**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

**Юридичний факультет**

Кафедра кримінального права та процесу

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни:**

на тему: «Процесуальні особливості огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією порівняльно-правовий аспект. Ексгумація в умовах воєнного стану»

Студентка групи ПР-32:

Малицької Ірини Віталіївни

Керівник :

проф. Рогатинська Н. З.

Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість балів:\_\_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS\_\_\_\_

Члени комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ПІП)

Тернопіль – 2024

**ЗМІСТ**

**ВСТУП…………………………………………………………………………….3**

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ………………………………………………………………..6**

1.1 Поняття, суть та значення слідчої (розшукової) дії огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією………………………………………………………..6

1.2 Порядок проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією та її особливості………………………………………………………………………...9

**РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВСТВ УКРАЇНИ ТА ЛАТВІЇ ЩОДО ПИТАННЯ ЕКСГУПАЦІЇ………………..16**

**РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСГУМАЦІЇ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ…………………………………………………………..22**

**ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..27**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….30**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Якість кримінальної діяльності при розслідуванні кримінальних справ безпосередньо залежить від повноти правових норм та чітких і конкретних положень чинного Кримінального кодексу України щодо прийняття процесуальних рішень, спрямованих на швидке розслідування кримінальних справ. Це положення повною мірою поширюється на проведення слідчих дій, у тому числі ексгумації трупів. При своєчасній реалізації вона може бути використана для підтвердження наявних доказів у кримінальній справі або для отримання нових доказів при пред’явленні трупа для впізнання, відборі зразків для дослідження, проведенні додаткових або повторних судово-медичних та інших експертиз.

Наразі стаття 239 Кримінального процесуального кодексу України встановлює процесуальні правила проведення огляду трупів у зв’язку з ексгумацією. Проте, порівняно з іншими процесуальними процедурами (допит двох або більше допитаних осіб, пред’явлення документів, що посвідчують особу тощо), правила ексгумації є досить загальними та нечіткими та не відповідають високому рівню підготовки та виконання. Тому, враховуючи організаційну, процедурну та тактичну складність ексгумації, етичні норми, процедурні правила та тактичні прийоми, яких необхідно дотримуватися під час таких дій, мають бути сформульовані більш повно та детально.

Під ексгумацією розуміється організована та технічна дія дослідження, яка включає вилучення трупів людей з місця поховання з метою створення сприятливих умов для огляду трупа у зв'язку з ексгумацією. Правильна організація таких робіт вимагає використання не тільки прийомів, що дозволяють раціонально і оптимально проводити роботи, але і прийомів, що володіють важливими тактичними властивостями.

**Постановка проблеми.** Якщо порівняти етапи проведення такої слідчо (розшукової) дії, до прикладу з допитом, то можна визначити, що вона не надто конкретизована та така, що не зовсім відповідає якісному проведенню, а також підготовці. Візьмемо до уваги також і те, що вона має доволі великі тактичні складнощі, проблеми в організації проведення такого огляду, не зовсім досконалу правову регламентацію, а також обов’язковість дотримання правил як етичних, так і моральних. Серед проблемних питань, які постають перед практиками, є окреслення підстав для проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією; взаємодія з родиною особи, що померла; визначення певного кола осіб, які будуть учасниками такої дії.

Науковці також ставлять питання щодо природи такої слідчо (розшукової) дії, особливостей тактичних та інше. Огляд таких та інших не достатньо широко освітлений в юридичній літературі.

В юридичній літературі окремі питання та проблеми щодо проведення ексгумації трупа досліджували М.М. Шевчук, Н.С. Моргун, Д.А. Натура, Ю.В. Терещенко, В.П. Бахін, В.Ю. Стельмах, О.Х. Поркешан, М.Й. Кулик, В.І. Галаган, П.Д. Денисюк та інші. Проте певні питання щодо огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, залишаються відкритими, через це вони потребують додаткового дослідження.

**Мета роботи** стосується визначення особливості проведення слідчої (розшукової) дії, а саме огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією та порівняння цієї дії з процесуальним порядком проведення в США.

Для досягнення мети було поставлено ряд таких завдань, а саме:

* висвітлення природи та конкретизація поняття ексгумації відповідно до чинного КПК;
* окреслити врегулювання процедури проведення такої слідчої (розшукової) дії за кримінальним процесуальним законодавством України та США;
* встановити застосування засобів тактичного характеру на етапах проведення ексгумації трупа.

**Об’єктом дослідження** є суспільні відносини які виникають з питань ексгумації трупа між органами дізнавання та досудового слідства Національної поліції України.

**Предметом дослідження** проведення процесуального порядку огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією.

**Методами дослідження** є системно-структурний, порівняльно-правовий, догматичний, соціологічний та інші методи.

**Структура роботи** складається зі змісту, вступу, основної частини (трьох розділів), висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи становить 31 сторінок. Список використаних джерел сягає 15 найменувань.

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ**

* 1. **Поняття, суть та значення слідчої (розшукової) дії огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією**

Першочергово, дії щодо розслідуванням кримінальних правопорушень тісно зв’язані з слідчими (розшуковими), а також негласними слідчими (розшуковими) діями, бо вони вважаються найефективнішими засобами по збиранню доказів. Законодавством встановлено, що для встановлення обставин, які у подальшому будуть використовуватись, як предмет доказування при прийнятті рішень, що наводитимуть на притягнення до відповідальності за свої вчинки конкретну особу, а також призначення до суду матеріалів по провадженню, щоб у подальшому розглядати справу, виконуватимуться управлені на те особи.

Проте часто є таке, що передбачені в КПК України слідчі (розшукові) дії є недосконалими та такими, які підлягають модифікації задля ефективного використання їх у кримінальних провадженнях. Однією з таких дій є огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією.

