**Кирило Мельник**

**(Харків,Україна)**

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ ’Я ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ**

У системі правоохоронних органів,що здійснюють протидію злочинності, важлива роль відводиться установам виконанню покарань. Здійснюючи карально-виправний процес,зазначені установи покликані(поряд із виправленням і ресоціалізацією засуджених запобігати вчиненню нових злочинів як засудженим,так і іншими особами,а також реалізовувати деякі інші завдання,покладені на окремі підрозділи цих установ чинним законодавством(зокрема,здійснювати на підставі ст.5 України (Про оперативно-розшукову діяльність). Ураховуючи значну суспільну небезпеку вчинення засудженими нових злочинів під час відбування покарань,у сучасній кримінологічній та кримінально-виконавчій науці проблеми впливу на злочинність в установах виконання покарань є предметом і об’єктом постійного вивчення . Особливе занепокоєння викликає протидія злочинам проти життя та здоров’я особи,оскільки об’єктами злочинних посягань виступають найвищі соціальні цінності. Проблема посилюється й тим,що в умовах кримінально-виконавчих установ закритого типу особа не в змозі обирати безпечне для свого існування середовище,оскільки цілодобово протягом усього строку покарання перебуває в середовищі соціально занедбаних, здебільшого агресивно налаштованих із числа інших засуджених,а адміністрація виправних колоній не завжди може адекватно забезпечити реалізацію засудженими їх законного права на особисту безпеку. Зазначені проблеми потребують відповідної правової оцінки,і важливе місце в цьому посідає кримінально правова характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально–виконавчих установах закритого типу.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження кримінально-правової характеристики злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально- виконавчих установах закритого типу .

Результати дослідження . Теоретичне підгрунтня написання статті склали вітчизняних і зарубіжних учених у сфері протидії пенітенціарній злочинності, зокрема Л.В. Багрій–Шахматова,М.П. Барабанова,І.Г. Богатирьова, І.В.Боднара, В.В.Василевича, О.Г.Колба, І.М.Даньшина, Л.М.Джужі, Д.О.Зубова, О.І.Осауленко, О.Л.Ременсона, Р.М.Підвисоцька, С.І.Халимона,С.В.Царюка,І.В.Шмарова та інших.

Як справедливо зазначається у вітчизняній науці кримінального права,кримінально-правова характеристика-одна з фундаментальних категорій кримінального права,що розглядається в нерозривному зв’язку з криміналістичною, криміналогічною, кримінально-виконавчою та оперативно-розшуковую характеристиками. З’ясування змісту цього поняття має важливе значення для повної та об’єктивної характеристики злочину, а також визначення меж і сфери дії кримінального права. Правильний підхід до визначення змісту кримінально правової характеристики злочинів та її складових створює науково – прикладні передумови для забезпечення правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь,повного та всебічного вивчення злочину,удосконалення підстав кримінальної відповідальності ,правильного тлумачення ознак складу злочину,призначення покарання ,застосування заохочувальних кримінально-правових норм тощо.

Зазначимо,що в сучасній юридичній науці кримінально-правову характеристику розглядають не лише в контексті злочину,а й інших категорій кримінального права,зокрема покарання,кваліфікуючих ознак злочину тощо. [1].

Загалом,кримінально-правова характеристика злочину-це опис, визначення істотних, характеристик його особливостей та ознак; система відомостей про істотні, характерні особливості й ознаки злочину . Узагальнивши великий масив наукових праць з кримінального права щодо кримінально правової характеристики злочину, А.А.Вознюк зробив оптимальний висновок,що кримінально-правова характеристика злочину ,насамперед,повинна включати елементи,необхідні для правильної кваліфікації злочину, зокрема: 1) склад злочину; 2) кваліфікуючи та особливо кваліфікуючі ознаки злочину; 3) характер (вид та розмір) покарання за злочин; 4) спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності або обставини,що включають злочинність діяння [2].

Ураховуючи специфіку установ виконання покарань,у місцях позбавлення волі,зокрема в кримінально-виконавчих установах закритого типу,вчиняються,як правило шість складів злочинів проти життя та здоров ’я особи, зокрема:

- умисне вбивство(ст..155ККУкраїни)

- умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України)

- умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України)

-умисне легке тілесне ушкодження (ст.125 КК України)

- необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК України)

-погроза вбивством(ст.129КК України)

Злочин завжди суперечить інтересам суспільства, обмежує права особи або позбавляє таких прав одних на користь інших всупереч правовим приписам. При цьому, оскільки суспільні відносини та и саме суспільство постійно змінюються та розвиваються, змінюється та розвивається й поняття злочину.

Ознаки злочинує 1) це діяння, вчинене суб'єктом злочину; 2) це діяння суспільно небезпечне - воно спричиняє шкоду чи створює загрозу спричинення такої шкоди об'єктам, що охороняються чинним законодавством; 3) це протиправне діяння, яке передбачено чинним кримінальним законодавством - порушення особою конкретної кримінально-правової норми; 4) це винне діяння, тобто таке, що вчинене умисно чи з необережності; 5) це каране діяння, за яке чинним КК України передбачено певний вид, строк або розмір покарання.

