**ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**Юридичний факультет**

**Кафедра кримінального права та процесу**

**КУРСОВА РОБОТА**

на тему

**«Правові та організаційні засади обшуку у кримінальному провадженні»**

Студентки групи ПР-34

**Дембровської Юлії**

Науковий керівник

**Рогатинська Н.З**

Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість балів: \_\_\_\_\_\_\_Оцінка: ECTS\_\_

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

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

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

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Тернопіль – 2024**

**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. Правові аспекти обшуку у кримінальному провадженні**

* 1. Поняття обшуку та принципи на яких він базується………………………5

1.2. Нормативно-правове забезпечення проведення обшуку………………….6

1.3. Права та обов'язки учасників обшуку: права підозрюваних, правоохоронних органів і понятих…………………………………………………………………8

1.4. Види обшуків та їх особливості……………………………………………11

**РОЗДІЛ 2. Організаційні аспекти обшуку у кримінальному провадженні**

2.1. Підготовка та планування обшуку………………………………………..15

2.2 Проведення обшуку: порядок та процедура………………………………18

2.3. Фіксація обшуку: складання протоколу обшуку, зберігання зібраних доказів та матеріалів. Відеозапис, як засіб фіксації……………………………………21

2.4. Проблеми, які виникають під час обшуку та шляхи їх подолання……..25

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

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**…………………………………….29

**ВСТУП**

*Актуальність* теми дослідження. Питання правових та організаційних засад обшуку на сьогоднішній день є вкрай актуальним, адже забезпечення ефективної та законної процедури проведення даної слідчої дії являється ключовим аспектом боротьби зі злочинністю та збереженням правосуддя.

*Науково-практичне значення* даної роботи полягає у тому, що вона націлена на аналіз правових норм, що регулюють проведення обшуку, дослідження загальної процедури та особливостей слідчої дії. Курсова робота дозволяє виявити практичні проблеми, що можуть виникати під час діяльності правоохоронців та висвітлити шляхи їх вирішення.

*Мета дослідження*. Визначення організаційної процедури проведення обшуку, аналіз правових аспектів проведення слідчої дії, виявлення проблематики та перспектив розвитку законодавства з питань, що стосуються обшуків.

Для досягнення зазначеної мети дослідження були поставлені наступні *завдання*:

* Дослідити нормативно-правове забезпечення процесу проведення обшуку,
* Визначити основні права та обов’язки, що наявні в учасників процесу,
* Висвітлити особливості організаційного аспекту обшуку,
* Проаналізувати проблематику та недоліки у законодавстві з питань, щодо процедури проведення обшуку,
* Запропонувати перспективи вдосконалення законодавства та шляхи подолання існуючих проблем.

*Ступінь дослідження* даної роботи проявляється у наявності аналізу правових норм, що регулюються обшук у кримінальному процесі. Крім цього проводиться дослідження наукових робіт правників та видатних юристів.

*Об’єктом* дослідження виступає обшук, як слідча (розшукова) дія, у кримінальному проваджені

*Предмет* дослідження є основні засади, принципи та процедура проведення обшуку.

Під час мого дослідження, я використовувала різноманітні *методи* для досягнення об’єктивних та значущих результатів, а саме аналогія, індукція, узагальнення, аналіз, спеціально-юридичний та інші методи.

*Структура курсової робити* включає в себе вступ, основну частину, висновки та список використаних джерел. Робота викладена на 31 сторінці, а список використаних джерел налічує 19 найменувань.

**ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОБШУКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

**1.1 ПОНЯТТЯ ОБШУКУ ТА ПРИНЦИПИ НА ЯКИХ ВІН БАЗУЄТЬСЯ**

 Обшук відіграє надзвичайно важливу роль у кримінальному процесі. Його важливість обумовлюється тим, що він виступає певним інструментом для забезпечення справедливості, правопорядку та встановлення правди. Обшук є ключовим елементом для виявлення і фіксації різних відомостей, інформації і доказів, що можуть мати значення для розкриття злочинів.

Обшук - це слідча (розшукова) дія, основний зміст якої полягає у примусовому обстеженні певних споруд та приміщень, ділянок місцевості, також окремих осіб , включаючи їхній одяг, для того, щоб виявити і вилучити предмети та документи, які мають або можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Основною метою обшуку є виявлення та збір різного виду доказів, які можуть мати значення для кримінальної справи та допоможуть у розриті правопорушення. Дана слідча дію проводиться у визначених законодавцем рамках, чим забезпечується законність та справедливість. Обшук є ефективним засобом встановлення істини, виявлення правопорушників та забезпечення справедливого покарання для них.

Процедура обшуку в Україні повинна проводитись відповідно до низки принципів, які забезпечують ефективне та справедливе проведення слідства. Сюди варто віднести:

* Принцип законності. Має на меті забезпечити те, щоб обшук відповідав законодавству, та був проведений лише на підставі рішення суду ( окрім випадків, передбачених у КПК). Будь-які дії правоохоронців, що забороняються законом, не можуть вчинятися під час обшуку.
* Принцип правового захисту. Передбачає, що особа, яку обшукують, має право на захист своїх законних прав та інтересів. Реалізується цей принцип можливістю бути присутнім під час обшуку адвоката.
* Принцип об‘єктивності та справедливості означає, що під час проведення обшуку не може бути прояв будь-якої дискримінації, зокрема расової, релігійної, гендерної тощо. Правоохоронці зобов‘язані діяти обґрунтовано та неупереджено.
* Принцип поваги до законних прав та інтересів особи, який має на меті забезпечити захист прав людини, стосовно якої проводиться обшук, її гідності, поваги до її приватного та сімейного життя, недопущення будь-якого приниження тощо.
* Принцип дотримання правил і процедур. Передбачає те, що обшук повинен проводитись виключно із забезпеченням встановлених законом вимог, правил та процедур.