Перш за все варта визначити поняття «ексгумації». В юридичній енциклопедії вказано, що «Ексгумація (від лат. ех — з, поза, назовні і humus — земля, грунт) — виймання трупа з місця поховання. Ексгумація може бути офіційною (з метою суд.-мед. розтину, перепоховання трупа на ін. кладовищі тощо), випадковою (під час проведення земляних робіт, розбирання старих будинків та ін.) і злочинною (з метою пограбування, помсти, наруги над трупом, з хуліганських та ін. мотивів). Ексгумацію з метою суд.-мед. розтину призначають слідчі органи чи суд у тих випадках, коли не було проведено первинного розтину перед відкритим офіційним похованням померлого, а також у разі знайдення трупа, що був таємно похований злочинцем, або якщо розтин було проведено, але з істотними дефектами, чи у зв'язку з новими обставинами, що відкрилися під час слідства»[1, c. 165].

Випадки ексгумації є доволі різними та не завжди є пов'язаними з розслідуванням. Вона може мати на меті вирішення історичних запитань, також метою часто є знущанням над трупом, з корисливих і релігійних мотивів, або ж може бути просто непередбачуваною помилкою. У зв’язку з цим виділяють випадкову (виявлення трупа під час виконання земляних робіт, розбирання старих будівель тощо); злочинну (виймання трупа з місця поховання у випадках мародерства, наруги над трупом) та офіційну ексгумацію (виймання трупа з місця поховання за вказівкою чи дозволом судово-слідчих органів з метою судово-медичної експертизи трупа, перепоховання трупа в іншому місці тощо) [2, с. 8].

У повсякденному житті зустрічається значно більша кількість визначень поняття «ексгумація». Сутність цього поняття припустиму визначити як:

а) археологічні розкопки міст і поселень, у тому числі виявлення стародавніх поховань людей;

б) виймання трупа відомої людини з відомого місця поховання;

в) виймання невідомого трупа з відомого місця поховання;

г) виймання трупа відомої людини з місця проведення огляду місця події, обшуку місцевості чи слідчого експерименту;

ґ) перепоховання останків відомих воїнів, полеглих у боях за часів Великої Вітчизняної війни;

д) перепоховання останків невідомих воїнів, полеглих у боях за часів Великої Вітчизняної війни;

е) виймання трупів відомих історичних діячів задля встановлення причин їх смерті;

ж) випадкове виявлення трупів під час проведення земляних, будівельних, геодезичних та інших робіт тощо [2, с. 9].

Слідча (розшукова) дія, а саме ексгумація проводиться з ініціативи суду та органів досудового розслідування, в першу чергу в судово-медичних цілях. Необхідність проведення ексгумації постає у кримінальному провадженні, як правило, коли з’являються та з’ясовуються докази, які раніше були невідомі. Незважаючи на невизначеність 239 КПК України за її результатами ґрунтується мета цієї процесуальної дії, а саме отримання зразків для експертизи, повторний або додатковий огляд трупа, його пред’явлення з метою ідентифікації, призначення судово-медичних експертиз та інших проблем, які вивчалися раніше, але не підлягали такому сильному акцентуванні уваги тощо.

Ексгумація має доволі важливе значення під час розслідувань. Її проводять для організації нормальних умов для огляду трупа або судово-медичного аналізу, огляд самого трупа або речей, що при ньому є, для правильної ідентифікації, одержання зразків для експертного дослідження та порівнянним їх з попередніми дослідженнями і висновками експертів з метою виявлення казусів і помилок, що могли допустити, навіть, найдосвідченіші експерти. Проте, ця дія є самостійно процесуальною, хід, а також результати якої зазначаються не в протоколі ексгумації, а в інших окремих процесуальних документах із обов’язковим вказанням дій, які де-факто були під час цього процесу проведені. Тому у складі процесуальних інформаційних засобів забезпечення, крім слідчих дій, а також інших процесуальних знарядь, справедливо виділити не типову групу засобів організаційного характеру. За своєю характеристикою вони включають в себе положеннями процесуального законодавства, і тому, у відмінність від інакших організаційних засобів, повинні бути визнані процесуальними.[11]

Отож, ексгумація, на одну думку, є дією процесуальною, та такою, що є врегульованою у кримінальному процесуальному законодавстві України. З іншої думки, вона є винятково організаційною та технічною, бо абсолютно вірно відомо, де саме знаходиться труп, через що тіло повинно бути вийняте із місця його знаходження. Тому, на час проведення дій, пов’язаних з ексгумацією, все повинно бути спрямованим на отримання, а також перевірку наявних доказів, про що має бути зазначено у понятті слідчої (розшукової) дії.

Абсолютно неможливим є здійснення ексгумації без огляду трупа, це те ж саме, що й відсутність огляду похованого трупа без ексгумації. Не зовсім доцільним буде вважати основний етап огляду ексгумованого тіла, як самостійну слідчу (розшукову) дію. Обов’язково треба взяти до уваги те, що огляд ексгумованого трупа, першочергово проводиться у цих випадках оглядом місця його поховання, котрий розпочинається де-факто з моменту початку ексгумації.[12]

Якщо ексгумацію та огляд самого трупа сепарувати на дві окремі процесуальні дії, то дуже складно уявити, в який саме момент фінішує ексгумація та розпочинається огляд трупа. Якщо ексгумація це просто виймання трупа, котре проводиться без дослідження та фіксації доказів, то її аж ніяк не можливо буде віднесено до складу слідчих (розшукових) дій, а вони в свою чергу завжди мають мати ознайомчий характер і бути відповідно, а також прямо спрямованими на знаходження, зафіксування, відібрання і вивчення доказів у певному кримінальному провадженні. Однак в період проведення ексгумації можливе проведення як огляду тіла, так і інакших дії, що спрямовуються на виявлення правди у час проведення досудового розслідування кримінальних злочинів.

