**ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (22 питання)**

**1. Юридична психологія – це:**

1) галузь психології, що вивчає закономірності виникнення та розвитку психіки юриста;

2) галузь психології, що вивчає профілактику правопорушень, правосвідомість та мораль;

3) галузь знання, що вивчає психологічні явища, пов’язані з правом, його виникненням і застосуванням у цілісній системі „людина-суспільство-право”;

4) напрям психології, що досліджує психологічні аспекти правотворчості і змісту права, загальної і спеціальної превенції закону, його впливу на формування правосвідомості та суб’єктів правовідносин.

**2. Завданням юридичної психології є:**

1) сприяння усвідомленню юристами психологічного змісту їх діяльності;

2) розкриття психологічної сутності фундаментальних понять і категорій права;

3) розкриття правової сутності психології конфлікту;

4) вивчення, розвиток психічних властивостей особистості, які призводять до протиправної поведінки;

**3. Який розділ юридичної психології вивчає особистість злочинця:**

1) пенітенціарна психологія;

2) кримінальна психологія;

3) судова психологія;

4) правова психологія;

**4. Методами юридичної психології є:**

1) метод балістичної експертизи;

2) метод переконання;

3) метод фізичного впливу;

4) метод судово-психологічної експертизи.

**5. Основні принципи юридичної психології:**

1) принцип розвитку;

2) принцип об’єктивності;

3) принцип єдності свідомості та діяльності;

4) усі відповіді правильні.

**6. Який напрям юридичної психології досліджує психологічні закономірності динаміки особистості у процесі відбування покарання:**

1) психологія судової діяльності;

2) правова психологія;

3) пенітенціарна психологія;

4) психологія слідчої діяльності.

**7. Що із переліченого належить до методів вивчення особистості:**

1) метод об’єктивного дослідження психіки;

2) метод дедукції;

3) метод узагальнення незалежних характеристик;

4) усі відповіді правильні.

**8. У якому нормативному документі визначено перелік питань, що досліджуються за допомогою психологічної експертизи:**

1) Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень (затверджені наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5);

2) Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII;

3) Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року №1950/5);

4) Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року N 4651-VI ;

**9. До основних різновидів комплексної психологічної експертизи належать:**

1) експертиза неповнолітніх;

2) експертиза особистісних особливостей та основних мотивів, експертиза особливих емоційних станів;

3) експертиза в кримінальному процесі, експертиза в цивільному процесі, експертиза в адміністративному процесі;

4) психолого-психіатрична експертиза, психолого-медико-психіатрична, медико-психологічна та психолого-автотехнічна експертиза.

**10. До основних завдань психологічної експертизи належить наступне визначення:**

1) психічного стану свідків чи потерпілих у разі виникнення сумнівів у їх здатності правильно оцінювати обставини, що мають значення у справі, і давати правдиві свідчення;

2) психічного стану позивачів і відповідачів, питання про дієздатність яких вирішується судом, а також громадян з метою встановлення їх можливості розуміти значення своїх дій та керувати ними при укладенні цивільно-правових угод;

3) індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки, закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей, емоційних реакцій та станів;

4) психічного стану обвинуваченого, підозрюваного чи підсудного в разі виникнення сумнівів щодо їх осудності або можливості на момент провадження у справі усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними.

**11. Обов’язками судового експерта є:**

1) проведення повного дослідження і давати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок;

2) на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду давати роз’яснення щодо даного ним висновку;

3) заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі;

4) усі відповіді правильні.

**12. Сторони кримінального провадження мають право під час судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста з метою використання його пояснень і допомоги, що передбачено статтею:**

1) 360 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року N 4651-VI;

2) 36 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року N 4651-VI;

3) 49 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III;

4) 71 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року N 4651-VI;

**13. На допиті неповнолітнього, за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за клопотанням захисника забезпечується участь законного представника, педагога чи психолога, а в разі необхідності – лікаря, у випадках, якщо:**

1) неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку або якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим;

2) неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку;

3) в цьому виникає обґрунтована потреба;

4) неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку і цього вимагають інтереси кримінального провадження.

**14. Злочинна поведінка – це:**

1) засвоєння особою суспільної й особистої цінності права, тих елементів дійсності, які охороняються правом;

2) схильність до запальності, різкості, грубощів за найменших підстав;

3) загальний спосіб взаємозв’язку злочинця з потерпілим;

4) процес, який розвивається у просторі та часі і включає зовнішні, об’єктивні діяння, що справді утворюють склад злочину, а також внутрішні, що передують їх психологічним явищам і детермінують вчинення злочину.

**15. Виникнення емоційних (психічних) станів у процесі злочинної події зумовлюється такими чинниками:**

1) індивідуально-психологічними особливостями учасників, що передують злочинній поведінці;

2) особливостями темпераменту;

3) особливостями способу життя індивідуума;

4) усі відповіді правильні.

**16. Яка галузь юридичної психології покликана вивчати психологічні особливості дії права як чинника соціальної регуляції поведінки людини чи групи людей, психологічні закономірності правотворчого процесу, психологічні механізми правосвідомості та праворозуміння:**

1) кримінальна психологія;

2) судова психологія;

3) правова психологія;

4) пенітенціарна психологія.

**17. Залежно від причин виникнення конфліктів виділяють такі види конфліктних ситуацій, які можуть мати місце перед вчиненням злочину:**

1) конфлікти, що виникають на основі неадекватності уявлень особи про реальну дійсність;

2) невиконання суб’єктами кримінального процесу своїх процесуальних обов’язків та спроби вплинути на хід розслідування;

3) конфлікти, що виникають на основі виявлення детермінант, які сприяють учиненню злочинів;

4) конфліктний характер діяльності, дефіцит часу.

**18. Назвіть емоції, що знижують самоконтроль, служать каталізатором вчинення злочину:**

1) сильне збудження;

2) сором;

3) впевненість;

4) радість.

**19. До об’єктів судово-психологічної експертизи належать:**

1) підекспертний, медична документація, матеріали кримінальної та цивільної справи (провадження);

2) потерпілі, обвинувачувані й інші особи (живі особи);

3) психологічні прояви людини, що не виходять за межі норми, тобто такі, які не викликають сумніву в її психічній повноцінності;

4) усі відповіді правильні.

**20. Для злочинів, які вчинені в стані фізіологічного афекту, характерними є:**

1) посилення фізіологічних, психічних процесів та виразність рухів;

2) послаблення фізіологічних, психічних процесів та виразність рухів;

3) значні зміни свідомості, часткове зниження вольового контролю;

4) втрата здатності давати звіт своїм діям.

**21. Девіантна поведінка – це:**

1) надмірне вираження, загострення окремих рис ті їх поєднань, що є крайнім варіантом норми і призводять до відхилень у поведінці та діяльності;

2) система вчинків особистості, котрі виходять за загальноприйняте уявлення про нормальну (нормативну) поведінку у певній сфері суспільних відносин;

3) порушення соціальних норм, що характеризуються масовістю, усталеністю і поширеністю при подібних соціальних умовах;

4) стійка загальна риса, яка полягає в готовності, намаганні досягти соціального визнання, домінування у спосіб незаконного надбання власності.

**22. Вкажіть форми використання спеціальних психологічних знань:**

1. участь спеціаліста-психіатра, психологічна консультація;
2. судово-психологічна експертиза, участь спеціаліста-психіатра;
3. участь спеціаліста-психолога, судово-психіатрична експертиза;
4. судово-психологічна експертиза, психологічна консультація, участь спеціаліста-психолога.