**ТЕМА 4.**

**КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ**

*Поняття, загальна характеристика та види кримінальних правопорушень проти волі, честі та гідності особи*

|  |  |
| --- | --- |
| **Родовий об’єкт**  *Додаткові об’єкти Потерпіла особа* | воля, честь та гідність особи.  життя і здоров’я особи (кваліфікований вид ст. 146 КК України, ст. 150-1 КК України).   1. малолітні особи (кваліфікований вид ст. 146 КК України, ст. 150-1 КК Укра- їни); 2. неповнолітні особи (кваліфікований вид ст. 147 КК України); 3. особа, що перебуває в уразливому стані (ст. 149 КК України); 4. заручник (ст. 147 КК України); 5. особа, що перебуває у матеріальній чи службовій залежності від винного (ст. 149 КК України); 6. новонароджена дитина або немовля (ст. 148 КК України); 7. особа до 16 років (ст. 150 КК України); 8. психічно здорова особа (ст. 151 КК України). |
| **Об’єктивна сторона** | Усі кримінальні правопорушення сконструйовані як кримінальні правопору- шення із *формальним складом*, що вчиняються виключно шляхом активної дії (викрадення, поміщення, експлуатація та ін.). В ряді випадків, кваліфікуючі види тих чи інших кримінальних правопорушень, передбачають і настання наслідків (ч. 3 ст. 146 КК України, ч. 2 ст. 147 КК України, ч. 3 ст. 150-1 КК України та ін). Серед суспільно небезпечних наслідків виділяють спричинення істотної шкоди для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, спричинення дитині тяжких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень або настання інших тяжких наслідків. Досить часто обов’язковими із об’єктивної  сторони є і інші ознаки (спосіб вчинення, місце, знаряддя та ін.). |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел. Ставлення суб’єкта до можливих кваліфікуючих наслідків може виражатись і в необережній вині. Обов’язковою ознакою ряду криміна- льних правопорушень цього розділу є мотив та мета їх вчинення (корисливий  мотив, експлуатація людини). |
| **Суб’єкт** | 1. особа з 16 років (незаконне позбавлення волі, торгівля людьми); 2. особа з 14 років (захоплення заручників); 3. спеціальний суб’єкт:   а) працівник пологового чи дитячого будинку (підміна дитини); б) лікар-психіатр (незаконне поміщення в психіатричний заклад);  в) особа, від якої потерпілий перебуває в матеріальній чи службовій залежності (торгівля людьми);  г) батьки або особи, які їх заміняють (використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом). |
| **Поняття та класифікація** | **Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи** – це уми- сні суспільно-небезпечні протиправні діяння, що посягають на волю особи, її честь та гідність, вчинені суб’єктом кримінального правопорушення. За безпо- середнім об’єктом:   1. кримінальні правопорушення, які заподіюють шкоду волі особи (ст. 146, 146-1 КК України); 2. кримінальні правопорушення, які, крім позбавлення волі, спричиняють шко- ду і іншим правам та цінностям (посягають на життя, здоров’я, власність, ста- теву свободу особи) (ст.ст. 147, 151, 151-2, 149 КК України); 3. кримінальні правопорушення, які, не позбавляючи особу волі, заподіюють шкоду інтересам неповнолітніх (ст.ст. 148, 150, 150-1 КК України). |

*Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *безпосерлній об’єкт*  *Потерпіла особа* | воля, честь і гідність особи,  фізична та психічна недоторканність особи, її здоров’я та життя.  будь-які особи, щодо яких мало місце незаконне позбавлення волі або викра- |