Тому можна відзначити невдало підібрану назву статті 239 КПК України «Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією»[3]. У цьому випадку потрібно було більш точно конкретизувати назву цієї статті просто як «Ексгумація трупа», як значна та передбачена в КПК України процесуальна дія. Таке сполучення слів зустрічається у частинах 1-3, 5 та 6 статті 239 КПК України, але у визначеннях, які не завжди пов’язаних з необхідністю огляду.

**1.2 Порядок проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією та її особливості**

Рішення щодо виконання певних процесуальних дій приймається з метою ефективного та швидкого вирішення завдань перед органами досудового розслідування. Основою цього рішення є законність і обґрунтованість запланованих дій, враховуючи потреби закону та захист прав учасників кримінального судочинства. Також воно обумовлене проведенням певних дій законом і чи зрозуміло, що вони є доцільними в контексті розслідування, визначається на відповідних етапах процесу. Наприклад, проведення ексгумації трупа визначається вольовим рішенням слідчого та вважається необхідною в певних обставинах.

Стаття 239 КПК України не прямо визначає умови для проведення ексгумації. Проте з вмісту частин 3-5 цієї норми процесуального права можна зрозуміти, що ця процедура може бути здійснена з метою вилучення зразків тканини та органів або фрагментів трупа для проведення експертних досліджень та експертиз, а також для вилучення речей, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.[3]

Відповідно до ст. 239 КПК України: «Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування. Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта та оглядається з додержанням правил статті 238 КПК України. У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного експертного закладу для проведення експертизи. Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення» [3].

Як вже вказувалось вище, ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора, в ній обов’язково повинно бути визначено: ідентифікацію трупа та його місце поховання; мету проведення цієї дії, особу, яка відповідає за ексгумацію, а також дату та час проведення процедури. Виконання ексгумації без постанови прокурора є серйозним порушенням процесуального законодавства, що може призвести до недійсності отриманих в процесі ексгумації доказів.

Постанова щодо ексгумації покладається для виконання на посадових осіб органів місцевого самоврядування. Технічні фахівці беруть не виняткову участь у вийманні останків з могили, як асистенти слідчого. Якщо ініціатором проведення ексгумації виступає слідчий, сторона захисту чи потерпілий, вони мають подати відповідне клопотання до прокурора з обґрунтуванням мотивів та потреби проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, слідчий та прокурор зобов'язані запросити для участі в огляді тіла під час ексгумації не менше двох незалежних свідків.

Присутність свідків під час проведення цієї процедури є важливою гарантією дотримання законності, неупередженості та об'єктивної фіксації всіх обставин і результатів огляду.

Технічні фахівці забезпечують належне виконання безпосередніх робіт з виїмки тіла, правильне збереження й упаковку будь-яких речових доказів. Їхня участь є необхідною для забезпечення повноти та якості проведення ексгумації відповідно до криміналістичних вимог.Проблемним є питання порушення прав сім'ї померлого або його близьких родичів. Раціональним було б після отримання постанови прокурора щодо ексгумації трупа повідомити про це членів сім'ї або інших близьких родичів, які мають можливість висловити свою позицію щодо ексгумації.

Потреба у проведенні ексгумації трупа виникає у випадках, коли є наступні обставини:

1. необхідність отримання відповідей на питання, що виникли у слідчого у зв’язку з нововиявленими обставинами;
2. відсутність належного огляду трупа; відсутність первинного судово-медичного його дослідження;
3. наявність недоліків або недостатність первинного судово-медичного дослідження трупа;
4. необхідність перевірки і уточнення окремих констатуючих положень акту судово-медичного дослідження (такий акт складається до порушення кримінальної справи) у зв’язку із наявністю принципових суперечностей з матеріалами розслідування;
5. необхідність пред’явлення ексгумованого трупа (його останків) для впізнання.

Потреба у проведенні ексгумації може виникнути також за наявності достатніх даних про те, що в місці поховання чи на трупі збереглися сліди злочину або предмети (зброя, цінності, наркотичні засоби тощо), що не були виявлені до поховання [4, с. 2].

За аналогією з загальноприйнятим підходом у юридичній науці до розподілу на окремі етапи проведення слідчих (розшукових) дій, при ексгумації трупа як процесуальній дії також можна визначити підготовчий, робочий і заключний (іноді називаний етапом фіксації) етапи.

Підготовчий етап вміщає в себе розробки стратегії щодо етапності ходу запланованих дії, окреслення факторів, які сприяють або перешкоджають проведенню ексгумації, можливостей та інструментів усунення або нейтралізації шкідливих наслідків. Зафіксованим підсумком підготовчого етапу є план виконання слідчої дії, що вміщає в себе зміст, процедуру, черговість і забезпечення виконання цієї дії. Значення цього етапу сильно зростає протягом проведення дій, пов’язаних з опрацюванням значного обсягу інформаційного матеріалу, доволі працевитратним у технічному значенні, або складних у значенні різних ситуацій.[13, c. 97]

Стартом підготовчого процесу ексгумації трупа можна вважати момент, коли слідчий прийняв рішення про проведення такої слідчої (розшукової) дії. Такий етап розділяють на два і він вміщає в собі дії до виїзду до місця проведення саме ексгумації слідчим, а також дії котрі відбуваються після прибуття на місце, проте до фактичного початку самої ексгумації.

