УДК 343.91

**Браславець К. П.,** студентка,

Навчально-науковий юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Науковий керівник: **Літвінова І. Ф.,** к.ю.н., доцент

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЗАСІБ   
РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНУ

Сучасний стан злочинності в Україні характеризується високим рівнем, несприятливою динамікою та структурою, причиною якому є постійне зниження ефективності правоохоронної діяльності щодо реагування на злочини та низька якість розслідування.

Максимальний відсоток розкриття кримінальних правопорушень за період 2010–2016 рр. був забезпечений у 2010 р. та становив 72,1%. Мінімальний – у 2016 р. – 25,2%.

В період із січня по червень 2017 року в Україні було скоєно 317 633 злочини. Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 36% – тяжкі та особливо тяжкі злочини [1].

Одним із ефективних засобів розкриття злочинів є дослідження та аналіз особи невідомого злочинця.

Злочинець виявляється в його поведінці. Вважається, що деякі способи поведінки, що часто повторюються, доводяться до рівня автоматизму, непідвладного свідомому контролю.

Знання типології злочинців дає можливість виявляти та аналізувати окремі типи злочинної поведінки, дозволяє пояснити цю поведінку особливостями даного типу особистості.

Зокрема, кримінологи Чезаре Ломброзо та Енріко Феррі розрізняли такі типи злочинців: природжених, «злочинців внаслідок божевілля», психопатів та інших, які страждають на психічні аномалії, злочинців із пристрасті, випадкових та звичайних злочинців.

Українські вчені-кримінологи, такі як Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа,   
А. Ф. Зелінський, Ю. В. Александров виокремлюють дві підстави типологізації: характер вчинених злочинів (насильницькі (агресивні), корисливі, корисливо-насильницькі та необережні злочинці) та глибина і стійкість антисоціальності особи (випадкові, ситуативні, нестійкі, злісні та особливо злісні злочинці) [2].

Дослідження особи злочинця відбувається, зокрема, через формування психологічного портрету злочинця.

Даний метод базується на вивченні специфічної науки «психологічна кримінологія», яка розглядає психічні процеси і поведінку злочинця: її виникнення, прогресування та зміна.

Складання профілю злочинця це процес ідентифікації особистісних рис, поведінкових тенденцій, географічного місцезнаходження і демографічних даних злочинця, заснований на характеристиках кримінального правопорушення.

Техніка складання психологічного профілю невстановленого злочинця полягає в офіційному і неофіційному вивченні відомих злочинців, використанні практичного досвіду, зборі даних із засобів масової інформації, процесу інтерпретації доказів з урахуванням речових доказів, дослідженні результатів судово-медичної експертизи трупа, ретельного вивчення жертв конкретного злочинця, а також аналізу місця злочину, яке несе інформацію про «невідомого суб’єкта», що його вчинив [3, с. 13].

Методика побудови психологічного портрета заснована на принципах психоаналізу і біхевіористики та полягає в тому, що на основі представлених даних складається ймовірний опис психологічно значущих характеристик невідомої особи, яка вчинила злочин.

Такими даними виступають: соціально-демографічні відомості, загальна характеристика особистості і переважна мотивація злочинів, індивідуальні ознаки особистості – звички, схильності, навички й ін., особливості походження (батьківської родини), виховання і особистої історії життя, наявність судимості, наявність психічної, а також іншої патології, антропологічні і динамічні характеристики обличчя (тип зовнішності, статура, пантоміміка й ін.).

Також, крім зазначених ознак, увага приділяється дослідженню жертви, місця скоєння кримінального правопорушення, доказів, зброї, способу контакту, ступеню «злочинного професіоналізму», речам, які злочинець залишив, вербальній поведінці, рівню самооцінки, схильності до депресії, складу розуму, а також «Modus оperandi», що означає спосіб дії, тобто почерк злочинця.

При складанні (формуванні) психологічного портрету здійснюється дослідження особи злочинця за трьома рівнями. Перший рівень включає вроджені особливості, другий – являє собою сукупність стійких якостей, що сформувалися у процесі індивідуального розвитку в соціальному середовищі та третій рівень дослідження особи, який характеризується соціальною спрямованості особистості, ієрархії її цінностей і моральних відносин [3, с. 67].

Застосування психологічного профілю відбувається, насамперед, до таких категорій злочинців, як вбивці, гвалтівники, злодії, садисти, шахраї, терористи та інші.

Отже, дослідження та аналіз кримінологічних та психологічних факторів злочинної поведінки особи забезпечить зниження рівня латентності злочинності, ефективну протидію злочинності, високу якість розслідування та розкриття кримінальних правопорушень.

Література

1. Звітність: судова статистика (2010 – 2017 рр.). Судова влада України: офіційний веб-портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka>.
2. Кримінологія: навч. посіб. / за ред. Ю. Ф. Іванова, О. М. Джужі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://textbooks.net.ua/content/  
   category/8/1/11](http://textbooks.net.ua/content/category/8/1/11).
3. Психолого-криміналістичний портрет невстановленого злочинця: інформаційне видання / За ред. С. О. Шевцова, А. І. Тимошенко, С. М. Лозової. – Х., 2011. – 84 с.