**Класифікація злочинів**

Булгаков Артем Сергійович , студент 3-го курсу

Юридичного факультету

Київського міжнародного університету

Закріплений в Основному Законі Україні принцип «дозволено все, що не заборонено законом» став фундаментальним принципом для кодифікації чинного Кримінального кодексу України (далі – КК України). В Кодексі чітко визначено усі можливі склади злочинів. Проте, щоб зрозуміти усі поняття, що включає в себе склад злочину, інститут кримінальної відповідальності і т.д., необхідно спочатку зрозуміти правову природу поняття самого «злочину», оскільки останнє є універсальною і фундаментальною категорією: воно лежить в основі змісту всіх кримінально-правових інститутів.

Злочин за своєю соціальною сутністю є посяганням на ті відносини, що склалися в суспільстві, відображають його найбільш важливі інтереси, внаслідок чого охороняються законом про кримінальну відповідальність. Злочин завжди суперечить основним потребам та інтересам суспільного розвитку. Оскільки саме об’єктивні закономірності розвитку суспільства, його потреби та інтереси виступають критерієм, мірилом цінності чи антицінності людської поведінки, її відповідності чи невідповідності цим потребам та інтересам, то злочин завжди є антисоціальною поведінкою.

Злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [2].

Обсяг поняття злочину визначається шляхом його поділу, в ході якого виділяються окремі види злочинів. Ключову роль при цьому відіграє встановлення критеріїв (чи, як їх ще називають, підстав) поділу.

Класифікація злочинів – це розподіл їх на групи за певними кримінально-правовими критеріями. Такими критеріями (класифікатором) можуть бути: ступінь суспільної небезпеки (тяжкості) злочину, об’єкт посягання (саме за родовим об’єктом розташовутоться злочини в розділах Особливої частини КК), стадія, на якій припинена злочинна діяльність (готування, замах, закінченій злочин), тощо.

Будь-яка класифікація злочинів повинна виконувати певні практичні функції, сприяти виконанню завдань, що стоять перед кримінальним законодавством, виходячи з його принципів. Такою, що має вкрай важливе теоретичне і практичне значення, треба вважати класифікацію злочинів, дану в ст. 12 КК.

Чинний КК України поділяє всі злочини залежно від ступеня їх тяжкості (ступеня суспільної небезпеки) на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

Оцінкою ступеня тяжкості виступає вид і розмір покарання, передбачений в санкції статті (частини статті) Особливої частини КК. Адже саме через характеристики санкції статті законодавець об’єктивно оцінює ступінь тяжкості злочину, передбаченого в диспозиції. Тобто критерієм розподілу злочинів за ступенем їх тяжкості виступає відносна суворість покарання, передбаченого за той чи інший злочин [3, с. 50].

Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин.

Також злочини поділяють на закінчені та незакінчені.

Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК України.

Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин [2].

В основу інших класифікацій злочинів можуть бути покладені: 1) родовий об’єкт посягання, який є основою для визначення характеру суспільної небезпеки злочинів; 2) характер суспільно небезпечних наслідків; 3) форма вини; 4) суб’єкт злочину; 5) наявність предмета злочину; 6) наявність потерпілого; 7) територіальна поширеність і країна, на території якої вони вчинені; 8) їх міжнародне визнання саме як злочинів; 9) їх кримінологічна характеристика; 10) їх політико-економічна характеристика тощо. Низка цих класифікацій має значення для практики застосування кримінального та виправно-трудового законодавства, інші – переважно для теоретичних розробок проблем з кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології, кримінальної статистики тощо.

Із питанням про поняття злочину і класифікацію злочинних діянь тісно пов’язана проблема запровадження у вітчизняну правову систему інституту кримінальних проступків. Прикінцеві положення Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. вказують на необхідність прийняття Закону України про кримінальні проступки. Притому, що не тільки у КК України, а й у Конституції України відображається концепція єдиного кримінального правопорушення – злочину, однак науковці дискутують навіть з приводу найменування відповідних правопорушень, не говорячи вже про концептуальні засади регламентації відповідальності за їх вчинення.

Так, Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», яким запроваджується інститут кримінальних проступків, набуде чинності з 1 січня 2020 року. Закон про кримінальні проступки дозволить розслідувати нетяжкі злочини за спрощенню процедурою, що значно розвантажить слідчих.

Так, кримінальний проступок є діянням (дією чи бездіяльністю), за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тис. гривень) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Водночас злочини поділяються залежно від строку покарання у вигляді позбавлення волі та розміру штрафу: тяжкі та особливо тяжкі.

Закріплена у КК України класифікація злочинів спрощує редакцію Загальної та Особливої частин КК України, впливає на призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від відбування покарання, заміну невідбутої частини покарання більш м’яким, погашення судимості, застосування обставин, що виключають злочинність діяння, кваліфікацію злочинів.

**Список використаної літератури**

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – С. 141.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року (в редакції від 26.02.2019 р.) // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 25-26. – С. 131.
3. Александров Ю. В. Кримінальне право: Заг. Частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.