**І. В. Самощенко**

ТЕМА **: «Суб'єктивні ознаки кримінального правопорушення»**

 **/Суб'єкт кримінального правопорушення/**

ПЛАН

1. Поняття суб’єкта кримінального правопорушення та його ознаки.

2. Обмежена осудність та її значення.

3. Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення.

4. Відповідальність юридичних осіб у кримінальному праві.

*1) ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ*

*ТА ЙОГО ОЗНАКИ*

1). Згідно ч.1 ст.18 КК суб'єктом кримінального правопорушення є - фізична осудна особа, що вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого у відповідності із КК може наступити кримінальна відповідальність.

З даного визначення можна вивести наступні його ознаки, а саме:

 1. особа повинне бути фізичною,

 2. достигти віку, з якого може наступати кримінальна відповідальність,

 3. бути осудною.

 1. Особа повинна бути фізичною означає, що будь-яке кримінальне правопорушення є результат поведінки людини. Подібне прямим чином випливає зі змісту ст.ст. 6 і 7 КК. Тому, не є суб'єктом кримінального правопорушення - речі, тварини, рослини та інше.

 2. Згідно ч.1 ст.22 КК кримінальної відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Таке загальне правило. У ряді випадків, при вчинені певно визначеного кола кримінальних правопорушень, законодавець встановлює "знижений" вік,- з 14 років (ч.2 ст.22 КК).

Аналогічний підхід закріплений за КК країн СНД. В деяких країнах романо-германської правової системи (Франція, Німеччина, Австрія та ін..) вік диференціюється відповідно до принципу розуміння.

 В той же час, щодо формально вікових меж відповідальності в кримінальному праві деяких країн світу можна вказати про наступне. Так, відповідно до Модельного КК США 1962 року була запроваджена рекомендація встановити «вік відповідальності» – з 16 років. Згідно КК окремих штатів «вік відповідальності» починається, наприклад, Колорадо – з 10 років, Іллінойса – з 13 років, Міннесоти – з 14 років, Техасу – з 15 років, а Нью-Йорк – диференціюється з 13,14,15 років щодо певної категорії кримінального правопорушення, а «загальний вік» - з 16 років.

В Англії Законом 1933 року закріплює три групи неповнолітніх: до від 7 до 10 років, від 10 до 14, та від 14 до 17 років, яка саме має відповідати у кримінальному праві і нести покарання. Відносно перших двох груп – застосовуються інші міри виховного характеру.

У Франції (ст. 122-8 КК) встановлена відповідальність з 13 років. З 13 до 16 років суд має призначити лише не більше половини передбаченого покарання, широко застосовуються міри виховного характеру.

В Німеччині (§19 КК) відповідальність настає з 14 років. Розрізняють наступні групи неповнолітніх: з 14 до 16, з 16 до 18 та з 18 до 21року. Особи до 14 років є неосудними.

Далі, у визначенні віку неповнолітніх на момент вчинення кримінального правопорушення, потрібно керуватися наступними правилами: у випадку документального підтвердження року, місяця, дня народження особа вважається що достигла певного віку не в день його народження, а починаючи з нуля годин наступної доби.

У деяких країнах Європи широко розповсюджена практика дворівневої відповідальності, а саме: для дорослих та ювенальної (відповідальності неповнолітніх за певною процедурою). Так, у Швейцарії – це вік від 10 до 18 років, у Іспанії – від 14 до 18 років, у Німеччині – від 14 до 21 року.

 3. Суб'єкта кримінального правопорушення характеризує ознака осудності.

 Під осудністю в кримінальному праве розуміється здатність особи бути відповідальною за своє діяння, тобто здатність усвідомлювати свої діях і керувати ними в момент вчинення кримінального правопорушення /ч.1 ст.19 КК/.

Під неосудністю розуміється нездатність особи внаслідок хворобливого розладу психіки на момент вчинення суспільно небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (ч.2 ст.19 КК).

Формула неосудності складається із двох взаємозалежних критеріїв:

 1. Медичного (біологічного),

 2. Юридичного (психологічного).

 1). Отже, медичний критерій установлює перелік зазначених у законі захворювань психічної діяльності людини. Це:

 а) хронічне психічне захворювання;

 б) тимчасовий розлад психічної діяльності;

 в) недоумство,

 г) інший хворобливий стан психіки.

 2). Юридичний критерій містить у собі:

 А) інтелектуальний момент (закріплений у ч.2 ст.19 КК словами " не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність)"),

 Б) вольовий ("або не могла керувати ними").