 Принци проведення обшуку є надзвичайно важливим аспектом, адже вони забезпечують законність та справедливість даної слідчої ( розшукової ) дії і спрямовані на дотримання законних прав та інтересів особи.

**1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ**

 Нормативно-правове забезпечення охоплює різноманітні механізми на національному та міжнародному рівнях. Дані механізми можуть бути як і обов’язковими, наприклад, різні договірні зобов’язання і загалом національні закони, так і добровільними, до прикладу, пакти про доброчесність [3].

Будь-яка слідча дія в Україні, включаючи обшук, повинна бути проведена в межах визначених законом. Кожні дії правоохоронці не можуть суперечити принципам Конституції України, тому її сміло можна вважати основним джерелом права. Конституція визначає права та обов’язки громадян, вона закріплює фундаментальні принципи на яких побудована вся правова система. У контексті проведення даної слідчої дії Конституція зазначає ключові положення та певні обмеження, які регулюють цей процес. Основні принципи, які закріплені у даному законодавчому акті, а саме: принцип законності, рівноправності, об’єктивності, справедливості, відіграють вирішальну роль у забезпечені належного проведення обшуку з урахуванням прав та свобод людей.

Конституція України закріплює такі основні моменти, пов’язані з обшуком:

«Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку» [4].

Також стаття 55 КУ передбачає, що «Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб» [4]. Це означає, що кожна особа, без винятку, може звернутися до суду з метою визнання слідчих дій недійсними.

Отже, Конституція України, як фундаментальний документ, визначає основні принципи, умови, що регулюють проведення обшуку, забезпечуючи при цьому законні права та інтереси громадян.

Також важливим законодавчим актом, який найбільш широко описує тактику, та процедуру проведення обшуку, є Кримінальний процесуальний кодекс України. Саме він встановлює правила, які регулюють проведення даної слідчої дії, визначає підстави її проведення, наприклад те, що будь-який обшук повинен здійснюватися за дозволом слідчого судді ( окрім передбачених цим же кодексом випадках), вимоги, яких повинні дотримуватись правоохоронці при складані документів. КПК встановлює час, коли може проводитись обшук, зазначає, які особи в обов’язковому порядку повинні брати участь у слідчій дії та які мають на це законне право. Також вказує у яких випадках може проводитись безпосередній обшук особи та ким він проводиться. Кримінальний процесуальний кодекс України визначає повноваження правоохоронців, які здійснюють обшук, включаючи їх права та обов’язки, наприклад у ч.7 ст. 236 законодавець зазначає, що «При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження» [2] . Також даний кодекс встановлює умови вилучення і зберігання матеріальних доказів та регулює багато інших питань, що стосуються проведення обшуку.

Таким чином, можна вважати, що цей законодавчий акт має надзвичайно важливе значення для того, щоб забезпечити законність та правопорядок під час здійснення даної слідчої дії. Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює певні рамки, в межах який відбувається обшуку у кримінальному процесі.

**1.3 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОБШУКУ: ПРАВА ПІДОЗРЮВАНИХ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І ПОНЯТИХ**

 Учасники обшуку – це особи, які безпосередньо приймають участь під час даної слідчої ( розшукової ) дії або перебувають в приміщені під час її проведення. До процедури обшуку можуть бути запрошені: підозрюваний, його захисник ( адвокат ), представник , потерпілий. Також відповідно до ч.7, ст. 223 Кримінального процесуального кодексу прокурор чи слідчий в обов‘язковому порядку повинен забезпечити присутність під час обшуку не менше двох понятих – незаінтересованих осіб. Окрім зазначених учасників, для проведення обшуку, можуть бути залучені представники громадськості, різні фахівці ( спеціалісти ),оперативні працівники внутрішніх справ тощо. Сам же обшук може проводитись лише слідчим або прокурором.

Основні права та обов’язки усіх учасників кримінального процесу зазначаються у Конституції України та Кримінальному процесуальному кодексі України. Громадянин, до якого правоохоронці прийшли на обшук, має певні права, які спрямовані на забезпечення об‘єктивності та законності проведення даної слідчої (розшукової) дії. Підозрюваний має право:

1. Отримати від прокурора/слідчого пояснення щодо підстав для обшуку, роз'яснення своїх прав та обов'язків, які передбачені законом, а також інформацію щодо відповідальності.
2. Отримати всю необхідну інформацію про правоохоронців, які проводять обшук, а саме їх прізвище та ім‘я , спеціальне звання, посаду. Також підозрюваний має право вимагати, щоб особи , які проводять обшук показали власні службові посвідчення.
3. Попросити слідчого у повному обсязі ознайомитись з ухвалою, до того ж вимагати роз’яснити її суть та надати копію цього документа.
4. Викликати адвоката та вимагати, щоб правоохоронці не починали обшук допоки він не з‘явиться. Проте , якщо адвокат не прибуде впродовж трьох годин, то обшук можуть починати без нього.
5. Робити зауваження стосовно обшуку та різні заяви, які повинні бути занесені до протоколу.

 Як зазначалося раніше під час обшуку повинні бути присутні щонайменше двоє незаінтересованих осіб. Понятий – це фізична , стороння особа , тобто яка не може бути потерпілим чи підозрюваним, його родичем, працівником органів досудового слідства, та на запрошення прокурора чи слідчого присутня під час проведення обшуку.

Відповідно до ч. 3, ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» понятим може бути виключно дієздатна особа і яка є повністю незаінтересована у справі, тобто у нього відсутній власний інтерес у даному кримінальному проваджені.

Особа, яка бере участь у проведені обшуку в ролі понятого має право:

* ознайомлюватися з протокол даної слідчої (розшукової) дії,
* робити різні зауваження ( заяви ) з приводу обшуку, а ці зауваження повинні бути внесені у протокол,
* на відшкодування втрат, які вона понесла у зв‘язку з її участю в слідчій дії,
* на забезпечення безпеки, якщо є така необхідність.

