УДК 343.2

Литвин Ю.В., студент,

Факультет міжнародної торгівлі та права,

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Науковий керівник: Шведова Г.Л, к.ю.н., доцент

**Актуальні питання кримінальної відповідальності неповнолітніх**

Злочинність неповнолітніх завжди була і залишається однією з найбільш актуальних соціально-правових проблем нашого суспільства. Актуальність цієї теми зумовлена тим, що питома вага злочинності неповнолітніх в загальній структурі злочинності залишається значною, а зміни різних сфер життя суспільства, що відбулися в Україні за останні роки, мали істотний вплив на умови формування особистості сучасних дітей і підлітків, які стали більш вразливими перед несприятливими суспільними процесами.

Злочинність неповнолітніх є самостійною кримінологічною проблемою, оскільки якісно та кількісно відрізняється від злочинності дорослих, що зумовлюється віком злочинців, який характеризується не тільки низкою соціально психологічних особливостей цієї критерії, а й їх правовим статусом у суспільстві. Актуальність питання сьогодні відіграє все більш значущу роль в контексті розвитку національного кримінального права і потребує значної уваги [1, 175 с.].

Для злочинності неповнолітніх характерна переважно корислива мотивація, так як злочини найчастіше вчиняються для заволодіння престижними речами, які чесним шляхом молоді люди отримати не можуть. На нашу думку, це орієнтовано на авторитет серед певних груп, престиж та зміщення цілей психологічного комфорту, або ж задоволення власних потреб.

За даними Всеукраїнської громадської організації “Магнолія-ТВ”, за останній місяць неповнолітні жорстоко побили та пограбували пенсіонера, замучали собаку та підірвали на ній петарду, побили восьмикласника на перерві, побили ногами чоловіка задля розваги, підпалили магазин, шантажували дівчину особистою таємницею, вкрали продукти з супермаркету, побили охоронця в торговому центрі та інше [2].

Підліткова агресія часом знаходить вихід через банальні суперечки із однолітками, а часом підштовхує неповнолітніх до злочинів, які навіть дорослих вражають своєю жорстокістю. До цього призводять конфлікти у родині, відсутність підтримки, неуважність виховання, життєві проблеми, шкідливий вплив близького оточення та інші фактори [3].

Злочинці-підлітки зазвичай характеризуються високою емоційною збудливістю, поєднаною з переміною настрою, дратівливістю, але рішення вчинити злочин зазвичай характеризує їх низький соціальний розвиток, безвідповідальність та психологічну слабкість. Не маючи належного виховання, неповнолітні виявляються непідготовленими до життєвих ситуацій, легко потрапляють під вплив вуличних угруповань асоціальної спрямованості, починають вживати алкоголь, наркотики, втягуються в аморальну діяльність аж до злочинної [4, 156-157 с.].

На нашу думку, багато неповнолітніх, вчиняючи правопорушення або злочини, навіть не замислюються, що вони вже повною мірою підлягають відповідальності за скоєні ними діяння, а якщо й розуміють це – то помилково вважають, що можуть уникнути покарання, думаючи що, відповідальність наступає з більш пізнього віку.

Відповідно ст. 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Виключенням є тяжкі та особливо тяжкі злочини, відповідальність за які наступає з чотирнадцятирічного віку. До найпоширеніших злочинів, що вчиняються неповнолітніми можливо віднести крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, вбивство, навмисне заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, тощо [5].

До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань: штраф; громадські роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі на певний строк.

Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день.

Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п’яти до десяти відсотків.

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб.

Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних установах. Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості. Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості, за злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини та за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини.

Відповідно до ст. 97 ККУ неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені за ст. 105 Кодексу.

Стаття 106 КК передбачає особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до такої відповідальності.

Особи у віці від 11 до 14 років не можуть бути суб’єктами злочину, оскільки не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Проте, ч. 2 ст. 97 ККУ визначає, що до цих осіб все ж таки можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру з дотриманням таких умов: поперше, неповнолітньому виповнилось 11 років; по-друге, ця особа вчинила діяння, що підпадає під ознаки злочину, передбаченого особливою частиною КК.

При призначенні покарання неповнолітньому суд враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати п’ятнадцяти років.

Підводячи підсумки, варто сказати, що злочинність неповнолітніх є самостійною кримінологічною проблемою, яка потребує подальшого вивчення з метою розробки комплексних заходів спрямованих на профілактику даному виду злочинності. Отже, проблема правопорушень неповнолітніх, як однієї з найнезахищеніших верств населення, залишається однією з найактуальніших проблем українського суспільства, яка потребує значної уваги та вдосконалення.

Список використаної літератури:

1. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2014. – 240 с.
2. Офіційний сайт Всеукраїгської громадської організації “Магнолія-ТВ” [Електронний ресурс] // Злочини неповнолітніх: що їх провокує та чи варто за це карати // 10 квітня 2019 р. – Режим доступу:

<https://magnolia-tv.com/news>

1. Офіційний сайт інтернет-видання “Українська правда” [Електронний ресурс] // Особливості вчинених злочинів неповнолітніми у 2019 році // 4 березня 2019 р. – Режим доступу:

<https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/4/7208338/>

1. Стецька Х.С. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх та фактори що їх обумовлюють / 156-157 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://elar.naiau.kiev.ua>
2. Кримінальний кодекс України // Офіційний сайт Верховної Ради України: кодекс від 05.04.2001, редакція від 23.11.2018 [Електронний ресурс] – режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>