**Редька Д.О.,** студентка,
Інститут кримінальної юстиції,

Національний університет «Одеська юридична академія», м.Одеса

Науковий керівник: Степаненко О.В., к.ю.н.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

На сьогоднішній день, корупція в Україні стала однією з перешкод, яка гальмує проведення реформ в галузі економіки та політико-правових перетворень в нашій державі. Дослідження, які були проведеніМіжнародною неурядовою організацією боротьби з корупцією Transparency International, показали, що Україна знаходиться на 142-му місці серед 175 країн світу, за найвищим показником рівня корупції. Це свідчить про необхідність посилення заходів запобігання корупції та боротьбу з нею.

Донедавна, кримінальне законодавство не містило визначення корупційного злочину, що вирізняло його з-поміж законодавств інших держав. Так, наприклад, більшість кримінальних кодексів зарубіжних країн, містять окремі розділи, в яких передбачена відповідність за вчинення корупційних правопорушень (КК Канади, Швейцарії, Японії, у Франції норми,які передбачають покарання за корупцію,міститься в трьох розділах, один із них стосується юридичних осіб).[3, с.352]

Корупція є багатоаспектним явищем.Законодавче визначення міститься у Законі України “Про запобіганнякорупції” від 14.10.2014 р. (далі – Закон), який визначає корупцію як використання особами, які наділені службовими повноваженнями державного органу чи органу місцевого самоврядування (або особами, прирівнюваними законом до таких), своїх повноважень та пов’язаних із ними можливостей задля одержання неправомірної вигоди або обіцянки її надання для себе чи інших осіб або надання такої вигоди чи обіцянки з метою схилити особу, яка наділена службовими повноваженнями, до їх протиправного використання або використання пов’язаних з ними можливостей.[2] За корупційні діяння, які вчиняються особами, що володіють службовими повноваженнями, може бути передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність. Так як кримінальна відповідальність є найсуворішим видом юридичної відповідальності, то корупційні злочини відносяться до найбільш суспільно небезпечних корупційних правопорушень, які потребують ефективних заходів реагування з боку держави.

У КК України корупційні злочини згруповані на основі певних спеціальних ознак, до яких належить: сфера вчинення, спеціальний суб’єкт, особливості об’єктивної та суб’єктивної сторони складу злочину.

Сферою вчинення даного виду злочину є сфера публічних послуг, в якій здійснюють свої повноваження не лише органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також і службові особи підприємств, установ, організацій, діяльність яких направлена на задоволення потреб громадян та юридичних осіб. Ця ознака є обов’язковою для всіх складів корупційних злочинів.

Особливостями об’єкта та об’єктивної сторони є те, що визначити спільний родовий об’єкт для всіх корупційних злочинів неможливо, адже за об’єктом посягання вони можуть бути віднесені до злочинів у сфері господарської діяльності, службової діяльності, військових злочинів тощо. Тому ознака спільного родового об’єкту не є характерною для даної групи злочинів.

Діяння особи, яка вчиняє корупційний злочин, має бути зумовлене її службовим становищем або пов’язане з неправомірним використанням її службового становища. Отже, необхідно встановити зв’язок між повноваженнями, які має особа та діями які вчинила – вийшла за межі своїх службових повноважень. Наявність цієї ознаки і дає змогу кваліфікувати злочин, наприклад, у військовій сфері як корупційний.

Корупційні злочині характеризуються особливими ознаками суб’єкта злочину.Для даної категорії злочинів, характерним є спеціальний суб’єкт,визначений у Законі, – особи, які володіють службовими повноваженнями державного органу, органу місцевого самоврядування та службові особи юридичних осіб приватного права.[2] Проте є певні винятки. Проаналізувавши положення Особливої частини КК України, можна побачити, щозагальні суб’єкти вчиняють такі злочини, як підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч. 1, 2 ст. 368-3), підкуп особи, яка надає публічні послуги (ч. 1, 2, ст. 368-4), пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369), зловживання впливом (ч. 1, ст. 369-2).

 Варто також виокремити ознаки суб’єктивної сторони. Що стосується вини – може бути умисною або змішаною. Корупційні злочини вчиняється з корисливих та особистих мотивів, прагнучи отримати неправомірну вигоду. Проте, мотив є факультативною ознакою суб’єктивної сторони.

Слід звернути увагу,що є особливості в класифікації корупційних злочинів. У примітці до ст.45 КК України, законодавець їх умовно розмежував на дві групи:1) злочини, що можуть визнаватись корупційними за умови вчинення їх шляхом зловживання службовим становищем; 2) власне корупційні злочини, більшість з яких зосереджені у розділі, який охоплює злочини у сфері діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг (виняток становлять лише злочини, передбачені ст. 210, ст. 354 КК України).

Отже, особливими ознаками, які відрізняють корупційні злочини від інших видів злочинів, є вчинення протиправного діяння у сфері надання публічних послуг особою, яка наділена службовими повноваженнями, наявність причинного зв’язку між діянням особи та її службовими повноваженнями, корисливий або особистий мотив, притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів юридичних осіб.

**Література**

1. Закон України “Про запобігання корупції”вiд 14.10.2014 № 1700-VII // ВiдомостіВeрховноїРaдиУкрaїни. – 2014. – № 49. – Ст. 2056
2. Виговська А. В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини за вітчизняним і зарубіжним кримінальним законодавством: порівняльна характеристика / А. В. Виговська // Правова держава. – 2010. – Вип. 21. – С. 351–357 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36863/48-Vygovska.pdf? sequence=1