Саме приготування до прибуття на місце ексгумації трупа, має охоплювати в собі такі складові:

1) чітке розуміння для чого необхідним є здійснення даної процедури;

2) узгодження питання стосовно місця проведення відкопування залишків тіла;

3) встановлення конкретної дати проведення такої слідчої (розшукової) дії;

4) знайти рішення щодо осіб, котрі братимуть участь у проведенні ексгумації;

5) підбір технічних засобів для виконання розкопок та вилучення тіла;

6) підготування необхідних засобів для документування процесу та результатів ексгумації;

7) погодження з бюро судово-медичної експертизи;

8) планування дій щодо проведення ексгумації;

9) видача прокурором постанови про проведення ексгумації;

10) попереднє загальне інформування для учасників та присутніх.[10, c. 59]

Другий напрям першого етапу включає в себе підготовку на місці проведення ексгумації і складається з наступних елементів:

1) ознайомлення адміністрації цвинтаря з постановою про

проведення ексгумації трупа;

2) видалення сторонніх осіб за умовну межу проведення ексгумації трупа;

3) захист могили від можливих атмосферних опадів;

4) огляд ділянки цвинтаря, що безпосередньо прилягає до могили і підготовка могили до розкопок;

5) одержання необхідних консультацій фахівців, які беруть участь в ексгумації за запрошенням слідчого [4, c.4].

Опісля прибуття слідчим на місце захоронення проводиться необхідна технічна підготовка, а також розпочинається процедура ексгумації, де по закінченню складається певний протокол. У цьому протоколі докладно зафіксовується: дата, також місце слідчої (розшукової) дії, обов’язково вказуються підстави для її здійснення, дані учасників, а також описується місце захоронення, включаючи прикмети (до прикладу, наявність чи відсутність хреста, огорожі, пам'ятника), стан самої могили та оточуючої території (рельєф, грунт, рослинність). Здійснюється фотографування місця та могили на приблизний і детальний огляд. Після проведених маніпуляцій розпочинається розкопка могили, під час якої фіксуються характеристики ґрунту (його тип, вологість, глибина), а також оцінюється глибина розташування окремих шарів і самого захоронення. Після відкриття труни проводиться процедура впізнання тіла, у яку залучаються родина покійного та близькі, інколи знайомі покійного.[14, c. 39]

Завершальним етапом у процесі ексгумації є документування ходу та результатів операції. Він включає в себе фіксацію кожного етапу та його результатів відповідно до процедурних вимог. Якість та достатність цього матеріалу є важливою, оскільки в подальшому вона буде впливати на доказову цінність всіх дій, які стали приводом для проведення самої ексгумації. Фіксація ходу та результатів передбачає детальний і точний опис проведених маніпуляцій, поведінки самих учасників, обставин і часу затраченого на проведення даної операції, використаних засобів і отриманих результатів.

Проведення ексгумації і огляд трупа на місці, всі події та виявлені результати фіксуються в єдиному протоколі. Пізніше підписують всі учасники ексгумації та всі особи та всі учасники, які були присутні при проведенні цієї процедури. Якщо яка-небудь особа відмовляється підписувати протокол, то це реєструється, і її захисник або законний представник повинен підписати цю відмову або надати письмові пояснення стосовно причини відмови. У разі відсутності представника цю відмову підписують поняті особи, тоді слід звернутися до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, подібно до проведення, наприклад, огляду чи обшуку в житлі чи іншому володінні особи. До протоколу додаються всі матеріали: вимірювання, фото-, аудіо- чи відеозаписи, плани, графічні зображення, а також відбитки та зліпки, які були зроблені під час ексгумації.[10, c. 59]

У разі потреби труп можуть доставити до відповідного експертного закладу для проведення в подальшому необхідної експертизи. Відповідно до п. 1.8 Правил проведення судово-медичної експертизи трупів у бюро судово-медичної експертизи: «експертиза трупа виконується у судово-медичних моргах або в моргах лікувально-профілактичних установ. Як виняток за погодженням із судово-медичним експертом допускається проведення експертизи трупа у пристосованих під морг приміщеннях лікувально -профілактичної установи (при наявності в них необхідних умов) і на відкритому повітрі (лише в теплу пору року, при сухій погоді і при створюванні особою, що призначила експертизу, придатних для роботи умов)»[5].

Після завершення експертизи, останки ексгумованого тіла поміщають у труну, якщо її стан задовільний, і транспортують під наглядом слідчого або іншого уповноваженого посадовця до першого місця захоронення. Після цього складається довідка, копія якої передається близьким родичам або спадкоємцям покійного.

**РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВСТВ УКРАЇНИ ТА ЛАТВІЇ ЩОДО ПИТАННЯ ЕКСГУПАЦІЇ**

Враховуючи делікатність та важливість питання ексгумації, воно ретельно регулюється процесуальним законодавством різних країн. Україна та Латвія, як держави з власними правовими системами та традиціями, мають окремі нормативно-правові акти, що регламентують порядок проведення ексгумації. Порівняльний аналіз відповідних положень національних законодавств цих країн є вкрай актуальним та корисним для розуміння спільних рис та відмінностей у підходах до цього питання.

У цьому розділі буде здійснено ґрунтовний порівняльний аналіз процесуальних законодавств України та Латвії щодо питання ексгумації. Зокрема, будуть розглянуті підстави для проведення ексгумації, вимоги до процедури її здійснення, права та обов'язки учасників процесу, а також порядок оформлення результатів. Особлива увага буде приділена забезпеченню гарантій поваги до гідності померлих та їхніх близьких, а також дотриманню етичних норм під час проведення ексгумації.

Порівняльний аналіз процесуальних законодавств України та Латвії щодо питання ексгумації має на меті не лише поглибити розуміння правового регулювання цієї важливої процедури в обох країнах, але й сприяти виявленню кращих практик та можливих шляхів удосконалення відповідних норм.

Питання, пов'язані з проведенням ексгумації, регулюються в кримінально-процесуальному законодавстві Латвійської Республіки двома окремими статтями. Стаття 165 "Ексгумація трупа" та стаття 166 "Порядок ексгумації" детально визначають правові засади здійснення цієї процесуальної дії.[9] Такий підхід демонструє комплексне та системне врегулювання даного питання в латвійському законодавстві, що забезпечує чіткість і однозначність правових норм під час практичного застосування процедури ексгумації.

Отож, на відміну від латвійського законодавства, Кримінальний процесуальний кодекс України не містить чітких положень щодо стадій кримінального провадження, на яких може проводитися огляд трупа та його ексгумація. Статті 238 та 239 КПК України не регламентують це питання.

Огляд трупа на місці його виявлення здійснюється в рамках огляду місця події, який відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України «може бути проведений до початку досудового розслідування у невідкладних випадках»[3]. Проте огляд трупа поза межами місця події (наприклад, у морзі чи патологоанатомічному відділенні) згідно з логікою законодавця може відбуватися лише під час розслідування кримінального правопорушення.

Таким чином, в українському законодавстві відсутнє чітке розмежування стадій провадження, на яких дозволено проводити огляд та ексгумацію трупа, на відміну від латвійського КПК, де ці питання врегульовані окремими статтями.

Український Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає можливості проведення ексгумації трупа до початку досудового розслідування. Ця процесуальна дія відсутня в переліку тих, які згідно з чіткими вказівками закону можуть здійснюватися на початковому етапі.

Більше того, відповідно до ч. 4 ст. 238 КПК України, загальним правилом є те, що «поховання людини відбувається після судово-медичного розтину, встановлення причин смерті та визначення інших важливих обставин»[3]. Лише в ході подальшого розслідування, коли можуть виникнути питання, відповіді на які відсутні, з'являються фактичні підстави для проведення ексгумації з метою отримання необхідних відомостей.

Таким чином, можна дійти висновку, що в українському законодавстві ексгумація трупа дозволяється виключно після відкриття досудового розслідування у кримінальному провадженні. На початковому етапі така процесуальна дія не передбачена.

У латвійському кримінально-процесуальному законодавстві питання проведення ексгумації врегульовано більш конкретно. Відповідно до статті 165, «виймання трупа з місця поховання дозволяється за постановою слідчого судді на стадії досудового розслідування або за рішенням суду під час судового розгляду справи»[9]. Таким чином, законодавство Латвії чітко передбачає можливість ексгумації на двох ключових стадіях кримінального процесу - досудового розслідування та судового розгляду. Використовуючи термінологію кримінального процесуального законодавства України, ексгумація може проводитися як під час досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду.

Розглядаючи питання регулювання ексгумації в Кримінальному процесуальному кодексі України, доцільно було б передбачити орієнтовний, але не вичерпний перелік процесуальних дій, для проведення яких може виникнути необхідність ексгумації трупа. Такий перелік допоміг би слідчим, особливо тим, хто не має великого досвіду, визначити випадки, коли слід призначати ексгумацію. Водночас, орієнтовний характер переліку залишав би простір для прийняття рішення про ексгумацію і в інших ситуаціях, які складно охопити в межах однієї процесуальної норми.

До такого переліку в КПК України могли б увійти, зокрема, слідчий огляд, отримання зразків для експертизи, проведення судово-медичної та інших видів експертиз, пред'явлення трупа для впізнання тощо. Цей невичерпний перелік дав би слідчим загальні орієнтири щодо випадків, коли ексгумація може бути необхідною, зберігаючи при цьому гнучкість правозастосування.

Такий підхід сприяв би підвищенню ефективності та обґрунтованості призначення ексгумації, особливо на початкових етапах досудового розслідування, коли досвід слідчих може бути обмеженим. Відповідно до частин 1, 2 статті 239 КПК України, до кола осіб, які беруть участь у проведенні ексгумації трупа, належать слідчий чи прокурор, судово-медичний експерт та службові особи органів місцевого самоврядування.[3]

Цікавим є врегулювання зазначеного питання у КПЗ Латвійської Республіки. Відповідно до частини 1 статті 166 цього Закону, «ексгумацію трупа за дорученням особи, яка керує процесом, проводить судово-медичний експерт у присутності представника адміністрації місця поховання»[9].

На відміну від українського законодавства, кримінально-процесуальний закон Латвійської Республіки передбачає, що ексгумацію трупа безпосередньо проводить судово-медичний експерт. Роль слідчого та його присутність під час цієї дії не згадуються. Однак у латвійському законі залишається неврегульованим питання щодо практичної реалізації ексгумації лише за участю експерта та представника адміністрації місця поховання.

Зокрема, незрозумілим є те, яким чином експерт зможе належним чином провести вилучення та упакування трупа без залучення понятих або технічних працівників цвинтаря, участь яких у даній процесуальній дії не передбачена. Наявність додаткових учасників могла б забезпечити більшу об'єктивність та прозорість процесу ексгумації.

Питання процесуального оформлення призначення ексгумації трупа є важливим аспектом, який варто розглянути в контексті порівняння законодавства України та Латвії. Належне правове регулювання цієї процедури має істотне значення для забезпечення дотримання прав та законних інтересів усіх залучених сторін, а також для ефективного і законного проведення самої ексгумації.

Відповідно до частини 1 статті 239 КПК України, «ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора»[3]. Чинне кримінально-процесуальне законодавство України не передбачає чіткої регламентації порядку та строків винесення прокурором постанови про проведення ексгумації трупа у випадках, коли досудове розслідування здійснюється слідчим. Це створює певну правову невизначеність.

У такій ситуації оптимальним варіантом взаємодії слідчого і прокурора могло б стати складання слідчим вмотивованої постанови про необхідність ексгумації, яка згодом затверджується прокурором. Такий підхід має низку переваг:

Постанова слідчого вже міститиме ґрунтовне обґрунтування проведення ексгумації, що скоротить час на підготовку та погодження документа з прокурором. Безпосередня підготовка процесуального документа особою, яка проводить розслідування, є доцільною, адже саме слідчий найкраще обізнаний з обставинами кримінального провадження та чинниками, що зумовлюють потребу в ексгумації. На відміну від клопотання чи інших процесуальних документів, постанова має більшу юридичну силу та переконливість як підстава для вчинення процесуальних дій.

Натомість, відповідно до статті 165 КПЗ Латвійської Республіки, «виймання трупа з місця поховання дозволено з відома близького родича померлої особи або за постановою слідчого судді — під час досудового процесу або за рішенням суду - під час судового розгляду»[9]. Зі змісту частини 3 статті 166 цього Закону вбачається, що «ексгумацію проводять на підставі постанови певної посадової особи, але якої саме, на жаль, не зазначено»[9]. Згідно з частиною 1 статті 166 аналізованого Закону «проведення ексгумації трупа заздалегідь має бути узгоджене з компетентною структурою охорони здоров’я»[9]. Після аналізу відповідних норм кримінально-процесуального законодавства Латвійської Республіки можна зробити висновок, що для проведення ексгумації трупа не є обов'язковим отримувати згоду близьких родичів померлого. Закон допускає два альтернативних варіанти: просто поінформувати близького родича про необхідність ексгумації, при цьому його згода юридично не потрібна; отримати постанову слідчого судді, що дозволяє провести ексгумацію без додаткових погоджень.

Таким чином, на відміну від деяких інших правових систем, латвійське законодавство не вимагає обов'язкової згоди родичів померлого для вилучення його тіла з місця поховання під час кримінального провадження. Достатньо лише належним чином повідомити родину або отримати дозвіл суду у встановленому порядку. Такий підхід спрощує процедуру ексгумації та виключає ризик блокування цієї важливої слідчої дії через незгоду близьких.

Згідно з кримінально-процесуальним законодавством Латвійської Республіки, після проведення ексгумації трупа складається спеціальний протокол. Цей документ має бути підписаний усіма особами, які безпосередньо брали участь у даній процесуальній дії.

Обов’язкова фото- чи відеофіксація ходу та результатів ексгумації передбачена у частині 2 статті 166 КПЗ Латвійської Республіки, відповідно до «якої ексгумація фіксується в протоколі і фотографується або проводиться її відеозйомка»[9].

Найбільш детально аналізоване положення унормоване у частині 6 статті 239 КПК України. Згідно з відповідною процесуальною нормою, після проведення ексгумації як різновиду слідчої (розшукової) дії складається протокол. У цьому «протоколі детально фіксується все, що було виявлено під час ексгумації, у тій послідовності, в якій це відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалося безпосередньо на місці проведення слідчої дії»[3].

Якщо в ході ексгумації вилучалися будь-які речі чи об'єкти для подальших досліджень, про це обов'язково робиться відповідний запис у протоколі.

До протоколу ексгумації як додатки долучаються всі матеріали, які супроводжували цю процесуальну дію:

* результати вимірювань;
* фотографії, аудіо- чи відеозаписи;
* плани і схеми;
* графічні зображення;
* відбитки та зліпки, отримані під час ексгумації.

Таким чином, протокол ексгумації має надавати вичерпну інформацію про хід та результати даної слідчої дії, підкріплену відповідними додатками у вигляді схем, фото, відео тощо. Це забезпечує повноту фіксації зібраних відомостей та речових доказів для їх подальшого використання у кримінальному провадженні.

**РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСГУМАЦІЇ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ**

Період воєнного стану - це особливий правовий режим, який вводиться на території України у разі збройної агресії, загрози збройного нападу або суверенітету країни. Цей період характеризується непередбачуваними та небезпечними обставинами, які можуть становити значну загрозу для безпеки, життя та здоров'я населення загалом. В умовах воєнного стану певними законодавчими актами вносяться зміни до порядку здійснення всіх дій непроцесуального та процесуальних характеру, які пов'язані з прямою реалізацією функцій як процесу правосуддя, так і кримінального. Зокрема, проведення кримінальних процесуальних дій, таких як ексгумація, має певні особливості та специфіку у цей період.

Згідно зі ст. 239 КПК України «огляд трупа відбувається шляхом діставання з місця поховання тіла за присутності судово-медичного експерта та оглядається. Після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведенням могили в попередній стан» [3].

Під час воєнного періоду проведення ексгумації тіл є критично важливим кроком для з'ясування обставин смерті, розслідування воєнних злочинів, а також відновлення справедливості. Огляд тіл, який здійснений в умовах воєнного стану, вимагає врахування низки суттєвих чинників та аспектів.

Спершу інформацію щодо обставини про вчинення злочину отримують працівниками правоохоронних органів, коли проводять огляду місця події. Огляд місця події під час досудового розслідування воєнних та пов’язаних із ними злочинів проводиться слідчо-оперативною групою у порядку, визначеному КПК України, зокрема йдеться про наступні статті: ст. 223 «Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій»; ст. 233 «Проникнення до житла чи іншого володіння особи»; ст. 237 «Огляд»; ст. 238 «Огляд трупа»; ст. 239 «Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією»; ст. 615 «Особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану».[3]

Далі після отриманих повідомлень на місця знаходження ймовірних об’єктів захоронення направляються працівники ДСНС з метою перевірки цих місць на наявність сучасних, саморобних вибухонебезпечних засобів або боєприпасів та проводять їх знешкодження за їх наявності. Після такої перевірки та знешкодження вибухонебезпечних предметів на місцях виявлення тіла, працівники поліції перевіряють самі трупи на наявність у них захованих таких самих вибухівок і відповідно в подальшому їх знешкоджують.

Після проведення вище вказаних дій організовується приїзд спеціалізованих груп для того щоб забрати останки, які пройшли перевірку чи знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Дозволяється проводити огляд місця події виключно після підтвердження відповідними спеціалістами (вибухотехніками/саперами) відсутності небезпечних вибухових матеріалів на території місця проведення огляду.

До складу слідчооперативної групи входять:

- слідчий;

- працівник оперативного підрозділу;

- спеціалісти вибухотехнічної служби, з питань застосування ракетних військ та артилерії, а також військової авіації;

- криміналісти;

- судово-медичний експерт;

- спеціаліст із питань озброєння, фрагментів боєприпасів.

Також до огляду місця події при розслідуванні воєнних та пов’язаних із ними злочинів можуть бути залучені сапери Збройних Сил України, працівники ДСНС, військові (місцеві провідники), працівники моргу або волонтери, які доставлятимуть трупи оглянутих осіб, та особи (волонтери), які проводитимуть роботи з розкопування могил.[6, c.42]

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Офісу Генерального прокурора від 09 березня 2022 року № 177/450/46 огляд трупа на місці й ого виявлення проводиться слідчим із залученням судово-медичного експерта або лікаря. У разі неможливості огляду трупа на місці й ого виявлення (обстріли, проведення бойових дій тощо) огляд трупа здійснюється слідчим в бюро судово-медичної експертизи або іншому спеціально визначеному та облаштованому безпечному місці, із залученням судово-медичного експерта або лікаря з можливим подальшим направленням трупа для проведення судово-медичної експертизи (розтину) трупа.[7]

Окрім того у випадку зафіксування смерті особи, котра була похоронена, без винятку і у місцях масових поховань, вчинені військовими країни агресора – російської федерації, важливо також звернути увагу не тільки на ексгумацію, а й на порядок огляду місця події.

При проведенні огляду місця події, включно з оглядом тіла, необхідно ретельно зафіксувати розташування місця скоєння кримінального правопорушення, детально описати обстановку, в якій воно сталося, а також вилучити та належним чином упакувати всі наявні сліди та докази. Перед тим, як переміщувати тіло, прокурор/слідчий повинен пересвідчитись, що місце злочину повністю задокументовані, сфотографовані, також складено відповідну схему з точним відображенням розташування об'єктів.

Після перед правоохоронцями постає не легке завдання, а саме проведення всіх можливих слідчих заходів, котрі могли б допомогти в ідентифікації осіб, котрі стали жертвами в ході бойових дій, яким так чи інакше було заподіяно шкоду, що призвела до смерті.

Інколи ідентифікація тіла та останків є дуже сладним, зокрема, у місті Бучі Київської області у братських могилах були знайдені тіла кількох десятків осіб, від деяких залишилися лише фрагменти, як наслідок – деяких так і не вдалося ідентифікувати. За даними з відкритих джерел, в Україні було проведено за час періоду воєнного стану більше 1000 ексгумацій (Буча, Ірпінь, Бородянка) як за фактами насильницької смерті мирного населення, так і загиблих українських військових. Так, 23 вересня було завершено ексгумацію тіл в Ізюмі, за якої їх було досліджено в кількості 447. Ексгумація тіл в Лимані з 25 місць поховань нараховувала 111 цивільних і 35 військових.[8, с.524]

Ідентифікація жертв містить в собі декілька етапів. Перш за все, збирається вся можлива інформація про місце відбуття події, далі дані про можливі обставини смерті, досліджуються особливості місця, де було знайдено тіло. Також обов’язково на місці події збирають будь-які речі, які б могли допомогти при ідентифікації тіла, а саме: особисті речі, документація, важливі предмети. Інколи у деяких із жертв під час огляду місця події знаходили паспорти чи водійські посвідчення, що значно полегшувало процес ідентифікації.[15, c. 335]

Другим етапом у цьому процесі буде медичний огляд, що дасть можливість визначення причини смерті, а також інших біологічних характеристик. Так, зокрема, може бути проведена автопсія тканин, яка може надати ще якусь кількість важливої інформації. При цьому процесі, йде збір різних біологічних матеріалів, такі як кров, волосся, рентгенівські знімки зубів, ДНК, які надалі порівнюють із наданими записами в базах.

Під час огляду та документування місця події, де знайдено тіло, використання фото- та відеоматеріалів є надзвичайно важливим. Візуальна фіксація зовнішнього вигляду жертви, характерних особливостей тіла та оточуючої обстановки може надати цінну інформацію для подальшого розслідування.

Окрему увагу приділяють ретельному визначенню антропологічних параметрів, таких як зріст, будова тіла, характерні особливості кісткової системи. Ці дані можуть стати ключовими для ідентифікації особи загиблого у випадках, коли впізнання за іншими ознаками є ускладненим.

Наступним важливим кроком у розслідуванні є залучення експертів з різних галузей для порівняння отриманих під час огляду даних з наявними записами та базами даних. На сьогоднішній день активно використовуються передові технології, такі як системи розпізнавання облич та ДНК-ідентифікація, для встановлення особи загиблого.

Проте, на жаль, через надзвичайно велику кількість призначених ДНК-експертиз, терміни їх проведення значно зросли. Наразі такі експертизи можуть тривати від одного до шести місяців.

Розпізнавання облич за допомогою спеціалізованих програм дозволяє порівняти фотографії чи відеоматеріали жертви з наявними даних та потенційно ідентифікувати особу. ДНК-аналіз залишається найбільш точним методом ідентифікації, але проведення потребує більше часу.[15, c. 335]

Тож для прискорення процесу розслідування часто застосовують різні підходи паралельно - від аналізу візуальних даних до порівняння результатів судово-медичної експертизи з відомостями про зниклих безвісти осіб.

Залучення широкого спектру експертів різних напрямків дозволяє всебічно дослідити наявні докази та максимально ефективно встановити особу жертви й обставини її загибелі.

**ВИСНОВКИ**

Огляд трупа, пов'язаний з його ексгумацією, є важливою і делікатною процесуальною дією, яка регламентується нормами кримінального процесуального законодавства. Огляд трупа, пов'язаний з його ексгумацією, є важливою слідчою (розшуковою) дією, яка має низку процесуальних особливостей, передбачених кримінальним процесуальним законодавством. Ця процедура відіграє ключову роль у встановленні обставин смерті особи, виявленні та фіксації відповідних речових доказів.

