**Ліна Леонтьєва, Поліна Нагірн**

**(Харків, Україна)**

**ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ**

Криміналістика і судова медицина мають найбільш давні та міцні зв'язки. Судово-медичні знання використовувались у розкритті злочинів значно раніше, ніж виникла криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою і навпаки, багато криміналістичних прийомів та технічних засобів з успіхом використовуються у судовій медицині. [1]

Криміналістика — [наука](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0) про закономірності [злочинної](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD) діяльності та її відображення в джерелах інформації, які слугують основою для розробки засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки і використання [доказів](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8) з метою розкриття, [розслідування](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), судового розгляду та попередження злочинів. [2]

**Предметом науки криміналістики** є сукупність об'єктивних закономірностей, пізнання яких необхідне для успішного розслідування і запобігання злочинів.

Предмет криміналістики охоплює три групи закономірностей:

- закономірності виникнення і розвитку зв'язків і відношень усередині механізму злочину: зв'язок між дією і результатом, повторюваність дій у подібних ситуаціях, стереотипи дій суб'єкта злочину тощо;

- закономірності злочину, формування і реалізації способу вчинення і приховання злочину, зв'язок способу з особою злочинця, залежність способу від конкретних обставин вчинення злочину тощо;

- закономірності виникнення і перебігу явищ, пов'язаних зі злочином, що мають значення для розслідування: скритність підготовки до вчинення злочину, вибір засобів, рекогносцировка обстановки, вивчення предмета злочинного посягання тощо.

**Загальним завданням криміналістики** є сприяння правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю, повне і своєчасне техніко-криміналістичне забезпечення та супровід розкриття і розслідування злочинів. Дане завдання реалізується на основі всебічного використання досягнень сучасної науки і техніки. Криміналістика забезпечує діяльність органів дізнання, досудового слідства, суду і супроводжує процес криміналістичної експертизи науково- продуманими засобами, прийомами і методами боротьби зі злочинністю.[[3](http://westudents.com.ua/glavy/62485-1-ponyattya-predmet-zavdannya-krimnalstiki.html)]

Специфічними завданнями криміналістики є:

1) вивчення закономірностей, які становлять предмет криміналістики;

2) розробка технічних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій щодо збирання, дослідження і використання доказів;

3) удосконалення тактичних і методичних основ досудового й судового слідства, основ судової експертизи;

4) удосконалення криміналістичних методів попередження злочинів;

5) вивчення можливості використання зарубіжного досвіду в боротьбі зі злочинністю.

Як і кожна наука, криміналістика має свою систему яка в процесі історичного розвитку неодноразово піддавалася перегляду і змінам. Система будь-якої науки визначається не довільним віднесенням тих чи інших питань до однієї дисципліни, а об'єднанням їх на підставі внутрішньої єдності та об'єктивних зв'язків.

Система криміналістики складається з чотирьох розділів, які розташовані в певній послідовності:

* Загальна теорія криміналістики − методологічна основа розвитку криміналістики, яка включає в себе систему понять, принципів, термінів та теоретичних концепцій.
* Криміналістична техніка − технічні засоби, методики та прийомі, які розроблені на системі наукових положень та призначенні для збирання і дослідження доказів.
* Криміналістична тактика – розділ, який розробленний на основі практичних рекомендацій, що займається розробкою прийомів проведення слідчих дій, загальних тактичних рекомендацій щодо організації і планування процесу слідства.
* Криміналістична методика − заверщенний розділ сформований на основі методичних рекомендацій та наукових положень , які забезпечують попередження окремих видів злочинів і займаються розробкою прийомів проведення слідчих дій, тобто забезпечують оптимальну організацію розслідування.

Деякі джерела виділяюсть п’ятий розділ криміналістики − криміналістична експертиза, що являє собою систему наукових положень на основі яких були розроблені методи і методики для встановлення фактичних даних на основі дослідження об'єктів - матеріальних носіїв інформації з метою розслідування злочинів та їх запобіганню.

На початкових єтапах свого розвитку, криміналістика формувалась за рахунок міжгалузевого синтезу: за рахунок достягненнь технічних та природничих наук до потреб кримінального судочинства.