Таким чином, для визначення стану неосудності досить встановити: одну ознаку медичного критерію і одну ознаку юридичного критерію.

 Порядок такого визнання врегульований КПК України. Поняття осудності й неосудності - є юридичні поняття. Тому їх визначення входить у компетенцію правоохоронних органів та органів правосуддя з призначенням судово-психиатричної експертизи.

 У відношення осіб, визнаних за рішенням слідчого (суду) неосудними, можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру (Розділ XІV Загальної частини КК.

 Отже, вперше, в країнах романо-германської правової системи формула неосудності була закріплена в законі за КК Франції 1810 року - «немає злочину, якщо під час його вчинення особа була в без розуму». З часом, це визначення набуло розвитку та зараз передбачене за КК деяких країн Європи ( в Німеччині, Швейцарії, Польщі та ін..). Воно містить у собі, як правило, два критерії: медичний та психологічний.

Однак, серед країн романо-германської правової системи можна знайти конструкції формули неосудності де психологічний критерій визначений в обмеженому вигляді або , загалом , він повністю або частково відсутній (КК Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Швеції).

 Певну специфіку встановлення стану неосудності має і в країнах англо-американської правової системи. За відсутності законодавчого визначення вона дається з наповненням медичного та психологічних критеріїв в рішенні суду 1843 року по справі Мак-Натена.

З розвитком часу, в Англії, а потім і в США правила Мак-Натена були піддані певній критеці та корекції їх змісту. Так, накриклад, в кримінальному праві США вони були доповнені вказівкою на вольову ознаку. Тому, в деяких штатах з'являється доктрина так званого «непереборного імпульсу».

*3) ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ.*

Особа, визнана судом обмежено осудною, тобто, яка під час вчинення кримінального правопорушення, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна в повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльность) та (або) керувати ними: - підлягає кримінальній відповідальності.

З даного визначення видно, що обмежена осудність - є різновид осудності взагалі, з такими ж критеріями, а саме:

 1. Медичним,

 2. Юридичним.

Встаносленняособи обмежено осудною, згідно ч.2 ст.20 КК, враховується судом при встановлені покарання. У вигляді того, що особа не в повної мірі усвідомлювала або (і) не керувало своїми діями (бездіяльністю) є підстави для пом'якшення покарання даній особі.

Далі слід сказати, що поняття обмеженої осудності відомо сучасному кримінальному праву зарубіжних країн. Так, наприклад, у ст.122-1 КК Франції, §21 КК ФРН містяться положення щодо обмеженої осудності, згідно яких її склад включаює в себе два критерії – медичний та психологічний (юридичний).

*3).**СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ****.***

Спеціальним суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наступити кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, суб'єктом якого може бути лише певна особа (ч.2 ст.18 КК).

Ознаки, які характеризують спеціального суб,єкта кримінального правопорушення можна підрозділити:

1. по правовому положенню (див.: ст.ст.111,114 КК),

2. по родинно-сімейним відносинам (див.: ст.165 КК),

3. по віку ( див.: ст.336 КК),

4. по відношенню до військового обов,язку (див.: Розділ XIX КК) та ін.

*4) ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ.*

До 2013 року кримінальному праву України інститут відповідальності юридичних осіб у кримінальному праві був невідомий. З прийняттям Закону №314-VII від 23.05.2013. стосовно відповідальності юридичних осіб встановлюються, що відносно них застосування заходів кримінально-правового характеру.

Отже, згідно ст.96-3 КК підставою застосування щодо юридичних осіб заходів кримінально-правового є вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.209, 306, ч.1,2 ст.368-3, ч.1,2 ст.368-4, 369, 369-2 КК, а також: ст.ст.258- 258-5 КК. Тобто, відповідальність юридичної особи наступає поруч з відповідальністю фізичної особи (уповноваженої особи), яка і підлагаэє кримінальній відповідальності та кримінальному покаранню в якості суб’єкта вчиненого кримінального правопорушення. Відносно ж юридичної особи застосовуються заходи кримінально-правового характеру.

Такі заходи можуть застосовуватися щодо підприємств, установи чи організації, крім державних органів, органів місцевого самоврядування, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, а також міжнародних організацій (ст.96-4 КК).

Видами заходів кримінально-правового характеру є (ст.96-6 КК):

1. Штраф,

2. Конфіскація майна,

3. Ліквідація.