УДК: 343.8.343.242

**Мороз М.В.,** студентка

Навчально-науковий юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Науковий керівник: Лихова С. Я., д.ю.н., професор

НЕОБХІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНО-ВИХОВНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ ЩО ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Якщо розглядати систему покарань, то багато суперечливих питань можна спостерігати в інституті довічного позбавлення волі, адже даний вид покарання є найбільш суворим і має певні особливості. Однією з найголовніших проблем є виховна робота та соціально-психологічна допомога засудженим.

Усі засуджені, навіть, ті що скоїли особливо тяжкі злочини, - люди. Як і всі люди, вони мають цілий ряд психо-емоційних якостей, систему власних упереджень та установок, а також відповідні потреби. Знаходячись в умовах ізоляції, будучи під постійним особливим наглядом, розуміючи що перспективи вийти на волю майже нульові людина переживає постійний стрес. Це все може впливати на психіку вкрай негативно, і покарання не буде сприяти виправленню особи, а скоріше навпаки, може погіршити її моральні якості, або спричинити розлад здоров’я.

Соціально-виховна робота в установах виконання покарань визначається як цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. [2, с. 231]. Слід зауважити, що засуджені до довічного позбавлення волі є досить складним об’єктом виправного впливу. Складність роботи полягає в тому, що по-перше, засуджені мають власні особливості стосовно їх ставлення до вчинених злочинів, а по-друге сама специфіка виконання покарання є складною. Якщо в звичайному нормальному житті в соціумі спостерігається тенденція до посилення і розвитку позитивних ознак особистості, то умови утримання засуджених до довічного позбавлення волі в більшості випадків призводять до деградації особистості. Крім того, за тривалий час ув’язнення практично втрачаються всі родинні зв’язки і соціальні контакти [3].

Саме тому важливо спрямовувати цей процес зміни особистості не в бік її подальшої деградації, яка може призвести до таких жахливих речей як суїцид, психічні відхилення, втрата людської сутності, а до прагнення зберегти та розвинути позитивні властивості і якості особистості, викликати інтерес до певної діяльності, спонукнути до пізнання навколишнього світу та життя в цілому. Все це робить необхідним розробку і здійснення якісного психологічного супроводу даної категорії засуджених.

Багато науковців досліджували певні аспекти соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі, серед них можна виділити праці О. Беци, І.Богатирьова, Т. Денисової, Л. Завацької, В. Кривуши, В. Костенка, О.Таволжанського, Б. Утєвського, Б. Шабельського, С. Харченка, В. Хомлюка, О.Янчука та ін.

Для досягнення виправної мети довічного позбавлення волі в індивідуальному впливі на засуджених важлива роль повинна відводитися психологічній службі. Не лише при первинному вивченні особистості, а й при плануванні та організації подальшої виховної роботи з нею. Психологічна допомога засудженим залежить, насамперед, від умов відбування покарання. Засуджені до довічного позбавлення волі відбувають покарання: чоловіки – у секторах максимального рівня безпеки виправних колоній середнього рівня безпеки та виправних колоніях максимального рівня безпеки; жінки – у секторах середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання та виправних колоніях середнього рівня безпеки. Засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від інших засуджених, крім тих, які після відбуття двадцяти років покарання у приміщеннях камерного типу переведені до звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня безпеки [1]. Такі умови ускладнюють, а іноді взагалі роблять неможливим застосування засобів виправлення, адже навіть трудовий процес є примітивним та не містить в собі стимулів для зміни поведінки. Іншим проблемним аспектом є те, що через камерний режим утримання вибір форм і методів виховної роботи ускладнений, відсутня можливість застосування групових методів соціальної та психологічної роботи тощо.

Тому важливим є створення умов для освіти та самоосвіти засуджених даної категорії. Доцільно в цьому процесі застосовувати інтерактивні технології, спеціальні додаткові освітні програми, що сприяють формуванню понятійного мислення і базових інтелектуальних дій, що спираються на образне мислення. Залучення засуджених до творчої роботи, від художнього мистецтва та ремесла до акторських розважальних вистав. Важливу роль може відігравати духовний фактор, бо можливість засуджених залучитися до будь-якої духовної практики часто допомагає почати сприймати світ та покарання по-іншому, спонукає до переоцінки цінностей, виховує гуманістичні погляди та повагу до суспільства.

Серед недоліків організації соціально-виховної роботи слід відзначити: відсутність її цілісної психолого-педагогічної концепції; брак кваліфікованих спеціалістів які можуть і хочуть допомагати засудженим; вузькість матеріальної бази і слабку координацію між різними службами установ.

Враховуючи вищесказане треба зазначити, що соціально-виховна робота повинна здійснюватися визначеними суб’єктами на користь суспільства, без відриву від нього. Основна роль має відводитись не представникам органів і установ виконання покарань, а громадським організаціям й іншим соціальним інституціям, до складу яких слід віднести: об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації, спостережні комісії, окремих осіб [4, с. 14].

Отже, категорія засуджених до довічного позбавлення волі відрізняється певною специфікою психологічних та соціальних установок, а режим відбування покарання значно звужує вибір соціально-виховних методів, що можуть бути до них застосовані. І питання соціально-виховної роботи та психологічної допомоги є найголовнішим на шляху до виправлення даної категорії злочинців. Від того наскільки якісним буде рівень цієї допомоги залежить майбутній розвиток осіб в позитивному напрямку.

Література

1. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.
2. Голіна В.В. Кримінально-виконавче право: підручник / В.В. Голіна, А.Х. Степанюк; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 328 с.
3. Екимова В. И. Осужденные к пожизненному лишению свободы: социально-демографическая, медицинская, уголовно-правовая и уголовно- исполнительная характеристика, а также особенности психологического сопровождения / В. И. Екимова, И. В. Кокурина, А.В. Кокурин // Психология и право. – 2014. – № 1. – С. 34-40.
4. Таволжанський О. В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі : монографія / О. В. Таволжанський; за ред. В. В. Голіни; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2015.- 193 с.