Не є злочином дія або бездіяльність, яка, хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України, але через малозначнісгь не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній або юридичній особі, суспільству або державі (ч. 2 ст.11ККУкріїни).

Відповідно до того чи іншого критерію злочини можна поділяти нарізні види. Так, залежно від форми вини злочини можна поділити на умисні та необережні, а також такі, які можуть бути вчинені як умисно, так і з необережності; залежно від ступеня завершеності злочинної діяльності - на закінчені та незакінчені (готування до злочину, замах на злочин); за родовим об'єктом - на злочини проти основ національної безпеки, проти здоров'я особи, злочини проти волі, честі та гідності особи та ін.; за мотивами вчинення - на корисливі, вчинювані з мотивом помсти, вчинювані з хуліганських мотивів та ін. Позитивним надбанням вітчизняного законодавця слід вважати закріплення класифікації злочинів за ступенем їх тяжкості безпосередньо у кримінальному законі, а саме уст. 12 КК України.

Суб’эктом злочину проти життя та здоров’я особи в кримынально-виконавчих установах закритого типу є засуджений,який відбуває покарання,пов’язане з розбавленням волі який досяг 18-річного віку.

Дослідження психічного стану засуджених,які вчинили злочин проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закитого типу, дозволяє дійти висновку про наявність медичних проблем профілактики вказаних злочинів: 10.0% засуджених мали психічні відхилення.  
 Аналіз суб’єктивної сторони злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закритого типу вказую,що всі вони вчинені умисно,причому в 33,3% випадків мав місце заздалегідь обдуманий умисел і в 66,7% - умисел ,що виник раптово.

Про заздалегідь обдуманому умислі мотив і мета вчинити злочин та його безпосередня реалізація відокремлені між собою певним проміжком часу,протягом якого винний розробляє план вчинення злочину,обмірковує його деталі,обирає спосіб,час і місце вчинення. Подібні обставини звичайно свідчать про підвищену анти соціальність об’єкта. Тому,незважаючи на те,що час виникнення умислу в більшості умислів злочинів не має значення,його необхідно враховувати при призначенні покарання. Тим більше,що при заздалегідь обдуманому умислі часто вчиняються такі особливо тяжкі злочини,як вбивство,розбійні напади, бандитизм, викрадення майна в особливо великих розмірах, контрабанда, вимагання та інші.

Умисел заздалегідь обдуманий формується ще до вчинення злочину (особа обмірковує план злочину,підшукує знаряддя злочину ,співучасників тощо). Наявність цього виду умислу на кваліфікацію,як правило,не впливає,але свідчить про підвищений ступінь вини,а також суспільної небезпечності злочинця.

Важливою рисою умислу, що винник раптово, є його швидкоплинність, тобто раптова поява,поєднана з негайною реалізацією зовні. Злочин вчиняється особою відразу з виникненням умислу,що формується безпосередньо перед самим початком вчинення злочину,і відразу ж реалізується. При вчиненні злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закритого типу раптовий умисел може виникнути:за умов сварки,яка переростає в бійку; на грунті раптово виниклих особистих неприязних відносин ,спричинених завданням різного роду образ;у процесі суперечки,яка переростає в словесний конфлікт.

Розглянувши об’єкт злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закритого типу ,нами наголошено,що в розділі II Особливої частини КК України об’єднано посягнення на два різних родових об’єкта – суспільні відносини щодо охорони життя та суспільні відносини щодо охорони здоров’я особи. Суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я особи також є безпосередніми об’єктами відповідних злочинів. Злочини проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закритого типу з об’єктивної сторони характеризуються активними діями,спрямованими на спричинення шкоди життю або здоров’ю особи,і в більшості своїй містять матеріальний склад злочину. Суб’єктом злочину проти життя та здоров’я в кримінально-виконавчих установах закритого типу є засуджений ,який відбуває покарання ,пов’язане з позбавленням волі,який досяг 18-річного віку. Аналіз суб’єктивної сторони злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закритого типу показав,що всі вони вчинені умисно,причому в 33,3% випадків мав місце заздалегідь обдуманий умисел і в 66,7% умисел, що виник раптово.

**Литература:**

1.Носенко В.А. Криміналогічні засади запобігання вчиненню злочинів проти життя та здоров’я особи у місцях позбавлення волі / В.А.//Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. -2014.- №1 (спеціальний випуск)-C/.130-132

2.Вознюк А.А. Поняття та елементи кримінально-правової характеристики злочинів /А.А.Вознюк //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ .-2013.-№1 (86).-С.154-160.

3.Кравченко О.О. Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст..201 КК України) :дис.. …канд.юрид.наук :12.00.08 /О.О. Кравченко.-К.,2010.-203 с.

4.Павленко В.Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика громадських робіт як виду покарання :дис. канд. юрид. наук :12.00.08 / В.Г. Павленко.-К.,2015.-185 с.

**Науковий керівник:**

кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Аліна Віталіївна.