**Задорожня О.О.,** студентка,

**Шрамко М.О.,** студентка,

Інститут кримінальної юстиції,

Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса

Науковий керівник: Кедик В.П., асистент

ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ЛЮДИНИ

Торгівля людьми є однією з найжорстокіших форм порушення людських прав та має тяжкі, а інколи і фатальні наслідки для постраждалої особи. Торгівля людьми визначена статтею 149 Кримінального кодексу України та відноситься до злочинів, що посягають на волю, честь та гідність особи. Торгівля людьми – це сукупність таких ознак як вербування, перевезення, передача, продаж, усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях, використання в порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, примус до заняття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу, використання шантажу, погроз, насильства.

Донедавна основним «споживачем» українців з метою трудової експлуатації була Російська Федерації, а з сексуальною метою - Турецька республіка, однак ці країни втрачають лідируючі позиції. Згідно з даними Міжнародної організації з міграції (далі – МОМ), в Польщі було виявлено більше 14 відсотків постраждалих від трудового рабства, а в Туреччині тринадцять відсотків [1, c. 246]. За даними соціального опитування, проведеного компанією Gesellschaft für Konsumforschung Ukraine (Товариства споживчих досліджень), у 2012-2014 роках близько 40 тисяч українців потерпіли внаслідок торгівлі людьми, тоді як у 2009-2011 роках аналогічний показник становив близько 17 тисяч [2, c. 322]. Жителі прифронтових та тимчасово окупованих територій України поповнили групи ризику стати жертвами торгівлі людьми. Офіційна інформація щодо кількості випадків торгівлі людьми на тимчасово окупованих територіях відсутня. За повідомленням МОМ, у 2015 році вона надала допомогу трьом особам, які постраждали від тортур і примусової праці на територіях Донбасу, що не контролюється українським урядом. [2, c. 322]

Торгівля людьми тісно пов’язана з трудовою міграцією, проте не вичерпує всього спектра злочинних дій, спрямованих на протиправне отримання прибутків. З цією метою також незаконно здійснюють переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України), викрадення або підроблення документів (статті 357, 358 КК України), шахрайство (ст. 190 КК України).

Однією з найскладніших проблем, з якою стикаються правоохоронці під час кваліфікації злочину є відмежування торгівлі людьми (ст. 149 КК) та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 КК). Перший критерій – дія. Особам, які надають допомогу у переправленні осіб через кордон не потрібно використовувати тактику вербування, адже потенційні мігранти самі звертаються з проханням про їх подальше переміщення. Також «перевізники мігрантів» не працюють без попередньої оплати, як гарантія їх безпеки, в той час як торговці людьми навпаки заманюють довірливих громадян безкоштовними переїздами заганяючи їх у боргову кабалу задля максимального контролю. Другий критерій - засоби. Мігрант з самого початку усвідомлює і знає план «перевізника» та весь маршрут, натомість для торговців людьми обман – це основний інструмент досягнення мети. Третій критерій - мета. Основною метою злочинця у переправленні осіб за кордон є отримання грошової винагороди, і відносини між ним та мігрантом завершуються у момент приїзду до кінцевої обумовленої точки. Щодо торговців людьми, то їх мета полягає у переправленні людей, їх вербуванні, примусовій експлуатації, і їх відносини триватимуть і після завершення переправлення за кордон. [3, c. 47-52]. Четвертий критерій – місце вчинення. Для торговців людьми не обов’язково вивозити потерпілого за межі країни - злочинний намір може бути здійснений у межах однієї територіальної одиниці, в той час як у злочині, передбаченому ст. 332 ККУ, незаконний перетин державного кордону є незаконний перетин державного кордону є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони.

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини може супроводжуватися вчиненням (або мати своїм наслідком вчинення) інших злочинів, що виходять за межі складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України. У таких випадках дії особи слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, зокрема за статтями 115 (умисне вбивство), ст. 152 (зґвалтування) , ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), ст.332 (незаконне переправлення через державний кордон), ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів), ст. 358 (підроблення документів), ч. 3 ст. 364 (вчинення злочину з використанням службового становища), ст. 447 (вербування з метою використання у збройних конфліктах), ст. 142 або ст. 143 (незаконне проведення дослідів над людиною або вчинена незаконна трансплантація органів або тканин людини) КК України і т.д.

Зараз в Україні зростає кількість злочинів пов’язаних з торгівлею людей. Причина цьому є нестабільна політична ситуація на сході України та складна економічна обстановка в державі. Щоб побороти цю тенденцію, потрібно надати методичні рекомендації з практикою розмежування судами схожих складів злочину для ухвалення законних та справедливих вироків.

Література

1. Раковска Ю. В. Загроза торгівлі людьми у Республіці Польща для українців // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. – м.Одеса, 20 травня 2016 р.- т.2. - С.246-248.
2. Раковська Ю.В. Зростаюча загроза торгівлі людьми для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які шукають притулку// Молодий вчений: Науковий журнал. – 2016 - №11 С. 320-323.
3. Орлеан А. Відмежування торгівлі людьми від інших злочинів, пов'язаних із трудовою експлуатацією // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - № 1. - С. 47-52.