган сот актылары;

г) мыйзамдуу күчүнө кирген сот актылары.

59. Кайрадан жаӊы пайда болгон жагдайлар боюнча сот актысы кайсы сотто кайра каралат?

а) бул актыларды иштин маӊызы боюнча кабыл алган сот тарабынан;

б) ишти кароонун алкагында соттук тапшырманы аткарган биринчи инстанциядагы сот тарабынан;

в) соттун чечимин өзгөртүүсүз калтыруу жөнүндө аныктаманы чыгарган аппеляциялык инстанциядагы;

г) биринчи инстанциянын жана аппеляциялык инстанциянын чечиминин үстүнөн даттанууну кассация тартибинде караган КРнын Жогорку соту тарабынан.

60. Сот актысын аткартууга карата аткаруу барагы кайсы сот тарабынан берилет?

а) апелляциялык инстанциянын соту тарабынан;

б) кассациялык инстанциянын соту тарабынан;

в) Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту тарабынан;

г) биринчи инстанциянын соту тарабынан.

61. Сот актысы же башка органдын актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып, аны аткартууга аткаруу барагын берүүнүн жалпы мөөнөтү кандай?

а) бир жылдан кечиктирбестен;

б) эки жылдан кечиктирбестен;

в) аны аткартууга аткаруу барагын берүүнүн мөөнөтү мыйзам тарабынан чектелген эмес;

г) сот актысы же башка органдын актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып же сот актысы кабыл алынган күндөн кийинки күндөн тартып 3 жылдын ичинде.

62. Аткаруу өндүрүшүн кандай учурларда токтото туруу мүмкүн?

а) карызкордун аракетке жөндөмдүүлүгүн жоготуусу же анын аракетке жөндөмдүүлүгүнө чектөө коюлушу;

б) өндүрүүчү ооруп калган учурда;

в) карызкорго издөө салуу жарыяланган учурда;

г) карызкордун соттун чечими боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында болушу.

63. Сот аткаруучунун аракеттери кайсы сотко даттанылышы мүмкүн?

а) аткаруу документинин аткарылуучу жери боюнча административдик сотко;

б) сот аткаруучунун аракеттеринин (аракетсиздигинин) үстүнөн даттануу укугу караштырылган эмес;

в) аткаруу документинин аткарылуучу жери боюнча райондук сотко;

г) аткаруу документи берилген дарек боюнча райондук же административдик сотко.

64. Аткаруу өндүрүшүн токтото туруу же кыскартуу жөнүндө маселелерди ким карайт?

а) аткаруу документин аткарылган дарек боюнча сот;

б) аткаруу документи анын аткаруу өндүрүшүндөгү сот аткаруучу;

в) өндүрүүчүнүн арызы боюнча Башкы сот аткаруучу.

65. Бейтарап соттун чечимин мажбурлоо түрүндө аткартууга аткаруу барагын берүүнү ким ишке ашырат?

а) райондук же ага теӊештирилген сот;

б) чечимди чыгарган бейтарап сот;

в) сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү;

г) карызкордун мүлкү жайгашкан дарек боюнча бейтарап сот.

66. Бейтарап соттун чечимин мажбурлоо түрүндө аткартууга аткаруу барагын берүү жөнүндө арыз кайсы мөөнөттүн ичинде тапшырылат?

а) чечим кабыл алынган күндөн тартып 1 жылдан кечиктирбестен;

б) чечим мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн баштап 2 жылдан кечиктирбестен;

в) аталган арызды берүүнүн мөөнөтү мыйзамда чектелген эмес;

г) чечим кабыл алынган учурдан баштап 3 жылдын ичинде.

67. Бейтарап соттун чечимин мажбурлоо түрүндө аткартууга аткаруу барагын берүүдөн баш тартуу үчүн негиз?

а) эгерде тараптардын бири талашты бейтарап сотко берүү жөнүндө макулдашуу түзүүдө тараптардын бири аракетке жөндөмсүз экендигин сотто далилдесе;

б) бейтарап соттун чечиминин Кыргыз Республикасынын учурда күчүндөгү мыйзамга шайкеш келбестиги;

в) бейтарап соттун чечими ЖПКны орой бузуу менен кабыл алынган;

г) бейтарап соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире элек.

68. Аткаруу барагын берүү жөнүндө арызды кароодо бейтарап соттун чечими маӊызы боюнча кайра каралышы мүмкүнбү?

а) мүмкүн;

б) мүмкүн, эгерде соттук териштирүүнүн жүрүшүндө бейтарап сот тарабынан мыйзам бузуулар орун алгандыгы аныкталса;

в) аталган чечимин үстүнөн даттанган учурда кайра каралат;

г) мүмкүн эмес.

69. Сотко таандык талаш бейтарап соттун кароосуна өткөрүлүп берилиши мүмкүнбү?

а) ооба, тараптардын макулдашуусу боюнча биринчи инстанциядагы сотто чечим кабыл алынганга чейин;

б) ооба, тараптардын макулдашуусу боюнча кассациялык даттанууну кароодо;

в) ооба, тараптардын макулдашуусу боюнча ишти апелляциялык сотто кароодо;

г) жок, анткени талашты бейтарап соттун кароосуна берүү жөнүндө макулдашуу доо арызын сотко бергенге чейин түзүлөт.

70. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлоо түрүндө аткартууга аткаруу барагын берүүнү кайсы орган ишке ашырат?

а) аксакалдар соту;

б) аксакалдар соту катталган дареги боюнча административдик сот;

в) карызкордун мүлкү жайгашкан дарек боюнча сот аткаруучулар кызматынын бөлүмү тарабынан;

г) аксакалдар соту өз аймагында жайгашкан райондук сот.

71. Жарандык процесстеги процесстик укук улантуучулук деген эмне?

а) тараптардын бири чыгып калган учурда аны алмаштыруу;

б) талапты бирөөгө берүү жок болгон учурда, тараптардын бирөөнү алмаштыруу;

в) катышкан прокурор жок болгон учурда, тараптардын бирөөнү алмаштыруу;

г) тиешеси жок жоопкерди тиешеси бар жоопкер менен алмаштыруу.

72. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлоо түрүндө аткартууга аткаруу барагын берүү жөнүндө арызды сот канча мөөнөттө карайт?

а) ал келип түшкөн күндөн тартып 2 айлык мөөнөттө;

б) ал келип түшкөн күндөн тартып 7 күндүк мөөнөттө;

в) ал келип түшкөн күндөн тартып 10 күндүк мөөнөттө;

г) ал келип түшкөн күндөн тартып бир айлык мөөнөттө.

73. Чет өлкөлүк соттун чечимин мажбурлап аткартууга канча мөөнөттүн ичинде кайрылууга мүмкүн?

а) 75 жылдын ичинде;

б) аталган арызды берүү мөөнөтү мыйзамда чектелген эмес;

в) чечим мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 3 жылдан ашпаган мөөнөттө;

г) чечим мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып 1 жылдын ичинде;

74. Жарандык процесстеги тараптар түшүнүгүн түшүндүрүп бергиле?

а) жарандык сот өндүрүшүндө укуктардын теңдиги жана атаандаштык башталышта (доогер, жоопкер) чыгуучу органдар жана адамдар;

б) ишти жеке өзү карап жаткан судья;

в) жумушка кайрадан орношуу, чыгаруу жөнүндө иштер боюнча катышып жаткан прокурор;

г) аткаруу барагын алган сот аткаруучу.

75. Ишке катышып жаткан адамдардын укуктары кайсылар?

а) доону камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү;

б) соттук тапшырманы жөнөтүү;

в) далилдерди келтирүү;

г) ишти бейтарап соттун чечүүсүнө өткөрүп берүү.

76. Чет жердик жарандар кандай процессуалдык укуктардан жана милдеттерден колдоно алышат?

а) Кыргыз Республикасынын жарандары жана юридикалык жактар менен бирдей укукта колдоно алышат;

б) Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде чет жердик жеке жана юридикалык жактарга карата белгиленген чектөөлөр менен;

в) Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде чет жердик жеке жана юридикалык жактарга карата белгиленген процессуалдык артыкчылыктардан;

г) бул жарандардын катышуусундагы сот өндүрүшү эл аралык ченемдерде бекитилген өзгөчө укуктук режимде ишке ашырылат.

77. Жарандык процессте экспертиза эмнеге дайындалат?

а) тез бузулуучу буюмдук далилдерди талап кылуу жана сактоо үчүн;

б) башка шаардагы тиешелүү сотко жиберүү же райондогу айрым бир процессуалдык аракеттерди жүргүзүү үчүн (соттук тапшырма);  
в) ишти кароодо атайын билимди талап кылган маселелер пайда болгон учурда;

г) ишти кароо учурунда пайда болгон, атайын таанымдарды талап кылбаган суроолорду түшүндүрүү үчүн.

**Талашты сотко чейинки (соттон сырткаркы) жөнгө**

**салуунун ыкмалары боюнча суроолор**

1. КРнын мыйзамдары боюнча медиация кандай талаштарга карата колдонулат?

а) жарандык, үй-бүлөлүк жана эмгектик укук мамилелеринен келип чыгуучу талаштарга;

б) жарандык, үй-бүлөлүк, административдик жана эмгектик укук мамилелеринен келип чыгуучу талаштарга;

в) жарандык, үй-бүлөлүк, административдик, салыктык жана эмгектик укук мамилелеринен келип чыгуучу талаштарга;

г) жарандык, үй-бүлөлүк, салыктык жана кылмыш-жаза-укуктук укук мамилелеринен келип чыгуучу талаштарга.

2. Медиация кандай учурларда колдонулбайт?

а) эгерде процесске аракетке жөндөмсүз адамдар медиация тараптан катышса;

б) эгерде талаш медиацияга катышпаган жактардын кызыкчылыктарын;

в) үй-бүлөлүк талашты милдеттүү түрдө сотко чейинки жөнгө салуунун тартиби катары, эгерде тараптардын ортосунда бул жөнүндө макулдашуу бар болсо;

г) эгерде медиациянын тараптары мамлекеттик же расмий тилде сүйлөй алышпаса.

3. Медиациянын натыйжасында тараптардын ортосунда жетишилген, талашты жөнгө салуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү макулдашуу эмне деп аталат?

а) тынчтык макулдашуусу;

б) медиацияны колдонуу жөнүндө келишим;

в) медиациялык макулдашуу;

г) элдешүү жөнүндө макулдашуу.

4. Медиациянын максаты эмне?

а) талашты чечүү;

б) талашкан тараптардын өз ара алгылыктуу макулдашуусуна;

в) күнөөлүү тарапты жазалоо;

г) тараптардын өз ара укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин аныктоо.

5. Маалыматтык жолугушуу кандай максатта өткөрүлөт?

а) тараптардын медиациялык макулдашууга кол коюусу үчүн;

б) талашты маӊызы боюнча чечүү үчүн;

в) медиация жол-жобосунун маңызын түшүндүрүү үчүн;

г) талашты тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн.

6. Медиация өткөрүүнүн принцибин атагыла?

а) медиация тараптарынын кызматташтыгы жана тең укуктуулугу;

б) тартылган катышуу;

в) мыйзамдуулук;

г) корпоративдүүлүк.

7. Мыйзам тарабынан кайсы макулдашуу үчүн анын шарттарын аткаруу боюнча нотариустун аткаруучу кол коюусу караштырылган?

а) медиациялык макулдашуу үчүн;

б) бейтарап макулдашуу үчүн;

в) медиацияны колдонуу жөнүндө келишим үчүн;

г) талашты аксакалдар сотуна өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу үчүн.

8. Талаптардын кайсынысы медиаторго тиешелүү эмес?

а) Кыргыз Республикасынын жарандыгы;

б) жаш курагы – 25 жаш;

в) жогорку билим;

г) медиация боюнча кошумча билим алуунун жыйынтыгы боюнча сертификат алган.

9. Медиацияны өткөрүүдө кандай кепилдиктер караштырылган?

а) медиатор макамынан баш тартууга тыюу салуу;

б) медиациянын жүрүшүндө медиаторго белгилүү болгон маалыматтар жөнүндө күбө катары суракка алууга тыюу салуу;

в) тараптарда кайра артка кайрылып баруу жөнүндө макулдашуу бар болсо, талаш боюнча медиация тарабынан консультациялык жардам көрсөтүүгө тыюу салуу;

г) медиатор макамын токтотуу жөнүндө чечимдин үстүнөн арызданууга тыюу салуу.

10. Соттун өндүрүшүндө турган талаш боюнча медиация өткөрүүнүн мөөнөтү канча?

а) бир жума;

б) 14 календардык күн;

в) эки ай;

г) отуз календардык күн.

11. Эрежелердин ичинен кайсынысы медиацияга тиешелүү эмес?

а) медиация аткаруу өндүрүшү башталганга чейин соттук териштирүүнүн бардык этабында өткөрүлүшү мүмкүн;

б) соттун өндүрүшүндөгү талаш боюнча түзүлгөн медиациялык макулдашуу мамлекеттик же расмий тилде түзүлүшү мүмкүн;

в) медиация процедурасынын жүрүшүндө тараптар өкүлдөрдүн (адвокаттардын) жардамынан колдонуулары мүмкүн;

г) медиациянын тараптары медиация процедурасын өткөрүүнүн алкагында котормочу чакырууга укуктуу.

12. Маалыматтык жолугушуу ким үчүн милдеттүү болуп эсептелет?

а) медиациянын тараптары үчүн;

б) сот үчүн;

в) тергөөчүнүн жана алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы үчүн;

г) мурунку пункттарда белгиленген бардык адамдар үчүн.

13. Келтирилген аныктамалардын ичинен кайсынысы медиациялык макулдашууга дал келбейт?

а) медиациялык макулдашуу соттук өндүрүштөгү талаштар боюнча тынчтык макулдашуусунун ролун аткарат;

б) медиациялык макулдашуу жазуу жазуу формасында түзүлөт;

в) медиациялык макулдашуу милдеттүү тартипте нотариус тарабынан күбөлөндүрүлөт;

г) медиациялык макулдашуу тараптар тарабынан анын шарттары аткарылбагандыгы же тиешелүү деӊгээлде аткарылбагандыгы үчүн кесепеттерди камтышы мүмкүн.

14. Тараптардын сот өндүрүшүндөгү талаш боюнча элдешүү медиациясын колдонуу жөнүндөгү келишимди түзүүсүнүн зыяндары кандай?

а) иш боюнча өндүрүш кыскартылат;

б) иш боюнча өндүрүш токтотулуп турат;

в) доо арызы кароосуз калтырылат;

г) доо арызы кыймылсыз калтырылат.

15. Медиациялык макулдашуунун негизинде тынчтык келишими сот тарабынан бекитилгендигине байланыштуу иш боюнча өндүрүш токтотулган учурда мамлекеттик алымдын тагдыры кандай болот?

а) мамлекеттик алым кайтарып берүүгө жатпайт;

б) мамлекеттик алым толугу менен кайтарылып берилет;

в) тиешелүү соттук инстанцияга төлөнгөн мамлекеттик алымдын суммасынын жарымы кайтарылып берилет;

г) медиация колдонулган талаштар боюнча тараптар мамлекеттик алымды төлөөдөн бошотулушат.

16. Аксакалдар соттору өз ишмердүүлүктөрүндө кайсы булактарды жетекчиликке алышат?

а) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген, Кыргызстан калкынын тарыхый калыптанган салттарынан жана үрп-адаттарынан келип чыккан моралдын жана адеп-ахлактын ченемдерди;

б) КРнын ченемдик-укуктук актыларын, социалдык жөнгө салуучуларды (абийир, жеке ынанымдарын, Кыргызстандын элдеринин үрп-адаттарынан жана салт-санаасынан улам тарыхый жактан калыптанган адеп-ахлактыктын жана ыймандуулуктун ченемдерин), диний ченемдерди;

в) КРнын ченемдик-укуктук актыларын, адаттын ченемдерин, Шариаттын ченемдерин;

г) КРнын Конституциясын, кодекстерин жана мыйзамдарын.

17. Аксакалдар сотундагы өндүрүш кайсы тилде жүргүзүлөт?

а) бир гана мамлекеттик тилде;

б) мамлекеттик жана/же расмий тилде жүргүзүлөт;

в) тараптардын тандоосу боюнча бардык тилде;

г) мамлекеттик же расмий тилде, болбосо ошол жердеги калктын көпчүлүгүнүн тилинде жүргүзүлөт.

18. Аксакалдар соттору кандай иштерди (материалдарды) кароого укуктуу?

а) жарандардын үй-бүлөлүк укуктук мамилелеринен келип чыккан, кылмыш жана укук бузуу болуп эсептелбеген талаш-тартыштар боюнча;

б) жумуштан мыйзамсыз бошотуу жана кайра калыбына келтирүү жөнүндө;

в) юридикалык тараптын мүлкүнө келтирилген зыянды калыбына келтирүү боюнча;

г) калтырылган мурас жөнүндө.

19. Жарандардын мүлктүк жана үй-бүлөлүк талаштарын аксакалдар сотторунун кароосу үчүн кийинки шарттардын кайсынысы зарыл болуп эсептелет?

а) тараптардын макулдугу;

б) мүлктүк талаптардын анча чоӊ эмес суммасы (жыйырма эсептик көрсөткүчтөн ашпаган);

в) талаштын тараптарында Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар болуусу;

г) бул талашты жарандык сот өндүрүшүндө кароонун мүмкүн эместиги.

20. Аксакалдар сотунун иштин олуттуулугу боюнча чыгарылган токтому кандай формада чыгарылат?

а) протокол формасында;

б) аныктама формасында;

в) чечим формасында;

г) корутунду формасында.

21. Аксакалдар соту таасир этүүнүн кандай чараларын колдонууга укуктуу?

а) айылдан кууп салуу;

б) сөгүш;

в) келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттендирүү;

г) коомдук жумуштар.

22. Аксакалдар сотунун чечимдерине даттануу кайсыл жака берилет?

а) даттанууга жатпайт;

б) жогору турган аксакалдар сотуна;

в) райондук мамлекеттик администрацияларга;

г) аксакалдар соту түзүлгөн аймактагы райондук же шаардык сотко.

23. Аксакалдар сотунун чечимдерин даттануунун мөөнөтү кандай?

а) чечим чыккан күндөн тартып 10 күн;

б) чечим чыккан күндөн тартып 30 күн;

в) чечим тараптарга тапшырылган күндөн тартып 30 күн;

г) даттануу мөөнөтү мыйзамда бекитилген эмес.

24. Аксакалдар сотунун чечими ким тарабынан даттанылуусу мүмкүн?

а) бир гана тараптар;

б) чечим ага каршы чыгарылган тарап тарабынан;

в) өзүнө карата чечим чыгарылган адам же ишке катышкан башка кызыкдар жактар;

г) ишти кароого катышкан тараптар жана башка адамдар, ошондой эле иш боюнча аксакалдар соту чыгарган чечими аркылуу мыйзам тарабынан корголгон укуктары жана кызыкчылыктары бузулган адамдар тарабынан.

25. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуунун тартиби кандай?

а) аксакалдар сотунун чечими аткаруучу документ болуп эсептелет;

б) аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн аткартуу баракчасын сот тарабынан берүү аркылуу;

в) аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн нотариустун аткаруучу кол коюусу аркылуу;

г) аксакалдар сотунун чечимдери ыктыярдуу түрдө аткарылат жана алар үчүн аткаруунун мажбурлоочу тартиби караштырылган эмес.

26. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуунун мөөнөтү кандай?

а) аткаруу мөөнөтү аяктаган күндөн тартып бир айдын ичинде;

б) чечим чыгарылган күндөн тартып бир айдын ичинде;

в) тараптарга чечим тапшырылган күндөн тартып бир айдын ичинде;

г) чечим чыгарылган күндөн тартып 10 күндүн ичинде.

27. Белгиленген мөөнөтүнөн өткөрүү менен аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын берүү жөнүндө арыз берилген учурда, сот кандай чечим кабыл алат?

а) арызды кайтарып берүү жөнүндө;

б) арызды кароосуз калтыруу жөнүндө;

в) арызды кыймылсыз калтыруу жөнүндө;

г) арызды кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө.

28. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн сотко кайрылууга ким укуктуу?

а) тараптар;

б) анын пайдасына чечим чыгарган тарап;

в) ишке катышкан адамдар;

г) тараптар жана ишти кароого катышкан башка адамдар, ошондой эле иш боюнча аксакалдар соту чыгарган чечими аркылуу мыйзам тарабынан корголгон укуктары жана кызыкчылыктары бузулган адамдар.

29. Талаштарды чечүүнүн көрсөтүлгөн альтернативдик ыкмаларынын ичинен кайсынысы сотко чейинки болушу мүмкүн?

а) медиация;

б) талашты аксакалдар сотунун чечүүсү;

в) талаштын бейтарап сот тарабынан чечилүүсү;

г) көрсөтүлгөн ыкмалардын бирөөсү дагы эмес.

30. Бейтарап териштирүүдө колдонулуучу эрежелер дегенди кандай түшүнөбүз?

а) арбитрдин ордуна мыйзам;

б) бейтарап соттун эрежелери, регламенти;

в) иштиктүү карым-катнаштардын каада-салттары;

г) жарандык-процессуалдык мыйзам.

31. Бейтарап соттогу териштирүүнүн тараптары ким болушу мүмкүн?

а) жеке тараптар;

б) жеке жана юридикалык тараптар;

в) жеке ишкерлер жана коомерциялык уюмдар;

г) жарандар, уюмдар, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары.

32. Бир жолку бейтарап сотту түзүүнүн тартиби жана ишмердүүлүгү эмне менен аныкталат?

а) тараптардын макулдашуусу менен, ал эми тараптардын макулдашуусу менен жөнгө салынбаган бөлүгүндө - КРнын «Кыргыз Республикасындагы бейтарап соттор жөнүндө» Мыйзамы менен;

б) КРнын Мыйзамдары менен;

в) бейтарап сотто колдонулуучу эрежелер менен;

г) Кыргызстанда бир жолку бейтарап сотторду түзүүгө тыюу салынган.

33. Талашты бейтарап соттун чечүүсүнө өткөрүп берүү кандайча ишке ашырылат?

а) соттун багыттамасы боюнча жарандык-процессуалдык мыйзамда караштырылган тартипте;

б) кылмыш-жаза-процессуалдык мыйзамына ылайык коомдук таасир этүү чараларын колдонуу үчүн прокурордун, тергөө органдарынын жана алгачкы текшерүү органынын багыттамасы, прокурордун санкциясы боюнча;

в) тараптардын талашты ушул бейтарап сотко өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуусу бар болгон учурда же мыйзамдын күчүндо болгондо;

г) башка бейтарап соттордун арызы боюнча.

34. Бейтарап макулдашуу кандай формада түзүлөт?

а) оозеки;

б) жазуу;

в) нотариалдык жазуу жүзүндө;

г) дайыма туруктуу түрдө иштеген бейтарап сотто катталуу менен жазуу жүзүндө.

35. Жараксыз болуп калуу коркунучу бар экендигин эске алганда, бейтарап макулдашуунун шарттарынын ичинен кайсынысы милдеттүү болуп эсептелет?

а) бейтарап соттун аталышы;

б) арбитрлердин саны;

в) бейтарап териштирүүнүн орду жана тили;

г) колдонулуучу укук жана колдонулуучу эрежелер.

36. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн аткаруу барагын берүүдөн соттун баш тартуусунун зыяндары (кесепеттери) кандай?

а) аткаруу барагын берүүгө баш тартылган чечимди чыгарган бейтарап сот кайталап бейтарап териштирүү өткөрүүгө милдеттүү;

б) чечим аткарылбаган боюнча калат;

в) тараптар талашты чечүү үчүн жаӊы доо арызы менен бейтарап сотко кайрылууга укуктуу;

г) тараптар аткаруу барагын берүүдөн баш тарткандыгы үчүн бейтарап соттон чыгымдарды калыбына келтирүүнү талап кылууга укуктуу.

37. Бейтарап макулдашуу барбы жана анын жарактуулугу жөнүндө суроону чечүү кимдин компетенциясына кирет?

а) компетенттүү соттун;

б) бейтарап соттун;

в) талаштын тараптарынын;

г) дайыма туруктуу түрдө иш алып барган бейтарап соттун байкоочу кеӊешинин.

38. Тараптар бейтараптык макулдашууну жараксыз деп таануу үчүн негиз болуп эсептелген жагдайлар жөнүндө кайсы учурда билдирүүгө укуктуу?

а) талашты маӊызы боюнча кароо башталганга чейин;

б) бейтарап териштирүүнүн бардык стадиясында;

в) бул тараптан арбитр дайындалганга чейин;

г) бейтарап териштирүүнүн жүрүшүндө бейтарап макулдашуунун жараксыздыгы жөнүндө суроо коюлары менен.