До основних обов‘язків понятих варто віднести:

* за проханням слідчого чи прокурора не розголошувати відомості, які йому стали відомі під час проведення обшуку,
* з‘явитися до суду у разі потреби,
* виконувати законні доручення правоохоронців,
* після закінчення обшуку завірити своїм підписом результати слідчих дій у протоколі.

 У КПК зазначається, що обшук може здійснюватись виключно прокурором або слідчим, а право на його проведення надається ухвалою слідчого судді.

Під час безпосереднього проведення обшуку слідчий чи прокурор мають право забороняти особами, які є присутні під час даної слідчої дії покидати місце обшуку. Правоохоронці вправі відкривати тумби, шафи у тому числі різні зачинені приміщення, якщо особа добровільно відмовляється надавати доступ до них. Якщо є достатні підстави, що особа може при собі приховувати різні речі чи документи і вони є важливі для кримінального провадження, то правоохоронцям дозволено провести особистий обшук особи, але варто зазначити, що він здійснюється особами тієї ж статті. Особи, які здійснюють обшук мають право вилучати предмети, техніку та інші речі, фіксуючи це в протоколі обшуку. До того ж правоохоронці зобов‘язані вилучати різні незаконні речі, такі як наркотичні засоби, зброю та інше, які знаходяться у приміщенні, не зважаючи чи мають ці предмети якесь відношення до даного кримінального провадження. Також вони можуть заборонити особам вчиняти ті дії, що заважають проведенню обшуку. Правоохоронці мають обов‘язок фіксувати весь обшук, з початку і до кінці, за допомогою аудіо- та відеозапису.

Усі права та обов’язки є дуже важливим елементом правової системи, адже допомагають уникнути можливих зловживань зі сторони правоохоронців. Вони гарантують проведення даної слідчої дії відповідно з головними принципами, що встановив законодавець. При забезпечені прав та обов’язків учасників обшуку підвищується довіра суспільства до всієї правоохоронної та судової системи.

**1.4 ВИДИ ОБШУКІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ**

 За загальними правилами обшук, як слідчу ( розшукову ) дію, можна поділити на такі види:

1. Обшук житла,
2. Обшук іншого володіння особи,
3. Особистий обшук особи,
4. Обшук нежитлових приміщень.

 Розглянемо кожний з них детальніше. У ч. 2 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України зазначається, що житло особи – це будь-яке приміщення, яке перебуває у постійному або тимчасовому володінні особи незважаючи на його призначення і правовий статус, та розраховане на постійне або тимчасове проживання фізичних осіб у ньому. Сюди ж відносяться всі його складові частини. Під час обшуку у житлі здійснюється примусове обстеження усього приміщення, що знаходиться у володінні особи. Тобто, це означає, що слідчий чи прокурор мають право перевіряти та досліджувати будь-яку частину приміщення з метою знаходження речей та документів, які можуть мати важливе значення для даного кримінального розслідування. Способи проведення обшуку у житлових приміщеннях залежать від їх виду. Наприклад, під час обшуку приватного будинку або окремої (ізольованої) квартири першим етапом є перевірка житлового приміщення. У випадку, коли кімната загромаджена різними предметами, для більш ефективного обшуку, їх варто переміщати. Для ретельного обстеження сипучі речовини, як правило, пересипають у іншу тару, а рідини переливають. Щодо осіб, які перебувають під час обшуку в приміщенні, окрім господаря, то їх просить знаходитись в іншій кімнаті, а також необхідно встановити за ними спостереження. Якщо брати комунальні квартири та гуртожитки, то обшук у таких місцях має свої особливості. Дану слідчу дію зазвичай розпочинають з місць загального користування, до прикладу, з ванної кімнати, кухні чи коридору, після чого переходять до огляду житлових приміщень за стандартними правилами. Також під час обшуку у гуртожитках рекомендується запросити коменданта чи чергового [5] .

Відповідно до тієї ж ч. 2 ст. 233 КПК під іншим володінням особи мається на увазі нерухоме майно, таке як гаражі, земельні ділянки, будівлі (приміщення) різного призначення , наприклад господарського, побутового, виробничого чи службового, що знаходяться у володінні особи та рухоме майно, а саме транспортний засіб, який призначений для перевезення вантажу чи людей. Проте транспорті засоби, які є обладнанні чи призначені для проживання в них ( яхти, літаки, баржі і т. д. ) чи різні причепи до транспортних засобів, що обладнані для проживання і в яких особа безпосередньо проживає ( постійно чи тимчасово ) варто розглядати як житло цієї особи. Якщо обшук проводиться на подвір’ї, садовій ділянці чи тому подібне, то для ефективності дану місцевість розділяють на умовні сектори та проводять методичне дослідження кожного з них. Також для такого виду обшуку є необхідність у використанні певних технічних засобів, таких як газові аналізатори, металошукачі тощо. Під час проведення огляду важливо також звертати увагу на ознаки, які можуть вказувати на можливе місце схованки, це можуть бути різні мітки, свіжі копані рядки, поведінка тварин та інше. Для досягнення максимальної ефективності правоохоронці вправі проводити розкопки, перекопувати та видаляти рослини та вчиняти інші дії, не заборонені законодавством [5] .