Доцільно розглянути розділ медицини − судову медицину, бо теоретичні засади та наукові положення цієї дисципліни використовуються криміналістикою для розробки тактичних прийомів, створення засобів і методів збирання, дослідження та використання доказової інформації під час розслідування злочину.

Судова медицина – спеціальна медична наука, яка вивчає і розробляє певні питання медичного, біологічного і медико-криміналістичного спрямування для запитів правової практики, правосуддя та охорони здоров’я.

Предмет судової медицини – система або коло особливих ме­дичних знань, умінь і навиків, призначених для з’ясування конкретних питань у слідчій та судовій практиці.

У предмет судової медицини входить теорія і практика судово-медичної експертизи, тобто безпосереднє застосування медичних знань для цілей слідчої та судової практики. Зміст власне судової медицини як науки складають:

1. судово-медична танатология (вчення про смерть та постмортальных процесах);
2. судово-медична [травматологія](http://medical-enc.com.ua/traumatology.htm) (вчення про пошкодження та механізми їх виникнення);
3. судово-медичне акушерство і гінекологія (вивчення питань спірних статевих станів тощо);
4. судово-медична [токсикологія](http://medical-enc.com.ua/toxicology.htm) (методи діагностики і попередження отруєнь);
5. вивчення гіпоксичних станів (причини їх виникнення, морфологічні прояви та способи діагностики, дії критичних температур, електричного та променистої енергії, баротравми);
6. дослідження речових доказів біологічного походження;
7. прикордонні (з криміналістикою) питання ідентифікації особи, знаряддя травми, експертизи за матеріалами слідчих і судових справ.

Об'єктами судово-медичної експертизи є трупи, потерпілі, обвинувачувані й інші особи, речові докази біологічного походження, а також матеріали і документи. [[4]](http://medical-enc.com.ua/index-59.htm)

Судова медицина розвивається і вдосконалюється на основі досягнень  
морфологічних, клінічних, теоретичних та інших медичних дисциплін. На  
розвиток судової медицини впливають і правові науки, особливо  
криміналістика — правова наука про методи, техніку і тактику розкриття  
злочинів. Криміналістика настільки тісно пов’язана із судовою медициною,  
що іноді важко їх розмежувати. Так, багато криміналістичних методів  
дослідження останнім часом використовуються в судово-медичній практиці. [5]

Для того, щоб успішно провести слідство або судовий процес, правильно оцінити висновок експерта, юрист повинен мати уявлення про можливості судової медицини і межах компетенції судово-медичної експертизи. За цієї умови він зможе правильно підібрати потрібних експертів, сформулювати питання експертам, критично оцінити їх висновок. Нерідко слідчому доводиться самому оглядати труп на місці події і володіючи знаннями основ судової медицини слідчий зможе орієнтуватися у визначенні давності настання смерті, характері пошкоджень, особливості події.

Отже, судова медицина з юридичних наук близька до криміналістики яка є юридичною дисципліною, що вивчає тактику, методику і техніку розслідування злочинів. Багато криміналістичних прийомів та технічних засобів було запозичено дисципліной з криміналістики та навпаки, деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою з судової медицини. Тобто, можна зробити висновок, що ці дві науки тісно пов’язані між собою.

**Література:**

1. [Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.: Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 –](http://ibib.ltd.ua/kriminalistikapidruchnik-kijiv-natsionalna.html) [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://ibib.ltd.ua/kriminalistikapidruchnik-kijiv-natsionalna.html>
2. Вікіпедія. Криміналістика − [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Криміналістика>
3. Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А.В. − [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://westudents.com.ua/glavy/62485-1-ponyattya-predmet-zavdannya-krimnalstiki.html>
4. Медичний довідник. Судова медицина − [Електронний ресурс] Режим доступу: [http://medical-enc.com.ua/index-59.htm#](http://medical-enc.com.ua/index-59.htm)
5. Реферат. Судова медицина, її визначення, зміст, завдання, значення. Визначення, зміст, завдання і значення судової медицини. − [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://ukrreferat.com/chapters/medicina/sudova-meditsina-ii-viznachennya-zmist-zavdannya-znachennya-viznachennya-zmist-zavdannya-i-znachennya-sudovoi-meditsini-referat.html>

**Науковий керівник:**

кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна.