**КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ**

*Поняття, загальна характеристика і види кримінальних правопорушень проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальних правопорушень проти*

*журналістів*

|  |  |
| --- | --- |
| **Родовий об’єкт**  *Додатковий*  *безпосередній об'єкт*  *Предмет*  *(ст. 338, 339, 341, 347,*  *347-1, 351, 352, 354,*  *355, 357, 358, 359, 360*  *КК України)*  *Потерпіла особа*  *(ст. 342-352, 355 КК*  *України)* | суспільні відносини які забезпечують нормальне функціонування органів дер- жавної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та діяль- ність журналістів.  *Безпосередні об'єкти* конкретизовані залежно від потерпілої особи, предмету кримінальних правопорушень та інших ознак. Ними можуть бути: 1) відноси- ни, що забезпечують нормальну діяльність представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань з охорони громадсь- кого порядку і державного кордону або військовослужбовців; 2) відносини, що забезпечують контрольоване використання і виготовлення офіційних докумен- тів, печаток, штампів та інші.  життя і здоров'я потерпілих осіб, їх воля, честь і гідність, власність, інколи громадська безпека і довкілля.   1. Державний Прапор, Герб і Гімн України, прапор іноземної держави; 2. будівлі або споруди, що забезпечують діяльність органів влади; 3. штампи, печатки, бланки, приватні документи; 4. лінії зв'язку; 5. майно потерпілих осіб; 6. незаконна винагорода та ін. 7. представники влади; 8. працівники правоохоронних органів; 9. державні або громадські діячі; 10. члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державно- го кордону; 11. військовослужбовці; 12. журналіст; 13. близькі родичі та ін. |
| **Об’єктивна сторона** | Більшість – *формальний* склад (ст. 338-344, ст. 349, 349-1, ст. 351, 351-1, 351-2,  353, 354, 355, ст. 358, ч. 1 ст. 359 КК України).  Друга група – з *формально-матеріальним* складом (ст. 345, 345-1, 346, 348,  348-1, 350, 357 КК України).  Третя група – кримінальні правопорушення з *матеріальним* складом (ст. 347, 347-1, 352, 356, ч. 2 ст. 359, 360 КК України).  Характерним є те, що всі кримінальні правопорушення XV розділу вчиняються виключно шляхом активних дій, які є різними в залежності від самого діяння (наруга, захоплення, втручання, нанесення, підроблення та ін.). Інколи обов'яз- ковими з об'єктивної сторони є й інші ознаки, зокрема *спосіб вчинення кримі- нального правопорушення* (умисне знищення, пошкодження майна шляхом вибуху, підпалу); *час* (опір представникам влади під час виконання ними своїх службових обов'язків); *місце вчинення кримінального правопорушення* (річкове  або морське судно) та ін. |
| **Суб’єктивна сторона** | лише умисно, причому умисел прямий. Інколи характерними є мотив або мета вчинення цих кримінальних правопорушень (захоплення державних будівель чи споруд з метою незаконного користування ними; втручання в діяльність працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків; знищення приватних документів з корисливих мотивів  або інших особистих інтересів і т. д.). |
| **Суб’єкт** | фізична, осудна особа, яка досягла 16–річного віку.  За деякі кримінальні правопорушення знижено вік відповідальності до 14 років Це діяння, пов'язані із: 1) умисним заподіянням потерпілому середньої тяжкос- ті (ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 346, ч. 2 ст. 350 КК України) або тяжкого тілесного  ушкодження (ч. 3 ст. 345, ч. 3 ст. 346 , ч. 3 ст. 350 КК України); 2) умисним |