Слідчий та прокурор вправі також здійснити особистий обшук осіб, які знаходяться у приміщенні, якщо існують достатні підстави вважати, що ці особи приховують різні речі та документи і вони мають важливе значення для даного кримінального правопорушення. Такий обшук включає в себе примусове обстеження тіла людини, одягу і супутніх предметів ( речей ). Об’єктами зазвичай є зброя ( холодна та вогнепальна ), документи, наркотики та інше. Рекомендовано проводити обшук особи у певній послідовності, починаючи з головного убору, а дальше переходячи до основного одягу, після цього обстежується взуття і при потребі натільна білизна та тіло людини. При цьому варто прибілити особливу увагу кишеням, підкладкам та навіть підошвам та каблукам, адже часто у такі місця особи можуть ховати речі, які мають значення для кримінальної справи. У кінці правоохоронці повинні перевірити також речі, які особа має при собі, такі як гаманці, сумки, валізи тощо. Варто зазначити, що такий обшук може проводитися виключно особами тієї самої статі. Також за вимогою особи може бути запрошений адвокат або представник, проте якщо він не прибув протягом трьох годин, обшук може проводитись без його участі. Результати особистого обшуку в обов‘язковому порядку повинні фіксуватись у відповідному протоколі [5].Початок форми

Щодо обшуку нежитлових приміщень, то це слідча ( розшукова ) дія, яка проводиться у будівлях чи приміщеннях, що не призначені для проживання людей. До прикладу це можуть бути різні офісні, складські, виробничі та інші приміщення, обшук в яких проводиться з метою знайти і вилучити речі, документи, які можуть мати важливе значення для справи.

Кожен вид обшуку має свою специфіку та особливості проведення, проте ціль у них єдина – забезпечення правосуддя, збір та фіксація доказів. Незалежно від виду обшуку, важливим завданням є дотримання законності процедури проведення, тобто діяти в межах законну, проявляти повагу до прав та інтересів особи, яка піддається обшуку та дотримуватися встановлених законодавцем принципів.

Також , у залежності від одночасності проведення , виділяють одиночний та групових обшук

Одиночний – це обшук одного конкретного приміщення, без зв‘язку з іншими.

Груповий обшук – це комплекс узгоджених між собою слідчих дій, що реалізуються шляхом одночасного проведення обшуків у декількох місцях чи приміщеннях і здійснюються у рамках одного розслідування для реалізації певного завдання. Особливостями реалізації групового обшуку є:

* Розробка єдиного плану,
* Однаковий час початку на кожному з об‘єктів,
* Одночасна робота декількох слідчо-оперативних груп,
* Проведення обшуків у кількох об‘єктах одночасно,
* Встановлення засобів комунікації між учасниками, які проводять обшук,
* Єдине керівництво ( управління ) процедури обшуків на всіх об‘єктах.

**ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБШУКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНННІ**

#### 2.1 ПІДГОТОВКА ТА ПЛАНУВАННЯ ОБШУКУ

 Підготовка і планування обшуку є надзвичайно важливим етапом кримінального розслідування та вимагає уважного, кропіткого та систематичного підходу з боку правоохоронних органів. Саме правильно спланований обшук дозволяє максимально ефективно здійснити збір, фіксацію та вилучення доказів, що допоможе у розкритті справи.

Стадія підготовки до проведення обшуку являє собою комплекс організаційних заходів, які включають:

1. Вивчення, аналіз матеріалів ( документації ) даного кримінального провадження та зібрання базової інформації,
2. Визначення осіб, які будуть брати участь у проведенні обшуку,
3. Підготовка технічних засобів,
4. Розробка плану проведення обшуку,
5. Проведення необхідних процедур для отримання офіційного дозволу на обшук.

Вивчення та аналіз матеріалів ( документації ) даного кримінального провадження необхідно почати із ознайомленням з початковими даними, які лягли в основу досудового розслідування. Це передбачає проведення аналізу інформації, що міститься в різних процесуальних документах. Також варто зібрати та оцінити всі дані про самий об‘єкт обшуку, а саме різні його властивості , загальну та індивідуальну характеристику , кількість та тому подібне. Аналіз цих всіх цим даних допоможе збільшити ефективність даної слідчої дії. Зібрання базової інформації є важливою складовою будь-якого обшуку, адже воно спрямоване на отримання даних про умови майбутнього обшуку, про особу, яку будуть обшукувати та про об‘єкти, які потрібно вилучити. Збір інформації про об‘єкт обшуку передбачає отримання даних з різних джерел, наприклад із засобів масової інформації, включаючи соціальні мережі, з державних реєстрів, з різної документації тощо. До того ж необхідно отримати різну інформацію про власника чи володільця місця проведення обшуку, що може впливати на організації даної слідчої ( розшукової ). До такої інформації відноситься: стать, вік, наявність різних фізичних та психологічних захворювань, сімейний стан, дані про членів сім‘ї, умови проживання, наявність зброї чи домашніх тварин та інше. Наявність цієї інформації може полегшити безпосереднє проведення обшуку та знайти підхід до особи, яку обшукують.

Для визначення учасників обшуку необхідно проаналізувати особливості та складність його проведення. Для забезпечення безпеки та охорони місця проведення обшуку зазвичай залучаються працівники оперативних підрозділів. Також, як зазначалось раніше, в обов’язковому порядку повинні залучатися незаінтересовані особи – поняті. У деяких випадках, коли є необхідність у сторонній допомозі, наприклад із застосування технічних засобів чи наданні певної консультації, можуть запрошуватися спеціалісти. Згідно з ч. 1 ст. 236 КПК «Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката» [2].

Підготовка технічних засобів є ключовим етапом під час організації та проведення обшуків, адже у Кримінально процесуальному кодексі України, а саме ч. 10 ст. 236 зазначається, що весь процес обов’язково повинен бути зафіксований за допомогою аудіо- та відеозапису. Крім того важливо є також забезпечити додаткові елементи такі як CD-диски карти пам’яті на інші засоби, які забезпечують роботу приладів. Також до цієї стадії підготовки варто віднести необхідність забезпечення різних засобів, які важливі для проведення даної слідчої ( розшукової ) дії, такі як: металошукачі, інструменти для відкриття замкнених приміщень та для розкопок, засоби для освітлення тощо.

Для успішного проведення обшуку необхідним є розроблення плану. Він може бути усним чи письмовим, коротким чи детальним, все залежить від умов майбутнього обшуку та його складності. У плані також можуть бути наявні різні графічні матеріали, такі як схеми приміщень, де буде відбуватись обшук, плани входів та виходів, малюнки місцевості та інше.