39. Бейтарап териштирүүдөгү каршылык билдирүү деген эмне?

а) жоопкердин доо арызына каршылык билдирүү укугу;

б) тараптардын андан нары мындай укуктан ажырап калуу коркунучунан улам белгиленген мөөнөттүн ичинде мыйзамдын же бейтарап макулдашуунун сакталбагандыгына каршылык билдирүү укугу, келечекте мындай каршы болуу укугун билдирүүдөн ажыратылат;

в) бейтарап соттун чечиминин үстүнөн компетенттүү сотко арыздануу укугу;

г) бейтарап соттун тараптар тарабынан мыйзамда бекитилген талаптарга жооп бербеген арбитрди шайлоого каршылык билдирүү укугу.

40. Бейтарап сот мүлккө камак салуу түрүндөгү доо арызын камсыз кылуу боюнча чараларды көргөнгө укуктуубу?

а) укугу жок, анткени бейтарап сот талаштын предметине карата доо арызын камсыз кылуу боюнча кайсы бир тарапка чара көрүү жөнүндө көрсөтмө берүүгө укуктуу;

б) бейтарап сот доо арызын камсыз кылуу боюнча ал зарыл деп эсептеген бардык чараларды колдонууга укуктуу;

в) бейтарап териштирүүдө доо арызын камсыз кылуу боюнча чаралар колдонулбайт;

г) укуктуу, эгерде мындай чара багытталган мамлекеттик орган аны колдонууга каршы болбосо.

41. Бейтарап териштирүүдөгү «компетенциядагы компетенция» принциби эмнени түшүндүрөт?

а) талашты кароо жабык эшик артында өтөт;

б) бейтарап сот талашты кароо боюнча өзүнүн компетенциясы жана бейтарап макулдашуу барбы жана анын жарактуулугу жөнүндө суроону өз алдынча чечет;

в) негизги келишимдин жараксыздыгы бейтарап макулдашуунун жараксыздыгына алып келбейт;

г) бейтарап макулдашуунун предмети болуп эсептелген суроо боюнча доо арызы берилген компетенттүү сот, доо арызын кабыл алуудан баш тартуусу же ишти кароосуз калтыруусу керек, же болбосо бейтарап макулдашуунун бар экендигин далилдеген фактылар табылса иш боюнча өндүрүштү кыскартат.

42. Бейтарап соттун чечими даттанууга жатабы?

а) райондук сотко даттанылат;

б) андан жогорку бейтарап сотко даттанылат;

в) бейтарап сот жол берген процедуралык бузуулар боюнча гана даттанылат;

г) бейтарап соттун чечими даттанылууга жатпайт.

43. Бейтарап сот кайсы учурда кошумча чечим чыгарат?

а) бейтарап соттун чечиминин кайсы бир конкреттүү пунктун же бөлүгүн түшүндүрүү талап кылынса;

б) эгерде бейтарап соттун чечиминде кетирилген арифметикалык каталарды, жазуудагы жаӊылыштыктарды, каталарды оӊдоо талап кылынса;

в) талашты кайра кароодо;

г) эгерде бейтарап териштирүүнүн жүрүшүндө билдирилген талаптар бейтарап соттун чечиминде чагылдырылса.

44. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартуунун тартиби кандай?

а) бейтарап соттун чечими аткаруучу документ болуп эсептелет;

б) бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн аткаруу барагын берүү аркылуу;

в) бейтарап соттун чечимин аткаруу үчүн чечимин аткартуу үчүн нотариустун аткаруучу кол коюусу аркылуу;

г) бейтарап соттун чечимдери ыктыярдуу түрдө аткарылат жана алар үчүн мажбурлоочу тартип караштырылган эмес.

45. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн аткаруу барагын берүү жөнүндө арыз менен кайрылууга ким укуктуу?

а) бейтарап териштирүүнүн тараптарынын ар бирөөсү;

б) бейтарап териштирүүнүн чечим ага каршы чыгарылган тарап;

в) чечим пайдасына чечилген бейтарап териштирүүнүн тарабы;

г) ишти кароого катышкан тараптар жана башка адамдар, ошондой эле бейтарап соттун иш боюнча чыгарган чечими аркылуу мыйзам тарабынан корголгон укуктары жана кызыкчылыктары бузулган адамдар тарабынан.

46. Аткаруу баракчасын берүүдөн баш тартылган чечимди чыгарган бейтарап сот кайсы учурда бейтарап териштирүүнү кайталап өткөрүүгө милдеттүү?

а) эгерде тарап бейтарап макулдашууну жараксыз деп негиздүү түрдө билдирсе, ал эми бейтарап сот талашты кароого кабыл алса жана талаштын маңызы боюнча чечим чыгарса;

б) Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча талашуунун обьектиси бейтарап териштирүүнүн предмети боло албайт;

в) эгерде тараптардын бири талашты бейтарап сотко берүү жөнүндө макулдашуу түзүүдө тараптардын бири аракетке жөндөмсүз экендигин сотто далилдесе;

г) эгерде тараптардын бирине арбитрдын же бейтарап териштирүүнүн дайындалгандыгы талаптагыдай түрдө кабар кылынбаса.

47. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн аткаруу баракчасын берүүдөн баш тартуу кайсы учурда тараптардын ЖПКнын эрежелери боюнча кайрылууларына тоскоол болбойт?

а) эгерде тарап бейтарап макулдашууну жараксыз деп негиздүү түрдө билдирсе, ал эми бейтарап сот талашты кароого кабыл алса жана талаштын маңызы боюнча чечим чыгарса;

б) эгерде тараптардын бирине арбитрдын же бейтарап териштирүүнүн дайындалгандыгы талаптагыдай түрдө кабар кылынбаса;

в) эгерде бейтарап соттун курамы тараптардын макулдашуусуна же колдонуудагы эрежелерге ылайык келбесе;

г) эгерде бейтарап териштирүүнүн жол-жобосу тараптардын макулдашуусуна же колдонуудагы эрежелерге ылайык келбесе.

48. Бейтарап сотто кандай иштер каралышы мүмкүн эмес?

а) жарандын ден соолугуна жана өмүрүнө келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө;

б) келишим боюнча карызды өндүрүү жөнүндө;

в) бүтүмдү жараксыз деп таануу жөнүндө;

г) келишимди бузуу жөнүндө.

49. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартуу үчүн аткаруу баракчасын берүү жөнүндө арыз канча мөөнөттүн ичинде берилет?

а) чечим кабыл алынган учурдан тартып үч жылдын ичинде;

б) чечимди аткаруу мөөнөтү аяктаган күндөн тартып бир айдын ичинде;

в) чечим кабыл алынган учурдан тартып бир айдын ичинде;

г) тараптарга чечим жөнөтүлгөн күндөн тартып бир айдын ичинде.

**Гендердик укук боюнча суроолор**

1. «Гендердик теӊ укуктуулук» түшүнүгү биринчи жолу кайсы эл аралык документте берилген?

а) Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө Конвенцияда;

б) Адам укуктарынын жалпы декларациясында;

в) Аялдардын абалы боюнча Пекин декларациясында;

г) Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыда.

2. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы кайсы жылды Аялдардын эл аралык жылы деп жарыялаган?

а) 1975-жыл;

б) 1979-жыл;

в) 1985-жыл;

г) 2010-жыл.

3. Кайсы эл аралык документте «аялдарга карата басмырлоо» түшүнүгү биринчи жолу берилген?

а) Адам укуктарынын жалпы декларациясында;

б) Аялдардын абалы боюнча Пекин декларациясында;

в) Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө Конвенцияда;

г) Аялдарга карата зомбулуктун тамырын кыркуу боюнча декларацияда.

4. Азыркы учурда Бириккен Улуттар Уюмунун гендердик теӊ укуктуулук жана аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн жайылтуу суроолору боюнча түзүмү кандай деп аталат?

а) БУУнун аялдардын кызыкчылыктарын өнүктүрүү фонду;

б) Аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча комитет;

в) БУУнун Аялдар түзүмү;

г) БУУнун Аялдардын абалын жакшыртуу боюнча эл аралык илимий-изилдөө жана окутуу институту.

5. Аялдарга карата зомбулукту жоюу үчүн күрөшүүнүн Эл аралык күнү качан белгиленет?

а) 8-мартта;

б) 11-февралда;

в) 19-июнда;

г) 25-ноябрда.

6. Аялдарга карата басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө Конвенциянын мамлекеттер тарабынан аткарылышына ким мониторинг жүргүзөт?

а) БУУнун Адам укуктары боюнча Комитети;

б) БУУнун Адам укуктары боюнча Жогорку комиссары;

в) БУУнун Аялдардын абалы боюнча Комиссиясы;

г) БУУнун Аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча Комитети;

7. Кыргыз Республикасынын кайсы ченемдик-укуктук актысында «үй-бүлөлүк зомбулуктун» аныктамасы берилген эмес?

а) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде;

б) Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинде;

в) Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинде;

г) Кыргыз Республикасынын «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Мыйзамында.

8. Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларында үй-бүлөлүк зомбулук үчүн кандай жоопкерчилик караштырылган?

а) кылмыш жоопкерчилиги;

б) административдик жоопкерчилик;

в) караштырылган эмес;

г) кылмыш жоопкерчилиги жана укук бузуу жоопкерчилиги.

9. Үй-бүлөлүк зомбулук кылмыштардын кандай түрүнө кирет?

а) коркунучтуулугу аз кылмыштарга;

б) анча оор эмес кылмыштарга;

в) оор кылмыштарга;

г) өзгөчө оор кылмыштарга.

10. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине ылайык «үй-бүлөлүк зомбулуктун» кылмыш катары аныктамасы кандай?

а) Үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн/ага теӊештирилген адам тарабынан үй-бүлөнүн башка мүчөсүнө/ага теӊештирилген адамга карата жасалган дене бойлук, психологиялык, экономикалык мүнөздөгү атайылап жасалган аракеттери же аларды жасоо коркунучу;

б) Үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн/ага теӊештирилген адам тарабынан үй-бүлөнүн башка мүчөсүнө/ага теӊештирилген адамга карата дене бойлук, психологиялык, экономикалык зомбулукту атайылап колдонуу же дене бойлук зомбулук жасоо коркунучу, ошондой эле этибарсыз мамилеси;

в) Үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн/ага тенештирилген адамдын үй-бүлөнүн башка мүчөсүнө/ага теңештирилген адамга карата анын дене боюнун же психикасын жабыркаткан, же болбосо ден соолукка анча оор эмес залал алып келүүчү дене бойго же психикалык өнүгүүсүнө зыян келтирген атайын жасалган ар кандай аракеттери;

г) Үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн үй-бүлөнүн башка мүчөсүнө же ага теңештирилген адамга карата жабырлануучунун конституциялык жана башка укуктарын жана эркиндиктерин бузган, ошого тете ага дене боюн же психикасын жабыркаткан, же дене боюнун же психикалык өнүгүшүнө зыян келтирген, ден соолукка оор же өзгөчө оор залалга алып келген атайын жасаган аракеттери.

11. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде үй-бүлөлүк зомбулук жасагандыгы үчүн кандай жаза караштырылган?

а) түзөтүү жумуштары;

б) коомдук жумуштар;

в) эркиндигинен ажыратуу;

г) коомдук иштер же эркиндигинен ажыратуу.

12. Үй-бүлөлүк зомбулук кылмышынын субьектиси ким болуп эсептелет?

а) эркек жынысындагы16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

б) аял жынысындагы16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

в) жынысынан көз карандысыз түрдөгү 14 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

г) үй-бүлөнүн мүчөсү болуп эсептелген, 16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

13. Үй-бүлөлүк зомбулук кылмышынын жабырлануучусу ким болуп эсептелет?

а) аял жана балдар (жашы жетпеген жана жашы жеткен);

б) үй-бүлөнүн эмгекке жөндөмсүз жана алсыз мүчөлөрү;

в) үй-бүлөнүн мүчөсү же ага теӊештирилген адам;

г) күйөөсү же аялы.

14. Үй-бүлөлүк зомбулуктун кылмыш катары субьективдүү тарабы?

а) түз кара ниеттик;

б) кыйыр кара ниеттик;

в) жеӊил ойлуулук түрүндөгү этиятсыздык;

г) шалаакылык түрүндөгү этиятсыздык.

15. Үй-бүлөлүк зомбулук кылмышынын обьективдүү тарабы кандай жосундар (аракет же аракетсиздик) менен мүнөздөлөт?

а) дене бойлук, психологиялык, экономикалык зомбулук колдонуу же колдонуу коркунучу, ошого тете этибарсыз мамилеси;

б) дене боюн же психикасын жабыркаткан, же болбосо ден соолукка анча оор эмес залал алып келүүчү дене бойго же психикалык өнүгүүсүнө зыян келтирген аракеттер;

в) көз каранды же эрксиз абалды колдонуу менен дене бойлук же психикалык азаптанууларды келтирүү;

г) никеге турууга мажбурлоо же иш жүзүндөгү никелик укуктук мамилелер.

16. Үй-бүлөлүк зомбулук кылмыш катары кийинкидей курам менен мүнөздөлөт:

а) формалдуу курам менен;

б) материалдык курам менен;

в) формалдуу жана материалдык курам менен;

г) формалдык эмес дагы, материалдык эмес дагы курам менен.

17. Үй-бүлөлүк зомбулук укук бузуу катары эмне болуп эсептелет?

а) жабырлануучунун конституциялык жана башка укуктарын жана эркиндиктерин бузган, ошого тете ага дене бойлук же психикалык азаптанууларды келтирген, же дене бойлук же психикалык өнүгүшүнө зыян келтирген ден соолугуна анча оор эмес зыян келтирген атайын жасалган аракеттер;

б) дене бойлук, психологиялык, экономикалык зомбулукту атайылап колдонуу же дене-бойлук зомбулук кылуу менен коркутуу, ошондой эле үй-бүлө мүчөсүнүн бири /ага теңештирилген жак тарабынан үй-бүлөнүн башка мүчөсүнө/ага теңештирилген жакка карата кайдыгер мамиле;

в) Үй-бүлөнүн мүчөсүнүн көз карандысыз абалын пайдалануу менен дене бойлук же психикалык азаптанууларды атайылап жасоо;

г) никеге турууга мажбурлоо же иш жүзүндөгү никелик укук мамилелери.

18. Үй-бүлөлүк зомбулуктун укук бузуучу катары субьектиси ким болуп эсептелет?

а) 16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

б) эркек жынысындагы16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

в) аял жынысындагы16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

г) үй-бүлөнүн мүчөсү же ага теӊештирилген адам болуп эсептелген 16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак.

19. Үй-бүлөлүк зомбулук сыяктуу укук бузуунун жабырлануучусу ким болуп эсептелет? а) аял жана балдар (жашы жеткен жана жашы жетпеген);

б) үй-бүлөнүн эмгекке жөндөмсүз жана алсыз мүчөлөрү;

в) үй-бүлөнүн мүчөсү же ага теӊештирилген адам;

г) күйөөсү, аялы.

20. Убактылуу коргоо ордери деген эмне?

а) үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартуучуга мамлекеттик коргоо берген документ;

б) үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартуучуга мамлекеттик коргоо берүүчү жана үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамга карата таасир этүү чараларын колдонууга алып келүүчү документ;

в) үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучусуна анын укуктарын, эркиндиктерин коргоо жана анын кызыкчылыктарына мамлекеттик органдарда өкүлчүлүктүк кылуу үчүн «Про боно» программасынын алкагында адвокат тарабынан берилген документ;

г) үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучусуна үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамдын жакындоосуна тыюу салууну караштырган ички иштер органдары тарабынан берилүүчү документ.

21. Убактылуу коргоо ордери канча мөөнөткө берилет?

а) 30 кунго;

б) бир жумага;

в) бир айга;

г) мөөнөтсүз.

22. Убактылуу коргоо ордери кимге берилет?

а) үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучусуна;

б) үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамга;

в) үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучусуна жана үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамга;

г) убактылуу коргоо ордеринин шарттарынын аткарылышына ыйгарым укуктуу ички иштер органынын кызматкерине.

23. Убактылуу коргоо ордери эмнени караштырат?

а) үй-бүлөлүк зомбулуктун жабылануучусуна түз жана кыйыр түрдө жакындоого тыюу салууну;

б) үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адам менен, ошондой эле үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамдын баласы/балдары же үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамдын баласы/балдары менен түз жана кыйыр байланышка тыюу салуу, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адам менен бирге жашаган (турган) жерде болууга тыюу салуу, үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адамды, эгерде ал үй-булөлүк зомбулук жасаган адамга белгисиз жерде болсо, аны жеке өзү же учунчу адамдар аркылуу издөөгө, куугунтуктоого тыюу салуу, үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамдын Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен типтүү оңдоп-түзөөчү программага ылайык зомбулук журум-турумун өзгөртүү боюнча оңдоп-түзөөчү программадан өтүү милдетин;

в) үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучусу менен түздөн-түз жана кыйыр катташууларга тыюу салууну;

г) үй-бүлөлүк зомбулук жасоого жана оӊдоп-түзөө программасынан өтүү шарттарына тыюу салууну.

24. Убактылуу коргоо ордеринин шарттарын аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик кайсы ченемдик-укуктук актыда караштырылган?

а) Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде;

б) Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинде;

в) Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодексинде;

г) Кыргыз Республикасынын «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Мыйзамында.

25. Үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучулары жарандык сот өндүрүшү тартибинде кандай доо талаптары менен кайрыла алышат?

а) үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамды бирге жашаган жерден убактылуу чыгарып салуу;

б) жашы жете элек балдар менен катташуу бөлүгүндө ата-энелик укуктарды чектөө;

в) үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамды аракетке жөндөмдүүлүгү чектелүү деп таануу;

г) укуктарды жана кызыкчылыктарды коргоо үчүн жарандык жана үй-бүлөлүк мыйзамдарда караштырылган бардык талаптар.

26. Үй-бүлөлүк зомбулуктун жабырлануучулары кандай укуктарга ээ?

а) мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерден социалдык-психологиялык жардам алуу укугу;

б) убактылуу коопсуз жашоо үчүн мамлекеттик же муниципалдык баш калкалоочу жайга жайгашуу укугу;

в) окутуунун, кесиптик даярдоонун жана кайра даярдоонун, жумушка орноштуруунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат алуу укугу;

г) жогоруда саналып көрсөтүлгөн бардык укуктар.

27. «Гендердик басмырлоо деген эмне»?

а) адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин чектөө жана/же кайсы бир белгисинин негизинде адамдарга же социалдык топторго ар түрдүү мамиле кылуу;

б) жынысы боюнча адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын чектеген ар кандай айырмалоо, өзгөчөлөө же артыкчылык берүү; коомдук турмуштун саясий, экономикалык, маданий, жарандык же ар кандай башка жааттарында эркектердин жана аялдардын тең укуктуулугун таанууну, пайдаланууну, же жүзөгө ашырууну солгундатууга, же ажыратууга багытталган;

в) кемсинтүү, жек көрүү түрүндө пайда болгон активдүү же пассивдүү жүрүм-турум, ошондой эле жарандын жыныстык тиешелүүлүгүнө байланыштуу укуктарын чектөө же артыкчылыктарды берүү;

г) аныкталган бир жыныстагы адамдарга карата терс мамиле же антипатия, эркектерди жана аялдарды бири-бирине карама-каршы коюу, аларга карама-каршылыктуу сапаттарды чаптоо, жазуу.

28. Түз гендердик басмырлоого эмне кирет?

а) үй-бүлөлүк абалы, кош бойлуулугу, потенциалдуу кош бойлуулугу жана үй-бүлөлүк милдеттери себептери боюнча басмырлоо;

б) сексуалдык асылуу;

в) бирдей квалификациядагы бирдей эмгек үчүн ар түрдүү акы төлөө;

г) жогоруда саналып берилгендердин баары.

29. Төмөндө саналып берилгендердин ичинен кайсынысы гендердик кыйыр басмырлоо болуп эсептелет?

а) жалпыга маалымдоо каражаттары, билим берүү, маданият аркылуу гендердик стереотиптерди кайрадан жаратуу;

б) жашы жеткендиги боюнча активдүү шашылыш аскердик кызмат өтөөгө чакыруу;

в) алардын репродуктивдик ден соолугун сактоо менен байланыштуу аялдардын жана эркектердин эмгегин сактоо;

г) бир жыныстын өкүлдөрүнө гана тиешелүү милдеттерди аткаруу мүмкүнчүлүгүнө негизделген кесипкөйлүк квалификациясына карата талаптарды коюу.

30. Үй эмгегин ишке ашыруу милдети кимге жүктөлгөн?

а) аял жынысындагы үй-бүлө мүчөлөрүнө;

б) үй-бүлөнүн жумушсуз мүчөлөрүнө;

в) үй-бүлөнүн ар башка жыныстагы мүчөлөрүнө;

г) үй-бүлөнүн жашы жеткен мүчөлөрүнө.

31. Гендердик өкүлчүлүк деген эмне?

а) мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында, уюмдарда менчигинин түрүнө карабастан бир жыныстагы адамдардын укуктарына жана кызыкчылыктарына өкүлчүлүктүк кылуу;

б) бир жыныстын өкүлдөрүнө колдоо көрсөтүүгө багытталган уюштуруучулук, мыйзамдык, институционалдык мүнөздөгү чаралар;

в) кандайдыр бир уюмдун курамында аргандай жыныстагы адамдардын белгиленген катышта болушу;

г) жогоруда саналып көрсөтүлгөндөрдүн баары.

32. Кыргыз Республикасынын Президенти гендердик теӊ укуктуулукту камсыз кылууда өз ыйгарым укуктарынын алкагында кийинки гендердик өкүлчүлүктү эске алуу менен ар бир мамлекеттик органга талапкерлерди дайындайт жана көрсөтөт:

а) бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган;

б) бир жыныстагы адамдардын 60 пайыздан ашпаган;

в) эркек жана аял жынысындагы адамдардын 50дөн пайызы боюнча;

г) аял жыныстагы адамдардын 1/4 бөлүгүнөн аз эмес.

33. Гендердик теӊ укуктуулукту камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши өз компетенциясынын чектеринде Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьяларын кийинки гендердик өкүлчүлүктү эске алуу менен шайлайт:

а) эркек жана аял жынысындагы адамдардын адамдардын 50дөн пайызы боюнча;

б) бир жыныстагы адамдардын 60 пайыздан ашпаган;

в) бир жыныстагы адамдардын 70 пайыздан ашпаган;

г) аял жыныстагы адамдардын 1/4 бөлүгүнөн аз эмес.

34. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ченемдик-укуктук актыларына гендердик экспертиза ким тарабынан жүргүзүлөт?

а) мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

б) жарандык коом уюмдары;

в) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги;

г) жогоруда саналып көрсөтүлгөндөрдүн баары тарабынан.

35. Гендердик кодулоого туш болгон адамдар коргоо үчүн каякка кайрыла алышат?

а) Акыйкатчыга (Омбудсменге);

б) Прокуратура органдарына;

в) сот жана башка мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына;

г) бир эле учурда жогоруда аты аталган бардык органдарга.

36. Сексуалдык асылуу деген эмне?

а) сексизм сыяктуу эле, ошонун дал өзү;

б) аял жынысындагы адамдарга карата эркек жынысындагы адамдардын коомдук жайларда сексуалдык мүнөздөгү вербалдык жана дене бойлук асылуусу;

в) эмгектик, кызматтык, материалдык, үй-бүлөлүк жана башка көзкаранды болгон адамды оозеки жана күч колдонуу менен кордоочу жана мазактоочу сексуалдык мүнөздөгү аракеттер;

г) сексуалдык мүнөздөгү зомбулуктуу аракеттер.

37. Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларында сексуалдык асылуу үчүн кандай жоопкерчилик караштырылган?

а) жарандык жоопкерчилик;

б) укук бузуу үчүн жоопкерчилик;

в) караштырылган эмес;

г) жогоруда саналгандардын баары.

38. Сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо деген эмне?

а) сексуалдык мүнөздөгү зомбулуктуу аракеттер сыяктуу эле;

б) шантаж кылуу жолу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же башкадан көз каранды болгонун пайдалануу менен жыныстык катнашка, бачабаздыкка, лесбияндыкка же сексуалдук мүнөздөгү башка аракеттерди кылууга адамды мажбурлоо;

в) жабырлануучунун (аялдын/эркектин) же башка адамдын өмүрүнө же ден соолукка коркунучтуу болбогон зомбулукту жасоо менен же аны колдоном деп коркутуу менен, же болбосо жабырлануучунун (аялдын/эркектин) алсыз абалын пайдалануу менен жасалган ыплас формадагы сексуалдык мүнөздөгү аракеттер;

г) эмгектик, кызматтык, материалдык, үй-бүлөлүк жана башка көз каранды адамды сөз түрүндө же дене бойлук жактан басмырлаган же мазактаган сексуалдык мүнөздөгү аракеттер.

39. Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларында сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо үчүн кандай жоопкерчилик караштырылган?

а) административдик жоопкерчилиги;

б) укук бузуу үчүн жоопкерчилик;

в) кылмыш жоопкерчилиги;

г) жогоруда саналгандардын баары.

40. Гендердик кылмыштар деген эмне?

а) гендердик жек көрүүнүн негизинде жасалган кылмыштар;

б) жабырланучунун жынысына негизделип же эске алынып жасалган кылмыштар;

в) жыныстык эркиндикке жана кол тийбестикке каршы кылмыштар;

г) жогоруда саналган бардык кылмыштар.

41. Зордуктоо кылмышынын субьектиси ким болуп эсептелет?

а) эркек жынысындагы16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

б) эркек жынысындагы14 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

в) жынысынан көз карандысыз түрдө 16 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак;

г) жынысынан көз карандысыз түрдө 14 жашка толгон акыл-эси соо жеке жак.

42. Зордуктоонун негизги объектиси эмне болуп эсептелет?

а) жабырлануучунун ден соолугу, ар намысы жана кадыр-баркы;

б) жашы жетелек жабырлануучунун дене бойлук, психикалык, адеп-ахлактык, жыныстык жактан нормалдуу өнүгүүсү;

в) жабырлануучунун жыныстык эркиндиги жана жыныстык кол тийбестиги;

г) жогоруда саналып көрсөтүлгөндөрдүн баары.

43. Зордуктоонун субъективдүү тарабы?

а) түз кара ниеттик;

б) кыйыр кара ниеттик;

в) жеӊил ойлуулук түрүндөгү этиятсыздык;

г) шалаакылык түрүндөгү этиятсыздык.

44. Зордуктоонун объективдүү тарабын эмне түзөт?

а) зомбулукту жасоо менен жыныстык катнашуу;

б) зомбулукту жасоо менен же аны колдоном деп коркутуу менен жыныстык катнашуу;

в) алсыз абалын пайдалануу менен жыныстык катнашуу;

г) жогоруда саналып көрсөтүлгөн бардык аракеттер.

45. 14 жаштан баштап 18 жаш курагындагы жабырлануучуларды зордуктоо кылмыштардын кайсы категориясына кирет?

а) коркунучтуулугу аз кылмыш;

б) анча оор эмес кылмыш;

в) оор кылмыш;

г) өзгөчө оор кылмыш.

46. 14 жаштан баштап 18 жаш курагындагы жабырлануучуларды зордуктоо боюнча кылмыш иши кандай шарттарда кыскартылышы мүмкүн?

а) жабырлануучу жеке-ачык айыптоону колдоодон баш тартканда;

б) айыпталуучу жабырлануучу тарап менен макулдашууга жетишкенде, эгерде жаран жабырлануучу менен жарашса жана келтирилген зыяндын ордун толтурса;

в) кылмыштык куугунтуктоонун мөөнөтү эскиргендигине байланыштуу, эгер айыпталуучу кылмыш ишин кыскартууга каршы нааразычылыгын билдирсе;

г) булардын ичинен бирөө дагы эмес.

47. 14 жаштан баштап 18 жаш курагындагы жабырлануучуларды зордуктоону жасаган жарандарга карата пробациялык көзөмөл кандай учурларда колдонулат?

а) пробациялык баяндама бар болсо;

б) жабырлануучунун жана анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн макулдугу бар болсо;

в) айыпталуучунун макулдугу бар болсо;

г) колдонулбайт.

48. 14 жашка чейинки жабырлануучуну зордуктоо кылмыштардын кайсы категориясына кирет?

а) коркунучтуулугу аз кылмыш;

б) анча оор эмес кылмыш;

в) оор кылмыш;

г) өзгөчө оор кылмыш.

49. Соттор жашы жетелек жабырлануучуну зордуктоо жөнүндө иштерди караганда жабырлануучу тараптан ким милдеттүү түрдө катышуусу керек?

а) адвокат;

б) мыйзамдуу өкүл;

в) мыйзамдуу өкүл, психолог же педагог;

г) балдарды коргоо боюнча орган.

**КРнын Административдик-процессуалдык укугу боюнча суроолор**

1. КРнын АПКсында … (талаштар боюнча) сот өндүрүшүнүн тартиби аныкталган административдик иш боюнча тараптар.

а) административдик-укуктук (жалпы-укук) мамилелерден келип чыккан талаштар боюнча;

б) жарандык-укуктук мамилелерден келип чыккан талаштар боюнча;

в) экономикалык талаштар боюнча;

г) административдик укук бузуулар боюнча.

2. Административдик иш боюнча тараптар.

а) доогер, жоопкер;

б) арыз берүүчү, карыз адам;

в) административдик доогер, административдик жоопкер;

г) арыз берүүчү, кызыкдар жаран.

3. Административдик сот өндүрүшү башка сот өндүрүштөрүнөн кайсы принцип менен айырмаланат?

а) тараптардын тең укуктуулугу жана атаандаштыгы принциби менен;

б) обьективдүүлүк принциби менен;

в) соттук чечимдин милдеттүүлүгү принциби менен;

г) соттордун көз карандысыздыгы принциби менен.

4. Кайсы иш административдик сот өндүрүшү тартибинде кароого жатпайт?

а) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын токтомун жараксыз деп таануу жөнүндө;

б) жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу органдын күчүн жоготкон чечимин мыйзамсыз деп таануу жөнүндө;

в) нотариалдык аракеттерди жасоого же аларды жасоодон баш тартуу жөнүндө;

г) ыйгарым укуктуу органдын салык кызматынын чечимине апелляциялык даттанууну кайра кайтаруу түрүндө билдирилген салык салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аракеттерин жараксыз деп таануу жөнүндө.

5. Кайсы иш административдик сот өндүрүшү тартибинде кароого жатат?

а) административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштерди кароого ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын токтомдорун жараксыз деп таануу жөнүндө;

б) кылмыш-жаза процесси чөйрөсүндөгү укуктук мамилелерден келип чыккан укук коргоо органдарынын аракеттерин жараксыз деп таануу жөнүндө;

в) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын токтомун жараксыз деп таануу жөнүндө;

г) нотариалдык аракеттерди жасоого же аларды жасоодон баш тартуу жөнүндө

6. КРнын АПКсында соттун өзүн өзү четтетүүсү институту караштырылганбы?

а) жок;

б) болушу мүмкүн;

в) ооба;

г) соттун кароосуна ылайык.

7. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы административдик сот өндүрүшүндө административдик доогер боло алабы?

а) ооба;

б) болушу мүмкүн;

в) жок;

г) эгерде ал арыз берүүчү катары административдик процедураны колдонгон болсо.

8. Административдик сот өндүрүшүндө сот адилеттигин ишке ашырууга көмөк көрсөтүүчү жарандар?

а) эксперт, адис, котормочу жана күбө;

б) эксперт, адис жана күбө;

в) прокурор, эксперт, адис, котормочу жана күбө;

г) соттук жыйындын катчысы, прокурор жана котормочу.

9. Сотто юридикалык жак деген макамга ээ эмес, юридикалык жактардын жана башка уюмдардын иштерин ким алып барат?

а) мыйзам, же негиздөөчү документтердин негизинде өздөрүнө юридикалык жактын атынан иш алып барууга ыйгарым укук берилген жактар, же алардын өкүлдөрү алып барат;

б) алардын өкүлдөрү;

в) өздөрүнө мыйзам тарабынан берилген ыйгарым укуктун чегинде жарандар;

г) негиздөөчү документтер, мыйзам тарабынан өздөрүнө берилген ыйгарым укуктун чегинде учурда иштеп жаткан уюмдардын коллегиялык органдары.

10. Сот административдик доогердин макулдугусуз талаптагыдай эмес административдик жоопкерди алмаштыра алабы?

а) доогердин өтүнүч каты боюнча талаптагыдай эмес жоопкерди ылайыктуусуна алмаштыра алат;

б) жок, анте албайт, бир гана доогердин макулдугу менен;

в) өзүнүн демилгеси боюнча талаптагыдай эмес жоопкерди ылайыктуусуна алмаштыра алат;

г) мыйзамда каралган учурлар боюнча алмаштыра алат.

11. Административдик процессте далилдөө субьектиси ким болуп эсептелет?

а) ишке катышкан адамдар;

б) тараптар;

в) жоопкер, доогер далилдерди чогултууда катышат, сот;

г) сот.

12. КРнын АПК ылайык, административдик ишти кароонун жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) процессине өтүүнүн тартиби кандай?

а) доогер ишти жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) тартипте кароо жөнүндө өтүнмө берген учурда, ал эми процесстин башка катышуучулары каршылык көрсөтүшпөйт;

б) доогер ишти жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) тартипте кароо жөнүндө өтүнмө берген учурда, ал эми административдик жоопкер каршылык көрсөтпөйт;

в) сот эгерде иштин материалдары боюнча ушундай жыйынтыкка келсе, өзүнүн демилгеси боюнча ишти жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) тартипте кароого өтүшү мүмкүн;

г) прокурор ишти жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) тартипте кароо жөнүндө өтүнмө берген учурда, ал эми процесстин башка катышуучулары каршылык көрсөтүшпөйт.

13. Иштин кайсы стадиясында сот административдик иштерди кароонун жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) процессине өтүшү мүмкүн?

а) ишти кароонун бардык стадиясында;

б) ишти соттук териштирүүгө даярдоо стадиясында;

в) бир гана соттук териштирүү стадиясында:

г) административдик доо арызын артка кайтаруу жөнүндө аныктаманы кабыл алганга чейин.

14. Административдик ишти кароонун жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) процессине өтүү үчүн процесстин башка катышуучуларынын макулдугу талап кылынабы?

а) жок;

б) бир гана административдик доогердин макулдугу;

в) бир гана административдик жоопкердин макулдугу;

г) ооба.

15. Жөнөкөйлөтүлгөн (жазуу жүзүндө) процесстен оозеки териштирүүгө өтүүдө процесстин катышуучуларынын макулдугу талап кылынабы?

а) жок, эгерде бул талаштын туура чечилүүсү үчүн зарыл болсо;

б) бир гана административдик доогердин макулдугу;

в) бир гана административдик жоопкердин макулдугу;

г) ооба.

16. Административдик ишти кароонун жалпы мөөнөтү.

а) иштерди соттук териштирүүгө даярдоо мөөнөтү доо арызын сот өндүрүшүнө алган учурдан баштап 1 айдан ашык эмес жана даярдык көрүү өндүрүшү аягына чыгарылгандыгы жана ишти соттук териштирүүгө дайындоо жөнүндө аныктама чыгарылган күндөн баштап 1 айдан ашык эмес мөөнөт болуп саналат;

б) иштерди соттук териштирүүгө даярдоо мөөнөтү доо арызын сот өндүрүшүнө алган учурдан баштап 1 айдан ашык эмес жана даярдык көрүү өндүрүшү аягына чыгарылгандыгы жана ишти соттук териштирүүгө дайындоо жөнүндө аныктама чыгарылган күндөн баштап 2 айдан ашык эмес мөөнөт болуп саналат;

в) иштерди соттук териштирүүгө даярдоо мөөнөтү доо арызын сот өндүрүшүнө алган учурдан баштап 2 айдан ашык эмес жана даярдык көрүү өндүрүшү аягына чыгарылгандыгы жана ишти соттук териштирүүгө дайындоо жөнүндө аныктама чыгарылган күндөн баштап 2 айдан ашык эмес мөөнөт болуп саналат;

г) 1 ай.

17. Административдик иштерди бириктирүүдө жана административдик доо талаптарын бөлүүдө аныктама чыгарылабы?

а) ооба;

б) жок, бир гана протоколдук аныктама менен ишке ашырылат;

в) токтом;

г) чечим.

18. Административдик иштерди бириктирүү жана административдик доо талаптарын бөлүү жөнүндө аныктаманын үстүнөн даттанууга болобу?

а) Соттун административдик иштерди бир өндүрүшкө бириктирүү же коюлган талаптарды өзүнчө өндүрүшкө бөлүү жөнүндө келтирилген өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартуу жөнүндөгү аныктамасынын үстүнөн даттанууга мүмкүн;

б) Соттун административдик иштерди бир өндүрүшкө бириктирүү же коюлган талаптарды өзүнчө өндүрүшкө бөлүү жөнүндө аныктамасынын үстүнөн даттанууга мүмкүн;

в) жок;

г) Соттун административдик иштерди бир өндүрүшкө бириктирүү же коюлган талаптарды өзүнчө өндүрүшкө бөлүү жөнүндө келтирилген өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартуу жөнүндөгү, административдик доо талаптарын бөлүү жөнүндөгү аныктамасынын үстүнөн даттанууга мүмкүн.

19. Административдик иш боюнча сот жыйынына тараптардын же үчүнчү жактардын жеке өздөрүн катышууга милдеттендирүү жөнүндөгү аныктаманы чыгаруу – бул соттун укугубу же милдетиби?

а) милдети;

б) мыйзам чыгаруучу соттун кароосуна калтырды;

в) КРнын АПК мындай ченем караштырылган эмес;

г) укугу.

20. Кайтадан ачылган жагдайлар жана жаңы жагдайлар боюнча административдик иштер боюнча сот актыларын кайра кароо жөнүндө арыздарга кол коюу укугу өкүлгө берилген ишеним катта атайын эскертилүү талап кылынабы?

а) жок;

б) мыйзам чыгаруучу ишеним көрсөткөн адамдын кароосуна калтырды;

в) ооба;

г) балким.

21. Административдик иш боюнча үчүнчү жак ишке кимдин демилгеси боюнча катыштырылат?

а) соттун демилгеси боюнча;

б) үчүнчү жактардын өтүнүч каты боюнча;

в) прокурордун, доогердин өтүнүч каты боюнча;

г) үчүнчү жактын өзүнүн өтүнүч каты, процесстин катышуучуларынын, соттун демилгеси боюнча.

22. Административдик иш боюнча үчүнчү жакты катыштыруу же мындан баш тартуу жөнүндөгү аныктаманын үстүнөн даттанса болобу?

а) жок;

б) мыйзамда караштырылган учурларда;

в) ооба, себеби иштин андан нары каралышына тоскоолдуктарды пайда кылышат;

г) ооба.

23. Административдик доо арызын кароосуз калтыруу жөнүндө, административдик иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө аныктаманын үстүнөн канча мөөнөттүн аралыгында даттанууга болот?

а) аныктама кабыл алынган күндөн баштап он күндүн ичинде;

б) сот аныктаманы угузгандан кийин отуз күндүн ичинде;

в) аныктама кабыл алынган күндөн баштап он беш күндүн ичинде;

г) аныктамага кол коюлгандан баштап он күндүн ичинде.

24. Кайтадан ачылган жагдайлар жана жаңы жагдайлар боюнча административдик иш боюнча сот актыларын кайра кароо жөнүндө арызды (аынктаманы) канааттандыруу же баш тартуу жөнүндө биринчи инстанциядагы соттун аныктамасынын үстүнөн канча мөөнөттүн аралыгында даттанууга болот?

а) сот аныктаманы угузгандан кийин отуз күндүн ичинде;

б) аныктама кабыл алынган күндөн баштап он күндүн ичинде;

в) аныктамага кол коюлгандан баштап он күндүн ичинде;

г) биринчи инстанциядагы соттун аныктамасы аныктама кабыл алынган күндөн баштап он күндүн ичинде, ал эми аппеляциялык инстанциянын аныктамасы сот аныктаманы угузгандан кийин отуз күндөн ичинде.

25. Административдик иш боюнча аткаруучу барак берилеби?

а) жок;

б) жоопкерди административдик акты кабыл алууга же аныкталган бир аракеттерди жасоого, ошондой эле башка учурларда милдеттендирүү чечими боюнча берилет;

в) бардык административдик иштер боюнча берилет;

г) жер участокторун алып коюу менен байланыштуу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын административдик актыларын жараксыз деп таануу жөнүндө чечим боюнча берилет.

26. Чет өлкөлүк сотко соттук тапшырма менен укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө кайрылганына байланыштуу, административдик иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө соттун аныктамасы даттанууга жатабы?

а) ооба;

б) мыйзам чыгаруучу бул суроону процесстин катышуучусунун кароосуна калтырган;

в) жок;

г) иш боюнча тараптар гана даттана алуулары мүмкүн.

27. Административдик сот өндүрүшүндө доону таанууга жол берилеби?

а) административдик жоопкер алдын ала сот жыйыны стадиясында доону толугу менен же кайсы бир бөлүгүн гана таануусу мүмкүн;

б) административдик жоопкер административдик сот өндүрүшүнүн бардык стадиясында доону толугу менен же кайсы бөлүгү таануусу мүмкүн;

в) жок;

г) административдик жоопкер соттук териштирүү стадиясында доону толугу менен же бир бөлүгүн таануусу мүмкүн.

28. Биринчи инстанциядагы соттогу административдик процесстин стадиялары?

а) доону кабыл алуу, ишти соттук териштирүүгө даярдоо жана ишти маңызы боюнча териштирүү;

б) биринчи инстанциядагы сотто иш козгоо жана ишти маңызы боюнча териштирүү;

в) ишти соттук териштирүүгө даярдоо жана ишти маңызы боюнча териштирүү;

г) ишти маңызы боюнча териштирүү.

29. Сот административдик иш боюнча алдын ала соттук жыйналыш болуп өткөндөн кийин түз соттук териштирүү дайындаганга укуктуубу?

а) жок, ишти даярдалган деп таанып, сот ишти соттук териштирүүгө даярдайт;

б) алдын ала соттук жыйналыштан кийин сот тараптардын макулдугу менен түздөн түз соттук териштирүүгө киришүүгө укуктуу;

в) административдик доогердин макулдугу менен сот иш боюнча алдын ала соттук жыйналыштан кийин түздөн түз соттук териштирүүгө киришүүгө укуктуу;

г) прокурордун макулдугу менен сот иш боюнча алдын ала соттук жыйналыштан кийин түздөн түз соттук териштирүүгө киришүүгө укуктуу.

30. Административдик иш боюнча чечимдин резолютивдик бөлүгүн угузгандан кийин соттук жыйындын протоколунда кандай маалыматтар камтылышы керек?

а) «Соттун чечиминин үстүнөн даттануунун тартибин жана мөөнөттөрүн түшүндүрүү. Соттун жүйөлөнгөн чечимин угузуу датасын жарыялоо. Процесстин катышуучуларын протокол менен таанышуу жана ага эскертүүлөрдү берүү укуктарын түшүндүрүү»;

б) «Соттун чечиминин үстүнөн даттануунун тартибин жана мөөнөттөрүн түшүндүрүү»;

в) «Соттун чечиминин үстүнөн даттануунун тартибин жана мөөнөттөрүн түшүндүрүү. Процесстин катышуучуларына протокол менен таанышуу жана ага эскертүүлөрдү келтирүү укуктарын түшүндүрүү;

г) «Процесстин катышуучуларына протокол менен таанышуу жана ага эскертүүлөрдү келтирүү укуктарын түшүндүрүү;

31. Административдик иш боюнча соттун жүйөлөнгөн чечими канча мөөнөттүн аралыгында угузулат?

а) Жүйөлөнгөн чечим соттук териштирүү аяктагандан кийин үч күндөн кем эмес мөөнөттө түзүлөт жана угузулат;

б) Жүйөлөнгөн чечим соттук териштирүү аяктагандан кийин эки күндөн кем эмес мөөнөттө түзүлөт жана угузулат;

в) Жүйөлөнгөн чечим соттук териштирүү аяктагандан кийин беш күндөн кем эмес мөөнөттө түзүлөт жана угузулат;

г) Жүйөлөнгөн чечим соттук териштирүү аяктагандан кийин он күндөн кем эмес мөөнөттө түзүлөт жана угузулат.

32. Административдик иш боюнча чечимдин резолютивдик бөлүгү чыгарылган учурда, жүйөлөнгөн чечим кандай тартипте угузулат?

а) Жүйөлөнгөн чечим түзүлөт жана соттук териштирүү аяктаган күндөн баштап үч күндөн кеч эмес убакыттын ичинде процесстин катышуучуларына жөнөтүлөт;

б) Жүйөлөнгөн чечим түзүлөт жана соттук териштирүү аяктаган күндөн баштап беш күндөн кеч эмес убакыттын ичинде процесстин катышуучуларына жөнөтүлөт;

в) Жүйөлөнгөн чечим соттук териштирүү аяктаган күндөн баштап беш күндөн кеч эмес убакыттын ичинде тараптарга жөнөтүлөт;

г) Жүйөлөнгөн чечим соттук териштирүү аяктаган күндөн баштап беш күндөн аз эмес убакыттын ичинде соттук жыйында угузулат.

33. Административдик иш боюнча процесстин катышуучуларына кандай кабарланат?

а) дарегине тапшыруу жөнүндө кабарландыруу менен тапшырык кат жиберүү, соттук чакыруу аркылуу кабарланат;

б) почта боюнча дарегине тапшыруу жөнүндө кабарландыруу менен сот актысынын көчүрмөсүн сот жыйынынын убактысы жана орду жөнүндө аныктама жиберүү аркылуу кабарланат;

в) телефонограмма, телеграмма, факсимилдик байланыш же электрондук почта боюнча, же болбосо байланыштын башка каражаттарын колдонуу менен кабарлайт же чакыра алат, убактысы жана орду жөнүндө аныктама менен сот актысынын көчүрмөсүн почта боюнча дарегине тапшыруу, кол койдуруп алуу жөнүндө кабарландыруу менен тапшырык кат жиберүү аркылуу кабарланат;

г) телефонограмма, телеграмма, факсимилдик байланыш же электрондук почта боюнча же болбосо байланыштын башка каражаттарын колдонуу менен.

34. Сот өзүнүн жеке демилгеси боюнча административдик доону камсыз кылуу боюнча чараларды көргөнгө укуктуубу?

а) ооба, эгерде камсыз кылуучу чаралар соттун чечимин аткарууну кыйындатып жатса же мүмкүн эмес кылып жатса же административдик актынын укукка каршы белгилери, административдик органдын аракеттери (аракетсиздиктери) ачык белгилүү болуп турса;

б) жок, бир гана доогердин жүйөлөнгөн өтүнүч катынын негизинде;

в) жок, бир гана административдик доогердин же административдик жоопкердин жүйөлөнгөн өтүнүч катынын негизинде;

г) жок, бир гана административдик доо боюнча процесстин катышуучуларынын жүйөлөнгөн өтүнүч катынын негизинде.

35. КРнын АПКсында кайтадан ачылган/жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арызды кабыл алуудан баш тартуу караштырылганбы?

а) ооба, бирок бул ченем КРнын Конституциялык соту тарабынан конституциялык эмес чечим деп таанылган;

б) жок караштырылган эмес;

в) караштырылган, бирок соттун кароосуна караштырылган;

г) ооба, караштырылган.

36. Шайлоо иштери боюнча талаштарды чечүүнүн сотко чейинки тартиби процессуалдык мыйзамда аныкталганбы?

а) ооба, участкалык жана территориалдык шайлоо комиссияларынын чечими тиешелүү даттануулар андан жогору турган шайлоо комиссиялары карагандан кийин гана сотко даттанылат;

б) жок, караштырылган эмес;

в) ооба, бирок мындай тартип соттун кароосуна калтырылган;

г) жок, себеби мындай талаштар КРнын АПКнын 20-БАПынын өзгөчөлүктөрү менен караштырылат.

37. Шайлоо талаштары боюнча сотко арыз кайсы мөөнөттөрдө берилет?

а) административдик доолорду берүүнүн жалпы мөөнөттөрү аныкталган;

б) КРнын АПКда мөөнөттөрү аныкталган эмес;

в) сотко арыз өзүнүн шайлоо укуктары бузулгандыгы жөнүндө арыз ээсине белгилүү болгон чечим кабыл алынган аракет (аракетсиздик) жасалган учурдан тартып тез арада, бирок үч календарлык күндөн кечиктирбестен берилет;

г) сотко арыз арыз берүүчүгө анын шайлоо укуктары бузулгандыгы жөнүндө белгилүү болгон учурдан баштап, аракеттер (аракетсиздиктер) жасалгандыгы жөнүндө чечим кабылган учурдан баштап дароо берилет, бирок үч календардык күндөн кеч эмес мөөнөттүн ичинде.

38. Шайлоо иштери боюнча соттун чечими аппеляциялык инстанцияга даттанууга жатабы?

а) ооба, КРнын АПКнын 24-Бапына ылайык;

б) жок, мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген соттун чечими чечим чыккан күндөн баштап, үч календардык күндүн ичинде кассациялык тартипте даттанылышы мүмкүн;

в) ооба, мындай тартип аппеляциялык даттануу арызын берүүчүнүн кароосуна коюлган;

г) жок, мыйзамдуу күчүнө кирген биринчи инстанциянын чечими даттанууга жатпайт.

39. Шайлоо иштери боюнча чечимдин үстүнөн даттануунун өтүп кеткен процессуалдык мөөнөтү кассациялык тартипте калыбына келтирүүгө жатабы?

а) ооба, КР АПКга ылайык;

б) жок, бирок мыйзам чыгаруучу мындай суроонун каралышын соттун кароосуна калтырган;

в) даттанууну берүү мөөнөтү калыбына келтирилбейт;

г) мыйзамдуу күчүнө кирген биринчи инстанциядагы сотт ун чечими даттанууга жатпайт.

40. Соттор кеңешинин алдындагы Тартип комиссиянын сотту ээлеген ккызматынан мөөнөтсүз түрдө бошотуу жөнүндө чечимин жараксыз деп таануу тууралуу арыз сот тарабынан канча мөөнөттүн ичинде каралат?

а) келип түшкөн күндөн тартып үч күндүк мөөнөттүн ичинде;

б) келип түшкөн учурдан баштап беш күндүк мөөнөттүн ичинде;

в) келип түшкөн учурдан баштап он күндүк мөөнөттүн ичинде;

г) келип түшкөн учурдан баштап отуз күндүк мөөнөттүн ичинде.

41. Тартип комиссиясынын сотту ээлеген ккызматынан мөөнөтсүз түрдө бошотуу жөнүндө чечиминин үстүнөн кайсы учурларда сотко даттанылат?

а) бардык учурларда;

б) эгерде сотту тартип жоопкерчилигине тартуу тартиби бузулган болсо;

в) эгерде сотту тартип жоопкерчилигине тартуунун мөөнөттөрү бузулган болсо;

г) КРнын АПКда кайсы учурлар экени каралган эмес.

42. КРнын АПКсына ылайык, биринчи инстанциядагы соттор кабыл алган кайсы чечимдери аларды жарыялаган убактан баштап мыйзамдуу күчүнө кирет?

а) бардык чечимдер;

б) шайлоо иштери боюнча чечимдер, тартип комиссиясынын сотту ээлеген кызматынан мөөнөтсүз түрдө бошотуу жөнүндө чечимин жараксыз деп таануу жөнүндө чечимдер;

в) шайлоо иштери боюнча чечимдер, тартип комиссиясынын сотту ээлеген кызматынан мөөнөтсүз түрдө бошотуу жөнүндө чечимин жараксыз деп таануу жөнүндө чечимдер, нотариустун аракеттерин талашуу боюнча чечимдер, жарандык абалын каттоо актысынын туура эместигин аныктоо жөнүндө чечимдер;

г) бардык чечимдер аппеляциялык тартипте даттануу мөөнөтүнүн аяктоосу боюнча күчүнө кирет.

43. Жарандык абалдын актыларын каттоо туура эместигин аныктоо жөнүндө сотто каралуусу?

а) арыз берүүчүнүн жашаган дареги боюнча арыз сотко өткөрүлөт;

б) арыз жарандык абалдын актыларын каттоо органы жайгашкан дареги боюнча берилет;

в) арыз сотко жарандык абалдын актыларын каттоонун жогору турган органынын жайгашкан дареги боюнча берилет;

г) арыз сотко кызыкдар адамдын турган дареги боюнча берилет;

44. Нотариалдык аракеттерди же аларды жасагандан баш тартууну талашуу боюнча иштердин сотто каралуусу?

а) арыз нотариустун же нотариалдык аракеттерди жасоого ыйгарым укуктуу кызмат адамынын жайгашкан дареги боюнча райондук сотко берилет;

б) арыз нотариустун же нотариалдык аракеттерди жасоого ыйгарым укуктуу кызмат адамынын жайгашкан дареги боюнча административдик сотко берилет;

в) арыз сотко арыз берүүчүнүн жайгашкан дареги боюнча берилет;

г) арыз административдик сотко кызыкдар тараптын жайгашкан дареги боюнча берилет.

45. Кызыкдар тараптардын ортосундагы нотариалдык аракеттерди жасоого негизделген укуктар жөнүндө пайда болгон талаштар кайсы тартипте каралат?

а) административдик сот өндүрүшү тартибинде;

б) жарандык иштер боюнча доо өндүрүшүнүн тартибинде каралат;

в) жазык иштери боюнча сот өндүрүшү тартибинде;

г) укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүш тартибинде.

46. Аппеляциялык даттанууда (сунуштамада) административдик доонун предметин же негизин өзгөртүүгө, ага биринчи инстанциядагы сотто айтылбаган жаңы талаптарды киргизүүгө уруксат берилеби?

а) ооба, анткени апелляциялык инстанциянын соту сот жыйынында административдик ишти биринчи инстанциядагы сот өндүрүшүнүн эрежелери боюнча карап чыгат;

б) балким мыйзам чыгаруучу бул суроону апелляциялык инстанциянын кароосуна калтыргандыр;

в) КРнын АПКсында мындай ченем караштырылган эмес;

г) уруксат берилбейт.

47. Апелляциялык инстанциянын соту КРнын АПКсына ылайык даттанууга жатпаган өзүнүн аныктамасынын үстүнөн жеке кассациялык даттануу (сунуштама) берилген учурда кандай чечим кабыл алат?

а) даттанууну кароо үчүн кассациялык инстанцияга жиберүү үчүн иш апелляциялык инстанциянын соту тарабынан катталат;

б) апелляциялык инстанциянын сотунун аныктамасы менен даттануу сотко келип түшкөн учурдан баштап, беш күндүк мөөнөттүн ичинде кайтарылат;

в) административдик иш кассациялык инстанциянын соту даттанууну кароосуна каттатуу жана кайра багыттоо үчүн биринчи инстанциядагы сотко жиберилет;

г) апелляциялык инстанциянын сотунун аныктамасы менен даттануу сотко келип түшкөн учурдан баштап, беш күндүк мөөнөттүн ичинде кайтарылат.

48. Апеляциялык инстанциянын соту биринчи инстанциядагы административдик сот тарабынан белгиленген, жана талашылбаган фактыны текшере алабы?

а) текшербей коё алат;

б) текшерет, эгерде мындай факты талашылбаган болсо;

в) иштин бардык жагдайын текшерет;

г) текшерүүгө милдеттүү.

49. Апелляциялык инстанциянын соту административдик иштин материалдарындагы тиркелген далилдерге жаңыча баа берүүгө, жаңы далилдерди изилдөөгө жана жаңы фактыларды аныктоого укугу барбы?

а) жок;

б) ооба;

в) бар болушу мүмкүн;

г) апелляциялык инстанциянын сотунун кароосуна ылайык болот.

50. Апелляциялык инстанциянын ыйгарым укуктарына КРнын АПКсына ылайык доону камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү киреби?

а) жок;

б) өзүнүн демилгеси боюнча болушу мүмкүн;

в) бир гана админстративдик доогердин арызы боюнча болушу мүмкүн;

г) ооба, ишке катышкан жактардын арызы боюнча.

51. КРнын АПКсына ылайык апелляциялык инстанциянын кошумча сот актысын чыгаруу жөнүндө суроо канча мөөнөткө козголушу мүмкүн?

а) КРнын АПКсына ылайык жол берилбейт;

б) чечим жарыя кылынган күндөн тартып отуз күндүк мөөнөттө;

в) чечим жарыя кылынган күндөн тартып тогуз күндүк мөөнөттө;

г) чечим жарыя кылынган күндөн тартып үч айлык мөөнөттө.

52. Административдик талаштын маңызы боюнча кабыл алынган апелляциялык инстанциянын сотунун сот актысына кассациялык даттануу канча мөөнөттүн ичинде берилет?

а) эгерде мыйзамда башкача жолу караштырылбаган болсо, аппеляциялык инстанциянын сот актысы чыгарылган күндөн баштап, алты айдын ичинде;

б) аппеляциялык инстанциянын сот актысы чыгарылган күндөн баштап, үч айдын ичинде;

в) эгерде мыйзамда башкача жолу караштырылбаган болсо, аппеляциялык инстанциянын сот актысы чыгарылган күндөн баштап, үч айдын ичинде;

г) эгерде мыйзамда башкача жолу караштырылбаган болсо, аппеляциялык инстанциянын сот актысы чыгарылган күндөн баштап, бир жылдын ичинде.

53. Административдик талаштын маңызы боюнча эмес кабыл алынган апелляциялык инстанциянын сотунун сот актысына кассациялык даттануу канча мөөнөттүн ичинде берилет?

а) алты айлык мөөнөттүн ичинде;

б) бир жылдык мөөнөттүн ичинде;

в) үч айлык мөөнөттүн ичинде;

г) бир айлык мөөнөттө.

54. Административдик талаштын маңызы боюнча эмес кабыл алынган апелляциялык инстанциянын сотунун сот актысына кассациялык даттануу мөөнөттүнүн өтүп кетүүсү кайра калыбына келтирүүгө жатабы?

а) жок;

б) процессуалдык кодексте мөөнөтүн кайра калыбына келтирүү караштырылган эмес;

в) кассациялык инстанциянын соту тарабынан кайра калыбына келтирилүүсү мүмкүн;

г) кассациялык даттанууга берүүнүн өтүп кеткен процессуалдык мөөнөтүн калыбына келтирүү бир гана маңызы боюнча кабыл алынган апелляциялык инстанциянын сотунун сот актысына болот.

55. КРнын АПКсында кассациялык даттануудан баш тартуу же кассациялык сунуштаманы чакыртып алуу караштырылганбы?

а) жок;

б) бул суроо процессуалдык кодекс тарабынан соттун кароосуна калтырылган;

в) бул ченем КРнын Конституциялык сотунун чечими менен конституциялык эмес деп таанылды;

г) ооба.

56. Административдик иш боюнча даттанылган сот актыларынын аткарылуусун кассациялык даттануу (сунуштама) чечилгенге чейин токтотуп коюу кассациялык инстанциядагы соттун милдети болуп эсептелеби?

а) ооба;

б) процессуалдык кодекс тарабынан бул суроо соттун кароосуна калтырылган;

в) соттун укугу болуп эсептелет;

г) КРнын АПКсында мындай ченем караштырылган эмес.

57. КРнын АПКсына ылайык кассациялык инстанциянын сот актысынын резолютивдик бөлүгүн угузууда кассациялык инстанциянын соту эмнени жарыялоосу керек?

а) кассациялык инстанциянын сот актысынын мыйзамдуу күчүнө кирген датасын;

б) жүйөлөнгөн сот актысы менен тааныштыруунун датасын;

в) иштерди биринчи инстанциядагы сотко жөнөтүү датасын;

г) кассациялык инстанциянын сот актысынын үстүнөн даттануунун тартибин.

58. Жергиликтүү соттун сот актысын күчүндө калтырган учурда, кассациялык инстанциянын соту өз чечимин КРнын АПКсы боюнча жүйөлөштүрүүгө милдеттүүбү?

а) ооба, сот биринчи жана (же) апелляциялык инстанциянын сотторунун корутундулары менен эмненин негизинде макул болгондугун;

б) соттун өзүнүн кароосуна калтырылган;

в) өз чечимин жүйөлөштүрүүгө милдеттүү эмес;

г) өзүнүн чечимин жүйөлөштүрбөгөнгө укуктуу.

59. Кассациялык инстанциянын актыларында камтылган көрсөтмөлөр административдик ишти кайрадан карап жаткан сот үчүн милдеттүү болуп эсептелеби?

а) ооба;

б) жок көрсөтмөлөр сунуштама мүнөзгө ээ;

в) ишти кайрадан карап жаткан сот карап көрөт;

г) процессуалдык кодексте мындай ченем караштырылган эмес.

60. КРнын АПКсында жеке аныктама чыгаруу караштырылганбы?

а) жок, караштырылган эмес;

б) бир гана КРнын ЖПКде караштырылган;

в) ооба;

г) соттун кароосуна калтырылган.

61. Кассациялык даттанууну (сунуштаманы) процесстин катышуучусу жиберүүдө далилдердин жок болуусу административдик иш боюнча кассациялык даттанууну артка кайтаруу үчүн негиз болуп эсептелеби?

а) жок, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту ишти артка кайтарбастан, даттануунун (сунуштамалардын) көчүрмөлөрүн жана аларга тиркелген документтерди процесстин катышуучуларына кабарлама менен чогуу жөнөтөт;

б) КРнын АПКсында гана каралган;

в) кассациялык даттануу арыз берүүчүгө аныкталган негиздер боюнча гана кайтарылат;

г) соттун кароосуна калтырылган.

62. Административдик иш боюнча кайтадан ачылган жагдайлар жаңы жагдайлардан эмнеси менен айырмаланат?

а) кайтадан ачылган жагдайлар - маңызы боюнча чыгарылган, мыйзамдуу күчүнө кирген талаш-тартыш болуп жаткан сот актысын кабыл алуу учурунда болгон, арыздануучуга белгисиз же белгилүү болуусу мүмкүн эмес жагдайлар;

б) кайтадан ачылган жагдайлар - мыйзамдуу күчүнө кирген талаш-тартыш болуп жаткан сот актысын кабыл алуу учурунда болгон жагдайлар;

в) кайтадан ачылган жагдайлар жаңы жагдайлардан эч бир айырмаланбайт;

г) кайтадан ачылган жагдайлар жана жаңы жагдайлар – бул бир эле окшош жагдайлар.

**КРнын «Административдик иштин негиздери жана административдик**

**жол-жоболор жөнүндө» Мыйзамы**

63. КРнын «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Мыйзамынын ченемдери укуктук-мамилелердин кайсы чөйрөлөрүнө жайылтылат?

а) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарды тапшырууга байланыштуу мамилелерге;

б) консулдук аракеттерди жасоого байланыштуу мамилелерге;

в) коомдук-укуктук чөйрөгө байланыштуу мамилелерге;

г) жарандык алууга жана токтотууга байланыштуу мамилелерге.

64. Төмөндө саналып берген органдардын ичинен, кайсылары административдик органдар болуп саналат?

а) атайын администратор, адвокатура, нотариалдык контор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өкүлчүлүктүү органы;

б) мамлекеттик аткаруу бийлиги органы, жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун аткаруучу органы, ошондой эле мыйзам тарабынан дайыма же убактылуу административдик процедураларды ишке ашыруу ыйгарым укуктары берилген атайын түзүлгөн органдар;

в) мыйзам тарабынан дайыма же убактылуу административдик процедураларды ишке ашыруу ыйгарым укуктары берилген атайын түзүлгөн органдар;

г) прокуратура органдары, укук коргоо органдары, жоопкерчилиги чектелген коомдун администрациясы, акционердик коомдун башкаруучулар кеңеши.

65. Административдик процедуранын стадиялары?

а) козгоо, кароо жана аяктоо процедуралары;

б) кароо жана аяктоо процедуралары;

в) козгоо, алдын ала кароо, маңызы боюнча кароо жана аяктоо процедуралары;

г) административдик процедуралар кайсы бир стадияларга бөлүнбөйт.

66. Административдик процедуралардын катышуучулары?

а) арыздануучу, административдик орган;

б) административдик орган, жаран, комиссия;

в) арыздануучу, кызыкдар жактар, администрациялык орган, администрациялык органдын кызмат адамы;

г) арыздануучу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы.

67. КРнын «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Мыйзамында баш тартуу жана өзүнүн катышуусун алып коюу институту караштырылганбы?

а) ооба;

б) жок;

в) административдик орган өзү караштырып көрөт;

г) арыз берүүчү өзү караштырып көрөт.

68. Админстративдик процедура админстративдик органдын демилгеси боюнча кошголушу мүмкүн?

а) жок, бир гана жарандын арызынын негизинде;

б) эгерде мыйзамда админстративдик акты кабыл алуу жөнүндө талап бар болсо же мыйзам тарабынан админстративдик органга дискрециялык ыйгарым укуктар берилген учурда;

в) административного органдын караштыруусу боюнча;

г) кызмат адамынын караштыруусу боюнча.

69. Административдик акты кайсы формада кабыл алынат?

а) бир гана жазуу формасында;

б) бекитилген жазуу формасында;

в) оозеки формада, жазуу формасында, жарык, үн сигналдары жана белгилери менен, сүрөттөмөлөр түрүндө жана мыйзамдар менен каралган башка формаларда;

г) админстративдик органдын кароосу боюнча оозеки жана жазуу формаларында кабыл алынуусу мүмкүн.

70. Кайсы актылар админстративдик актылар болуп эсептелбейт?

а) жагымдуу;

б) оордотуучу;

в) маалымдоочу;

г) чектөөчү.

71. КРнын «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Мыйзамы талаштарды жөнгө салуунун милдеттүү түрдөгү сотко чейинки тартибин аныктайбы?

а) ооба;

б) Мыйзамда мындай тартип аныкталган эмес;

в) арыз берүүчү караштырып көрөт;

г) Мыйзамда талашты жөнгө салуунун сотко чейинки тартиби белгиленген, бул бир гана жокко чыгарылышы менчик ээсинин эркинен тышкары мүлкүн алып коюуга алып келиши мүмкүн болгон актылардан башкаларга тиешелүү.