|  |  |
| --- | --- |
|  | знищенням або пошкодженням майна за наявності кваліфікуючих ознак (ч. 2 ст. 347, ч. 2 ст. 352 КК України); 3) посяганням на життя (ст. 348 КК України);  4) захопленням заручника (ст. 349 КК України).  В деяких випадках суб'єктом може виступати і службова особа (наприклад, за незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вулич- них походів і демонстрацій). |
| **Поняття та класифікація** | Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, орга- нів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальні правопору- шення проти журналістів – це умисні, суспільно небезпечні протиправні діян- ня, що посягають на нормальну діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та журналістів вчинені суб’єктом кримінального правопорушення.  Залежно від безпосереднього об’єкта:   1. кримінальні правопорушення у сфері використання державних символів (статті 338 і 339 КК України); 2. кримінальні правопорушення, пов’язані із перешкоджанням діяльності підп- риємств, установ, організацій та об’єднань громадян (статті 340 і 341 КК Укра- їни); 3. кримінальні правопорушення проти представників влади й інших осіб у зв’язку із виконанням службових обов’язків або державною, службовою чи громадською діяльністю (статті 342–353 КК України); 4. кримінальні правопорушення у сфері використання документів, печаток, штампів, бланків, спеціальних технічних засобів отримання інформації та ліній зв’язку (статті 357–360 КК України); 5. інші кримінальні правопорушення проти авторитету держави і діяльності об’єднань громадян (статті 354–356 КК України). |

*Стаття 338. Наруга над державними символами*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Предмет* | авторитет української держави   1. державні символи України:   а) Державний Прапор України – це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів (ч. 2 ст. 20 Конституції України), і являє со- бою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною гори- зонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.  б) Великий Державний Герб України ще не прийнятий, але ст. 20 Конституції України визначено, що він має бути встановлений з урахуванням малого Дер- жавного Герба України та герба Війська Запорізького, і що його головним елементом є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);  в) Державний Гімн України є національний гімн на музику М. Вербицького зі словами першого куплету твору П. Чубинського в редакції, встановленій в ст. 1 Закону України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 року   1. офіційно встановлені або підняті державний прапор і державний герб будь- якої і іншої держави, незалежно від того, чи визнана вона Україною і чи і підт- римує Україна з нею дипломатичні відносини.   До предмета цього кримінальні правопорушення не належать: а) прапори і герби, які не є символами іноземних держав (наприклад, прапор суб'єкта феде- рації, або полотнище, лише схоже на прапор іноземної держави); б) прапори і герби міжнародних організацій; в) прапори і герби іноземних держав, які не  були офіційно встановлені або підняті. |
| **Об’єктивна сторона** | ч. 1 та ч. 2 ст. 338, характеризується лише діями винного – публічною наругою над державними символами України чи державними символами іноземних держав.  Під наругою на державними символами слід розуміти виражене в присутності інших осіб зневажливе, цинічне ставлення до них, глумління, збиткування, знущання над ними саме як над символами держави, їх осквернення, паплю- ження, несприйняття їх як таких. Публічною наруга над державними символа- ми має вважатись у разі демонстративного її вчинення в присутності сторонніх осіб.  Кримінальні правопорушення, передбачені ст. 338, вважаються закінченими з |

|  |  |
| --- | --- |
|  | моменту вчинення дій, які є наругою над державними символами. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | фізична, осудна особа, яка досягла 16–річного віку |

*Стаття 339. Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Предмет* | встановлений законодавством порядок підняття Державного Прапору України  Держаний Прапор України |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення: підняття Державного Прапора України без права на цей прапор.  Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу кримінального правопору- шення є місце вчинення – річкове або морське судно.  Річкове або морське судно – це самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що використовується для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування корисних копа- лин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та плавучих об’єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло у морі, для несення спеціальної державної служби (охоро-  на промислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від забруднення тощо), |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16–річного віку |