Для того щоб обшук був законним повинен бути виданий слідчим суддею відповідний процесуальний документ, а саме ухвала про дозвіл на обшук житла або іншого володіння особи. Цей документ має одноразовий характер та застосовується лише в певному кримінальному провадженні. Для отримання цієї ухвали прокурор чи слідчий ( за погодженням з прокурором ) звертається до слідчого судді із клопотанням. Строк дії такої ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Проте, у деяких випадках, які передбачені у ч. 3 ст. 233 КПК обшук може проводитись і без ухвали слідчого судді, а саме законодавець зазначає, що прокурор чи слідчий можуть увійти у приміщення (житло) чи інше володіння особи виключно у невідкладних ситуаціях, таких як:

* + рятування життя,
	+ рятування майна,
	+ тоді, коли відбувається переслідування осіб, що підозрюються у вчинені кримінального правопорушення.

 У цьому випадку, після вказаних дій слідчий за погодженням з прокурором або сам прокурор зобов’язані негайно звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Суддя зобов’язаний розглянути дане клопотання відповідно до встановлених вимог та детально перевірити і переконатись чи справді були причини для того, щоб проникнути у житло та провести обшук без його ухвали.

У випадку, коли слідчий суддя, встановивши, що проникнення було не обґрунтованим, відмовить у задоволенні клопотання, то усі докази, які були отриманні в наслідок проведення слідчої дії вважаються недопустимими. З цього випливає, що отримана під час обшуку інформація повинна бути знищена, у визначеному законодавцем порядку. Знищення усіх відомостей, документів і речей здійснюється під наглядом прокурора та в порядку встановленого статтею 255 Кримінального процесуального кодексу України. Така процедура забезпечує захист законних прав та свобод людини від неправомірного втручання правоохоронців у приватне життя та власність, що сприяє забезпеченню законності у кримінальному процесі.

**2.2. ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ: ПОРЯДОК ТА ПРОЦУДУРА**

 Процедура обшуку повинна відбуватися дуже чітко та структуровано для досягнення максимального результату. Щоб уникнути порушень та помилок, важливо врахувати всі вимоги, які встановлює законодавець. Кожен крок має бути детально спланований від початку, тобто з моменту отримання ухвали від слідчого судді на проведення обшуку і до моменту оформлення відповідного протоколу. Зазвичай виділяють чотири основних етапи:

1. Попередній етап. Даний етап передбачає прибуття правоохоронці та інших осіб на місце обшуку та проникнення в нього. Щоб забезпечити успішність цієї слідчої дії необхідно використовувати фактор несподіваності, тобто прибувати на безпосередній об’єкт обшуку непомітно для його власника чи користувача. Концентрація біля об’єкту обшуку повинна бути швидкою, чіткою та безшумною, проте якщо у процесі проникнення беруть участь багато осіб, то рекомендується прибувати до місця обшуку по одній чи по дві особи. У випадку, коли слідча дія проводиться у квартирі, яка має спільні вхідні двері з іншими, то варто дзвонити не до тої квартири, де безпосередньо проводиться обшук, а до сусідів, адже при першому варіанті у особи буде час на знищення речових доказів. Після того, як людина відкрила вхідні двері потрібно миттєво зреагувати, щоб особа їх не закрила, тобто варто зайняти потрібну відстань. Наступним завданням є проникнути у житло особи, це робиться одночасно всіма учасниками обшуку. Фіксування процесу обшуку за допомогою відеозапису здійснюється відразу з моменту проникнення в приміщення, де відбувається обшук. Після безпосереднього проникнення слідчий чи прокурор повинні запитати в особи чи не бажає вона добровільно віддати речі, документи та інші предмети, які мають значення для справи. Проте навіть якщо людина видала необхідні об’єкти, існує ймовірність, що вона може щось приховувати або видала лише частину речей, тому обшук у будь-якому разі має продовжуватись.
2. Оглядовий етап. На цій стадії відбувається ознайомлення з обстановкою місця проведення обшуку, з розмірами, конструкцією, розміщенням меблів, призначенням кожної кімнати тощо, що допомагає отримати нові дані про особливості помешкання чи інших приміщень, місцевості. Увага акцентується не тільки на очевидних місцях, а й на тих, які можуть бути прихованими та важкодоступними. Тобто на даному етапі визначаються потенційні місця, де можуть перебувати об’єкти, які розшукують правоохоронці, приділяється особлива увага місцям, що потребують додаткового огляду чи виконання необхідних робіт, остаточно формується план проведення слідчої дії, також розподіляються ролі між учасниками обшуку та обирається оптимальна стратегія і тактика проведення.
3. Детальний етап. Він є одним з найважчих, адже саме та цьому етапі застосовується найбільш різноманітні методи та тактичні прийоми проведення обшуку.

 Загалом виділяють такі методики проведення обшуку:

* Зустрічний і паралельний обшук. Зустрічне обстеження застосовується в приміщенні, у якому багато речей, яке можна назвати захаращеним. Такий обшук відбувається наступним чином: один правоохоронець рухається вздовж, наприклад, правої стіни, а інших вздовж лівої, а коли вони зустрічаються, то удвох роблять огляд центру приміщення. Паралельний обшук зручно застосовувати в просторому приміщенні чи на великій ділянці місцевості.
* Послідовний і вибірковий обшук. У випадку застосування послідовного методу, особа, проводячи обшук, рухається в певному напрямку і робить огляд об’єктів по черзі. Коли використовується вибіркова тактика, то спочатку досліджуються місця, де найімовірніше перебувають речі, які необхідно вилучити, а вже потім оглядаються інші частини приміщення чи іншого місця, де відбувається обшук.
* Обшук з порушенням цілісності об’єктів, які оглядають та без порушень. Хоч правоохоронці і зобов’язані обережно досліджувати об’єкти, проте існують такі випадки коли виникає необхідність відкривати силою сховища та різні тайники, розривати обшивки меблів та інше.
* Метод порівняння однорідних предметів використовується для виявлення певних невідповідностей у розмірах, наприклад, предметів чи частин приміщень, що може свідчити про існування певних тайників або схованок.
* Спостереження, як метод виявлення об’єктів обшуку, включає аналіз окремих предметів та поведінки людей. На практиці не рідко використовують такий прийом, як «словесна розвідка», він здійснюється шляхом використання, особою, яка проводить обшук, так званого словесного подразника, це може бути певне запитання чи вислів, який адресується до особи у якої проводиться обшук з метою спостереження за реакцією останнього. Поведінка особи може надати багато інформації, яка допоможе знайти об’єкт, який переховують.
1. Фіксація результатів обшуку. Після того, як правоохоронці здійснили всі необхідні дії під час обшуку виникає необхідність зафіксувати результати. Це фінальний етап обшуку, який полягає у документуванні та зафіксовуванні всіх виявлених під час обшуку предметів, документів, інформації, що є корисним для даної справи. Фіксація здійснюється через складання слідчим чи прокурором протоколу обшуку. Цей документ містить всю важливу та необхідну інформацію стосовно даної слідчої дії, включаючи дані про предмети, які вилучаються.

**2.3. ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБШУКУ: СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛУ ОБШУКУ, ЗБЕРІГАННЯ ЗІБРАТИХ ДОКАЗІВ ТА МАТЕРІАЛІВ**

Початок форми

 Фіксація результатів обшуку у розслідуванні злочинів є невід’ємною складовою, що забезпечує об’єктивність та законність правосуддя. Процедура фіксування дозволяє детально задокументувати кожних етап обшуку, включаючи початок та кінець його проведення, місце, перелік вилучених доказів, всі виконанні дії правоохоронців та інші важливі моменти. Така процедура забезпечує відповідність проведення слідчої дії згідно з вимовами законодавця та гарантує захист всіх прав учасників процесу.

Будь-який обшук, незалежно від виду, повинен закінчуватись складанням протоколу, так як він є основним джерелом доказів. Такий протокол зобов’язаний відповідати всім вимогам законодавства, а саме ст. 104 КПК.

 Протокол обшуку складається із трьох основних частин:

1. Вступна частина. Вона містить інформацію про місце, де проводився даний обшук, час його проведення, з яких підстав та інше. Обов’язково зазначається особа, яка проводила дану слідчу ( розшукову ) дію, а саме її ім’я, прізвище, по батькові та посаду. Також у протокол необхідно внести відомості про всіх осіб, які були присутні при обшуку.
2. Описова частина. У ній детально описується інформація про об’єкт обшуку, а саме його назва, форма, колір, розмір, різні позначки та загалом особливості, індивідуальні і родові ознаки. Також у цій частині зазначається умови та місце зберігання даного об’єкта, необхідно конкретизувати чи дані предмети лежали у відкритих місцях, чи перебували у потаємних. У випадку, коли під час обшуку було знайдено схованку ( тайник ), варто у деталях описати його, тобто вказати розміри, конструкцію, місцезнаходження та тому подібне.
3. Заключна частина. Там зазначаються конкретні предмети, які вилучаються і вся інформація про їх упакування та опечатування. Якщо наявні будь-які зауваження чи заяви, то вони також зазначаються до цієї частини [6].

 Протокол обшуку необхідно складати у двох примірниках, один з яких передається обшукуваній особі ( представникові установи, організації тощо). Протокол підписують слідчий чи прокурор, які брали участь у проведенні даного обшуку, особа, у якої він проводився та понятті. Проте на практиці існують такі випадки, коли особа, у якої проводився обшук, відмовляється підписувати протокол ( про що зазначається у ньому ), то у такому випадку цей факт відмови засвідчується підписом її захисника чи законного представника або понятих [6].

В Україні існує певна інструкція, яка спрямована на регулювання будь-яких питань стосовно речових доказів і називається вона « Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справ, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» [7]. Під час обшуку правоохоронці вправі вилучати не тільки речові докази ( знаряддя та засоби, які мають відношення до певного кримінального правопорушення ), а й предмети, які є вилученні з обігу, тобто ті, придбання і використання яких можливе виключно з наявністю особливого дозволу та їхній перелік визначений законодавством, а також ті предмети, які за закон України заборонено купувати та використовувати. Дана інструкція наголошує на необхідності забезпечення належного зберігання усіх вилучених речей. Речові докази повинні зберігатися при справі, проте за наявності великогабаритних предметів, їх зберігають в органах досудового слідства (дізнання) або можуть бути передані на зберігання до спеціальних установ. Для зберігання вилучених предметів в таких органах як СБУ, внутрішніх справ, прокуратурах тощо облаштовуються особливі приміщення, які забезпечують відповідну безпеку, а саме там повинні бути вікна з **ґ**ратами, металеві двері, протипожежна сигналізація та інше. У випадку відсутності такого приміщення, можуть використовуватися спеціальні сейфи, відповідного розміру. Також законодавець встановив окремі вимоги зберігання до різного роду речей. До прикладу, такі речові докази, як вибухові речовини повинні бути передані, з метою зберігання, на склади військових частин ( у певних випадках до відповідних державних установ ). Токсичні та отруйні речовини передаються до відповідних організацій, які мають на це спеціальний дозвіл, де забезпечуються належні умови для зберігання таких доказів. Усі наркотичні та психотропні речовини ( які є вилучені з обігу ) повинні бути опечатані у відповідних приміщеннях, а пісня набрання законної сили вироку суду мають бути знищенні, відповідно до законодавства. Речі ( об’єкти ) біологічного походження, включаючи ті, які потребують відповідного мікроскопічного чи іншого аналізу зобов’язанні бути правильно упаковані, згідно з науково-методичними рекомендаціями. Їх упакування здійснюють співробітники відповідних установ [7].