|  |  |
| --- | --- |
|  | дення. |
| **Об’єктива сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення:   1. незаконне позбавлення волі – це дії чи бездіяльність, якими людина проти її волі утримується в певному місці, яке вона не має змоги вільно залишити. 2. викрадення людини це умисне протиправне заволодіння людиною будь- яким способом (таємним, відкритим, шляхом обману або зловживання довірою тощо), поєднане з переміщенням її з місця перебування. Викрадення людини = а) заволодіння (зокрема й захоплення) людини, учиненого будь-яким способом   + б) переміщення (віддалення) потерпілого з місця його постійного або тимча-  сового перебування, ±в) можливе подальше протиправне тримання особи всу- переч її волі та бажанню. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку; |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 146 КК України**   1. щодо малолітньої дитини; 2. щодо двох або більше осіб; 3. з корисливих мотивів; 4. за попередньою змовою групою осіб; 5. у спосіб, що є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого; 6. таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань;   **ч. 3 ст. 146 КК України**   1. із застосування зброї; 2. протягом тривалого часу. 3. організованою групою; 4. якщо вони спричинили тяжкі наслідки. |

*Стаття 146-1. Насильницьке зникнення*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *безпосередній об’єкт* | воля, честь і гідність особи,  фізична та психічна недоторканність особи, її здоров’я та життя. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення:  **ч. 1 ст. 146-1 КК України**   1. арешт – це різновид кримінального покарання, за якого суд може позбавити особу права вільно переміщуватись у просторі. 2. затримання як захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим запобіжним заходом, який застосовується уповноваженою службовою особою до особи, що підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального пра- вопорушення. Воно полягає у примусовому і короткочасному (на строк не більше 72 годин) позбавленні волі особи (ч. 1. ст. 211 КПК) і здійснюється на підставах, в порядку та на строки, встановленими ст. 208-213 КПК України; 3. викрадення – протиправне таємне або відкрите захоплення і утримання лю- дини. 4. позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі; 5. приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування;   **ч. 2 ст. 146-1 КК України**   1. видання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті; 2. невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими заходів для їх припинення та   неповідомлення компетентних органів про злочин |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | представник держави, в тому числі іноземної.  Під представником держави в цій статті слід розуміти службову особу, а також особу або групу осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави. Під представниками іноземної держави в цій статті слід розуміти осіб, які діють як державні службовці іноземної держави або проходять військову слу- жбу у збройних силах, органах поліції, органах державної безпеки, розвідува- льних  органах, або осіб, які займають посади в зазначених або будь-яких інших дер- жавних органах чи органах місцевого самоврядування іноземної держави, |

*Стаття 147. Захоплення заручників*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *факультативний об’єкт*  *Потерпіла особа* | воля, честь і гідність особи.  фізична та психічна недоторканність особи, її здоров’я та життя.  заручник – людина, захоплена з метою змусити когось (родичів заручника, представників влади) вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій заради звільнення заручника, недопущення його вбивства чи нанесення серйозної шкоди його здоров'ю. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення:  *Захоплення заручника* означає будь-яке посягання на особисту недоторканість особи, що призвело до обмеження її фізичної свободи, вчинене з метою: спо- нукати родичів затриманого, державну або іншу установу, підприємство чи організацію, фізичну або службову особу до: а) вчинення будь-якої дії; б) ут- римання від учинення будь-якої дії.  *Тримання особи* як заручника передбачає фактичний контроль над нею, що дає можливість спричинити їй певну шкоду, якщо не будуть виконані вимоги суб’єкта кримінального правопорушення.  Захоплення завжди пов’язане з незаконним позбавленням волі чи викраденням людини, за допомогою яких вчиняється це кримінальне правопорушення. При цьому додаткова кваліфікації за 146 КК України не потребується. Разом з тим, якщо захоплення або тримання супроводжуються обтяжуючими обставинами,  що зазначені в ч. 2 ст. 146 КК України і не передбачені в ст. 147 КК України, то кваліфікація здійснюється за сукупністю ч. 2 ст. 146 КК та ст. 147 КК. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел  +мета спонукати родичів затриманого, державну або іншу установу, підприєм- ство чи організацію, фізичну або службову особу до: а) вчинення будь-якої дії (передати зброю, наркотичні засоби, інші речі, транспортні засоби чи гроші, звільнити якогось заарештованого чи ув'язненого, забезпечити безперешкод- ний виліт за межі країни тощо); б) утримання від учинення будь-якої дії (не- прийняття певної особи на ту чи іншу посаду, відмова від укладення угоди  тощо). |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку. |
| **Кваліфікуючі ознаки (ч. 2 ст. 147 КК**  **України)** | 1. щодо неповнолітнього; 2. організованою групою; 3. захоплення або тримання особи як заручника, поєднане з погрозою знищен- ня людей; 4. спричинення ним тяжких наслідків. |