*Стаття 340. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Додатковий факульта- тивний об’єкт* | авторитет органів державної влади чи органів місцевого самоврядування в частині дотримання встановленого законодавством порядку організації та про- веденню зборів, мітингів, походів і демонстрацій  життя та здоров’я, воля, честь та гідність особи |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення полягає в незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.  Перешкоджання – будь-яке діяння, спрямоване на обмеження конституційного права громадян України брати участь у політичних акціях (зборах, мітингах, вуличних походах і демонстраціях). Воно може полягати як у дії (незаконна заборона службовою особою проведення будь-якої з названих акцій), так і в бездіяльності (наприклад, незаконне ненадання службовою особою приміщен- ня для проведення зборів тощо).  Незаконним вважається таке перешкоджання, яке вчинюється безпідставно, тобто всупереч вимогам закону.  Обов'язковою ознакою цього кримінального правопорушення є те, що переш- коджання виходить або від службової особи, або від інших осіб, які застосову- ють фізичне насильство.  Кримінальне правопорушення вважається закінченим із моменту вчинення будь-якої дії, що перешкоджає організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Якщо кримінальне правопорушення вчине- ний приватною особою, то він вважається закінченим із моменту застосування фізичного насильства хоча б до одного учасника акції. У разі застосування  фізичного насильства службовою особою її дії вимагають додаткової кваліфі- кації за ст. 365 КК |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | 1. фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, у т. ч. і службова особа якщо це кримінальне правопорушення пов’язане з насильством; 2. тільки службова особа якщо кримінальне правопорушення не пов’язане з насильством |

*Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт** | нормальна діяльність органів державної влади, органів місцевого самовряду- вання, об'єднань громадян; нормальна робота будь-яких інших підприємств,  установ, організацій. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Додатковий обов'язковий об'єкт*  *Предмет* | відносини власності або встановлений порядок користування будівлями чи спорудами.  будівлі і споруди, які забезпечують діяльність органів державної влади (зако-  нодавчої, виконавчої, судової), органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян |
| **Об’єктивна сторона** | суспільно небезпечне діяння, яке виражається захопленням державних або громадських будівель і споруд, тобто у встановленні незаконного контролю над вказаними об’єктами повністю або частково.  Закінчене кримінальне правопорушення вважається з моменту фактичного захоплення всієї будівлі чи споруди або її частини |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел + мета незаконно користуватися захопленими будівлею чи  спорудою або перешкодити нормальній діяльності підприємств, установ, орга- нізацій |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16–річного віку |

*Стаття 342.Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу,державному виконавцю, прива- тному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, вій- ськовослужбовцеві або уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Потерпіла особа* | нормальна діяльності правоохоронних органів та інших органів державної влади, громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та законних військових формувань на території України.   1. представники влади (ч. 1 ст. 342 КК України) – це працівники державних органів і установ, які наділені правом у межах своєї компетенції висувати ви- моги, а також приймати рішення, обов'язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості. Це, наприклад, народні депутати і депутати місцевих рад, судді, прокурори, слідчі, тощо; 2. працівники правоохоронних органів (ч. 2 ст. 342 КК України) – це працівни- ки органів: прокуратури, НП, СБ, ВСПЗС, НАБ, органів охорони державного кордону, органів доходів і зборів, органів і установ виконання покарань, слід- чих ізоляторів, органів державного фінансового контролю, рибоохорони, дер- жавної лісової охорони, розвідувальних органів України, АК, уповноважених осіб НКЦПФР, НГ та інших органів, що здійснюють правозастосовні або пра- воохоронні функції; 3. державний виконавець (ч. 2 ст. 342 КК України) – представник влади, який здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем Украї- ни та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку передбаченому законом; 4. приватний виконавець (ч. 2 ст. 342 КК України) – суб’єкт незалежної профе- сійної діяльності, уповноважений державою у визначених законом випадках здійснювати примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; 5. члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державно- го кордону (ч. 2 ст. 342 КК України) – це члени об'єднання, загону, дружини або іншої організації людей, створеної для підтримання громадського порядку і охорони державного кордону, які мають статут і зареєстровані у встановле- ному порядку в органах місцевого самоврядування. 6. військовослужбовці (ч. 2 ст. 342 КК України) – це особи офіцерського скла- ду, прапорщики, мічмани, військовослужбовці строкової та надстрокової слу- жби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, Державної спеціалізованої служби транспорту, а також інших військових формувань, що створюються Верхов- ною Радою України, стратегічних сил стримування, які дислокуються на тери- торії України, військовослужбовці-жінки, курсанти військових навчальних закладів. 7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – працівник цього Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення   банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможно- |