**Жарандык укук боюнча суроолор**

|  |
| --- |
| 1. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, кайсы мүлктүк мамилелерге карата жарандык мыйзамдардын ченемдери колдонулбайт? |
| а) ишкердик ишмердүүлүгүн ишке ашырган жарандардын ортосунда пайда болгон;  б) башка мамлекетке тиешелүүлүгү бар жаран менен пайда болгон;  в) бир тарапты экинчи тарапка бийликтик баш ийдирүүгө негизделген;  г) аракети чектелген деп таанылган жарандардын ортосунда пайда болгон;  2. Мыйзамдын күчү кайсы учурларда ал колдонууга киргизилгенге чейин пайда болгон мамилелерге карата колдонулат? |
| а) эгер мыйзамдын өзүндө караштырылган болсо;  б) бардык учурларда;  в) анын күчү мыйзамда түздөн-түз каралган учурларда;  г) бул келишимде караштырылган учурда гана.  3. Кандай учурларда жарандардын жана юридикалык жактардын өздөрүнө таандык болгон укуктарды жүзөгө ашыруудан баш тартышы бул укуктардын токтотулушуна алып келбейт? |
| а) баш тартуу аракетке жөндөмсүз адам тарабынан билдирилген учурда;  б) мындай баш тартуу мыйзамда белгиленген формада жазылбаган учурда;  в) мыйзамда каралган учурларда;  г) макулдашууда же келишимде каралган учурларда.  4. Укукту кыянаттык менен пайдалануунун зыяндарын атагыла? |
| а) өзүнүн бузулган укугун коргоо үчүн соттук коргоого кайрылуунун мүмкүн эместиги  б) мурдагы абалын калыбына келтирүүнүн, келтирилген зыяндын ордун толтуруу мүмкүндүгү  в) соттун жаранга ага тиешелүү укугун коргоодон баш тартуу мүмкүнчүлүгү  г) кыянаттык менен пайдаланган адамга карата жарандык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу мүмкүнчүлүгү  5. Зыян тартуу деп эмнени түшүнөбүз? |
| а) моралдык зыян үчүн үстүнө кошуп төлөнүүчү айып жана компенсация  б) пайда көрбөй калуу  в) жарандын өзүнүн зыян тартуу фактысын далилдөө үчүн жумшаган чыгымдары  г) айкын келтирилген зыян (чыгымдар), ошондой эле пайда көрбөй калуу (алынбай калган кирешелер)  6. Цессия деген эмне? |
| а) милдеттерин аткаруудан баш тартуу  б) баалуу кагаздарды чыгаруу  в) кредиторго таандык болгон укуктун (талаптын) башка жакка өткөрүлүп берилиши  г) баалуу кагаздарга карата укукту өткөрүп берүү  7. Сунуш кылынуучунун жоголгон баалуу кагаздар боюнча укуктарын калыбына келтирүү кандай тартипте жүргүзүлөт? |
| а) каттоочу орган тарабынан  б) Жарандык абалдын актыларын жазуу (ЗАГС) органы тарабынан  в) нотариалдык контора тарабынан  г) сот тарабынан  8. Жарандын укукка жөндөмдүүлүгү кандай учурда токтотулат? |
| а) жаранды соттун өлдү деп жарыялаган чечими чыккан учурда  б) жаранды соттун өлдү деп жарыялаган чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып  в) каза болушу менен  г) соттун жарандын укукка жөндөмдүүлүгүн токтотуу жөнүндө чечими чыккан учурда  9. Жаран кайсы учурларда жашыруун атты (ойлонуп чыгарылган ат) пайдаланышы мүмкүн? |
| а) өзүнүн кароосу боюнча бардык учурларда  б) эгерде бул улуттардын салттарына туура келсе  в) ал чыгармачылык ишмердүүлүк менен алектенген учурда  г) мыйзамдарда каралган учурларда жана тартипте  10. 14 жашка чейинки жарандар кайсы бүтүмдөрдү өз алдынча жасоого укуктуу? |
| а) майда-тиричиликтик бүтүмдөрдү  б) мыйзамдуу өкүл тарабынан же анын макулдугу боюнча үчүнчү адам тарабынан белгилүү бир максатта же эркин жумшоо үчүн берилген каражаттарды тескөө боюнча бүтүмдөр  в) нотариаттын күбөлөндүрүүсүн же документ толтуруусун, же мамлекеттик каттоону талап кылбаган акысыз пайданы алууга багытталган бүтүмдөр;  г) нотариустун күбөлөндүрүүсүн же документ толтуруусун, же мамлекеттик каттоону талап кылбаган бүтүмдөр  11. Кандай учурларда жарандардын аракетке жөндөмдүүлүгү чектелиши мүмкүн? |
| а) психикалык оору менен ооруса;  б) наркотикалык заттарды кыянаттык менен пайдаланса,о.э. кумар оюндарына патологиялык жактан азгырылуунун кесепетинен;  в) Өзүнүн материалдык жана процессуалдык жактан азгырылуунун кесепетинен;  г) кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу.  12. Камкордукка алууга зарылган жаранга камкордукка алуучу канча мөөнөттүн ичинде дайындалат? |
| а) 10 күндүн ичинде;  б) бир айдын ичинде;  в) 15 күндүн ичинде;  г) 3 айдын ичинде.  13. Камкордукка алынуучунун ага карата камкордукка алуучуну дайындоодо каалоосу эске алынабы? |
| а) дайыма;  б) эч качан;  в) өзгөчө учурларда;  г) мүмкүнчүлүккө жараша.  14. Патронаж деген эмне? |
| а) көзөмөлдүк кылуу;  б) камкордукка алуу;  в) эмансипация;  г) асырап алуу.  15. Коносамент деген эмне? |
| а) сактоого документ;  б) дивиденддерге карата тескөөчү документ;  в) жүккө карата товардык тескөөчү документ.  г) банкка салгандыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү күбөлүк.  16. Мыйзамда юридикалык жактын жайгашкан дареги кандайча аныкталат? |
| а) башкармалыктын аткаруучу органынын жайгашкан дареги боюнча;  б) негизги ишмердүүлүктү ишке ашырган дарек боюнча;  в) мамлекеттик каттоодон өткөн жери боюнча;  г) административдик борбордун жайгашкан дареги боюнча.  17. Эгерде мыйзамда башкача аныкталбаса, коорпоративдин мүчөлөрүнүн минималдуу саны канча болушу мүмкүн? |
| а) 9 мүчөдөн аз эмес;  б) 7 мүчөдөн аз эмес;  в) 5 мүчөдөн аз эмес;  г) 3 мүчөдөн аз эмес.  18. Ким командиттик шериктештиктердин толук шериктеши боло алышы мүмкүн? |
| а) коммерциялык эмес уюмдар;  б) жеке ишкерлер;  в) жарандар;  г) мамлекет.  19. Жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучулары өлчөмү түзүүчү документте белгиленген уставдык капиталды канча мөөнөттүн ичинде төлөшөт? |
| а) ишмердүүлүктүн биринчи айынын ичинде;  б) ишмердүүлүктүн биринчи жарым жылдыгынын ичинде;  в) ишмердүүлүктүн биринчи жылынын ичинде;  г) 3 жылдын ичинде.  20. Акционердик коомдун жайгаштырылган артыкчылыктуу акцияларынын максималдуу жол берилген саны кандай? |
| а) акциялардын бардык санынын 50% ашпоого тийиш;  б) акциялардын бардык санынын 25%;  в) акциялардын бардык санынын 15%;  г) акциялардын бардык санынын 10%.  21. Акционердик коом кайсы учурда директорлор кеӊешин түзөт? |
| а) эгерде акциялардын саны 1000 даана нускадан ашса;  б) эгерде акционерлердин саны 50 ашса;  в) эгерде акционердик коомдун уставында караштырылса;  г) эгерде акциялардын саны 500 накта нускасынан ашса, ал эми артыкчылыктуу акциялардын салыштырмалуу үлүшү акциялардын бардык санынын 10% аз эмесин түзсө.  22. Кандай учурда чарбалык коом көз карандылуу деп таанылат? |
| а) эгерде катышып жаткан башка коомдо анын добуш берүүчү акцияларынын 75% ашыгы болсо;  б) эгерде катышып жаткан башка коомдо анын добуш берүүчү акцияларынын 20% ашыгы болсо;  в) эгерде катышып жаткан башка коомдо анын добуш берүүчү акцияларынын 50% кем эмес болсо;  г) эгерде катышып жаткан башка коомдо анын добуш берүүчү акцияларынын 50% ашыгы болсо.  23. Мекемеде акча каражаттары жетишсиз болгондо мекеменин милдеттенмелери боюнча субсидиардык жоопкерчиликти ким тартат? |
| а) бир гана мекеме;  б) менчик ээси;  в) ижарага алган адам;  г) жалдоочу.  24. Гимн автордук укуктун обьектиси болуп эсептелеби? |
| а) эсептелет;  б) эсептелбейт;  в) сөздөрү эсептелет, музыкасы – жок;  г) музыкасы эсептелет, сөзү – жок.  25. Унчукпоо кайсы учурда бүтүм жасоого эркти билдирүү катары таанылат? |
| а) иштиктүү айлантуунун адаттарында бекитилген учурларда;  б) бардык учурда;  в) мыйзамдарда же тараптардын макулдашуусу менен каралган учурларда;  г) мыйзамга карама-каршы келбеген учурда.  26. Көз будамалоо үчүн, ага тийиштүү укук мүнөздөрүн түзүүгө ниети жок жасалган бүтүм эмне деп аталат? |
| а) жасалма бүтүм;  б) курулай бүтүм;  в) мыйзамсыз бүтүм;  г) талашуучу бүтүм.  27. Арзыбаган бүтүмдүн жараксыздыгынын кесепеттерин колдонуу жөнүндөгү талаптар боюнча доонун эскирүү мөөнөтү? |
| а) түзгөн күндөн баштап 5 жылдын ичинде;  б) түзгөн күндөн баштап 3 жылдын ичинде;  в) аны аткаруу башталган күндөн тартып 1 жылдын ичинде;  г) аны аткаруу башталган күндөн тартып 3 жылдын ичинде.  28. Кайсы ишеним каттар нотариуста күбөлөндүрүлгөн ишеним каттарга теӊештирилет? |
| а) дарылоо мекемелеринде дарыланып жүргөн адамдардын мындай мекеменин башкы врачы тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттары;  б) апостилденген ишеним каттар;  в) Кыргыз Республикасынын чектеринен сырткары жерлердеги нотариус тарабынын күбөлөндүрүлгөн ишеним каттар;  г) эркинен ажыратуу жайларындагы жарандардын жазуу формасындагы ишеним каттары.  29. Доонун эскириши кандай талаптарга белгилениши мүмкүн? |
| а) салым кошуучулардын банкка карата салымдарды берүү жөнүндө талаптарына;  б) мыйзамда караштырылган учурлардан башка, жеке мүлктүк эмес укуктарды коргоо жөнүндө талаптарга;  в) менчик ээсинин анын бардык укуктарынын бузулушун четтетүү жөнүндө талаптарына, бул укук бузуулар ээлик кылуудан ажыратуу менен байланыштуу эмес болсо дагы;  г) жарандын өмүрүнө келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү талаптарга.  30. Юридикалык жакты жоюу качан аяктады деп эсептелет? |
| а) бул жөнүндө юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине жазуу жүргүзүлгөндөн кийин;  б) сот тарабынан жоюу балансы биротоло ырасталган учурдан тартып;  в) кредиторлор талаптарын коюу үчүн мөөнөтү аяктагандан кийин;  г) каттоо органы тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган учурдан тартып.  31. Ээси жок буюмдарга аныктама бергиле? |
| а) мамлекеттик менчикке өтүшү керек болгон буюм;  б) менчик ээси менчиктөө укугунан баш тарткан буюмдар;  в) буюмдун ээси кыймыл аракети чектелген деп таанылган учурда;  г) менчиктөө укугунан четтетилген менчик ээси.  32. Табылга үчүн сүйүнчүнүн өлчөмүн атагыла? |
| а) буюмдун наркынын 25% процентке чейинки өлчөмүндө;  б) буюмдун наркынын 35% процентке чейинки өлчөмүндө;  в) буюмдун наркынын 20% процентке чейинки өлчөмүндө;  г) буюмдун наркынын 10% процентке чейинки өлчөмүндө.  33. Үлүштүк менчикте турган мүлктү тескөө кандайча ишке ашырылат? |
| а) мыйзамда белгиленген эрежелер боюнча;  б) соттун чечими боюнча;  в) үлүштүк менчикте турган бардык катышуучуларынын макулдугу боюнча;  г) үлүштүк менчикте турган катышуучуларынын ар биринин жеке кароосуна ылайык.  34. Үлүштү сатып алууда артыкчылык укугу башка бирөөгө ыйгарууга жол берилеби? |
| а) жол берилет;  б) жол берилбейт;  в) мыйзамда каралган учурлар боюнча гана жол берилет;  г) келишимде каралган учурлар боюнча гана жол берилет.  35. Ак ниеттүү алуучудан кайсы мүлктөрдү кайра берүү талабы коюлбашы мүмкүн? |
| а) коносамент;  б) катталган баалуу кагаздар;  в) мүлктү ажыратууга укугу жок жарандан акысыз түрдө алынган мүлк;  г) алуучу жакка арналган акчаларды жана баалуу кагаздарды.  36. Кредитордун укуктарынын башка жакка өтүү тартиби регресстик талаптарга карата колдонулабы? |
| а) колдонулат;  б) колдонулбайт;  в) мыйзамда караштырылган учурларда гана колдонулат;  г) келишимде караштырылган учурларда гана колдонулат.  37. Кайсы учурда карызкордун макулдугусуз милдеттенмелер боюнча талап кылууну (талапты өткөрүп берүүнү) башка жакка берүүгө болбойт? |
| а) мындай учурлар караштырылган эмес;  б) кредитордун керт башына тике байланыштуу укуктардын карызкор үчүн маанилүү болгон учурда;  в) карызкордун милдеттенмелери ага кепилдик кылган адам тарабынан аткарылганда;  г) карызкор дарылануу мекемесинде дарыланып жатса.  38. Айып төлөм жөнүндөгү макулдашуунун кат жүзүндөгү формасы сакталбагандыгы кандай зыяндарга алып келет? |
| а) айып төлөмдүн өлчөмүнүн азаюусуна;  б) милдеттенмелерди аткаруудан баш тартууга;  в) айып төлөм жөнүндө макулдашуунун жараксыздыгына;  г) негизги келишимдин жараксыздыгына.  39. Эмне күрөөнүн предмети боло албайт? |
| а) карызкордун өздүгү менен байланыштуу талаптар;  б) кредитордун өздүгү менен ажырагыс түрдө байланыштуу талаптар;  в) баалуу кагаздардан келип чыккан талаптар;  г) мүлктү ажыратуу жөнүндө келишимдерден келип чыккан талаптар.  40. Кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу жөнүндөгү келишимди каттоо кандай учурларда ишке ашырылат? |
| а) 100 эсептик көрсөткүчтөн жогорку сумманы камсыз кылуучу милдеттенме;  б) 300 эсептик көрсөткүчтөн жогорку сумманы камсыз кылуучу милдеттенме;  в) жактардын макулдашуусу боюнча;  г) эгерде келишим нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн болсо.  41. Ломбардга буюмдарды күрөөгө коюу жөнүндө келишим кандайча жол-жоболоштурулат?  а) күрөө билетин берүү аркылуу;  б) күрөө квитанциясын берүү аркылуу;  в) күрөө сертификатын берүү аркылуу;  г) күрөө күбөлүгүн берүү аркылуу. |
| 42. Депозиттик сертификат баалуу кагаз болуп эсептелеби? |
| а) эсептелет;  б) эсептелбейт;  в) мыйзамда каралган учурларда гана эсептелет;  г) эгер ал үнөмдөөчү болбосо, эсептелет.  43. Кайсы милдеттенмелерге карата новацияга жол берилбейт? |
| а) салык жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча;  б) өмүргө же ден соолукка келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча;  в) юридикалык жактын жумушчуларына келтирген зыяндын ордун толтуруу боюнча;  г) эмгек акысын төлөө боюнча.  44. Жалпы эреже боюнча келишимди чечмелөө кандайча ишке ашырылат? |
| а) кенен түрдө;  б) чектелген түрдө;  в) түз мааниде;  г) системалуу түрдө.  45. Ким күрөө берүүчү боло албайт? |
| а) эгерде ижарага берүү келишиминде башкача каралбаса, ижарачы;  б) карызкор өзү;  в) күрөө предметине карата менчик ээси укугуна ээ жаран;  г) күрөөгө коюлуп жаткан укукка ээ болгон жак.  46. Акцепт кайсы учурда алынган жок деп эсептелет? |
| а) эгерде оферент офертадан жазуу жүзүндө баш тартса;  б) эгер акцептант офертаны жөнөткөн учурдан баштап 14 күндүн ичинде албаса;  в) акцептти артка чакыртып алуу жөнүндө кабарлама акцептти алгандан кийин же мурун келбесе;  г) акцептти кайра чакыртып алуу жөнүндөгү билдирүү акцепттен мурда же аны менен бир учурда келип түшсө.  47. Эгерде келишимде ал түзүлүүчү жер көрсөтүлбөсө, анда келишим кайсы жерде түзүлгөн болуп таанылат? |
| а) офертаны жиберген жарандын жашаган жеринде же юридикалык жактын турган жеринде;  б) жарандын же юридикалык жактын катталагн жеринде;  в) келишим болжолдуу түрдө аткарыла турган жерде;  г) акцептти жөнөткөн жарандын жашаган жеринде же юридикалык жактын турган жеринде.  48. Кандай учурда аукцион жана конкурс өткөрүлгөн жок деп таанылат? |
| а) эгерде аукцион жана конкурс өткөрүү жөнүндө билдирүү мыйзам бузуу менен түзүлсө;  б) эгерде аукциондун жана конкурстун жыйынтыктары боюнча келишим түзүлбөсө;  в) эгерде аукциондо жана конкурста бир катышуучу катышса;  г) эгерде аукцион жана конкурс ыйгарым укуктуу эмес жаран тарабынан өткөрүлсө.  49. Жалпы эреже боюнча гарантия мөөнөтүн эсептөө кайсы күндөн башталат? |
| а) товарды колдонуп баштаган күндөн тартып;  б) товарларга соода-сатык келишимин түзгөн күндөн тартып;  в) товар сатып алуучуга берилген учурдан тартып;  г) товарды өндүрүүчүдөн сатуучу алган күндөн тартып.  50. Товар жөнүндө соода-сатык келишиминин шарттары кайсы учурда макулдашылган деп эсептелет? |
| а) эгер келишим товардын аталышын жана санын аныктоого мүмкүндүк берсе;  б) эгер келишим товардын ассортиментин аныктоого жол берсе;  в) эгер келишим товардын сапатын аныктоого жол берсе;  г) эгер келишим товардын салмагын жана жашигин аныктоого жол берсе.  51. Иш репутациясын калыбына келтирүү максатында товардык белгинин ээси кандай талаптарды коюшу мүмкүн? |
| а) кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуу жөнүндө;  б) товардын баасын өндүрүп берүү жөнүндө;  в) соттун чечимин жарыялоо жөнүндө;  г) кадыр-баркын жана ар намысын коргоо жөнүндө.  52. Ишкананын сатуучусунун кайсы укугу ишкананы сатып алуучуга өткөрүп берүүгө жатпайт? |
| а) ишканага ээлик кылуу укугу;  б) тийешелүү ишкердикти жүргүзүү уруксатынын негизинде пайда болгон укуктар;  в) имаратты ижарага берүү укугу;  г) ишканага ээлик кылуудан ажыратуу укугу.  53. Кыймылдуу мүлктү Тартуулоо келишими кайсы учурда жөнөкөй жазуу жүзүндө аяктады деп эсептелет? |
| а) тартуулоочу жаран болгон учурда;  б) келишим келечекте тартуулоого убаданы камтыган учурларды камтыса;  в) тартуунун баасы 1000 сомдон ашкан учурда;  г) тартуунун баасы жок учурда.  54. Туруктуу рента алуучу ким болушу мүмкүн? |
| а) жеке ишкер;  б) жарандар;  в) коммерциялык уюмдар;  г) юридикалык жактар.  55. Кыймылсыз-мүлккө карата мүлктү ижарага берүү келишими кайсы учурда милдеттүү түрдөгү мамлекеттик каттоого жатат? |
| а) эгерде келишимдин жарактуу мөөнөтү 3 жыл жана андан ашык болсо;  б) эгер келишимдеги тараптардын бирөөсүнүн кыймыл-аракети чектелген болсо;  в) эгер келишимдин жарактуулугунун мөөнөтү 1 жылды түзсө;  г) эгер тараптардын бирөөсү жашы жетелек өспүрүм болсо.  56. Мурастык мүлктүн курамына топтолуучу пенсиялык фонддордон пенсиялык топтоолордун каражаттарына карата укуктар киреби? |
| а) кирбейт;  б) кирет, эгерде мураска берүү бар болсо;  в) кирет, эгерде топтоо 5000 сомдон аз эмес болсо;  г) кирет.  57. Товардык белгини каттоонун жарактуулук мөөнөтү кайсы учурларда мөөнөтсүз токтотулушу мүмкүн? |
| а) товардык белгини башка жаран колдонгондо;  б) товардык белгини колдонууга лицензия берилген учурда;  в) товардык белгини 3 жыл бою үзгүлтүксүз түрдө пайдаланбоо;  г) товардык белгиге карата укукту укукту улантуучу тартибинде өткөрүп берген учурда.  58. Финансылык ижара келишиминин предмети эмне болушу мүмкүн? |
| а) жүгүртүүнүн өзгөчө тартиби белгиленген мүлк;  б) табигый объектилер;  в) колдонулуп жаткан буюмдар;  г) керектелбеген буюмдар.  59. Кайсы чыгарманы колдонууга карата укук автордук келишимдин предмети болушу мүмкүн? |
| а) коомдук кенч болуп эсептелген чыгармалар;  б) даяр чыгармалар;  в) келишим түзүлүп жаткан учурда белгисиз чыгармалар;  г) автор жаратуу милдетин алган чыгарма.  60. Керээзди чечмелөө укугуна ээ адам? |
| а) керээзди аткаруучу;  б) керээзди калтыруучу;  в) мураскор;  г) мураскордун жубайы.  61. Калтырылган керээзден баш тартканда, анын жыйынтыгында жокко чыгарууга же кайра артка кайтарып алууга мүмкүнбү? |
| а) мүмкүн;  б) мүмкүн эмес;  в) мыйзамда караштырылган учурларда гана мүмкүн;  г) кээде мүмкүн.  62. Кечиккен мураскор кайсы учурда мурасты кабыл алуу жөнүндө арыз бере алат? |
| а) башка мураскорлор мурастан баш тарткан учурда;  б) мурасты кабыл алган бардык мураскорлордун оозеки макулдугунун негизинде;  в) башка мураскорлор жок болгон учурда;  г) мурасты кабыл алган бардык мураскорлордун жазуу жүзүндөгү макулдугунун негизинде.  63. Жүргүнчүлөрдү жеткирүү келишими кайсы келишим менен күбөлөндүрүлөт? |
| а) билет;  б) кассалык чек;  в) коштомо кагаз;  г) декларация.  64. Соттун чечими боюнча алынган чыгармалардын контрафакттык экземплярлары кайсы учурда жок кылууга жатпайт? |
| а) укук ээсине келтирилген зыяндардын орду толтурулуп берилген учурда;  б) укук ээсине өткөрүлүп жиберилген пайда калыбына келтирилип берилген учурда;  в) укук бузуучудан ал алган кирешелер өндүрүлгөн учурда;  г) алар укук ээсине анын өтүнүчү боюнча өткөрүлүп берилген учурда.  65. Кайсы укуктар өткөрүлүп берилбеген деп эсептелет? |
| а) лицензиялык келишимде белгиленген укуктар;  б) келишимде ээликтен ажыратылуучу катары көрсөтүлбөгөн укуктар;  в) мурас боюнча өткөрүлүүчү укуктар;  г) юридикалык жакты реорганизациялоодо укукту улантуучу тартибинде өткөн укуктар.  66. Мыйзам боюнча калтырылган мурастын мураскору ким болушу мүмкүн? |
| а) мурас калтыруучунун көзү тирүүсүндө бойго бүткөн жана мурасты ачкандан кийин тирүү төрөлгөн балдар;  б) мураскор менен туугандык байланышта турбаган жарандар;  в) жакын туугандары;  г) эки атанын балдары;  67. Товардык белгини мыйзамсыз колдонуу үчүн кандай кошумча жоопкерчилик караштырылган? |
| а) товардык белгини колдонуудан алынган кирешелерди кайтарып берүү;  б) товардык белгинин даярдап алган сүрөттөлүштөрүн жок кылууга;  в) товарды товардык белгинин ээсине кайтарып берүү;  г) салык органына айып төлөө.  68. Ага тыюу салуу жөнүндө макулдашуу бар болгон учурда акчалай талап коюудан артка чегинүүгө жол берилеби? |
| а) жол берилет;  б) жол берилбейт;  в) бир гана мыйзамда каралган учурда жол берилет;  г) мындай учурлар мыйзамда каралган эмес.  69. Банктык салым келишими качан түзүлдү деп эсептелет? |
| а) келишим түзгөн учурдан тартып;  б) тараптар келишимге кол койгон күндөн тартып;  в) салымдын суммасы банкка келип түшкөн күндөн тартып;  г) биринчи дивиденддерди төлөгөн күндөн тартып.  70. Эсепте акча каражаты жетишсиз болгон учурда клиентке коюлган кайсы талаптар биринчи кезекте канааттандырылат? |
| а) чыгуу жөлөк пулдарын төлөө боюнча;  б) бюджеттик төлөмдөр боюнча;  в) алименттерди төлөтүү боюнча талаптарды;  г) автордук келишимге ылайык сый акыны төлөө боюнча.  71. Чекти төлөөгө берүү мөөнөтү аяктамайынча аны кайра чакырып алууга жол берилеби? |
| а) жол берилет;  б) жол берилбейт;  в) бир гана мыйзамда караштырылган учурларда жол берилет;  г) мыйзамда мындай учурлар караштырылган эмес.  72. Бир жак экинчи жактын атынан белгилүү бир юридикалык иш-аракеттерди аткарууга милдеттенген келишим эмне деп аталат? |
| а) экспедиция келишими;  б) комиссия келишими;  в) агенттик келишим;  г) тапшырма келишими.  73. Бир жак экинчи жактын тапшырмасы боюнча, сый акы үчүн экинчи жактын эсебинен бүтүм түзүү милдеттенмесин алган келишим эмне деп аталат? |
| а) экспедиция келишими;  б) комиссия келишими;  в) агенттик келишим;  г) тапшырма келишими.  74. Делькредере деген эмне? |
| а) комиссионер бүтүмдүн үчүнчү жак тарабынан аткарылышын моюнга алуусу;  б) бүтүмдүн ишенимдүү адам тарабынан аткарылышын моюнга алуусу;  в) комиссионердин тапшырмасын аткарууну комитенттин моюнга алуусу;  г) комиссионердин тапшырмасын аткарууну ишенимдүү адамдын моюнга алуусу.  75. Биринчи жак экинчи жактын тапшырмасы боюнча сый акы үчүн өзүнүн атынан, бирок башка жактын эсебинен юридикалык аракеттерди аткарууга милдеттенген келишим эмне деп аталат? |
| а) экспедиция келишими;  б) комиссия келишими;  в) агенттик келишим;  г) тапшырма келишими.  76. Кайсы буюмдар мүлктү ишенимдүү башкаруунун өз алдынча обьектиси боло албайт? |
| а) ишканалар;  б) баалуу кагаздар;  в) өзгөчө укуктар;  г) тектик белгилери менен аныкталуучу буюмдар.  77. Заем келишиминин нотариаттык түрүн сактабагандык анын анык эместигине алып келеби? |
| а) бардык учурларда алып келбейт;  б) алып келбейт;  в) эгер бул тууралуу келишимде көрсөтүлсө алып келет;  г) эгер бул тууралуу тараптардын макулдашуусу бар болсо.  78. Кошумча чыгымдарды калыбына келтирүүдө жабырлануучунун күнөөсү эске алынабы? |
| Мүлктүн сатылып алынышынын эскиришинин натыйжасында ага болгон менчик укугунун пайда болушун таанууну кайсы орган тарабынан ишке ашырылат? |
| а) бир гана мыйзамда караштырылган учурларда эске алынат;  б) эске алынат;  в) эске алынбайт;  г) мыйзам тарабынан мындай учурлар караштырылган эмес.  79. Варрант деген эмне? |
| а) склад квитанциясы;  б) кош складдык күбөлүк;  в) жөнөкөй складдык күбөлүк;  г) күрөөлүк күбөлүк.  80. Товарларды сактоо үчүн кабыл алууда товардык склад кайсы документтерди берет? |
| а) жөнөкөй складдык күбөлүк;  б) үч кат складдык күбөлүк;  в) күрөөлүк складдык күбөлүк;  г) складдык коштомо кагаз.  81. Буюмдарды ломбардда сактоо келишими кандайча түзүлөт? |
| а) көрсөтүүчүгө сактоочу квитанция берүү менен;  б) кассалык чек берүү менен;  в) жөнөкөй күрөөлүк күбөлүк берүү менен;  г) жекече сактоо квитанциясын берүү менен.  82. Кайсы таламдарды камсыздандырууга жол берилбейт? |
| а) карама-каршы таламдарды;  б) укукка каршы таламдарды;  в) укуктан сырткары таламдарды;  г) чочун таламдарды.  83. Кайсы учурда мурастык мүлк ээсиз-ээликсиз деп табылат? |
| а) мыйзам боюнча мураскор жок болгон учурда;  б) мураскорлор мурасты кабыл алуу мөөнөтүн өткөрүп жиберген учурда;  в) мураскорлор мурастан мыйзам боюнча баш тартышпаган учурда же мурастоодон четтетилген учурда;  г) мураскорлордун ичинен эч кимисинин мурастоого укугу жок болсо.  84. Курулуш кайсы учурда өзүм билемдик менен курулган болуп эсептелет? |
| а) курулуш авариялык болуп эсептелген учурларда;  б) курулуш ушул максат үчүн бөлүнүп берилбеген жер участогуна тургузулганда, шаар куруу ченемдерин жана эрежелерин олуттуу бузуу менен аткарылса;  в) курулуштун аянты белгиленген өлчөмдөн ашык болгон учурларда;  г) курулуш бул максат үчүн бөлүнүп берилбеген жер участогунда тургузулганда.  85. Түзүү жөнүндө келишимде үчүнчү жактар үчүн анын бар экендиги ачык көрсөтүлбөшү каралган жөнөкөй шериктештик эмне деп аталат? |
| а) жабык шериктештик;  б) сырдуу шериктештик;  в) толук шериктештик;  г) коммандиттик шериктештик.  86. Ломбарддарга жарандардан кыймылдуу мүлктү күрөө катары кабыл алууга лицензия зарылбы? |
| а) ооба, зарыл;  б) ооба, эгер күрөөгө кыймылсыз мүлк берилсе;  в) жок;  г) ооба, эгерде мүлктүн баасы эсептик көрсөткүчтөн 500 эсеге жогору болсо.  87. Шарт коюлган керээзди түзүүгө жол берилеби? |
| а) бир гана өзгөчө учурларда жол берилет;  б) жол берилет;  в) жол берилбейт;  г) мураскордун макулдугу бар болсо, жол берилет.  88. Жаран өлгөн учурда зыяндын ордун толтуртууга кимдин укугу жок? |
| а) өлгөн адамдын карамагында турган эмгекке жараксыз болуп калган жактар;  б) ал өлгөн күнгө карата анын багуусу укугуна ээ эмгекке жараксыз болуп калган жактар;  в) иштебеген жана өлгөн адамдын багуусундагы анын балдарын багуу менен алектенген үй-бүлө мүчөсү;  г) өлгөн адамдын карамагында турган жана ал өлгөндөн кийин 7 жылдын ичинде эмгекке жараксыз болуп калган жактар.  89. Көз каранды коом юридикалык жак болуп эсептелеби? |
| а) эсептелет;  б) эсептелбейт;  в) мыйзамда аныкталган учурда гана эсептелет;  г) мыйзамда караштырылбаган учурду кошпогондо, эсептелбейт.  90. Банкка кепил катары бергендиги үчүн кепил катары чыккан жаранга эмне төлөнүп берилет? |
| а) банктык сертификат;  б) сый акы;  в) күрөө;  г) аванс.  91. Жазуу формасындагы алдын ала күрөө жөнүндө макулдашуу канча суммадан жогору түзүлүшү керек?  а) суммадан көз карандысыз түрдө;  б) 100 эсептик көрсөткүчтөн жогору;  в) 300 эсептик көрсөткүчтөн жогорку;  г) 250 эсептик көрсөткүчтөн жогору.  92. Ээлик кылуунун эскиргендигине байланыштуу мүлккө карата менчик укугунун пайда болушун таануу кайсы орган тарабынан ишке ашырылат?  а) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы тарабынан;  б) сот тарабынан;  в) мамлекеттик мүлк фонду тарабынан;  г) мамкаттоо тарабынан. |

**Жер укугу боюнча суроолор**

1. Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык жер участогунун түшүнүгүн айтып бергиле?

