**Горчак С.П.** $ –$ студент 3 курсу

 Київського Міжнародного університету

Науковий керівник $–$ к.ю.н., доцент О.С. Бісюк

**Поняття та правові наслідки судимості**

Тема судимості є досить важливою та актуальною для нашої держави та суспільства в цілому, особливо в цьому стані, в якому перебуває наша Держава, в стані «Фактичної війни». Серед заходів державного реагування на вже вчинені злочини і осіб, що їх скоїли, покаранню надається дуже важливе значення. В ньому від імені самої держави виражається негативна оцінка вчиненого злочину і самого зловмисника який вчинив злочин. Конституція України, кримінальне законодавство та практика його застосування переконують, що держава приділяє покаранню досить велику увагу у виконанні свого обов'язку захищати суспільство та його лад, політичну та економічну системи в цілому, всі форми власності в даній державі, права і свободи громадян, а так само правопорядок від злочинних посягань.

Правовим наслідком покарання є – судимість. Зміст судимості визначений у статті 88 Кримінального Кодексу України. Згідно із частиною 1 цієї статті судимість настає з моменту вступу в законну силу обвинувального вироку суду. З цього моменту для особи виникають відповідні визначені законом обмеження прав. Саме із судимістю закон пов'язує правову оцінку особи при вчиненні нею нового злочину, визначає умови застосування інститутів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. Судимість, і в цьому її мабуть найважливіше та досить визначне соціальне призначення, має за свою мету попередження та недопущення вчинення нових злочинів як особою, що має судимість, так й іншими особами які не мають судимості.

Підставою для судимості є наявність обвинувального вироку (акту) суду, який набрав законної сили і яким особа засуджується до якогось певного покарання. Тому такими, що не мають судимості, визнаються (ч. 3 ст. 88):

а) особи, засуджені вироком суду, без призначення покарання;

б) особи, засуджені вироком суду, із звільненням від покарання;

в) особи, які вже відбули покарання за діяння, злочинність і караність яких виключена законом.

Частиною 4 ст. 88 КК визначено, що не мають судимості, також особи, які були реабілітовані. Відповідно до частини 2 статті 88 Кримінального Кодексу України судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України. [ Стаття 88 Кримінального Кодексу України – Правові наслідки судимості ]

Погашення судимості - це автоматичне її припинення при визначені та встановленні певних, передбачених законом умов.Погашення судимості означає автоматичне припинення цього правового стану після відбування покарання внаслідок закінчення встановлених у законі строків. Автоматичне визнання особи, що не мають судимості полягає в тому, що воно відбувається без спеціального рішення суду або якого-небудь іншого державного органу та для підтвердження цієї обставини не вимагається ніяких офіційних довідок чи інших документів. Погашення судимості анулює всі правові наслідки, пов'язані з судимістю тому в разі вчинення нового злочину перше не може розглядатися ні як кваліфікуюча ознака, ні як обтяжуюча обставина, ні як підстава для посилення режиму відбування покарання. Погашена судимість не може враховуватися при призначенні покарання за новий злочин, при визначенні підстав умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміні покарання більш м'яким видом покарання.

 Погашення і зняття судимості є різними формами припинення стану судимості, оскільки при знятті судимості, на відміну від її погашення, само по собі закінчення встановленого законом строку — «не менш як половини строку погашення судимості, зазначених у ст. 89 КК» (ч. 2 ст. 91 КК) та не вчинення особою нового злочину, автоматично достроково не припиняють стан судимості, так як необхідно ще щоб вона відбула покарання у виді обмеження чи позбавлення волі (ч. 1 ст. 91 КК), зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення (ч. 1 ст. 91 КК), а також був дотриманий порядок зняття судимості, встановлений КПК (ч. 3 ст. 91 КК). [Cтатя 89, 91 Кримінального Кодексу України]

 У такий спосіб із усього вище сказаного ми бачимо, що інститут судимості відіграє досить важливу роль в кримінальному праві України. Судимість виступає, як обтяжуючий фактор при вчиненні особою нового злочину, враховується при кваліфікації тяжкості злочину, призначенні міри покарання, тим самим посилюючи кримінальну відповідальність особи за вчинений злочин. А інколи судимі особи при бажанні змінити своє життя, просто не можуть цього зробити оскільки вони постійно стикаються з різного роду обмеженнями та недовірою, як наслідок, можуть знову стати на злочинний шлях. А запобігати цьому, на мою думку допомагає, саме інститут судимості.

 Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К.: Істина. – 2004.
2. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник .[Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Харків. : Право, 2010. с.456 С.111
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 2018 рік [за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка В. В. Чернєя]