|  |  |
| --- | --- |
|  | го банку та/або ліквідації банку. |
| **Об’єктивна сторона** | Характеризується двома обов’язковими ознаками:   1. суспільно небезпечним діянням – у вигляді опору потерпілому; 2. часом вчинення кримінального правопорушення - під час виконання обов’язків.   Під опором слід розуміти активну фізичну протидію винного здійсненню осо- бою своїх службових обов'язків. Опором є дії, які: 1) безпосередньо спрямовані проти особи потерпілого, тобто винний впливає на його організм, застосовую- чи фізичну силу (суб'єкт відштовхує потерпілого або наносить йому удари; спрямовує автомобіль на працівника міліції); 2) спрямовані проти предметів, необхідних потерпілому для виконання своїх службових чи громадських обов'- язків (винний вириває з рук державного виконавця ухвалу суду, яка дозволяє останньому примусово проникнути до житла особи, у якої знаходиться майно боржника, та знищує цей документ; вихоплює з рук працівника правоохорон- ного органу зброю або спец- засіб і втікає); 3) потерпілому потрібно нейтралі- зувати в безпосередньому контакті з ним (перебороти суб'єкта, який хапається за громіздкі предмети (дерево, стовп), щоб утримати затримання); 4) створю- ють перешкоди для вільного пересування потерпілого (особа перешкоджає державному виконавцю входити до приміщення чи сховища, які належать бо- ржнику, для проведення їх огляду – закриває або притримує двері).  Кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту початку акти- вної протидії виконанню відповідним потерпілим вищеназваних обов'язків |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16–річного віку |
| **Кваліфікуючі ознаки (ч. 3 ст. 342 КК**  **України)** | поєднання опору з примушенням потерпілого шляхом насильства (тілесні ушкодження, незаконне позбавлення волі, зв’язування або інші насильницькі дії) або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних  дій. |

*Втручання в діяльність:*

1. *працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приват- ного виконавця (ст. 343 КК України);*
2. *державного діяча (ст. 344 КК України)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Потерпіла особа* | ст. 343 КК України: нормальна діяльність правоохоронних органів, судових експертів, працівників державної виконавчої служби, приватних виконавців; ст. 344 КК України: нормальна діяльність названих у диспозиції ч. 1 ст. 344 службових осіб, а також авторитет органів державної влади, в яких вони пра- цюють.  ст. 343 КК України:   1. працівник правоохоронного органу; 2. судовий експерт; 3. працівників державної виконавчої служби – державний виконавець, керів- ники та спеціалісти органів державної виконавчої служби; 4. приватний виконавець – суб’єкт незалежної професійної діяльності, уповно- важений державою у визначених законом випадках здійснювати примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; 5. близькі родичі державного чи приватного виконавця – чоловік, дружина, батько, мати, мачуха, син, дочка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, онук, онучка;   ст. 344 КК України: лише службові особи, названі в диспозиції ч. 1 ст. 344 КК України. |
| **Об’єктивна сторона** | полягає у впливі в будь-якій формі на потерпілу особу. Якщо вплив здійсню- ється шляхом погрози вбивством, насильством, погрози знищенням чи пошко- дженням майна щодо самого потерпілого або його близьких родичів, або шля- хом застосування насильства, то вчинене підлягає додатковій кримінально- правовій оцінці за відповідними статтями Особливої частини КК.  Кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту застосування впливу у будь-якій формі на потерпілу особу. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямим умислом + мета – перешкодити виконанню потерпілим службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16–річного віку |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 343 КК України** вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 343, якщо вони:   1. перешкодили запобіганню кримінального правопорушення чи затриманню особи, яка його вчинила; 2. вчинені службовою особою з використанням свого службового становища. **ч. 2 ст. 344 КК України** вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 344, якщо вони: 1) вчинені службовою особою з використанням свого службового становища. |

*Погроза або насильство: 1) щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України);*

1. *щодо журналіста (ст. 345-1 КК України);*
2. *щодо державного чи громадського діяча (ст. 346 КК України);*
3. *щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350 КК України)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт**  *Додатковий обов’язковий об’єкт*  *Потерпіла особа* | нормальна діяльність:  1) ст. 345 КК України – правоохоронних органів, їх авторитет; 2) ст. 345-1 КК України – журналістів;   1. ст. 346 КК України – органів державної влади та об’єднань громадян, їх авторитет; 2. ст. 350 КК України – підприємств, установ, організацій, встановлений поря- док виконання громадських обов’язків   ч.1 – психічне здоров’я потерпілих осіб ч.ч. 2, 3 – фізичне здоров’я потерпілих осіб   1. ст. 345 КК України: працівники правоохоронних органів та їх близькі роди- чі. 2. ст. 345-1 КК України – а) професійний журналіст – творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов’язки а засобах масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах) відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які зазначаються в державному класифікаторі посад; б) його близькі родичі; в) члени сім’ї – особи, які пере- бувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою, піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом мають взаємні права та обов’язки (крім осіб взає- мні права і обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі; 3. ст. 346 КК України: Перелік осіб, які можуть бути потерпілими від цього кримінального правопорушення, дано у ч. 1 ст. 346, і він є вичерпним; та їх близькі родичі. 4. ст. 350 КК України: а) службова особа (крім тих осіб, які виступають потер- пілими від інших посягань, передбачених, зокрема, статтями 345, 346, 377, 405); б) громадянин, який виконує громадський обов’язок, у т. ч. член громад- ського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (за умови, що скоєне не охоплюється статтями 342, 377); в) особи, які є близькими щодо службової особи; г) потерпілими від кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 і ч. 3 ст. 350, також можуть бути особи, які є близькими щодо громадянина, який виконує громадський обов’язок.   До громадян, які виконують громадський обов’язок, належать особи, які беруть участь у діяльності громадських організацій та громадській діяльності підпри- ємств, установ, організацій, у запобіганні та припиненні кримінальних право- порушень, порушень громадського порядку, наглядають за поведінкою осіб, взятих на поруки, або беруть участь в обговоренні питання про взяття винного у кримінальному правопорушенні на поруки, виконують заходи по запобіган- ню порушень трудової дисципліни тощо. До громадян, які виконують громад- ський обов’язок, слід також відносити тих представників громадськості, які беруть участь у вирішенні окремих питань місцевого значення (члени будин-  кових, вуличних, квартальних комітетів тощо). |
| **Об’єктивна сторона** | *Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України):*  1) погроза (ч. 1 ст. 345) вбивством, насильством або знищенням чи пошко-  дженням майна. Під погрозою насильством слід розуміти погрозу заподіяння потерпілому побоїв, тілесних ушкоджень, інших насильницьких дій. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2) заподіяння побоїв, а також тілесних ушкоджень – легких, середньої тяжкості (ч. 2 ст. 345) або тяжких (ч. 3 ст. 345).  *Погроза або насильство щодо журналіста (ст. 345-1 КК України)*   1. погроза (ч. 1 ст. 345-1) вбивством, насильством або знищенням чи пошко- дженням майна. 2. заподіяння побоїв, а також тілесних ушкоджень – легких, середньої тяжкості (ч. 2 ст. 345) або тяжких (ч. 3 ст. 345).   *Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча (ст. 346 КК України).*   1. погроза (ч. 1 ст. 346) вбивством, заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна, викраденням або позбавленням волі потерпілих осіб. Погроза заподіянням шкоди здоров’ю має місце тоді, коли потерпілому погрожують побоями, заподіянням тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості, у т. ч. шляхом застосування наркотичних засобів, психотропних, отруйних, сильнодіючих речовин, електроструму тощо. 2. заподіяння тілесних ушкоджень – легких, середньої тяжкості (ч. 2 ст. 346) або тяжких (ч. 3 ст. 346); 3. нанесення побоїв (ч. 2 ст. 346); 4. вчинення інших насильницьких дій (ч. 2 ст. 346).   *Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350 КК України)*   1. погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової осо- би чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч. 1 ст. 350); 2. нанесення побоїв або заподіяння легкого, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує гро- мадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких (частини 2 і 3 ст. 350). Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1, вважається закінченим з мо- менту доведення погрози до потерпілого, а кримінальні правопорушення, пе- редбачені частинами 2 і 3,- з моменту застосування до потерпілого насильства, нанесення побоїв чи заподіяння тілесних ушкоджень.   Зазначені кримінальні правопорушення можуть бути вчинені до, під час або після виконання потерпілими особами своїх обов’язків. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел +   1. ст. 345 КК України поєднаний із *спеціальним мотивом*, а саме у зв'язку з виконанням службових обов'язків. 2. ст. 345-1 КК України поєднаний із *спеціальним мотивом*, а саме у зв’язку із здійсненням законної діяльності. 3. ст. 346 КК України поєднаний із *спеціальним мотивом*, а саме у зв'язку з державною чи громадською діяльністю.   3) ст. 350 КК України поєднаний із а) ч. 1 – метою припинення діяльності або її зміни в інтересах того хто погрожує б) ч. 2 і ч. 3 – *спеціальним мотивом*, у зв’язку з службовою чи громадською діяльністю |
| **Суб’єкт** | 1. ст. 345, 346 КК України у вигляді погрози, заподіяння побоїв або легких тілесних ушкоджень може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку, а у вигляді заподіяння середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень – 14- річного віку. 2. ст. 350 КК України ч. 1 ст. 350 і ч. 2 ст. 350 (в частині нанесення побоїв та заподіяння легкого тілесного ушкодження), є осудна особа, яка досягла 16- річного віку. За умисне заподіяння середньої тяжкості та тяжкого тілесного ушкодження несуть відповідальність осудні особи, які досягли 14-річного віку. 3. ст. 345-1 КК України – загальний. |
| **Кваліфікуючі ознаки** | ч. 4 ст. 345 КК України, ч. 4 ст. 345-1 КК України вчинення організованою групою |

*Умисне знищення або пошкодження майна: 1) працівника правоохоронного органу, працівника органу держав- ної виконавчої служби чи приватного виконавця (ст. 347 КК України);*

* 1. *журналіста (ст. 347-1 КК України);*
  2. *службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 352 КК України)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт**  *Додатковий обов’язковий об’єкт*  *Додатковий факультативний об’єкт*  *Предмет*  *Потерпіла особа* | нормальна діяльність:   1. ст. 347 КК України – правоохоронних органів, державної виконавчої служ- би, приватного виконавця, їх авторитет; 2. ст. 347-1 КК України – журналістів; 3. ст. 352 КК України – підприємств, установ, організацій, встановлений поря- док виконання громадських обов’язків   право приватної власності  громадський порядок, екологічна безпека, життя або здоров’я людини.  як рухоме, так і нерухоме майно (гроші, цінні папери, жилий будинок, госпо- дарські споруди, дача, меблі, автомобіль, худоба, насадження тощо), яке є власністю або перебуває у відповідальному володінні  ст. 347 КК України: 1) працівник правоохоронних органів, працівник органу державної виконавчої служби чи приватний виконавець, 2) близькі родичі працівника правоохоронних органів, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця.  ст. 347-1 КК України: 1) журналіст, 2) його близькі родичі; 3) члени його сім’ї. ст. 352 КК України: 1) службова особа чи громадянина, який виконує громад- ський обов’язок; 2) близькі родичі зазначених осіб. |
| **Об’єктивна сторона** | **Матеріальний** склад кримінального правопорушення   1. суспільно небезпечна дія; 2. суспільно небезпечний наслідок у вигляді знищення або пошкодження май- на; 3. причинний зв’язком між вказаними діями та наслідками; 4. обстановка вчинення кримінального правопорушення – у зв'язку з виконан- ням обов'язків.   *Знищення майна* – це доведення майна до повної непридатності щодо його цільового призначення. Внаслідок знищення майно перестає існувати або пов- ністю втрачає свою цінність.  *Пошкодженням майна* визнається погіршення якості, зменшення цінності речі або доведення речі на якийсь час у непридатний за ї цільовим призначенням стан.  Кримінальне правопорушення вважається закінченим із моменту спричинення майнової шкоди потерпілому. |
| **Суб’єктивна сторона** | умисна форма вини. Обов'язковими є також мотив або мета вчинення (мета  перешкодити діяльності потерпілої особи або мотив помсти за таку діяльність). |
| **Суб’єкт** | **ч. 1 ст. 347, 352 КК України** – фізична осудна особа, якій виповнилося 16 років, **ч. 2 ст. 347** КК України – особа, яка досягла 14-річного віку.  **ст. 347-1** – фізична осудна особа, якій виповнилося 16 років. |
| **Кваліфікуючі ознаки**  **(ч. 2)** | ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним  способом, або за такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки |

*Посягання на життя: 1) працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони гро- мадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК України);*

*2) журналіста (ст. 348-1 КК України);*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт**  *Додатковий обов’язковий об’єкт*  *Потерпіла особа* | суспільні відносини, які забезпечують нормальне функціонування  ст. 348 КК України: працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону або військо- вослужбовців;  ст. 348-1 КК України: журналістів  життя потерпілих осіб  ст. 348 КК України: 1) працівник правоохоронних органів; 2) близькі родичі працівника правоохоронних органів; 3) член громадського формування з охоро- ни громадського порядку і державного кордону; 4) військовослужбовець.  ст. 348-1 КК України 1) журналіст, 2) його близькі родичі; 3) члени його сім’ї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об’єктивна сторона** | полягає у посяганні на життя зазначених потерпілих осіб чи їхніх близьких родичів. Посягання завжди проявляється в *одній із наступних форм*: 1) умисне вбивство або 2) замах на умисне вбивство. В першому випадку має місце мате- ріальний склад кримінального правопорушення, який вважається закінченим з момент настання смерті потерпілої особи, а в другому – формальний (усічений) склад.  Форми і способи посягання на життя потерпілих для кваліфікації значення не мають. Однак, характерною є *обстановка вчинення* кримінального правопору- шення – у зв'язку з їх діяльністю. Для складу кримінального правопорушення не має значення, чи знаходився потерпілий в цей момент при виконанні обов'я- зків чи ні. |
| **Суб’єктивна сторона** | умисна форма вина. Обов'язковими є також мотив або мета вчинення (мета  перешкодити діяльності потерпілої особи або мотив помсти за таку діяльність). |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, якій виповнилося 14 років |

*Захоплення: 1) представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349 КК України);*

*2) журналіста як заручника (ст. 349-1 КК України);*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт**  *Додатковий обов’язковий об’єкт*  *Потерпіла особа* | ст. 349 КК України: авторитет органів державної влади;  ст. 349-1 КК України: авторитет засобів масової інформації та їх нормальна діяльність.  життя чи здоров’я людини, її воля, честь і гідність  ст. 349 КК України: 1) представники влади; 2) працівники правоохоронних органів; 3) їх близькі родичі.  ст. 349-1 КК України 1) журналіст, 2) його близькі родичі; 3) члени його сім’ї. |
| **Об’єктивна сторона** | виражається у: 1) захопленні або 2) триманні як заручника.  Кримінальне правопорушення вважається закінченим із моменту захоплення або тримання як заручника. |
| **Суб’єктивна сторона** | характеризується прямим умислом і спеціальною метою –  ст. 349 КК України спонукати державну чи іншу установу, підприємство, ор- ганізацію або службову особу вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника.  ст. 349-1 КК України спонукати цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника. |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку. |

*Перешкоджання діяльності:1) народного депутата України та депутата місцевої ради (ст. 351 КК України);*

* + 1. *Рахункової палати, члена Рахункової палати (ст. 351-1 КК України);*
    2. *Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ст. 351-2 КК України);*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Потерпіла особа* | ст. 351 КК України: встановлений законодавством порядок здійснення повно- важень народними депутатами України та депутатами місцевих рад  ст. 351-1 КК України встановлений законодавством порядок здійснення пов- новажень Рахунковою палатою.  ст. 351-2 КК України встановлений законодавством порядок здійснення пов- новажень Вищою радою правосуддя, вищою кваліфікаційною комісією суддів України.  ч. 1 ст. 351 КК України:   1. народний депутат України – обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Вер- ховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських пов- новажень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України; 2. депутат місцевої ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на строк, встановлений Конституцією України.   ч. 2 ст. 351 КК України:   1. комітет Верховної Ради України; 2. тимчасова слідча комісія Верховної Ради України; 3. спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України |

