**К.М. Оробець**

**Тема. Поняття, ознаки покарання. Система покарань.**

Конспект лекції

1. Поняття та ознаки покарання.

2. Мета покарання.

3. Система покарань.

4. Класифікація покарань.

1.

Поняття покарання є законодавчо визначеним. Згідно з ч. 1 ст. 50 КК України «Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого».

Покарання характеризується такими ознаками:

 1) це закріплений у кримінальному законі найбільш суворий захід державного примусу;

2) застосування покарання є типовим юридичним наслідком вчиненого особою злочину;

3) застосовується від імені держави, що надає покаранню публічного характеру, та конкретизується в обвинувальному вироку суду;

4) сутнісною ознакою покарання є кара;

5) у покаранні виражається осуд з боку суспільства та держави як самого злочинного діяння, так і особи, яка його вчинила;

6) особистий характер;

7) покарання за злочин тягне за собою стан судимості особи.

2.

Теорії мети покарання поділяються на абсолютні, відносні та змішані.

У КК України закріплено змішану модель цілей покарання. Цілі, які ставляться Українською державою при застосуванні покарань, викладені у ст. 50 чинного КК України. Відповідно до закону, з одного боку, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами (ч. 2 ст. 50 КК України). З іншого – покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність (ч. 3 ст. 50).

Таким чином, у КК виокремлено 4 цілі покарання:

- кара, тобто певна відплата винному за вчинений ним злочин, що необхідна для відновлення справедливості;

- виправлення засуджених – це такі зміни їх особистості, які пов’язані з усуненням їх суспільної небезпечності, характеризують їх схильність до правомірної поведінки, поваги до правил і традицій людського співжиття й виражаються у свідомому невчиненні нових злочинів у майбутньому (такий результат має назву «юридичне виправлення»);

- запобігання вчиненню засудженими нових злочинів (так звана спеціальна превенція) – полягає у створенні таких умов, які унеможливлюють або ускладнюють можливість вчинення нових злочинів особами, які вже вчинили той чи інший злочин і відбувають за нього покарання,

- запобігання вчиненню нових злочинів іншими особами (загальна превенція) – такий вплив покарання, коли самé встановлення у санкціях статей Особливої частини КК покарань за певні злочини, їх невідворотність на практиці, а також загальний авторитет кримінального закону як дієвого соціального регулятора здатні утримувати членів суспільства від вчинення злочину, насамперед це стосується нестійких, схильних до вчинення злочинів громадян.

3.

Система покарань – це встановлений у кримінальному законі обов’язковий для суду вичерпний перелік видів покарань, що характеризується чітко визначеною послідовністю їх розташування залежно від ступеня суворості.

Ознаками системи покарань є те, що вона:

а)      складається із переліку конкретних видів покарань, які, перебуваючи у взаємодії і взаємозв’язку, утворюють єдину чітко впорядковану систему, кожен з елементів якої має своє місце;

б)      цей перелік визначається винятково кримінальним законом;

в)      перелік покарань є обов’язковим для суду;

ґ)       зазначений перелік є вичерпним.

У чинному КК система покарань, які застосовуються до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, крім неповнолітніх, встановлена ст. 51. Спеціальну систему покарань, які можуть бути застосовані до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, встановлено у ст. 98 КК. Жодна інша, крім ст.ст. 51 і 98, стаття КК, а також жоден інший нормативно-правовий акт не встановлює видів кримінальних покарань. Система покарань може бути змінена лише шляхом прийняття відповідних змін до КК.

Система покарань в КК України 2001 р. побудована за принципом «від менш суворого до більш суворого покарання». Такий же принцип застосовано і при конструюванні санкцій норм Особливої частини КК, що має сприяти подальшій гуманізації правозастосовної практики, застосуванню справедливого покарання, необхідного і достатнього для виправлення особи та попередження нових злочинів.

Розташування покарань від менш до більш суворого дозволяє суду чітко визначати порівняльну суворість покарань, що має значення при заміні покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням (ст.ст. 69, 82 КК України), при призначенні покарання за сукупністю злочинів або за сукупністю вироків (ст. 70, 71 КК).

4.

За порядком призначення покарання поділяються на: основні; додаткові; покарання, які можуть застосовуватися як основні, так і додаткові. Основне покарання – це покарання, яке не може додаватися до інших покарань і застосовується лише як самостійне покарання за той чи інший злочин. Основні покарання є найбільш суворими позбавленнями і обмеженнями прав і свобод, що застосовуються тільки самостійно і не можуть приєднуватися одне до одного або поєднуватися. За ч. 4 ст. 52 КК за один злочин може бути призначене лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини КК. Додаткове покарання – це покарання, яке у випадках та порядку, передбачених КК, додається до основного покарання за той чи інший злочин і самостійно застосовуватися не може. Покарання, яке може застосовуватися як основне і як додаткове, – це покарання, яке може бути застосоване або як самостійне покарання за той чи інший злочин, або у випадках та порядку, передбачених КК, додається до іншого, основного покарання як додаткове.

За зв'язком з ізоляцією від суспільства покарання можна розподілити на дві групи: покарання, пов'язані з ізоляцією від суспільства (арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі); покарання, не пов'язані з ізоляцією від суспільства (усі інші, крім зазначених, види покарань).

За критерієм наявності чи відсутності обмежень майнового характеру виокремлюють: покарання, пов'язані з обмеженнями майнового характеру (штраф, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, конфіскація майна); покарання, не пов'язані з такими обмеженнями (усі інші, крім зазначених, види покарань).

Суб'єкт, до якого застосовується покарання, виступає критерієм поділу покарань на загальні та спеціальні.

Залежно від наявності чи відсутності часових меж розрізняють строкові та безстрокові покарання. Щодо строкових покарань у кримінальному законі визначено мінімальний та максимальний проміжок часу, на який вони можуть призначатися. Часові межі безстрокових покарань законом не визначені.