а) имараттарды же курулуштарды куруу үчүн арналган чектери бар жердин өлчөмү;

б) так орнотулган чектери бар, жер казыналары эске алынбаган жердин топурактуу катмары;

в) укугун күбөлөндүрүүчү документтерде көрсөтүлгөн жердин чиймеси (контуру);

г) туташ чектелген жер аянты.

2. Конституцияга жана Жер кодексине ылайык жер кандай жеке менчик формаларында болот?

а) бир гана мамлекеттин жеке менчигинде;

б) мамлекеттик, муниципалдык жана коллективдик жеке менчикте;

в) мамлекеттик, муниципалдык, жеке менчик жана менчиктин башка түрлөрүндө болот

г) мамлекеттик жана коммуналдык жеке менчигинде.

3. Жайыттар менчиктин кайсы түрлөрүндө болот?

а) мамлекеттик, муниципалдык жана жеке;

б) мамлекеттик жана муниципалдык;

в) бир гана мамлекеттин менчигинде;

г) жергиликтүү жамааттардын, бирикмелердин, жайыт колдонуучулардын.

4. Кайсы жерлер муниципалдык менчиктеги жерлер болуп эсептелет?

а) шаарлардын, айылдардын жана айылдык аймактардын аймагындагы жерлер;

б) айылдык аймактардын, кыштактардын, шаарлардын чектериндеги, жеке жана мамлекеттик жерлерден башка жерлер;

в) жайыттар жана айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусунун жерлери;

г) калктуу пунктардын чектериндеги жерлер.

5. Жер үлүшү деген эмне?

а) Кыргыз Республикасынын жаранына тиешелүү жер участкасынын үлүшү;

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте Кыргыз Республикасынын жарандарына берилүүчү айыл чарба багытындагы жер участогу;

в) жер-агрардык реформанын жүрүшүндө бир үй-бүлөгө берилген жер участогу;

г) жаранга колдонуу үчүн берилген жер участогу.

6. Жерге карата мамлекеттик менчик укугун ким ишке ашырат?

а) мамлекет;

б) айыл өкмөтү, мэрия;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар өз компетенцияларынын чегинде;

г) Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги.

7. Калк жашаган пункттун чегиндеги жер участоктору чет өлкөлүк жактарга кандай укуктарда берилүүсү мүмкүн?

а) айыл чарба багытындагы жерлерден сырткары жеке менчик укугунда;

б) бир гана убактылуу колдонуу укугунда 50 жылга чейинки мөөнөткө;

в) мөөнөттүү (убактылуу) пайдалануу укуктарында берилиш мүмкүн же Кыргыз Республикасынын «Күрөө» жөнүндө Мыйзамына ылайык ипотекалык кредит боюнча өндүрүп алган учурда менчикке берилиши мүмкүн;

г) 5 жылдык мөнөткө ижара укугунда.

8. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусу кайсы жерлерден турат?

а) муниципалдык менчиктеги айыл чарбасына багытталган жерлер;

б) жайыттар;

в) мамлекеттин менчигине кирген жана айыл чарбасына жарактуу жерлерден топтоштурулган (жайыттарды кошпогондо) жер участоктору;

г) жер-агрардык реформанын жүрүшүндө жер фондуна топтоштурулган жер участогу.

9. Сервитут деген эмне?

а) башка бирөөнүн жер участогун мөөнөттүү пайдалануу укугу;

б) башка бирөө пайдаланып жаткандыгына байланыштуу башка бирөөнүн жер участогун чектөө;

в) адамдардын башка адамдын менчигинде же пайдалануусунда болгон жер участогун чектелген түрдө максаттуу пайдаланууга болгон укугу;

г) Чектеш жер пайдалануучунун жер участогун колдонуу укугу.

10. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун жерлери канча мөөнөткө берилет?

а) мөөнөттүү колдонуу укугу боюнча, анын ичинде 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу шарттында;

б) кайрак жана көп жылдык өсүмдүктөр ээлеген жерлерди, үрөнчүлүк, асыл тукум, эксперименттик чарбалары, айыл чарба кооперативдери үчүн 20 жылга чейинки мөөнөткө берилген жерлерди кошпогондо, 5 жылга ижарага алуу укугунун негизинде берилет;

в) мөөнөтсүз колдонуу укугунун негизинде;

г) мөөнөттүү колдонуу укугунун негизинде 50 жылдык мөөнөткө.

11. Жер үлүштөрү боюнча бүтүмдөр кандай формада түзүлүшү керек?

а) нотариустан күбөлөндүрүлгөн жазуу формасында;

б) жөнөкөй жазуу формасында;

в) милдеттүү түрдө нотариустан күбөлөндүрүлгөн жазуу формасында;

г) милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн жазуу формасында.

12. Жер фонду кандай жерлерден турат?

а) Кыргыз Республикасынын чек араларындагы айыл чарбачылыгына багытталбаган жерлерден;

б) Кыргыз Республикасынын чек араларындагы айыл чарбачылыгына багытталган жана айыл чарбачылыгына багытталбаган жерлерден;

в) Кыргыз Республикасынын чектеринде жайгашкан бардык жерлерден;

г) Кыргыз Республикасынын чектериндеги айыл чарбачылыгына багытталган жерлерден.

13. Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде жер фондунун канча категориясы караштырылган?

а) 5

б) 7

в) 8

г) 10

14. Айыл чарбасына жарактуу жерлер деген түшүнүк эмнени билдирет?

а) айыл чарба өндүрүшү үчүн жарактуу жер участоктору;

б) жер-агрардык реформанын жүрүшүндө жарандарга берилген жер өндүрүшү;

в) Айыл чарба өндүрүмдөрүн (продукцияларын) өндүрүү үчүн колдонулган жер участоктору;

г) Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун карамагындагы жерлер.

15. Короо жай участогу деген эмне?

а) мамлекеттик бийлик же жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан турак-жай куруу үчүн жарандарга бөлүнүп берилген, үлүш эмес, бирок, турак-жайга танапташ жаткан жер;

б) жарандарга жеке көмөкчү чарбаны жүргүзүү үчүн берилген жер участогу;

в) жеке ишкердик жургүзүү учүн жаранга берилген жер участогу;

г) көп кабаттуу үйгө танапташ жаткан жер участогу.

16. Кызматтык жер үлүшү деген эмне?

а) Мамлекеттик жана муниципалдык жерди пайдалануучулар тарабынанөз кызматкерлерине бекитилген тартипте берилүүчү жер участогу;

б) мурдагы колхоздор жана совхоздор тарабынан өз кызматкерлерине берилген жер үлүшү;

в) жеке турак жай куруу үчүн жарандык жеке менчигиндеги кызматтык жер аянты;

г) жеке көмөкчү чарбаны жүргүзүү үчүн берилген жер участогу.

17. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун жерлерди берүүсүнүн тартибин жана шарттарын ким бекитет?

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

б) айыл өкмөтү жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;

в) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши;

г) жергиликтүү кеңештер.

18. Жер мыйзамына ылайык жер участогуна карата укук кайсы учурда пайда болот?

а) универсалдуу укук мурастоо тартибинде жер участогуна укуктун өтүшү менен;

б) жарандык-укуктук бүтүм боюнча кызматтык жер аянтына укукту өткөрүп берүүдө;

в) жер участогуна ээ болуу укугунан ажыратуу бүтүмүнүн нотариус тарабынан күбөлөндүрүлсө;

г) атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан укук берилүүсү.

19. Мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдалануучуларга жер участоктору кайсы укуктун негизинде берилет?

а) жеке менчик укугунун негизинде;

б) мөөнөттүү пайдалануу укугунун негизинде;

в) мөөнөтсүз колдонуу укугунун негизинде;

г) ижарага алуунун шартында.

20. Жер мыйзамына ылайык жер участоктору кайсы укуктардын негизинде берилет?

а) өмүр бою мураска ээ болуу укугу;

б) менчикке ээ болуу укугу, мөөнөтсүз колдонуу укугу; мөөнөттүү колдонуу укугу, сервитут;

в) чарбачылык жүргүзүү укугу;

г) ыкчам башкаруу укугу.

21. Эгерде жеке менчиктеги жер участогунан пайдалуу кен байлыктарынын кору табылса, анда ал жер участогунун ээси үчүн кандай кесепеттерге алып келет?

а) жер участогун алуу жана жер участогунун сатыктагы баасын берүү;

б) жеке менчиктин ээсинен жер участогу базар баасында сатылып алынат;

в) жер участогунун менчик ээсинин же жерди пайдалануучунун тарткан чыгымынын милдеттүү түрдө ордун толтуруу же ага тең баалуу башка жер участогун берүү аркылуу жер участогу алынат;

г) менчик ээсине ага тең башка жер участогу жана пайдалуу кен байлыктардын баасынын жарымы берилет.

22. Айыл чарба багытындагы жер участокторун Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчигине өткөрүп берүү үчүн алардын чектелүү өлчөмдөрүн кайсы ыйгарым укуктуу орган аныктайт?

а) Бош жерлердин болушун жана айыл калкынын айыл чарба жерлери менен камсыз болушун эске алуу менен жергиликтүү кеңеш тарабынан аныкталат;

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

в) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын иштери боюнча улуттук агенттик;

г) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши райондук кеңештердин макулдугу менен.

23. Айыл чарба багытындагы жерлерди менчикке же пайдаланууга берүүдө кайсы жарандар артыкчылык укугуна ээ болот?

а) Кыргыз Республикасынын айыл жерлеринде 2 жылдан аз эмес жашаган жарандары;

б) айыл чарба өндүрүшү менен алектенген юридикалык тараптар;

в) айылдык калктуу пункттардан чыккандар, айыл жерлерине 1997-жылдын 1-июнуна карата кайтып келгендер;

г) ошол айылдык аймактын аймагында жашаган, ошондой эле үй-бүлөсүнүн бир мүчөсүнө алганда 0, 10 гектардан аз жер участогу (айдоо жери) бар жана бийик тоолуу жана алыскы райондордо жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары.

24. Жер участогуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү документтер кайсылар?

а) жер участогуна жеке менчик болгондо жана жер участогун мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) пайдаланууда - жер участогун мөөнөтсүз (мөөнөтүн көргөзбөстөн) пайдаланууга укук берген мамлекеттик акт;

б) сервитуттук макулдашуу;

в) ыйгарым укуктук органдардын чечимдери;

г) жер участогун убактылуу колдонуу укугун берген убактылуу паспорт.

25. Кайсы айыл чарба жерлери асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери деп саналат?

а) - жайыттарды кошпогондо, бонитети төмөн жана аларды мелиоративдик жактан жакшыртууга көп чыгымдарды талап кылуучу, кыртышы начар айыл чарба жери;

б) Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусунун инвестициялык конкурста сунуш кылынуучу жер участоктору;

в) мелиоративдик жакшыртуу боюнча ири чыгымдарды талап кылган жайыттар;

г) которуштуруп айдоонун жыйынтыгында нымдуулуктун алдында калган айыл чарба жерлери.

26. Кайсы айыл чарба жерлери өзгөчө баалуу деп эсептелет?

а) сугат жана кургатылган жерлер, айдоо аянттары, көп жылдык мөмө-жемиш дарактары, жүзүмзарлар, эгилме аянттар кысыр аңыздар, маданий жайыттар, чөп чабыктар жана түп-тамырынан бери жакшыртылган жайыттар;

б) питомниктер, айыл чарба уюмдарынын жерлери;

в) бакчалар, огороддор, жеке көмөкчү чарбаны жүргүзүү үчүн участоктор;

г) жайыттар, токой аянттары, коруктар амактары, улуттук парктар.

27. Жер участогунун бир бөлүгүнө карата бүтүм түзүүнүн тартиби кандай?

а) алгач жердин ушул бөлүгүн белгиленген тартипте өз алдынча жер участогуна бөлүп, андан соң мамлекеттик каттоодон өткөргөндөн кийин жүргүзүлөт;

б) Бүтүм түзүүнүн предмети бүтүм түзүүнүн нотариустан күбөлөндүрүлгөн жана мамлекеттик каттоодон өткөн жер участогунун бир бөлүгү болуп саналат;

в) жер участогунун бир бөлүгү бардык менчик ээлеринин макулдугу аркылуу өз алдынча жер участогу болуп бөлүнөт жана тараптардын макулдашуусунун шартына ылайык ажыратылат;

г) Келишимде бүтүм түзүүнүн предмети жер участогунун бир бөлүгү болуп эсептелет деп көрсөтүлөт, андан кийин мамлекеттик каттоо жүргүзүлөт.

28. Айыл чарба жерлеринин мурастоочусу чет өлкөлүк жараны болуусунун кесепеттери кандай?

а) чет өлкөлүк жаран жер участогуна укук пайда болгон убактан баштап 1 жылдын ичинде жер участогуна укугун Кыргыз Республикасынын жаранына ээликтен ажыратууну жүргүзүүгө милдеттүү;

б) чет өлкөлүк жаран сатып алуу-сатуу жүргүзүүгө жана жер участогун башка адамга тартуулоого милдеттүү;

в) чет өлкөлүк жаран өзүнүн жер участогун Кыргыз Республикасынын жаранына сатууга укуктуу;

г) чет өлкөлүк жарандын жер участогуна карата укугу мамлекеттик жана коомдук керектөөлөр үчүн алынуусу керек.

29. Ипотеканын предмети эмне болуп эсептелет?

а) жер участогуна укук;

б) имараттар жана курулуштар жана аларга бекитилген жер участогу;

в) жер участогу;

г) кыймылсыз мүлк.

30. Жер мыйзамына ылайык чет жердик жаран ким болуп эсептелет?

а) качкындар жана эки жарандыгы бар адамдар;

б) Чет өлкөдө иштеген жарандар жана чет өлкөлүк жарандар;

в) жер-укуктук мамилелердин бир тарабы катары чыккан чет өлкөлүк юридикалык жактар, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар;

г) чет өлкөлөрдүн элчиликтери, дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөр.

31. Мажбурлоочу сервитутту аныктоо боюнча чечимди ким кабыл алат?

а) өзүнө карата сервитут аныкталып жаткан жер участогунун менчик ээси;

б) жергиликтүү сот;

в) жер участогунун менчик ээлеринин жазуу жүзүндөгү макулдашуусу боюнча;

г) ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде.

32. Жер участогунун менчик ээси жер участогуна болгон укугунан ыктыярдуу түрдө баш тартканда, анын кандай кесепеттери бар?

а) жер участогу ээси жок деп таанылат;

б) жер участогу мамлекеттик же муниципалдык менчикке өтөт;

в) жер участогу соодага коюлуп сатылышы мүмкүн;

г) жер участогу менчик ээсинин мураскерине өтөт.

33. Кандай учурлар жер участогун алып коюу үчүн негиз болуп эсептелет?

а) жер участогун трансформациялоо;

б) жер салыгын төкпөсө;

в) жер участогун конфискациялоо;

г) кредит ээлеринин талаптарына ылайык жер участогун алып коюу боюнча кайрылуу.

34. Жер участогун алып коюу жөнүндө чечимди кайсы орган кабыл алат?

а) Жергиликтүү кеңеш жана айыл өкмөтү;

б) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

г) Сот.

35. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн жер участогун сатып алуу кандай жүргүзүлөт?

а) Сот аныктагандай ыйгарым укуктуу орган менен жер участогунун менчик ээсинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде;

б) ыйгарым укуктуу орган менен жер участогунун менчик ээсинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде, а макул болбогон учурда – сот тарабынан;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча;

г) ыйгарым укуктуу органдын чечими боюнча.

36. Айыл чарба багытындагы жерлердин курамына кайсы жерлер кирет?

а) Айыл жрелериндеги жерлер;

б) имараттардын жана курулуштардын алдындагы жерлер;

в) айыл чарба жерлери жана айыл чарбасынын иштеп туруусу үчүн зарыл болгон чарбалардын ичиндеги жолдор жайгашкан жерлер;

г) айыл чарба өндүрүшү үчүн берилген токой фондунун жерлери.

37. Калктуу пункттардын жерлерине кайсы жерлер кирет?

а) калктуу конуштун чегиндеги бардык жерлер;

б) жалпы колдонулуучу жерлерди кошкондо административдик-аймактык бирдиктердин чектериндеги жерлер;

в) айылдык калктуу пункттардын жана шаарлардын аймактарындагы жалпы колдонулуучу жерлер;

г) муниципалдык жеке менчиктин карамагындагы бардык жерлер.

38. Коргонуунун жерлери деп кайсы жерлер таанылат?

а) объекттерди куруу үчүн берилген жерлер;

б) өрт коопсуздугу обьекттери үчүн берилген жерлер;

в) коргонуу менен коопсуздук жагынан милдеттерди аткарган аскердик окуу жайларды жайгаштыруу жана туруктуу иштетүү үчүн берилген жерлер;

г) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында турган жерлер.

39. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине кайсы жерлер кирет?

а) өзгөчө баалуу айыл-чарба жерлери жана жайыттар;

б) туризм обьекттеринин карамагындагы жерлер;

в) ден соолукту чыңдоочу багыттагы жаратылыш аймактарынын жерлери;

г) аңчылык кылуучу жерлер жана жайыттар.

40. Кайсы жерлер токой фондусунун жерлери деп таанылат?

а) токой өстүрүү коругу үчүн берилген жайыттар;

б) токой өстүрүү үчүн юридикалык тараптардын менчигине берилген жерлер;

в) жарандардын жеке менчигиндеги жерлер жана ар түрдүү бак-дарактарды олтургузуу үчүн пайдаланылган жерлер;

г) токой чарба муктаждыктары үчүн берилген жерлер.

41. Кайсы жерлер суу фондусунун жерлерине кирет?

а) гидротехникалык курулуштар ээлеген жерлер;

б) дендрологиялык парктар ээлеген жерлер;

в) дарылоо-ден соолукту чыңдоо багытындагы курулуштар ээлеген жерлер;

г) рекреациялык багыттагы курулуштар ээлеген жерлер.

42. Кайсы жерлер запастагы жерлер болуп эсептелет?

а) мамлекеттин менчигиндеги менчикке же пайдаланууга берилбеген бардык жерлер;

б) запастагы, жер фондунун ар түрдүү категориясындагы жерлер;

в) которуштуруп айдоо максатында бууландырылып, нымдуулукта калтырылган айыл-чарба багытындагы жерлер;

г) максаттуу багытка ээ эмес, мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жерлер.

43. Жер талаштарын кайсы органдар чечет?

а) жер участогун берген ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, макул болбогон учурда – сот;

б) жер участогу жайгашкан дарек боюнча сот;

в) жер участогун берген мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган;

г) бейтарап сот.

44. Айыл чарба багытындагы жерлердин менчик ээлери кайсы жарандар болушу мүмкүн?

а) чет өлкөлүк жактар;

б) айыл жерлеринде бир жылдан аз эмес туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары;

в) мамлекет, Кыргыз Республикасынын жарандары, айыл-чарба өндүрүмдөрүн өстүрүү жана (же) кайра иштетүү менен алектенген Кыргыз Республикасындагы кооперативдер жана юридикалык жактар;

г) жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары.

45. Кимге айыл-чарба багытындагы жерлерди берүүгө жана өткөрүп берүүгө тыюу салынат?

а) Кыргыз Республикасынын жарандарына;

б) Айыл чарба ишмердиги менен алектенген коммерциялык юридикалык жактарга;

в) жубайлардын бирөөсү чет мамлекеттин жараны болуп саналган жубайларга же жарандыгы жок болсо;

г) айыл-чарба кооперативдерине.

46. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлери менчикке берилүүсү мүмкүнбү?

а) Ооба, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши аныктаган учурларда;

б) Ооба, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча, жергиликтүү кеңештердин сунушу боюнча өзгөчө учурларда;

в) жок, мыйзамда бекитилген өзгөчө учурлардан башка бардык учурда болбойт;

г) жол берилбейт.

47. Кайсы жарандар айыл-чарба багытындагы жерлерди ижарага алуучулар боло алышат?

а) Кыргыз Республикасынын бардык жарандары жана бардык юридикалык жактар;

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары;

в) Айыл чарбасында ишкердик кылуучу жактар;

г) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясын же күбөлүгүн алган банктар жана адистештирилген каржылык-кредиттик мекемелер.

48. Кайсы учурларда жер үлүштөрүн жана айыл-чарба багытындагы участокторду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча сатып алуу жолу менен алып коюуга мүмкүн?

а) мамлекеттик максаттар үчүн зарыл учурларда (стратегиялык обьекттерди жана инженердик курулуштарды куруу);

б) КРнын жарандарына жер участокторун берүү үчүн, коммерциялык обьекттерди куруу үчүн;

в) калктуу пункттардын аймактарын кеңейтүү үчүн;

г) муниципалдык объекттерди куруу.

49. Айыл-чарба муктаждыктары үчүн суу фондунун жерлерин убактылуу пайдаланууга берүүгө ким уруксат берет?

а) жергиликтүү кеңеш;

б) жергиликтүү мамлекеттик администрация;

в) айыл өкмөтү;

г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.

50. Жайыт билети деген эмне?

а) жайыт пайдалануучуга жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөсү макамын берген жана мал жаюу үчүн жайыттарды колдонуу укугун берген документ;

б) жайыт участокторун ижарага алуу укугун ырастаган документ;

в) малы бар экендигин ырастоочу ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген документ;

г) чабандарга, койчуларга мал жаюуга уруксат берген документ.

51. Жайыттар ижарага берилүүсү мүмкүнбү?

а) жайыттар мыйзамда караштырылган учурларга ылайык ижарага берилүүсү мүмкүн;

б) Ооба, соодалашуу жолу менен эркин түрдө эле ижарага берилет;

в) эгерде эл аралык келишимдерде бекитилген болсо, анда чет элдик жарандарга ижарага берилүүсү мүмкүн;

г) жок, жайыттарды ижарага жана кошумча ижарага берүүгө тыюу салынат.

52. Жайыт билеттерин кайсы ыйгарым укуктуу орган берет?

а) жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун аткаруучу органы;

б) райондук мамлекеттик администрация;

в) жергиликтүү кеңеш;

г) жайыт комитети.

53. Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана укуктарга чектөөлөрдү милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоо мөөнөтү кандай?

а) Укукту күбөлөндүрүүчү документти түзгөн (түзүүдөн) учурдан баштап 30 күндө ашык эмес убакытта;

б) бүтүм түзгөн күндөн баштап, 10 күндүн ичинде;

в) бүтүмдү түзгөн датасынан баштап, 5 күндөн ашык эмес;

г) 3 айдын ичинде.

54. Мажбурланган сервитут кайсы убактарда токтотулушу мүмкүн?

а) сервитут күрөөгө коюунун өз алдынчалуу предмети болуп эсептелсе;

б) жер участогуна карата укук башка адамга өткөн кезде;

в) сервитут сатып алуу-сатуунун өз алдынчалуу предмети болуп эсептелсе;

г) сервитут белгиленген негиздер күчүн жоготкон кезде.

55. Жерге жайгаштыруу өзүнө эмнени камтыйт?

а) Кыргыз Республикасынын жерлерине карата укуктук режим, табигый, чарбачыл мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматтарды жана документтерди системалуу чогултуу;

б) жерлерди сарамжал пайдаланууну жана коргоону, жагымдуу экологиялык чөйрөнү түзүүгө жана жаратылыш ландшафттарын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын тутумун;

в) терс процесстердин зыяндарын өз убагында аныктоо, өзгөртүү, аларды баалоо, эскертүү жана четтетүү үчүн жер фондунун абалына дайыма көзөмөл жүргүзүү системасы;

г) кадастрдык карталардын бирдиктүү системасын жана кадастрдык чен өлчөмдөрдүн бирдиктүү техникалык шарттарын.

56. Жерлердин мониторинги деген эмнени түшүндүрөт?