По-перше, ексгумація трупа може проводитися виключно під час досудового розслідування або судового розгляду кримінального провадження. Відповідне рішення приймається слідчим суддею або судом на підставі вмотивованого клопотання слідчого, прокурора.

По-друге, перед здійсненням ексгумації необхідно отримати згоду близьких родичів померлого, за винятком випадків, коли таку згоду надано слідчим суддею. Це є важливою процесуальною гарантією дотримання прав та поваги до гідності померлого і його рідних.

По-третє, безпосереднім суб'єктом, який проводить огляд трупа під час ексгумації, є слідчий. Водночас, до участі в цій слідчій дії залучаються судово-медичний експерт, спеціаліст у галузі криміналістики та інші фахівці відповідно до потреби.

По-четверте, хід та результати огляду трупа під час ексгумації фіксуються у відповідному протоколі, до якого долучаються схеми, фото-, відеоматеріали, зліпки, відбитки тощо. Це забезпечує належне процесуальне оформлення та закріплення доказової інформації.

Також слід зазначити, що особливості проведення ексгумації в умовах воєнного стану вимагають додаткових заходів безпеки для учасників та захисту доказів від можливого пошкодження чи знищення.

Порівняльний аналіз підходів до правового регулювання даного питання в Україні та Латвії виявив як спільні риси, так і відмінності. В обох країнах законодавчо передбачена можливість проведення ексгумації трупа в рамках кримінального провадження. Водночас, латвійське законодавство більш детально врегулювало порядок та умови здійснення цієї процесуальної дії, зокрема, чітко визначивши стадії провадження, на яких дозволяється ексгумація. В Україні ж таке розмежування відсутнє, що може створювати певну невизначеність.

Істотною відмінністю є те, що за латвійським законом безпосереднім виконавцем ексгумації є судово-медичний експерт, тоді як за нормами КПК України це належить до компетенції слідчого. Водночас, латвійське законодавство не визначає необхідності залучення понятих або технічних працівників до проведення ексгумації, що може ставити під сумнів об'єктивність цієї процедури. Позитивним аспектом українського підходу є чітке визначення необхідності отримання згоди близьких родичів померлого на проведення ексгумації, в той час як у Латвії достатньо лише їх повідомлення або отримання дозволу суду.

Обидві правові системи містять вимоги щодо ретельного процесуального оформлення результатів ексгумації у вигляді протоколу із додатками, проте український закон більш детально регламентує порядок його складання.

Слід також звернути увагу на актуальні виклики, пов'язані з необхідністю проведення ексгумацій в умовах воєнного стану в Україні. Військові дії та тимчасова окупація територій зумовлюють потребу в встановленні обставин смертей цивільних осіб та військових шляхом ексгумації останків. Це вимагає відповідної адаптації процесуального порядку та забезпечення належних гарантій прав і безпеки учасників. Таким чином, правове регулювання ексгумації трупа в кримінальному процесі має свої особливості в українському та латвійському законодавствах. Виявлені в ході компаративного аналізу позитивні й негативні аспекти можуть стати основою для вдосконалення національної правової бази з огляду на кращі зарубіжні практики та реалії сьогодення.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Юридична енциклопедія /Під ред. Ю. С. Шемшученка (1999). Київ: Українська енциклопедія імені М. П. Бажана.

URL: <https://cyclop.com.ua/content/view/1066/58/1/2/#2020> (дата звернення: 12.04.2024)

1. Галаган, В., Кулик, М., Моргун, Н., & Терещенко, Ю. (2018). Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні України: навчальний посібник.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 року № 4651-VI. / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. ст. 88.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.(дата звернення: 12.04.2024)

1. Нечаєва, І. О., & Греля, Д. П. (2023). Особливості процесуального порядку огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією. Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.).–Кам’янець-Подільський: ХНУВС, 2023.–С. 278-282.
2. Правила проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів в бюро судово-медичної експертизи: Закон України від 17.01.1995 N 6 ( z0248-95 )

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-95#Text> (дата звернення: 12.04.2024)

1. Моргунов, О. А., Музичук, О. М., Романюк, В. В., Кікінчук, В. В., Орлов, Ю. В., Фоміна, Т. Г., & Пчеліна, О. В. (2023). Пам’ятка для випускників закладів вищої освіти МВС України з документування злочинів, пов’язаних із збройною агресією РФ проти України [: практичний посібник].
2. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Офісу Генерального прокурора від 09 березня 2022 року № 177/450/4629.09.2017 № 807/1193/279

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-22#n7>

1. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (25-28 квітня 2023 р.). 642 с.
2. Criminal Law of the Republic of Latvia on 17.06.1998. Text consolidated by Valsts valodas centrs (State Language Centre) with amending laws

URL: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966-the-criminal-lawThe>

1. Білера, Т. Ю. (2019)ОСОБЛИВОСТІ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА ЯК СЛІДЧОЇ ДІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ББК 67.0 я43 ISSN 2617-2364, 59.
2. Тарадайкіна, К. О., & Давидов, П. Г. (2021, January). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА ПРИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ. In The 6th International scientific and practical conference “The world of science and innovation”(January 14-16, 2021) Cognum Publishing House, London, United Kingdom.
3. Хомюк, С. (2020). Ексгумація трупа: поняття та процесуальний порядок проведення.
4. Хом, С. (2020). ЕКСГУМАЦІЯ ТРУПА: ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ. Наукові заходи Юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, 95-98.
5. Сибірна, Р. І., Сибірний, А. В., & Бартуcяк, Д. В. (2023). CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА. Scientific notes of Lviv University of Business and Law.
6. Хитра, А. Я., & Робак, І. A. (2022)ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ, 355.