**Співвідношення складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 146 та 147 КК України:** 1) особливість об'єктивної сторони захоплення заручників полягає в тому, що ця дія завжди вчиняється з метою спонукання юридичних чи фізичних осіб вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнен- ня заручника. До того ж неважливо, хто буде виконувати ці вимоги. Викрадення ж вчиняється без пред'явлення будь-яких вимог (наприклад, при викраденні малолітнього з метою його виховання), або викраденні ж вимоги спрямовані до конкретних осіб – родичів викраденого (осіб, які їх заміняють) або до самого викраденого; 2) при захопленні заручників винна особа посягає на пересічних громадян; міжособистісних стосунків між винним і потерпілим зазвичай не існує, тобто потерпілий випадково перебував у певному місці у певний час. Водночас при незаконному позбавленні волі або викраденні людини потерпілий цікавить винного персонально; 3) як при захопленні заручників, так і при викраденні людини, діяння може бути вчинено як таємно, так і відкрито, але факт тримання при захопленні заручників має відкритий характер. При викраденні ж факт тримання відомий тільки родичам чи іншим особам, на яких розрахований вплив самого факту викрадення, а місце тримання неві- доме нікому, ретельно приховується.

*Стаття 148. Підміна дитини*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт** | особиста воля дитини та сім'я як блага, що охороняються Конституцією України. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення  полягає у підміні чужої дитини тобто заміні однієї дитини, яка щойно народи- лася в пологовому будинку, на іншу, або заміна одного немовляти на інше у будинку дитини.  Це кримінальне правопорушення становить не тільки підміна чужої дитини на іншу чужу, а й підміна чужої дитини на свою (це може бути пов’язано, скажі- |

|  |  |
| --- | --- |
|  | мо, зі станом здоров’я своєї дитини). Згода батьків (законних представників) однієї дитини на її підміну не змінює суті діяння, оскільки при цьому ігнору- ється воля інших батьків (законних представників). Обмін власними дітьми за обопільною згодою батьків і наявністю відповідної мети може бути кваліфіко- ваний за ч. 2 ст. 149 КК України як здійснення незаконної угоди щодо непов- нолітнього.  Під дитиною у цій статті слід розуміти немовля як особу, ідентифікувати яку за її індивідуальними ознаками її батьки чи інші законні представники з тих чи інших причин ще у повній мірі неспроможні |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел + мотив корисливий або інший особистий. |
| **Суб’єкт** | будь-яка особа, для якої у даний час одне із немовлят юридично є чужим. |