Фіксування обшуку за допомогою відеозапису має важливе значення. Основна перевага такого запису полягає у тому, що він дає правдиву та детальну інформації всього, що відбувалось під час цієї слідчої ( розшукової ) дії, що у майбутньому може запобігти виникненню певних непорозумінь щодо процедури обшуку. Також відеозапис може виступати засобом захисту прав громадян, у разі їх порушень під час обшуку. Фіксація усього процесу обшуку запобігає зловживанню своїми повноваженнями правоохоронні органи і, що не мало важливо, такий відеозапис може бути використаний як доказ у судовому процесі, адже він дозволяє зберегти об’єктивну картину того, що відбувалось під час обшуку.

Саме у ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України законодавець закріпив вимогу щодо обов’язковості фіксації всього процесу обшуку ( від початку і до завершення ) за допомогою аудіо- та відеозапису. Статтею 107 КПК безпосередньо передбачено процедуру використання технічних засобів для фіксації кримінального провадження. А саме там зазначається, що необхідно попередити осіб, які знаходяться на обшуку, що ведеться технічне фіксування цієї слідчої дії. У випадку, коли процес обшуку не був належно зафіксований, він вважається недійсним, а всі отримані докази недопустимими, а отже на такі докази суд не може посилатись, коли приймає своє рішення. Варто відзначати, що стороні захисту також надається право безперешкодно фіксувати весь процес обшуку.

 Основними об’єктами для відеофіксації є:

* Місця обшуку загалом,
* Безпосередньо місце, де перебувають речі, які необхідно вилучити (так звані тайники),
* Конкретні речі, документи, які підлягають вилученню.

 Процедура оформлення носія відеозапису може відбуватися таким шляхом:

1. Додати відомості про електронний носій, на якому збережений запис, до переліку додатків до протоколу,
2. Забезпечити ознайомлення з цим протоколом усіх учасників обшуку,
3. Надати примірник даного протоколу обшукуваній особі,
4. Закінчити відеозапис,
5. Вилучити носій інформації,
6. Запакувати носій у спеціальний конверт або пакет то обов’язково засвідчити підписами учасників обшуку [8].

 Таким чином, процедура фіксації обшуку є ключовою складовою для забезпечення прозорості та легітимності правосуддя, що допомагає запобігати будь-яким непорозумінням щодо подій та результатів даної слідчої (розшукової) дії.

**2.4. ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ОБШУКУ ТА ШЛЯХ ЇХ ПОДОЛАННЯ**

 Незважаючи на те, що законодавець досить чітко висвітлив всі основні питання пов’язані із проведенням такої слідчої дії, як обшук, на практиці дуже часто виникають різні непорозуміння та проблеми. Щодо основних таких проблем варто виділити такі, як порушення прав людини та громадянина та недодержання правил та вимог, які встановив законодавець. Це проявляються у тому, що існують випадки проведення обшуку без належних підстав або відповідної ухвали, порушуються права на конфіденційність та захист персональних даних, використання сили чи насильницьких дій з боку співробітників правоохоронних органів без належних на те підстав тощо. Нерідко правоохоронці можуть допускатись помилки через недостатню підготовку до проведення обшуку. Особа, у якої проводиться обшук, вправі запросити адвоката і слідчий чи прокурор не можуть починати обшук, до його приходу. Проте, якщо адвокат не з’явиться на місці обшуку протягом трьох годин, правоохоронці вправі починати слідчу дію, але дуже часто особи не можуть за такий короткий термін забезпечити собі правову допомогу [9].

Також на практиці бувають випадки зловживання правоохоронцями своїми повноваженнями. Як зазначалось раніше ошук проводиться, як правило, на підставі ухвали слідчого судді, окрім випадків, встановлених у законодавстві. Проте не рідко правоохоронці, коли проводять обшук без потрібної ухвали, у постанові ніяк не пояснюють та не обґрунтовують чому їм негайно необхідно проникнути до житла чи іншого приміщення особи, тобто не розкривається причина цієї невідкладності. Отже така постанова є невмотивованою [10] .

Дані проблеми потребують негайного вирішення для того, щоб забезпечити ефективний та законний процес проведення обшуку. Лише у випадку дотримання законності та захисту прав і свобод громадян можна забезпечити довіру людей до правоохоронних органів.

Для вирішення зазначених проблем слід виконати низку дій, зокрема створити ефективні зовнішні механізми контролю та спостереження за діяльністю правоохоронців під час проведення обшуків, наприклад це можуть бути незалежні правозахисні організації. Ще одним важливим завданням є реформувати та удосконалити Кримінальний процесуальний кодекс України, щоб не виникали колізії між нормами. Також варто забезпечити швидкий та якісний доступ до правової допомоги особам, у яких відбувається обшук.