а) Кыргыз Республикасынын жерлерине карата укуктук режим, табигый, чарбачыл мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматтарды жана документтерди системалуу чогултуу;

б) жерлерди соодалашууга коюу үчүн аларды баалоо;

в) жерлерди сарамжал пайдаланууну жана коргоону, жагымдуу экологиялык чөйрөнү түзүүгө жана жаратылыш ландшафттарын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын системасы;

г) терс процесстердин кесепеттеринин алдын алуу жана четтетүү, өзгөрүүлөрдү өз убагында аныктоо, аларга баа берүү үчүн жер фондунун абалын туруктуу көзөмөлдөө системасы.

57. Жер участогу менчикке акысыз түрдө канча жолу берилет?

а) акысыз берилбейт;

б) бир жолу- туулган жери боюнча жана бир жолу жашаган жери боюнча;

в) Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында бир жолу;

г) 2 жолу, эгерде акысыз бөлүнүп берилген участок 10 жыл мурун ажыратылса.

58. Укук күбөлөндүрүүчү документте жер участогу максаттуу колдонулуусу көрсөтүлөбү?

а) көрсөтүлбөйт;

б) мыйзамда караштырылган учурларда көрсөтүлөт;

в) мыйзамда караштырылган учурлардан сырткары убактарда көрсөтүлбөйт;

г) көрсөтүлөт.

59. Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлерде имараттар менен курулуштарды курууга жол берилеби?

а) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча жол берилет;

б) мыйзамда караштырылган учурлардан сырткаркы бардык убактарда жол берилбейт;

в) гидротехникалык курулуштардан башкаларга жол берилбейт;

г) өзгөчө учурларда жол берилет.

60. Суу коргоо зоналарынын жерлери кайсы жерлерде белгиленет?

а) гидротехникалык курулуштардын жана жасалгалардын, суу сактагычтардын, каналдардын, суу алуучу жана коргоочу жайлардын айланасына;

б) калктуу пункттардын айланасына;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган жерлерде;

г) жергиликтүү кеңеш аныктаган жерлерде.

61. Суу коргоо зоналарынын узундугу кандай тартипте аныкталат?

а) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши аныктаган тартипте;

б) суу фондунун жерлеринин аянтынан көз карандылуу түрдө;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте;

г) жергиликтүү кеңеш аныктаган тартипте.

62. Запастагы жерлер кимдин менчиги болуп эсептелет?

а) муниципалдык;

б) жеке;

в) мамлекеттин;

г) айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун.

63. Жерлерди зоналарга бөлүү деген эмне?

а) курулуштар долбоорунун генералдык планына ылайык зоналар боюнча калктуу пункттардын чектерин аныктоо;

б) калктуу пункттардын жерлеринин аймактарын колдонуунун функционалдык жана укуктук режимин аныктоо менен зоналарга бөлүү;

в) жерлердин аларды жерлердин башка категорияларынан бөлүп турган сырткы чектери;

г) жерлердин жер участоктору боюнча санынын эсеби.

64. Кандай жерлерди зонага бөлүү Кыргыз Республикасынын Жер кодекси боюнча ишке ашырылат?

а) айыл чарбасы үчүн өзгөчө баалуу жерлер;

б) калктуу конуштардын жерлери;

в) запастагы жерлер;

г) өндүрүш, транспорт жана байланыш жерлери.

65. Айыл аймактарындагы калктуу конуштардын чектери ким тарабынан аныкталат жана өзгөртүлөт?

а) айыл өкмөтү тарабынан;

б) айылдык кеңештер тарабынан;

в) атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан;

г) айыл аймактарындагы калктуу конуштардын курулушу долбоорунун генералдык планын бекиткен орган тарабынан.

66. Калктуу конуштардагы жалпы колдонулган жерлер менчикке берилеби?

а) мыйзамда караштырылган тартипте берилет;

б) берилбейт;

в) өзгөчө учурларда берилет;

г) мыйзамда караштырылган учурларда берилет.

67. Жерлерди коргоонун максаты эмнеде?

а) жерлерди мыйзамсыз келишим түзүүдөн коргоо;

б) жер кыртышын сарамжалдуу колдонууну кайра калыбына келтирүү;

в) деградацияланган же бузулган жер кыртышын жакшыртууну жана калыбына келтирүүнү камсыз кылуу;

г) отоо чөптөр жана зыянкечтер менен күрөшүү.

68. Жерлерди коргоону ким ишке ашырат?

а) жер участокторунун менчик ээлери жана жерди пайдалануучулар;

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

в) жергиликтүү кеңештер;

г) айыл өкмөтү.

69. Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык, кыртыштагы зыяндуу заттардын топтолушунун жол берүүгө мүмкүн болгон ченемдери кайсы орган тарабынан бекитилет?

а) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан;

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан;

в) жергиликтүү кеңештер тарабынан.

г) атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан.

70. Жерлерди консервациялоо кайсы убакта жүргүзүлөт?

а) Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусу тарабынан чечим кабыл алынган учурда;

б) жерлерди трансформациялоо жөнүндө чечим кабыл алынганда;

в) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чечим кабыл алынганда;

г) деградацияланган айыл чарба аянттарындагы кыртышынын асылдуулугун калыбына келтирүү мүмкүн болбогон учурларда.

71. Кыртыштарды бонитиртировкалоонун мүнөздөмөсү эмнени түшүндүрөт?

а) жер кыртышынын үстүңкү катмарынын бузулушу;

б) жерлердин сапаттуу абалы;

в) жерлерди сарамжалдуу пайдалануу;

г) кыртыштын үстүңкү катмарын калыбына келтирүү.

72. Жер кадастрынын китеби деген эмне?

а) жерлердин сандык жана сапатык абалы жана алардын баасы жөнүндө маалыматтын булагы, жерлерди баалоо жана каттоо боюнча негизги документ;

б) жердин нарктык баасына ылайыктуу баалоо (ченемдик баасы) боюнча негизги документ;

в) жер участкасынын нарктык баасын (ченемдик баасын) аныктоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу үчүн негиз;

г) жерди баалоо маалыматтарынын жыйындысы.

73. Мамлекеттик жер кадастрын ким жүргүзөт?

а) атайын ыйгарым укуктуу орган;

б) Айыл чарба министрлиги;

в) Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик;

г) айыл өкмөтү, шаарлардын мэриялары.

74. Жер кадастры жөнүндө толук отчет канча убакыт аралыгында түзүлүп турат?

а) 10 жылда 1 жолу;

б) ар бир 3 жыл сайын;

в) ар жыл сайын;

г) ар бир 5 жылда.

75. Жер фондуна кайсы жерлер кирет?

а) мамлекеттин менчигинде турган жерлер;

б) муниципалдык менчикте турган жерлер;

в) айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондуна тиешелүү жерлер;

г) Кыргыз Республикасынын чегиндеги бардык жерлер.

76. Жер мыйзамын бузгандыгы үчүн кандай жоопкерчилик караштырылган?

а) дисциплинардык;

б) жазык жана материалдык;

в) граждандык, административдик жана жазыктык;

г) граждандык жана административдик.

77. Кыймылсыз мүлктү сатканда кайсы принцип колдонулат?

а) имараттын тагдыры жер участогунун тагдырын тартат;

б) жер участогунун тагдыры имараттын тагдырын тартат;

в) имараттын тагдыры жана жер участогунун тагдыры автономдуу;

г) имаратка жана жер участогуна ээ болуу укугун бөлүү мүмкүн эмес.

78. Мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүүдө жер участогу кандайча берилет?

а) берилбейт, мамлекеттин менчигинде калат;

б) өзүнчө акты менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берилет;

в) берилет, участоктун баасы кыймылсыз мүлк комплексинин баасы менен камтылат;

г) жер участогун колдонуу укугу гана берилет.

79. Жер үлүштөрү кайсы жер участокторунун эсебинен берилүүсү мүмкүн?

а) ташталган жер участокторунан;

б) садово-дачных земельных участков;

в) жайыт жерлеринен;

г) аз өндүрүмдүү айыл чарба жерлеринен.

80. Жер үлүштөрү кимге эң биринчи кезектеги тартипте берилет?

а) Кыргыз Республикасынын айыл жерлеринде дайыма туруктуу жашаган жарандарга;

б) Кыргыз Республикасынын айыл-чарба өндүрүшү чөйрөсүндө дайыма туруктуу иштеген жарандарына;

в) айыл жерлеринде туруктуу жашаган, өз кезегинде жер үлүшүн алган, бирок аны айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондусуна берген Кыргыз Республикасынын жарандарына;

г) айыл жерлеринде туруктуу жашаган, 5 же андан ашык баласы бар Кыргыз Республикасынын жарандарына.

81. Жер үлүштөрүнүн чектик өлчөмдөрүн ким аныктайт?

а) жергиликтүү мамлекеттик администрациянын макулдугу менен райондук кеңеш;

б) айылдык кеңештер;

в) жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун аткаруучу органы;

г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.

82. Жер участогуна карата укук токтотулганда имараттын же курулуштун тагдырын ким аныктайт?

а) имараттын же курулуштун менчик ээси;

б) жер участогунун менчик ээси;

в) мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган;

г) сот.

83. Жаратылыш кырсыктарынын негизинде имараттардын жана курулуштарын бузулушу жер участогуна укукту токтотуу үчүн негиз болуп саналабы?

а) ооба, себеби максаттуу дайындоо бузулуп жатат;

б) ооба, себеби келишим түзүүгө мүмкүн болгон предмети жок;

в) негиз болобойт;

г) Айырм учурларда негиз болуп эсептелет.

84. Бир нече квартира жайгашкан үйдүн алдындагы жер участогу анда жашаган квартиралардын менчик ээлеринин кандай укута тиешелүү?

а) туруктуу колдонуу укугунда;

б) биргелешкен менчиктеги менчик укугунда;

в) жалпы үлүштүк менчик учугунда;

г) өмүр боюу мурастоо ээлик кылуу укугунда.

85. Бир нече квартира жайгашкан үйдүн алдындагы жер участогуна карата жалпы үлүштүк менчик укугун, квартирага карата менчик укугунан өзүнчө сатып алуу же сатууга мыйзам жол береби?

а) өзгөчө учурларда жол берилбейт;

б) ооба, жол берилет;

в) жол берилбейт;

г) мыйзамда бекитилген өзгөчө учурларда жол берилет.

86. Кайсы жер участогу мамлекеттик муктаждыктар үчүн алууга жатпайт?

а) жер үлүшү;

б) ижарадагы жер участогу;

в) жайыт участогу;

г) турак үйдү тейлөө жана жеке менчик көмөк чарба үчүн арналган жер участогу мамлекеттик, муниципалдык жана коомдук муктаждыктар үчүн алынбайт көп квартиралуу үйдөгү турак жай жана (же) турак жайлык эмес жайлардын менчик ээлеринин жалпы үлүштүк менчигинде турган жер участогу мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн алынбайт.

87. Жер участогунун менчик ээсинин кайсы аракеттерди жасоого укугу жок?

а) жер участогуна өз алдынча кожоюндук кылганга;

б) жер участогуна өз алдынча ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө;

в) топурактын пайдалуу касиеттерин эксплуатациялоого;

г) участокту өзү билгендей, максаттуу багытын эске албастан пайдаланганга.

88. Аракеттердин кайсынысы жер участогунун менчик ээсинин милдети болуп эсептелет?

а) жарандык-укуктук келишимдерди түзбөө;

б) жер участогуна карата укугун бузууга байланыштуу бардык аракеттерге бөгөт коюу;

в) жер участогуна карата сугаруу, кургатуу иштерин жасоо;

г) чектеш жер участокторунун менчик ээлеринин жана пайдалануучулардын жана башка адамдардын укуктарын бузбоого.

89. Кызматтык жер аянты кандай максатта колдонулат?

а) айыл чарба өндүрүшү үчүн;

б) огородчулукка, тоют өндүрүүгө, мал жаюуга жана чөп чабыкка пайдалануу үчүн;

в) жашай турган турак-жай куруу үчүн;

г) айыл чарба курулуштарын куруу үчүн.

90. Кызматтык жер аянтына ээ болуу укугу кайсы учурларда токтотулат?

а) колдонуу укугун алып койгондо;

б) кызматкер иштен бошогондо;

в) кызматкер ээлеген кызматынан жогорулаганда;

г) кызматкерге жарандык-укуктук келишим боюнча колдонуу укугу берилгенде.

91. Мажбурлоочу сервитут кандай максатта аныкталат?

а) жер участогун белгилөө үчүн;

б) бөлөк менчик ээлеринин өзү билгендей;

в) электр берүү, байланыш линияларын жүргүзүү жана эксплуатациялоо мажбурланган сервитут белгилөөсүз камсыз кылынышы мүмкүн болбогондо;

г) жер участокторунун кошуна менчик ээлеринин жерлери жеткиликтүү болуусу үчүн.

92. Мажбурланган сервитутту белгилөөдө жер участогунун менчик ээсине келтирилген чыгымдарды ким кайтарып берет?

а) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

б) жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары;

в) кызыкчылыгында сервитут белгиленген адам тарабынан;

г) атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган.

93. Сервитут кайсы учурда сакталат?

а) жер участогуна карата укук берилгенде;

б) мамлекеттин муктаждыгы үчүн жер участогуна карата укугун алып койгондо;

в) жер участогуна карата укук берүү же өткөрүп берүү;

г) жер участогуна болгон укук өткөрүлүп берилген, башкага өткөн учурда сакталып калат.

94. Жерди колдонгондугу үчүн төлөмдөн кайсы адамдар бошотулган?

а) чет өлкөлүк жарандар;

б) айыл жерлеринде 2 жылдан аз эмес убакыт туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары;

в) чет мамлекеттер;

г) бюджеттен каржыланган мамлекеттик жана муниципалдык жер колдонуучулар.

95. Жер мыйзамы тарабынан жерди колдонуу үчүн төлөмдүн кандай түрлөрү караштырылган?

а) жер салыгы, ижара акысы жана кыймылсыз мүлккө карата салык;

б) кыймылсыз мүлккө карата салык;

в) ижара үчүн акы жана жер салыгы;

г) жер салыгы жана кыймылсыз мүлккө карата салык.

96. Мамлекеттин муктаждыгы үчүн жер участогуна болгон укугун алып коюунун тартибин ким аныктайт?

а) атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

б) жергиликтүү мамлекеттик администрация;

в) айылдык кеңештер;

г) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү.

**Жаратылыш ресурстары укугу боюнча суроолор**

1. Жаратылыш ресурстарын пайдалангандыгы, айлана-чөйрөнү булгагандыгы жана жаратылышка тийгизген башка терс таасирлери үчүн жыйымдардын өлчөмдөрү, аларды өндүрүп алуунун жана пайдалануунун тартиби ким тарабынан аныкталат?

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши тарабынан;
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан;
3. Кыргыз Республикасынын Республикалык мамлекеттик айлана-чөйрөнү коргоо органы тарабынан;
4. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы.

2. Жер казынасынын Мамлекеттик фондун башкарууну ким ишке ашырат?

1. жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;
2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊеши;
3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети (Өкмөтү);
4. Кыргыз Республикасынын Пайдалуу кендердин запастары боюнча Мамлекеттик комиссиясы.

3. Геологиялык маалыматтык ресурстар эсептелет…

1. жеткиликтүү жана акысыз;
2. жеткиликсиз;
3. жеткиликтүү жана акы төлөнүүчү;
4. акысыз.

4. Жер казынасынын пайдалануучусу ким болушу мүмкүн?

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар жана физикалык жактар;
2. бир гана физикалык жактар;
3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар, ошондой эле жеке ишкерлер катары катталган жеке жактар, анын ичинде чет өлкөлүк жарандар;
4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар.

5. Айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы коргоо зоналары деген эмнени түшүндүрөт?

1. чарбалык иштин терс таасирин же жаратылыштын табигый күчтөрүнүн зыяндуу таасирин болтурбай коюу максатында мыйзам боюнча өзгөчө корголуучу режимдеги табигый мейкиндиктин бир бөлүгү;
2. чарбалык иштин терс таасирин же жаратылыштын табигый күчтөрүнүн зыяндуу таасирин болтурбай коюу максатында мыйзам боюнча өзгөчө корголуучу режимдеги жасалма түзүлгөн мейкиндиктин бир бөлүгү;
3. чарбалык иштин терс таасирин же жаратылыштын табигый күчтөрүнүн зыяндуу таасирин болтурбай коюу максатында мыйзам боюнча өзгөчө корголуучу режимдеги трансформацияланган мейкиндиктин бир бөлүгү;
4. чарбалык иштин терс таасирин же жаратылыштын табигый күчтөрүнүн зыяндуу таасирин болтурбай коюу максатында мыйзам боюнча өзгөчө корголуучу режимдеги экономикалык зоналар мейкиндигинин бир бөлүгү.

6. Уруксаттын ээси Мамлекеттик суу администрациясына уруксатты кийинки мөөнөткө он беш жылга узартуу же кыйла кыска мөөнөткө коюу жөнүндө табыштама бере алабы?

1. уруксат берилгенден 12 айдан кеч эмес мөөнөттө мөөнөтү аяктаганга чейин;
2. ооба, уруксат берилгенден 6 айдан кеч эмес мөөнөттө мөөнөтү аяктаганга чейин;
3. ооба, уруксат берилгенден 18 айдан кеч эмес мөөнөттө мөөнөтү аяктаганга чейин;
4. жок.

7. Сууну пайдаланууга уруксаттын ээси жана суу пайдаланууга атайын уруксаттын ээси сууну пайдаланууга уруксатты бөлөк адамга өткөрүп бере алат -

1. бардык учурларда жана эч кандай чектөөлөрсүз, себеби сууну колдонууга уруксат бар;
2. жер участогун саткан учурларда гана жана ал жайгащкан аймактагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын уруксаты менен;
3. бере албайт, себеби суу обьектилери мамлекеттин менчиги болуп эсептелет;
4. ооба, сугарууга тиешелүү уруксат алуулардан башка учурларда бөлөк адамга уруксат бере алат. Сугаруу үчүн сууну пайдаланууга уруксаттын ээси жер участогун сатса же уруксатка тиешеси бар жерге карата өзүнүн кызыкчылыктарын башкача тескесе Мамлекеттик суу администрациясында уруксат берүудөн баш тарта алат же жаңы ээлик кылуучуга же жер пайдалануучуга өткөрүп берет.

8. Суу объектилери же мамлекеттик ирригациялык, дренаждык тутумдар жана суу чарба курулуштары ээлеп турган суу фондунун жерлери -

1. жеке, мамлекеттик жана муниципалдык менчик болуп саналат;
2. мамлекеттин өзгөчө менчиги болуп саналат;
3. жеке, мамлекеттик жана муниципалдык менчик болушу мүмкүн;
4. мамлекеттин жана жергиликтүү жамааттын жеке менчиги болуп эсептелет.

9. Суу берүүгө контракты бузгандыгы үчүн суу берүүчү суу пайдалануучуну суу менен камсыз кылууну токтотуучу шарттар каралат, суу берүүчү суунун берилишин токтото алат, эгерде суу пайдалануучу суу берүү боюнча көрсөтүлгөн кызматтын акысын кийинки мөөнөткө чейин төлөбөсө -

1. 3 айдан ашык;
2. 1 айдан ашык;
3. 6 айдан ашык;
4. 2 айдан ашык.

10. Жер казынасы деген эмне?

1. товар өндүрүү чөйрөсүндө колдонулган, жер катмарынын табигый минералдык түзүлүштөрү;
2. кыртыштык катмардан, ал болбогондо жер үстүнөн жана көлмөлөрдүн жана агын суулардын түбүнөн төмөн жайгашкан, пайдалуу кендердин чачылма заттарын кошуп алганда, геологиялык изилдөө жана өздөштүрүү үчүн жеткиликтүү болгон тереңдиктерге чейинки жер катмарынын бөлүгү;
3. курулуш иштери жана курулуш материалдарын өндүрүү үчүн колдонулган, талкаланган жана табигый абалдагы тоо тектери жана кеӊири тараган минералдар;
4. өндүрүш технологияларынын жана баалардын учурдагы деӊгээлинде экономикалык мааниге ээ, жер казыналарындагы минералдык түзүлүштөрдүн табигый топтолуусу.

11. Мамлекеттик менчикте турган ирригациялык жана дренаждык тутумдарды пайдаланган суу берүүчүнүн кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акынын өлчөмдөрүн ким бекитет?

1. бассейндик суу администрациясы менен макулдашуу боюнча жергиликтүү кеӊештер тарабынан;
2. бассейндик суу администрациясы менен макулдашуу боюнча кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчүлөрдүн жетектөөчү органы тарабынан;
3. Мамлекеттик суу администрациясы тарабынан;
4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети (Өкмөтү) тарабынан.

12. Курчап турган айлана-чөйрө жаатындагы таштандылар түшүнүгү – бул:

1. тамак-аш жана химиялык ыргытуулар;
2. адамдын курчап турган айлана-чөйрөгө таасирин тийгизбеген антропогендик аракеттеринин жыйынтыгы;
3. сырьелордун, материалдардын, жарым фабрикаттардын, чарбалык иштин жүрүшүндө түзүлгөн башка буюмдардын жана продуктылардын калдыктары;
4. механикалык зыяндуу заттар.

13. Кыргыз Республикасында табигый ресурстарга карата кандай менчик формасы таанылат жана корголот?

1. Кыргыз Республикасында менчиктин жеке, мамлекеттик, муниципалдык жана башка түрлөрү бирдей деңгээлде таанылат жана корголот;
2. коммуналдык, коомдук жана жеке;
3. кооперативдик, коомдук жана мамлекеттик;
4. муниципалдык, убактылуу коммуналдык.

14. Жаратылыш ресурстары деген эмнени түшүндүрөт?

1. пайдалуу казып алынуучу минералдар;
2. бардык тирүү организмдердин жыйындысы;
3. дамдын жаратылышты керектөөсүнүн табигый булактары (жер, суу, токой ресурстары, пайдалуу кендер, минералдык сырьенун корлору, радиоактивдүү материалдар, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү, алардын компоненттери жана башка табигый жыргалчылыктар);
4. жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү.

15. Мөңгүлөрдүн ээришин тездетүүгө таасир этүүчү көмүрдү, күлдү, майларды же башка заттарды же материалдарды пайдаланылуучу иш-аракеттерге, ошондой эле мөңгүлөрдүн абалына же аларда камтылган суулардын сапатына таасир этиши мүмкүн болгон иш-аракеттерге жана  муз даярдоо менен байланышкан иш-аракеттерге тыюу салынат, анын ичинен кийинки мөңгүлөрүндөгү иш-аракеттерди кошпогондо...

1. Мушкетов жан Семенов;
2. Ленин жана Петров;
3. Давыдов жанаЛысый;
4. Түштүк жана Түндүк Иныльчек.

16. Жаратылышты пайдалануу –

1. атайын субьектилердеги атайын укуктар;
2. табигый-ресурстук потенциалды пайдалануунун жана аны сактоо боюнча чаралардын бардык формаларынын жыйындысы;
3. бир гана жаратылыш ресурстарын алуу;
4. үстүӊкү жаратылыш ресурстарын чогултуу.

17. Мамлекеттик токой фондусун мөөнөтсүз (мөөнөтү көрсөтүлбөй) пайдалануу берилет -

1. Айыл чарба министрлигине;
2. Мамлекеттик токой фондун башкаруучу аймактык органдарына;
3. жергиликтүү мамлекеттик уюмдарга;
4. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына.

18. Агым түзүлүүчү зоналарга эмне кирет?

1. суу обьектилеринин жана суу-чарба имараттарынын аймагы;
2. дарыялар куралган аймак;
3. жер алдындагы суулардын булгануусу үчүн аярлуу аймак;
4. суу обьектилеринин аймагы, бул жерде айрым ишмердүүлүктүн түрлөрү чектелген же тыюу салынган, анткени алар суу ресурстарынын булганышына же суу обьектилерине зыян алып келүүсү мүмкүн.

19. Токой фондунун участкаларына кирет:

1. бардык суу обьектилеринин, суу ресурстарынын жана суу-чарба курулуштарынын жыйындысы;
2. бир гана токой участкалары;
3. мамлекеттик токой фондунун жерлеринде жана жер фондунун башка категориялардагы жерлеринде жайгашкан токойлор;
4. Кыргыз Республикасынын чектериндеги бардык жерлер.

20. Токой фондунун участкаларын ижарага алуу келишими кандай формада түзүлөт?

1. оозеки формада;
2. жөнөкөй жазуу формасында;
3. милдеттүү түрдө нотариустан күбөлөндүрүлгөн жазуу формасында;
4. милдеттүү түрддө мамлекеттик каттоодон өтүү менен жазуу формасында.

21. Жаратылышты коргоо мыйзамдары -

1. айлана-чөйрөнү сактоо боюнча мамлекеттик чаралары;
2. жаратылышты коргоонун, жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануунун тартибин белгилөөчү ченемдик укуктук актылардын жыйындысы;
3. айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү атайын мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ыйгарым укуктары;
4. айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик эмес уюмдардын локалдык ченемдик-укуктук актыларынын жыйындысы;

22. Токой фондунун участкасын ижарага алуу келишими кайсы мөөнөткө түзүлөт?