*Стаття 149*. *Торгівля людьми*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *факультативний об’єкт*  *Потерпіла особа* | воля, честь і гідність особи. життя та здоров'я особи  будь-яка особа, однак,  **ч. 1 ст. 149 КК України** виділяє:   1. особу, яка перебуває в матеріальній чи іншій залежності означає, що матері- альна допомога з боку суб'єкта кримінального правопорушення виступає єди- ним, основним або істотним джерелом існування потерпілої особи, і позбав- лення такої допомоги здатне поставити жінку або чоловіка у скрутне станови- ще. Матеріальна залежність має місце, зокрема, тоді, коли жінка або чоловік перебувають на повному або частковому утриманні винного, проживають на його житловій площі, а також коли дії винного спроможні іншим чином ви- кликати істотне погіршення матеріального становища потерпілої особи (йдеть- ся, наприклад, про відносини цивільного боргу, відносини між спадкодавцем і спадкоємцем); 2. особа в уразливому стані;   **ч. 2 ст. 149 КК України** виділяє   1. неповнолітня особа; 2. особа, що перебуває в службовій залежності означає, що: а) потерпіла особа є підлеглою винного по роботі; б) потерпіла особа підлягає службовому конт- ролю з боку винного (скажімо, ревізор і комірник); в) реалізація істотних інте- ресів потерпілої особи залежить від поведінки винного по службі (наприклад, науковий керівник і аспірант);   **ч. 3 ст. 149 КК України** вказує на малолітню дитину. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення:   1. суспільно небезпечне діяння:   а) торгівля людьми – це незаконні випадки передачі людини однією особою та її одержання іншою особою на підставі незаконної угоди;  б) вербування людини – це дії, пов’язані із схилянням особи працювати чи надавати послуги на певних умовах, як правило, за матеріальну винагороду. До таких дій слід віднести психічний вплив на людину у формі запрошення, умовляння чи переконання для подальшого її набору, а також сам набір потер- пілого працювати чи надавати послуги за наймом;  в) переміщення людини – це вчинення суб’єктом кримінального правопору- шення будь-яких дій по переміщенню у просторі потерпілої особи з одного місця в інше;  г) переховування людини – це вчинення суб’єктом кримінального правопору- шення будь-яких дій, спрямованих на те, щоб унеможливити або утруднити встановлення того, де на даний час перебуває потерпіла особа;  ґ) передача людини – вчинення однією особою певних дій, пов’язаних із на- данням потерпілого іншій особі (одержувачу);  д) одержання людини – заволодіння людиною чи її тримання особою, якій людина була передана.   1. спосіб вчинення кримінального правопорушення:   а) ч. 1 ст. 149 КК України – примус, викрадення, обман, шантаж, матеріальна чи інша залежність потерпілого, його уразливий стан або підкуп третьої особи, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | яка контролює потерпілого;  б) ч. 2 ст. 149 КК України – насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погроза застосування такого насильства;  в) ч. 3 ст. 149 КК України – насильство, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погроза застосування такого насильства. Для наявності в діях особи об'єктивної сторони кримінального правопорушен- ня достатньо встановити використання нею при вчиненні кримінального пра- вопорушення хоча б одного із вказаних у диспозиції ст. 149 КК України спо- собів. Винятки із цього становлять випадки, коли потерпілим є особа малоліт- ня (у віці до 14 років) чи неповнолітня (у віці від 14 до 18 років). Згідно з при- міткою до ч.3 до ст. 149 КК України відповідальність за вербування, перемі- щення, переховування, передачу або одержання малолітнього чи неповноліт- нього за цією статтею настає незалежно від того, чи вчинені такі дії з викорис- танням примусу, викрадення, обману, шантажу чи уразливого стану зазначе- них осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, викорис- тання службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріа-  льній чи іншій залежності, або підкупу третьої особи, яка контролює потерпі- лого, для отримання її згоди на експлуатацію людини |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел +  мета експлуатації людини:   1. всі форми сексуальної експлуатації – це вид експлуатації праці особи у сфе- рі проституції, під якою слід розуміти надання сексуальних послуг за гроші чи іншу матеріальну