**УДК 343.545.05 (043.2)**

 **Гопкало І. І.**, студентка,

Юридичний факультет,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Науковий керівник: **Кубальський В. Н.**, к.ю.н., доцент,

Юридичний факультет,

Національний авіаційний університет, м. Київ

**КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СУТЕНЕРСТВО В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ**

За найбільш небезпечні форми протиправної експлуатації людей встановлено кримінальну відповідальність. Серед таких форм особливо небезпечною є сексуальна експлуатація. У світі набули поширення злочини, пов’язані із сексуальною експлуатацією, зокрема сутенерство, втягнення особи в заняття проституцією та примушування до неї.

У ст. 303 КК України передбачено відповідальність за сутенерство, тобто втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства [1]. Відповідно до статті 1 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, покаранню підлягає кожен, хто експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи [2].

Проте сутенерство не зводиться тільки до отримання доходів від «жриць кохання». На думку В.О. Навроцького, сутенерство може виражатись у наданні приміщень, охороні, транспортуванні проституток до замовників, звідництві, рекламуванні, встановленні корупційних зв’язків для забезпечення невтручання державних органів тощо. Зазвичай це здійснюється підпільно або прикривається легальними формами (утримання нічних клубів, масажних кабінетів, служб знайомств тощо). Ця діяльність спрямована на отримання матеріальної вигоди від заробітків за надання сексуальних послуг [3, с. 884].

З метою забезпечення тривалої злочинної діяльності, а також розширення бізнесу сутенери систематично втягують до заняття проституцією нових осіб, крім того, вони можуть забирати як половину, так і весь заробіток повій. Все це спричинено соціальною неактивністю цих груп населення, бажанням отримати заробіток без докладання великих зусиль. Цікавим є той факт, що сутенери виявляються непоганими знавцями психології потенційних жертв, адже вони вдало знаходять і використовують на свою користь найбільш уразливі риси характеру жертв, знаючи про те, що останні також в пошуках заробітку. Вивчення звітності про виявлення органами внутрішніх справ України таких злочинів виявило – майже щороку реєструються сотні фактів сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією: 2008 р. – 317 випадків; 2013 р. – 370 фактів; 2016 р. – 400; 2017 р. – 418 випадків [4].

В наш час, все частіше можна спостерігати таке явище, як дитяча проституція. Особи, віком до 18 років змушені надавати такого роду послуги. Все це зумовлене соціальною нерівністю в країні, сексуальною рекламою та пропагандою у ЗМІ, порушенням у сфері міжособистісних відносин, дефіцитом контакту з батьками, неправильним вихованням. Але часто трапляються випадки, коли самі батьки стають сутенерами власних дітей у комерційних цілях. І причиною цьому знову ж таки є соціальна нестабільність [5].

Склад цього злочину міститься і в кримінальних кодексах інших країн, а саме: Литви, Швейцарії, Німеччини, Вірменії, Хорватії, Таїланду, Франції, Узбекистану, Туркменістану, Таїланду, Алжиру, Мавританії, Домініканської республіки, Франції, Болівії, Латвії, Німеччини, Білорусії, Швейцарії, Канади, Ізраїлю, Замбії. Так, в Кримінальних кодексах цих країн сутенерство трактується як «використання з метою сексуальної експлуатації особи, яка займається проституцією, вчинене з корисливих мотивів і караними є будь-які особи, які мають зв'язок з проституцією і не можуть пояснити походження доходів відповідно до їх способу життя».

 Варто зауважити, що в Кримінальному кодексі Росії термін «сутенерство» не використовується. У Росії отримання доходу від заняття іншою особою проституцією є лише адміністративним деліктом. Цілком очевидно, що подібне трактування цього терміну російським законодавцем йде врозріз з світовою практикою та міжнародними зобов'язаннями країни відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [6, с. 341].

 В Україні, на відміну від Росії, сама проституція не є кримінально-караною, і саме вона відноситься до адміністративних правопорушень. На теренах нашої держави близько 60 тис. осіб займаються проституцією, що сприяє процвітанню такого злочину як сутенерство. Слід визнати, що проституція є історичним явищем і намагання її приховати чи подолати виглядають або наївними спробами, або окозамилюванням [5].

Отже, аналізуючи вищезазначене, пропонуємо доповнити статтю 303 «Сутенерство» частиною п’ятою, в якій передбачити кримінальну відповідальність за вчинення зазначеного злочину батьками щодо їх неповнолітніх дітей.

*Література*

1. Кримінальний кодекс України // № 2341-III Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – ст.131.
2. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами // № 995\_162 Прийнята від 02.12.1949 р.
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
4. Ємець О. Г. Пошук фактичних даних про втягнення особи в заняття проституцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1142/1/25.pdf>.
5. Бондаренко Л. Проституція: юридичний та соціально-психологічний аспекти // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2013. – №5. – С. 194. – Режим доступу: <http://www.visnikkau.org/arkh%D1%96v-nomer%D1%96v/>.
6. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: Монография. Под общ. и науч. ред. докт. юрид. наук, професора, заслуженого деятеля науки РФ С. П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 544 с.