1. 49 жылга чейин;
2. 50 жылга чейин;
3. 40 жылга чейин;
4. 45 жылга чейин;

23. Кийинки саналып берилген варианттардын ичинен жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик орган тарабынан берилген жер казынасын пайдалануу укугуна уруксатты чагылдырган документ кайсы болуп саналат?

1. ижарага алуу келишими;
2. лицензия;
3. токтом;
4. буйрук.

24. Жер казыналарына геологиялык чалгындоо иштерине лицензия кийинки мөөнөткө берилет…

1. 4 жылга чейин, техникалык долбоорго ылайык кийин 3 жылга чейин узартуу менен;
2. 10 жылга чейин кийинки узартуу мүмкүнчүлүгү менен;
3. 3 жылга чейин, техникалык долбоорго ылайык кийин 2 жылга чейин узартуу менен
4. 20 жыл.

25. Жер казыналарын колдонууда төлөмдөр системасы камтыйт:

1. жер участогун жана жер казынасын ыкчам колдонгондугу үчүн төлөм;
2. жер казынасын жана башка жаратылыш ресурстарын колдонгондугу үчүн;
3. жер казынасын колдонуу укугу үчүн бир жолку төлөм (бонус) жана жер казынасын кодонгондугу үчүн учурдагы төлөм (роялти);
4. жер участогун мөөнөтсүз колдонгондугу үчүнбир жолку жана учурдагы төлөмдү.

26. Кызыл Китепке киргизилген жаратылыш обьектилери – бул:

1. жер казыналары;
2. кыртыштар;
3. суу ресурстары;
4. жаныбарлар жана өсүмдүк дүйнөсү

27. Пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүүгө лицензия кийинки мөөнөткө чейин берилет …

1. 4 жылга чейин, техникалык долбоорго ылайык кийин 3 жылга чейин узартуу менен;
2. 10 жылга чейин кийинки узартуу мүмкүнчүлүгү менен;
3. 3 жылга чейин, техникалык долбоорго ылайык кийин 2 жылга чейин узартуу менен;
4. 20 жылга чейин, пайдалуу кендердин запастары түгөнгөнгө чейин кийин узартуу менен.

28. Кыргыз Республикасында жер казыналарын пайдалагууда мамлекеттин жеке жана юридикалык жактар менен пайда болгон мамилелери кайсы мыйзамга ылайык жөнгө салынат?

1. КРнын Тоолуу аймактар жөнүндө Мыйзамы;
2. КРнын Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамы;
3. КРнын Жер казыналары жөнүндө мыйзамы;
4. КРнын Жер кодекси.

29. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кимдер жер казынасын пайдалануучу болуп эсептелет?

1. жеке жана юридикалык жак жер казынасын пайдаланууга укуктуу;
2. жер казынасын колдонуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;
3. жер казынасын колдонуу боюнча техникалык долбоорлор чөйрөсүндөгү эксперт;
4. жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өкүлчүлүктүк жана аткаруучу органынын жетекчилери же аймагында жер казынасын колдонуу обьектиси жайгашкан административдик-аймактык бирдиктеги алардын орун басарлары.

30. Айлана-чөйрөнү коргоо тармагында жарандар милдеттүү

1. курчап турган жаратылыш чөйрөсүн, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн сактоого жана аяр мамиле кылууга;
2. жер казыналарын пайдалануу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга;
3. бардык жаратылыш ресурстарын жеткиликтүү форматта колдонуу;
4. жер алдынан пайдалуу казып алынуучуларды өз алдынча табуу.

31. Жерлерди консервациялоо деп эмнени түшүнөбүз?

1. жаратылыш ресурстарын натыйжалуу эксплуатациялоо;
2. жаратылыш жана маданий мурастардын уникалдуу обьектилерин сактоо;
3. аларды чарбачылык үчүн кайра иштетүүдөн убактылуу четтетүү;
4. жаратылыш ресурстарын алуу жана кайра иштетүү.

32. Техникалык долбоору жок гравия-кум аралашмасын жана суглиндерди казууну канчалык тереӊдикке чейин ишке ашырууга болот?

1. эки метрден ашык эмес;
2. бир метрден ашык эмес;
3. беш метрден ашык эмес;
4. он метрден ашык эмес.

33. Пайдалуу кен байлыктар чыккан жерлерди иштетүүгө канча мөөнөт берилет?

1. беш жылга чейин;
2. он жылга чейин;
3. он беш жылга чейин;
4. 20 жылга чейин.

34. Жер казынасын колдонуу укугу кандайча жол менен берилет?

1. бир гана конкурс;
2. конкурс өткөрүү, аукцион өткөрүү, "биринчи берилген өтүнмө" эрежесин колдонуу, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан чечим кабыл алуу;
3. ыйгарым укуктуу органдын уруксатынын негизинде гана;
4. тараптардын макулдашуусу менен.

35. Аукциондон жер казынасын колдонуу укугун жеӊүүчү деп ким эсептелет?

1. биринчи документ берген талапкер;
2. техникалык-экономикалык негиздерин берген талапкер;
3. эң көп акчалай сумманы сунуш кылган талапкер;
4. жерлерди рекультивациялоого милдеттенген талапкер.

36. Жаратылыш ресурстарынын кадастрына түшүндүрмо бериңиз?

1. жаратылыш ресурстарын баалоо жөнүндө маалыматтардын топтому;
2. жаратылыш ресурстары жөнүндө божомолдоолордун топтому;
3. жаратылыш ресурстары бар экендиги жөнүндө маалыматтардын топтому;
4. жаратылыш ресурстарынын сандык жана сапаттык абалы, тууралуу маалыматтардын жыйындысы.

37. Жер казынасын пайдалануу укугун токтотуу деген эмнени түшүндүрөт?

1. жер казыналарын пайдалануу укугун убактылуу чектөө, буга тоо мүлкүн жана айлана-чөйрөнү адамдар үчүн авариясыз, сакталган абалда коопсуз сактоо боюнча иштер кирбейт;
2. жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин негизинде лицензияны жокко чыгаруу, ошондой эле концессиялык келишимди же продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашууну токтотуу;
3. жер казыналарын пайдаланунун шарттарын аткарууну татаалдаштырган жана тоскоолдук кылган жеӊилгис күчкө бар болгон жагдай;
4. жер казынасын пайдалануу максатында жер, тоо жана/же геологиялык калдыктардын жеткиликтүү болуусу укугунун чектелиши.

38. Кыргыз Республикасында токойлор жаратылыш обьектиси катары кийинки функцияларды аткарат:

1. кыртыш сактоочу, суусактоочу, климатты жөнгө салуучу;
2. башкаруучулук, административдик, чарбачылык;
3. сактоочу, көзөмөлдөөчү, алдын алуучу;
4. экологиялык, каржылык, эс алдыруучулук.

39. Айлана-чөйрөгө зыян келтирүү – бул:

1. айлана-чөйрөнүн обьектилерин талкалоо;
2. айлана чөйрөнү кирдетүү;
3. коомдун айлана-чөйрөнү өзгөртүүнүн, аны булгоонун натыйжасында келип чыгуучу экономикалык жана акчалай түрдө эсептеле турган экономикадан тышкаркы жоготуулары;
4. жаратылышка азыраак зыян келтирүү.

40. Жер казыналары эмнеге берилбейт?

1. геологиялык картирлөөгө, аймактык, геологиялык, геофизикалык жана башка илимий изилдөөлөргө;
2. өсүмдүктөрдү продуцирлөө (өстүрүү) үчүн;
3. геологиялык карта түзүү жана региондук геологиялык, геофизикалык жана башка илимий изилдөөлөр;
4. геологиялык чалгындоо иштери.

41. Айлана-чөйрөгө мониторинг кылуу – бул ...

1. айлана-чөйрөнүн чен-өлчөмдөрүнө байкоо жүргүзүү, анын абалына баа берүү, күтүлүүчү өзгөрүүлөрдү болжолдоо;
2. жараткылыш байлыктарын өндүрүүнүн жана сактоонун, жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануунун, адамды курчап турган жашоо чөйрөсүнүн сапатын жакшыртуунун негизинде коомдун жана табияттын гармониялуу өз ара аракеттенишүүсүн камсыз кылууга багытталган мамлекеттик жана коомдук чаралардын системасы;
3. мурунку же азыркы көйгөйлүү суроолорду аныктоо, потенциалдуу экологиялык тобокелчиликтерди жана жоопкерчиликтерди аныктоо максатында мүлктү же ишмердүүлүктү, ишкананын экологиялык абалынын обзору (текшерүү, баалоо);
4. адамды курчап турган айлана-чөйрөнүн сапатын жакшыртуу жана чарбалык ишмердүүлүктүн зыяндуу экологиялык залакаларынын алдын алууга жана четтетүүгө багытталган санитардык-гигиеналык, экономикалык, укуктук чаралардын жыйындысы.

42. Кыргыз Республикасынын Суу кодексине ылайык канча суу коргоо зоналары бар?

1. 5;
2. 6;
3. 7;
4. 4.

43. Жер казыналарын казуу – бул ...

1. колдонуу максатында айлана-чөйрөдөн табигый ресурстарды бөлүп алуу;
2. жаратылыш ресурстарын алуу үчүн жер кыртышын бузуу жана талкалоо;
3. мамлекеттик жаратылыш-ресурстук потенциалын колдонуу;
4. даяр сырьяну даярдоо.

44. Айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы лимит деген эмне?

а) субъектилердин укутуулугун чектөө;

б) чыгарууга жол берген максималдуу деӊгээл;

в) жаратылыш керектөөнүн чектелген саны;

г) аракеттердин чектери.

**Компьютердик сабаттуулук боюнча суроолор**

1. Процессор бул …

а) Маалыматты кагазга чыгаруучу түзүлүш;

б) Маалыматты иштетүүчү түзүлүш;

в) Магниттик дисктен маалыматты окуу үчүн түзүлүш;

г) Мониторго маалыматты киргизүү үчүн түзүлүш.

2. Электрондук эсептөөчү машина – бул ...

а) олуттуу сандагы эсептөөлөрдү жүргүзүүгө жөндөмдүү функционалдык түзүлүш;

б) сандар менен иштөө үчүн ылайыктуу электрондук эсептөө прибору;

в) сервистик программалык камсыздоону иштетүү үчүн атайын түзүлүш;

г) ар кандай иш-аракеттерди жасоого арналган автоматтык түзүлүш.

3. Принтер — бул …

а) Маалыматты кагазга чыгаруучу түзүлүш;

б) Маалыматты узак мөөнөткө сактоочу түзүлүш;

в) Магниттик дискке маалыматты жазуу үчүн түзүлүш;

г) Маалыматты узак мөөнөткө сактоочу түзүлүш.

4. UPS (Uninterruptible Power Supply) – бул …

а) Маалыматты чыгаруучу түзүлүш;

б) Маалыматты узак мөөнөткө сактоочу түзүлүш;

в) Катуу дискке маалыматты жазуу үчүн түзүлүш;

г) электр жабдууларын электр менен камсыздоо тармагындагы үзгүлтүктөрдөн жана көйгөйлөрдөн коргоо үчүн түзүлүш.

5. Сканер – бул …

а) Мультимедиалык компьютер;

б) Системалык маалыматтарды берүү линиясы;

в) Барактан компьютерге сүрөттөрдү киргизүү үчүн түзүлүш;

г) Магниттик дискке маалыматты жазуу үчүн түзүлүш.

6. Сигналдарды иштеп чыгуучу жана эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү ПКнын негизги компоненти кайсы?

а) Оперативдүү эс (Оперативная память);

б) Процессор;

в) Excel;

г) Энелик плата (Материнская плата).

7. Клавиатура – бул …

а) Маалыматты иштетүүчү түзүлүш;

б) Маалымат киргизүү үчүн түзүлүш;

в) Маалыматты сактоочу түзүлүш;

в) Кагазды басып чыгаруучу түзүлүш.

8. Монитор – бул …

а) Маалыматты иштетүүчү түзүлүш;

б) Маалыматты көрсөтүүчү түзүлүш;

в) Маалыматты чыгаруучу түзүлүш;

г) Маалымат киргизүү үчүн түзүлүш.

9. Компьютердик чычкан (жүгүртмө) – бул …

а) Маалыматты иштетүүчү түзүлүш;

б) Маалыматты сактоочу түзүлүш;

в) Маалымат киргизүү түзүлүш;

г) Маалыматты көрсөтүү үчүн түзүлүш.

10. Компьютердик эс тутум – бул …

а) Магниттик дискке маалыматты жазуу үчүн түзүлүш;

б) Маалыматты сактоочу түзүлүш;

в) Маалыматты иштетүүчү түзүлүш;

г) Маалыматты көрсөтүү үчүн түзүлүш.

11. Драйвер – бул …

а) компьютер менен тышкы түзүлүштүн интерфейси үчүн түзүлүш;

б) ОС менен физикалык түзүлүштүн өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуучу программа;

в) Түзмөктүн аталышы;

г) Сандык код.

12. Интерфейс – бул …

а) жаңы саптын символдору менен бөлүнгөн тексттик символдор түрүндөгү маалыматты камтыган файл;

б) ички файл;

в) иштелип жаткан программаны оңдоо үчүн иштелип чыккан программа;

г) эсептөө системасынын түзүлүштөрүнүн жана программаларынын логикалык же физикалык өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуучу каражаттардын жана эрежелердин жыйындысы;

13. Сейрек колдонулуучу көрсөткүчтөрдү: резервдик көчүрмөлөрдүн, программалардын, журналдардын эски версияларын сактоонун каражаты эмне болуп эсептелет:

а) буфер;

б) архив;

в) ОЗУ;

г) файл.

14. Байт деген эмне?

а) бирдиктүү бирдик катары иштетилген сегиз биттен турган топ;

б) маалымат берүүнүн ылдамдыгын өлчөө бирдиги;

в) тестирлөө үчүн колдонулган маалыматтар;

г) мааниси туруктуу эмес маалымат структурасынын элементи.

15. Алмашуу буфери – бул ...

а) программанын константаларынын маанилери жайгашкан эс аймагы;

б) эстутумду кыстоо үчүн башкаруу программаларын камтыган сактагыч түзүлүш;

в) маалыматты убактылуу сактоо үчүн эс аймагы;

г) тестирлөө үчүн колдонулган маалыматтар.

16. Кагаз таблицаларын окшоштурган эки өлчөмдүү массивдер түрүндө берилген маалыматтар боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү компьютердик программа?

а) Word;

б) Excel;

в) мүмкүндүк алуу;

г) Power Point.

17. Презентацияларды даярдоо жана көрүү үчүн программалык камсыздоо?

а) Access;

б) Power Point;

в) графикалык редактор;

г) видео ойноткуч.

18. Word документтери көрсөткүчтөрдүн кандай типтерин камтуусу мүмкүн?

а) сандык, тексттик;

б) сандык, формулалар;

в) сандык, тексттик, формулалар;

г) сандык, таблицалык.

19. Туура эмес киргизилген курсордун сол тарабында жайгашкан белгини өчүрүү үчүн кайсы клавиша колдонулат?

а) DEL;

б) BAСKSPACE;

в) NS;

г) LELETE.

20. Кайсы клавишанын жардамы менен курсордун оӊ тарабында жайгашкан белгилерди өчүрүүгө болот?

а) Enter;

б) Tab;

в) Backspase;

г) Delete.

21. Бөлүнгөн объектти көчүрүү кийинки клавишаны басканда … ишке ашырылат?

а) Alt + Shift;

б) Alt + Ctrl;

в) Ctrl + С;

г) Ctrl + Alt + Shift.

22. Клавиатураларды кыргыз, орус, англис тилине жана тескеринче которуп туруу үчүн кайсы клавишалардын комбинациясы көп колдонулат?

а) Ctrl + V;

б) Alt + Shift;

в) Ctrl + C;

г) Ctrl + Alt + Del.

23. Иш үстөлүндө папканы кантип түзөбүз?

а) иш үстөлүндө жүгүртмөнүн (мышь) оӊ клавишасын басабыз, андан кийин тизмекчелердин ичинен «түзүүнү» (создать) тандап алып басабыз, андан нары «Папка» тандап алып басабыз;

б) иш үстөлүндө жүгүртмөнүн (мышь) сол клавишасын басабыз, андан кийин тизмекчелердин ичинен «түзүүнү» (создать) тандап алып басабыз, андан нары «Папка» тандап алып басабыз;

в) пуск баскычын басабыз, андан кийин «Папка» тандап алып тизмекчелердин ичинен түзүүнү тандайбыз;

г) жүгүртмөнүн (мышь) сол кнопкасын басканда автоматтык түрдө түзүлөт.

24. Терезечени (окно) кантип жабуу керек?

а) терезеченин (окно) оӊ тарабынын үстүӊкү бурчундагы крестти эки жолу басуу;

б) терезеченин (окно) оӊ тарабынын үстүӊкү бурчундагы крестти басуу;

в) Alt + Tab клавишаларынын комбинациясында басуу;

г) Alt + Del клавишаларынын комбинациясында басуу.

25. Документте грамматикалык каталары бар сөздөр кандайча бөлүнүп белги берет?

а) анимация менен;

б) кызыл сызык чийилип калат;

в) жашыл сызык чийилип калат;

г) сары сызык чийилип калат.

26. Файл же папка кантип түзүлөт?

а) программаны ачканда автоматтык түрдө түзүлөт;

б) оӊ баскычтагы менюнун жардамы менен – ТҮЗҮҮ (СОЗДАТЬ)-ФАЙЛ (же папка);

в) мугалимди сурануу;

г) Alt + Tab клавишаларынын комбинациясында басуу.

27. Маалыматтык системаларга, тиркемелерге же башка программаларга кирүү үчүн колдонулган колдонуучунун аты?

а) пароль;

б) логин;

в) Face ID;

г) IP дареги.

28. Веб-браузердин жардамы менен кирүүчү Дүйнөлүк желедеги документ же маалымат ресурсу?

а) колдонмо программалык камсыздоо;

б) веб-баракча;

в) веб-браузер;

г) маалымат базасы.

29. Компьютердик вирус – бул программа:

а) компьютердин жөндүү иштөөсүнө тоскоолдук кылат жана файлдарды бузушу мүмкүн;

б) компьютер эс тутумун көбөйтөт;

в) маалыматты принтерге чыгарууга тоскоолдук кылат;

г) компьютердин иштөөсүн жакшыртат.

30. Кантип сактоо керек (СОХРАНИТЬ КАК) буйругу колдонулат:

а) файлдарды ыкчам эс тутумга жазуу үчүн;

б) сүрөттөрү бар файлдарды жазуу үчүн;

в) файлды винчестерге сактоодо;

г) файлды жаӊы түзүлгөн аталышы менен биринчи жолу же жаӊы орунга сактоо үчүн.

31. Бири-бири менен зымдар (кабель) аркылуу туташтырылган бир нече компьютерлердин тобу – бул …

а) локалдык желе;

б) компьютердик класс;

в) топология;

г) түйүндүк адаптер.

32. IP дарек деген эмне?

а) провайдердин дареги;

б) Сиздин паспорттогу каттооӊуздун дареги;

в) компьютердик торчодогу түйүндүн уникалдуу тармактык дареги;

г) сайттын дареги.

33. Браузер деген эмне?

а) бул Internet Explorer;

б) компьютердик торчодогу маалыматты компьютердин экранынан кароо жана издөө үчүн программа;

в) вирустардан коргоо үчүн программа;

г) вирустардан коргоо боюнча программа.

34. Булуттук электрондук кол коюу (ОЭП) менен электрондук кол коюунун айырмасы, булуттук электрондук кол коюу бул …?

а) кол жазма кол тамганын санариптик аналогу;

б) жашыруун кол тамганын ачкычы коопсуз серверде сакталат;

в) жашыруун кол тамганын ачкычы флешкада сакталат;

г) бардык керектүү маалыматты сактаган санариптик символдорду камтыйт.

35. Электрондук почта ...

а) электрондук почтаны жеткирүүнү уюштурат;

б) почталык жашиктерди жана файлдарды бири-бирине жөнөтүүнү колдоо менен камсыз кылат;

в) жеткирүү кызматын уюштурат, почталык жашиктерди, даректерди жана каттарды камтыйт;

г) колдонуучулардын почталык даректеринин жардамы менен жиберүү кызматын уюштурат.

36. БЭКТ (ОЭП) деген эмне?

а) бекитилген электрондук кол тамга;

б) белгиленген электрондук кол тамга;

в) бирдиктүү электрондук кол тамга;

г) булут электрондук кол тамга.

37. АВФ эмне үчүн зарыл?

а) убактылуу форматты сактоо үчүн;

б) видеону сактоо үчүн;

в) соттук отурумду аудио жана видео фиксациялоо үчүн;

г) формулаларды эсептөө үчүн.

38. САМС деген эмне?

а) соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы;

б) соттун системасын колдонуу алгоритми;

в) сот системаларын автоматтык түрдө түздөө;

г) сот системасынын аткаруучуларынын ассоциациясы.

39. САМС эмне үчүн зарыл?

а) соттук чечимдердин көрсөтмөлөрүн берүү үчүн;

б) сот актыларын оӊдоо үчүн;

в) сот иштеринин электрондук базасын түзүү үчүн;

г) сот аткаруучулардын бириктирүү үчүн.

40. САМР (ГРСА) деген эмне?

а) администрлөө системасынын жарандык ресурсу;

б) адвокаттардын мамлекеттик-республикалык съезди;

в) сот актыларынын мамлекеттик реестри;

г) сот актыларын колдонуунун мамлекеттик режими.

41. САМР (ГРСА) эмне үчүн зарыл?

а) чыгарылган сот актыларын порталда жарыялоо үчүн;

б) адвокаттардын иш-чараларын өткөрүү үчүн;

в) жарандык укуктарды башкаруу үчүн;

г) сот актыларын окуу үчүн.

42. “ТҮНДҮК” деген эмне?

а) Ведомстволор аралык Электрондук Өз ара аракеттенишүү Системасы;

б) органдардын сервердик өз ара аракеттенишүү системасы;

в) каттарды кайра жөнөтүү системасы;

г) мамлекеттик программаларды колдонуу системасы.

43. “ТҮНДҮК” эмне үчүн зарыл?

а) иштерге байкоо жүргүзүп туруу үчүн;

б) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун (ЖӨБ) ортосундагы өз ара аракеттенишүү үчүн;

в) системалуу администрлөө үчүн;

г) мамлекеттик программаларды колдонуу үчүн.

44. ИАБ деген эмне?

а) иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү;

б) документтерге автоматтык түрдө реакция кылуу;

в) үйлөрдүн ресурстарын автоматтык түрдө колдонуу;

г) иштерди автономдуу түрдө чечүү.

45. ИАБдын функциясы?

а) канцелярияга келип түшкөн документтерге реакция кылуу;

б) жергиликтүү судьялардын жана Жогорку соттордун ортосунда сот иштерин бөлүштүрүү;

в) иштерди үйгө бөлүштүрүү;

г) сот иштерин чечүү.

46. ВКБ деген эмне?

а) соттун ички көзөмөлдөөсү;

б) сырткы канцелярдык система;

в) видео-конференциялык байланышуу;

г) соттун тышкы көзөмөлдөөсү.

47. ВКБ эмне үчүн зарыл?

а) соттордун үстүнөн ички көзөмөл жүргүзүү үчүн;

б) он-лайн конференцияларды же жыйындарды өткөрүү үчүн;

в) канцелярияны системалаштыруу үчүн;

г) соттордун үстүнөн тышкы көзөмөл жүргүзүү үчүн.

48. ЭСК деген эмне?

а) электрондук санариптик кол тамга;

б) энциклопедия;

в) борбордук аянттын элементтери;

г) электрондук-борбордук персонал.

49. ЭСК кайда колдонулат?

а) мамлекеттик органдар тарабынан көрсөтүлүүчү электрондук кызмат көрсөтүүлөрдө колдонулат;

б) окутуу процессинде;

в) аянтта;

г) соттук отурумдарда.

50. “Infodocs” ЭДТнун максаты эмне?

а) документ жүгүртүүнү автоматташтыруу үчүн;

б) өз кызматкерлери жөнүндө маалыматты сактоо жана иштетүү;

в) коррупцияны жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу;

г) мамлекеттик органдарда адам факторун азайтуу.

51. “Infodocs” ЭДТ деген эмне?

а) бирдиктүү идентификациялоо системасы;

б) электрондук кызматтардын мамлекеттик порталы;

в) документ жүгүртүүнү автоматташтыруу үчүн арналган маалымат системасы;

г) ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү чечимдеринин каталогу.