винагороду, або у суміжних сферах (у сфері розпутних дій з дітьми, надання разових сексуальних послуг ув'язненим та деяким іншим осо- бам, співжиття з метою систематичного отримання сексуального задоволення тощо), незалежно від того, чи дозволений у тій чи іншій країні чи її окремих місцевостях цей вид діяльності; 2. використання в порнобізнесі тобто у частково чи повністю дозволеному у тій чи іншій країні чи незаконному виді підприємництва, що пов'язаний з про- ституцією, утриманням будинків розпусти, виготовленням, збутом і розповсю- дженням предметів порнографічного характеру тощо. Використання у порно- бізнесі також означає використання особи як сутенера, утримувача будинку розпусти, актора при зйомках порнографічних фільмів, статиста при виготов- ленні порнографічних журналів тощо; 3. примусова праця або примусове надання послуг – передбачає працю, до якої особа примушується насильством чи будь-яким іншим способом і внаслідок якої відбувається присвоєння матеріальних результатів її праці (зокрема при- бутку) власником засобів виробництва; 4. рабство або звичаї подібні до рабства – стан людини, щодо якої застосову- ються атрибути права власності, зокрема, насильницьке підпорядкування одні- єї людини іншій; 5. підневільний стан – стан при якому обов’язком особи надавати свої послуги під примусом; 6. залучення в боргову кабалу тобто у стан чи становище, що виникає внаслі- док застави боржником у забезпечення боргу особистої праці або праці залеж- ної від нього особи, якщо належним чином обумовлена цінність виконуваної роботи не зараховується в погашення боргу або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і характер її не визначений; 7. вилучення органів – вилучення з організму людини її складової частини, що має певну будову і спеціальне призначення без згоди самої особи або за її зго- дою, досягнутою шляхом використання кримінально протиправних засобів впливу на неї; 8. проведення дослідів над людиною без її згоди – незаконне проведення ме- дико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, що ство- рює небезпеку для її життя чи здоров’я; 9. усиновлення (удочеріння) з метою наживи – взяття на виховання в сім’ю дитини на правах сина чи доньки, оформлене в установленому порядку, вчи- нене з метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню) (наприклад, бажання отримати   контроль над власністю усиновленої особи, залучення до заняття жебрацтвом, азартними іграми, проституцією тощо); |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. примусова вагітність – використання репродуктивної функції організму жінки шляхом природнього або штучного запліднення без її згоди та подальше примушування жінки до виношування дитини; 2. втягнення у злочинну діяльність – дії, пов'язані з безпосереднім психологі- чним або фізичним впливом на особу, вчинені з метою викликати в неї праг- нення взяти участь у одному чи кількох злочинах (примушення до виготовлен- ня та/або перевезення, та/або розповсюдження наркотиків, інших заборонених товарів, торгівлі зброєю, викрадення та/або збуту автотранспортних засобів, здійснення інших злочинів). 3. використання у збройних конфліктах – використання особи, яка знаходить- ся у підневільному стані іншої особи, для виконання нею бойових завдань, пов’язаних з поваленням державної влади або порушення суверенітету і тери- торіальної цілісності держави 4. примусове переривання вагітності; 5. примусове одруження; 6. примусове втягнення у зайняття жебрацтвом |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.  Однак, інколи такий суб'єкт містить і спеціальні ознаки (службова особа, особа  від якої потерпілий перебуває в матеріальній чи іншій залежності; батьки, усиновителі, опікуни чи піклувальники). |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 149 КК України**   1. щодо неповнолітнього; 2. щодо кількох осіб; 3. повторно; 4. за попередньою змовою групою осіб; 5. службовою особою з використанням службового становища; 6. у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я по- терпілого чи його близьких, з погрозою застосування такого насильства.   **ч. 3 ст. 149 КК України**   1. щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклу- вальниками; 2. щодо малолітнього; 3. організованою групою; 4. у поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства; 5. спричинення тяжких наслідків. |

