**Кіров М.В.,** студент

Факультет міжнародної торгівлі та права

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Науковий керівник: Шведова Г.Л., к.ю.н.,доцент

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ

В Україні незаконний гральний бізнес є другим за питомою вагою в структурі зафіксованих злочинів у сфері господарської діяльності. За даними Генеральної прокуратури України, упродовж 2013–2016 рр.щорічно виявлялося трохи більше 1 тис. цих кримінальних правопорушень [1]. За даними експертів Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, доходи операторів грального бізнесу в нашій країні сягають майже мільярда євро. Що важливо, при цьому відбувається різке падіння податкових надходжень до бюджету України. Так, якщо в 2014 р. вони становили 30 млн євро, то у 2015 р. – лише 0,2 млн євро [2, с. 10].

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 р. заборонено діяльність, пов’язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино [3]. На його виконання, чинний Кримінальний Кодекс України у 2010 р. було доповнено ст. 203-2 Зайняття гральним бізнесом, яка передбачала кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом. Як свідчить статистика, серед злочинів у сфері господарської діяльності злочини у сфері грального бізнесу мають найнижчий показник за кількістю справ, за якими провадження були направлені до суду з обвинувальним актом, а саме – 1,3 % від порушених кримінальних проваджень за ст. 203-2 [1].

За ст.203-2 КК України кримінальна відповідальність настає лише за організацію грального бізнесу, що характеризується: а) певним, заздалегідь облаштованим, місцем проведення азартної гри: казино, букмекерські контори, зали гральних автоматів, інтерактивні заклади тощо; б) певним засобом організації азартної гри – на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера[4].

Нажаль, санкції передбачені ст.203-2 КК України не є «стоп сигналом» для організаторів грального бізнесу. За інформацією МВС України, в грудні 2016 року було оголошено місяць боротьби з гральним бізнесом. При цьому, як заявив т. в. о. начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції України Сергій Вязмікін: «Упродовж місяця поліція припинила діяльність 789 гральних закладів». Поліцейські вилучили 8125 одиниць грального обладнання, серед яких – ​майже 7,8 тисяч системних блоків, 313 гральних автоматів, 50 платіжних терміналів, 12 столів для гри у покер. Вартість вилученого обладнання сягає 24 мільйонів гривень. Окрім того, вилучено понад 2,6 мільйона гривень, здобутих злочинним шляхом [5].

У зв’язку з зазначеними наявними проблемами для підвищення ефектив ності розкриття і розслідування зайняття гральним бізнесом, в Україні необхідно на державному рівні вжити низку заходів, зокрема: 1. Ліквідувати корупцію в правоохоронних органах. 2. Розробити методичні рекомендації по розслідуванню зайняття гральним бізнесом. Чітко розмежувати в методичних рекомендаціях ознаки азартних ігор та інших законних видів діяльності (державних лотерей, конкурсів, спортивних змагань) та інші практичні проблемні питання розуміння сфери грального бізнесу, які виникають у слідчих при розслідуванні. 3. Забезпечити активне співробітництво правоохоронних органів зі ЗМІ та громадськістю по формуванню у громадськості негативного ставлення до азартних ігор та стимулювання їх до повідомлення про виявлені ними фак- ти зайняття гральним бізнесом. 4. Легалізувати та жорстко врегулювати гральний бізнес, дозволивши проведення лише окремих азартних ігор в казино, заборонивши ігри на гральних автоматах і букмекерську діяльність. Встановити кримінальну відповідальність за організацію і проведення заборонених азартних ігор. Чітко визначити на законодавчому рівні поняття грального бізнесу та азартних ігор, створити єдину онлайн електронну систему прийняття ставок з можливістю її постійного контролю державними органами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2016 р. : Звіт Генеральної прокуратури України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir\_id=110381&libid=100820#](http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820)
2. Мазярчук В. Економічні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні / В. Мазярчук, П. Пірникоза П. // Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. – 2016. – 24 с. : [Електронний ресурс]. –- Режим доступу : <http://feao.org.ua>
3. Про заборону грального бізнесу в Україні : Закон України від 15 травня 2012 р. № 1334-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – С. 536.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – С. 523.
5. Західна інформаціонна корпорація – новини України/ [Електронний ресурс].– ​Режим доступу: https://zik.ua/news/2016/12/29/za\_misyats\_politsiya\_zakryla\_789\_gralnyh\_zakladiv\_1017759