**ВИСНОВКИ**

Отже, можна дійти до висновку, що обшук є один з ключових інструментів правоохоронних органів, що забезпечує ефективну боротьбу зі злочинним світом. Його основна ціль полягає у збиранні та фіксуванні доказів, які у подальшому можуть мати вирішальне значення для кримінальної справи. Дана слідча дія базується на такий важливих принципах, як : законності, правового захисту, об’єктивності і справедливості, поваги до законних прав та інтересів особи, дотримання правил і процедур тощо. Крім основних принципів, процедуру, порядок, умови проведення обшуку регулює Конституція України, як основне джерело правопорядку у нашій державі та Кримінальний процесуальний кодекс України, що дає нам більш чітку інформацію, як безпосередньо повинен проводитись обшук. Там також встановлюються хто повинен брати участь у слідчій дії, а також зазначає всі права та обов’язки учасників. Науковці виокремлюють чотири різних види обшуків, до яких відноситься: обшук житла, особи, нежитлових приміщень та іншого володіння особи. Кожен з цих видів має свою специфіку та особливості проведення, але мета залишається незміною – виявлення та збір доказів. Окрім зазначених видів, обшук також поділяють на одиничний (обшук одного конкретного приміщення, без зв‘язку з іншими) та груповий (одночасне проведення обшуків у різних місцях, що здійснюється у рамках одного розслідування для досягнення певної цілі). Будь-який обшук розпочинається з підготовки та планування. Ця стадія містить такі етапи, як: вивчення та аналіз матеріалів (документації) даного кримінального провадження, зібрання базової інформації, визначення осіб, які будуть брати участь у проведенні обшуку, підготовка технічних засобів, розробка плану проведення обшуку, проведення необхідних процедур для отримання офіційного дозволу на обшук. Кожен етап несе своє особливе та важливе значення, що дозволяє правоохоронцям ефективно здійснювати свою роботу. Сам процес проведення обшуку також має певні обов’язкові стадії, які включають: попередній етап, передбачає прибуття правоохоронних органів та інших осіб безпосередньо на місце обшуку та проникнення в нього; оглядовий етап, який полягає в ознайомленні з обстановкою місця проведення обшуку; детальний етап; полягає у здійсненні самого обшуку з використанням різних методик і тактик; фіксація результатів обшуку, здійснюються шляхом документування та зафіксовування всіх виявлених під час обшуку доказів. Фіксування результатів обшуку проводиться шляхом складання протоколу, який містить вступну, описову та заключну частини. Також законодавець встановив обов’язкову вимогу фіксувати будь-який обшук за допомогою Початок формиаудіо- та відеозапису. Додатково, важливо зазначити необхідність постійного вдосконалення законодавства з питань обшук з метою досягнення максимальної ефективності діяльності правоохоронців, з урахуванням прав та інтересів громадян.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Мацола А. А., Черниченко І. В. Особливості тактики обшуку під час розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. No. 1. с. 531.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI : станом на 19 квіт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 15.05.2024).
3. Нормативно-правове забезпечення. *ЦІЛІСНІСТЬ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ.* URL: [https://securitysectorintegrity.com/uk/стандарти-і-настанови/нормативно-правове-забезпечення/](https://securitysectorintegrity.com/uk/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/) (дата звернення: 26.04.2024).
4. Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text) (дата звернення: 15.05.2024).
5. Копча В. В., Копча Н. В. Криміналістична техніка, тактика і методика: навч. посіб. Вид. дім «Гельветика», 2022. 162-170 с.
6. Фіксація ходу та результатів обшуку. *Studies.* URL: <https://studies.in.ua/kryminalistyka-lekcii/4223-fksacya-hodu-ta-rezultatv-obshuku.html> (дата звернення: 17.04.2024).
7. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції) : Наказ Ген. прокуратури України від 27.08.2010 р. № 51/401/649/471/23/125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10#Text> (дата звернення: 15.05.2024).
8. Михайлова А. ВІДЕОЗАПИС ЯК ЗАСІБ ФІКСАЦІЇ ПІД ЧАС ОБШУКУ. *Молодий вчений*. 2021. № 4 (92). С. 265–268.
9. Солдатенко О. Проблемні питання та перспективи вдосконалення правового регулювання процедури проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2023. С. 6.
10. Обшук без ухвали суду. Зловживання правоохоронців - VB Partners - *Challenge accepted.* URL: <https://vbpartners.ua/publikacziyi/obshuk-bez-uhvali-sudu-zlovzhivannja-pravoohoronciv-ta-mozhlivist-oskarzhennja/> (дата звернення: 24.04.2024).
11. "Тук-тук. Поліція!": як захистити свої права під час обшуку - Юридична Газета. *Юридична газета – онлайн версія*. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/tuktuk-policiya-yak-zahistiti-svoyi-prava-pid-chas-obshuku-.html> (дата звернення: 20.03.2024).
12. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII : станом на 27 квіт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text> (дата звернення: 15.05.2024).
13. Скрябін О. М. Проблемні питання участі понятих у кримінальному провадженні. *Право і суспільство*. 2020. С. 222–224.
14. Бути понятим: наскільки формальним є цей інститут*. Інтент : Регіональна мережа якісної журналістики*. URL: <https://intent.press/expert/medialiteracy/2020/buti-ponyatim-naskilki-formalnim-ye-cej-institut/> (дата звернення: 20.03.2024).
15. Як діяти під час обшуку 2024: поради адвоката.  *Адвокат у Києві | ГРОДОВСЬКА ОЛЕСЯ ПАВЛІВНА*. URL: <https://go-advocate.com/scho-robyty-pid-chas-obshuku/> (дата звернення: 22.03.2024).
16. Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи | Коментар. *Мего-Інфо - Юридичний портал України №1, Коментар ЦПК, КПК, КУПАП, ККУ, ЦК.* URL: [http://mego.info/матеріал/стаття-233-проникнення-до-житла-чи-іншого-володіння-особи](http://mego.info/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-233-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%B8-%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8) (дата звернення: 26.03.2024).
17. Обшук і огляд: розмежування та підстави проведення. *ЮРЛІГА.* 2022. URL: <https://jurliga.ligazakon.net/news/199157_obshuk--oglyad-rozmezhuvannya-ta-pdstavi-provedennya> (дата звернення: 26.03.2024).
18. Поняття і завдання обшуку, його види та учасники. *Studies.* URL: <https://studies.in.ua/kryminalistyka-shaprgalky/3642-ponyattya-zavdannya-obshuku-yogo-vidi-ta-uchasniki.html> (дата звернення: 26.03.2024)
19. Фіксація результатів обшуку. *Pidru4niki.* URL: <https://pidru4niki.com/2015060965341/pravo/fiksatsiya_rezultativ_obshuku> (дата звернення: 17.04.2024).