*Стаття 150. Експлуатація дітей*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Потерпіла особа* | воля, честь і гідність, фізичне і психічне здоров'я дитини.  дитина, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаш- тування. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення:  експлуатація дитини тобто присвоєння матеріальних результатів праці (зокре- ма прибутку) власником засобів виробництва. При цьому людина може працю- вати взагалі без оплати або з оплатою, яка явно не відповідає характеру та ін-  тенсивності роботи. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел + мета отримання прибутку. |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку |
| **Кваліфікуючі ознаки (ч. 2 ст. 150 КК**  **України)** | 1. кількох (двох чи більше) дітей одночасно або в різний час; 2. дитини, якщо вона потягла істотну шкоду для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини; 3. поєднана з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві. |

*Стаття 150-1. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *факультативний об’єкт*  *Потерпіла особа* | воля, честь і гідність дитини фізичне і психічне здоров’я дитини  малолітня дитина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Предмет* | гроші, речі, інші матеріальні цінності | |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення, що полягає у викорис- танні малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, тобто для систематичного (три і більше епізоди) випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб. |  |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел. |
| **Суб’єкт** | **ч. 1 ст. 150-1 КК України** – батьки або особи, які їх замінюють;  **ч. 2 ст. 150-1КК України** – будь-які інші особи, крім батьків та осіб, які замі- нюють батьків. |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 150-1КК України**   1. стосовно чужої дитини; 2. із застосуванням насильства чи погрозою його застосування; 3. повторно; 4. особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, перед- бачених статтями 150, 303 або 304 КК України; 5. за попередньою змовою групою осіб;   **ч. 3 ст. 150-1КК України**   1. вчинене організованою групою; 2. якщо внаслідок таких дій дитині спричинені середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження. |

*Примітка: відмінність використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом від втягування неповно- літніх в протиправну діяльність*: 1) за ст. 150-1 КК України потерпілим є малолітня особа ( до 14-річного віку), а за ч. 1 ст. 304 КК України - неповнолітня особа (до 18-річного віку), хоча в ч. 2 ст.304 КК України вже згаду- ється про малолітнього; 2) за ст. 150-КК України потерпілий, унаслідок свого віку, не усвідомлює факту вико- ристання його як фактичного «знаряддя» для жебракування, а за статтею 304 КК України – усвідомлює; 3) обо- в'язкова мета використання дитини для заняття жебрацтвом – для отримання прибутку, яка не характерна для втягнення неповнолітнього в жебрацтво.

У випадку використання малолітньої дитини в зайнятті жебрацтвом супроводжується втягненням потерпілої особи в таку діяльність, учинене утворює сукупність кримінальних правопорушень, передбачених статтею 150- 1, статтею 304 КК України. При цьому, використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом не передба- чає активних дій з боку самої дитини, а враховується сама присутність дитини разом із дорослим.

*Стаття 151. Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *факультативний об’єкт*  *Потерпіла особа* | воля, честь і гідність особи  життя та здоров’я особи психічно здорова особа |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення  суспільно небезпечні діяння, які полягають у незаконному поміщенні в психіат- ричний заклад (психоневрологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення тощо будь-якої форми власності, діяльність яких  пов’язана з наданням психіатричної допомоги) завідомо психічно здорової лю- дини. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | лікар-психіатр, який відповідно до встановленого законодавством України порядку, одноосібно чи у складі комісії, приймає рішення про поміщення осо- би у психіатричний заклад. |

*Стаття 151-2. Примушування до шлюбу*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Потерпіла особа* | воля, честь і гідність особи, зокрема у сімейних відносинах.  будь-яка особа, незалежно від статі і віку. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення   1. примушування особи до вступу в шлюб; 2. примушування особи до продовження примусово укладеного шлюбу; 3. примушування особи до вступу у співжиття без укладання шлюбу; 4. примушування особи до продовження такого співжиття; 5. спонукання особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в |

|  |  |
| --- | --- |
|  | якій вона проживає, з метою вступу в шлюб чи співжиття без укладання шлю- бу або з метою продовження примусово укладеного шлюбу чи зазначеного співжиття.  Поняття «примушування» означає застосування фізичного насильства або пог- розу його застосування щодо потерпілого чи його близької особи, або шантаж  – погрозу знищити чи пошкодити майно потерпілого, або викрасти потерпілого чи позбавити його волі, або розголосити відомості про потерпілого, які потер- пілий бажає зберегти у таємниці, або іншим чином обмежити права, свободи  чи законні інтереси потерпілого (чи його близької особи). |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел. |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку. |
| **Кваліфікуючі ознаки (ч. 2 ст. 151-2 КК України)** | 1. повторно; 2. за попередня змовою групою осіб; 3. щодо особи, яка не досягла шлюбного віку згідно із законодавством країни свого громадянства; 4. щодо двох чи більше осіб. |