**УДК** 343.12 (043.2)

**Кулик Ю.М**., студентка,

Юридичний факультет,

Національний авіаційний університет, м. Київ

Науковий керівник: Рибікова А. В., к.ю.н., доцент

**ЗАКОННЕ ЗАТРИМАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

Право кожного захищати своє життя та здоров’я, свої права і свободи, а також життя і здоров’я інших людей від порушень і протиправних посягань не забороненими законом засобами встановлено в ч. 2 ст. 27 та ч. 5 ст. 55 Конституції України. У контексті цих положень в Кримінальному процесуальному кодексу України (далі – КПК України) визначено правого кожного на здійснення затримання особи, тобто право на так зване «законне затримання».

Взагалі ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді або суду. Але відповідно до ч. 2 ст. 207 КПК України кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у ст. 482 КПК України, якщо цю особу застали при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення, або ж безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.

Термін «кожен» означає абсолютно кожного, без винятку, будь-яку людину, аби вона не була особою, якій законом надано право здійснювати затримання (уповноважена на затримання службова особа) [3, с. 453].

Право кожного на законне затримання особи означає надання кожному: права на застосування фізичної сили чи виправданих і необхідних заходів для припинення злочину чи іншого кримінального правопорушення; на фізичне захоплення злочинця (правопорушника); на застосування сили чи інших необхідних засобів для його супроводу, доставлення до правоохоронного органу. Рівень застосування сили буде законним, якщо він був необхідним для подолання рівня опору затримуваного [2, с. 435].

Такі дії не повинні принижувати особу затриманого або завдавати йому тілесні ушкодження, носити характер знущання, катування або самосуду, повинні відповідати вимогам, визначеним ст. 3 ЄКПЛ [4, с. 3].

В ч. 3 ст. 207 КПК України зазначено що кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав відповідну особу в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК України, зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення [1]

Відповідно до ст. 209 КПК України особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. Тобто для такої форми затримання строк затримання підозрюваного починає спливати не з моменту фактичного обмеження можливості вільного пересування особи, а з моменту доставлення її до правоохоронного органу. Співробітники правоохоронних органів мають отримати від громадянина, який затримав правопорушника, заяву щодо злочину (кримінального правопорушення) з викладенням обставин такого правопорушення, підстав та часу фактичного затримання особи і часу доставлення її до правоохоронного органу [2, с. 435].

Отже, можна як висновок сказати, що особа, яка здійснила законне затримання, не має владних процесуальних повноважень і, відповідно, не наділяється повноваженнями щодо процесуального оформлення його результатів. Фактично саме законне затримання не є процесуальною дією, скоріше за все, це – вид соціально-корисної діяльності, яка заохочується законодавством. Тому з метою впорядкування здійснення законного затримання, його порядок передбачений у КПК України, а зміст і обсяг застосування примусу – у Кримінальному кодексі України.

**Література:**

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (із змінами та доповненнями)// Голос України. – 2012. – № 90 – 91.
2. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 15-те, доповн. і перероб./
В. М. Тертишник – К.: Правова Єдність, 2018. – 854 с.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила – К.: «Юстиніан», 2012 – 1224 с.
4. Європейська конвенція з прав людини : з поправками, внесенними відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 // Європейський суд з прав людини. – 2014. – 54 с.