|  |  |
| --- | --- |
| *Предмет* | ст. 351-1 КК України:   1. Рахункова палата є державним колегіальним органом, що від імені Верхов- ної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням 2. членами Рахункової палати є Голова Рахункової палати, його заступник та інші члени Рахункової палати.   ст. 351-2 КК України:   1. Вища рада правосуддя – колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування добро- чесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів; 2. член Вищої ради правосуддя; 3. орган Вищої ради правосуддя; 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України; 5. член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.   ч. 1 ст. 351, ст. 351-1 КК України – неправдива інформація тобто така, що не відповідає дійсності  ч. 2 ст. 351 КК України – недостовірна інформація тобто непевірена, необґрун-  тована або отримана за відсутності для цього підстав чи з порушенням певного порядку її отримання |
| **Об’єктивна сторона** | Кримінальне правопорушення може бути виражене у таких формах: ст. 351 КК України   1. невиконання законних вимог (ч. 1); 2. створення штучних перешкод у роботі (ч. 1); 3. надання завідомо неправдивої інформації (ч. 1); 4. надання завідомо недостовірної інформації (ч. 2). ст. 351-1 КК України 5. невиконання законних вимог; 6. створення штучних перешкод у роботі; 7. надання завідомо неправдивої інформації. ст. 351-2 КК України 8. невиконання законних вимог; 9. створення штучних перешкод у роботі.   Невиконання законних вимог – це бездіяльність службової особи, яка полягає в ігноруванні вимоги вказаних осіб або органів, які пред'являються (висувають- ся) ними відповідно до передбачених законом повноважень.  Створення штучних перешкод у роботі вищезазначених осіб або органів поля- гає у вчиненні дій, що заважають або унеможливлюють якісне здійснення ни- ми своїх законних повноважень.  Під наданням неправдивої (недостовірної) інформації слід розуміти направ- лення відомостей, які не відповідають дійсності, або зміст яких спотворено.  Кримінальні правопорушення, передбачені ст.ст. 351, 351-1, 351-2 КК України  є формальними, а тому вважаються закінченими з моменту вчинення будь- якого з діянь, вказаних у диспозиціях цих кримінально-правових норм. |
| **Суб’єктивна сторона** | умисна форма вини. При цьому надання завідомо неправдивої інформації може  бути вчинено лише з прямим умислом. |
| **Суб’єкт** | службова особа, на яку було покладено обов'язок виконати законні вимоги  потерпілих осіб, а також сприяти їх роботі або надати певну інформацію. |

*Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт** | нормальна діяльність та авторитет органів державної влади та органів місцево- го самоврядування |
| **Об’єктивна сторона** | 1. самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи; 2. вчиненні з використанням самовільно присвоєних владних повноважень або звання службової особи будь-якого суспільно небезпечного діяння. Самовільним присвоєнням владних повноважень або звання службової особи є   дії, які полягають у введенні в оману інших осіб стосовного свого дійсного |

|  |  |
| --- | --- |
|  | статусу з метою видати себе за певну службову особу і використати надані їй повноваження.  Суспільно небезпечне діяння в аспекті відповідальності за ст. 353 КК можуть бути кримінальним правопорушенням або адміністративним проступком. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел + мета – використати самовільно присвоєні владні повнова- ження або звання службової особи для вчинення суспільно небезпечного діян-  ня |
| **Суб’єкт** | фізична, осудна особа, яка досягла 16–річного віку. |
| **Кваліфікуючі ознаки**  **(ч. 2)** | діяння, пов’язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчен-  ня працівника правоохоронного органу |

*Стаття 354. Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Предмет* | одержання нормативно визначеного порядку здійснення громадянином сво- їх прав і свобод у частині взаємовідносин із підприємствами, установами чи організаціями  неправомірна вигода, під якою розуміють а) грошові кошти (вітчизняна чи зарубіжна валюти); б) інше майно (будь-які, за виключенням валюти, мате- ріальні предмети); в) переваги (додаткові вигоди матеріального чи нематері- ального характеру, привілеї); г) пільги (передбачені нормативно-правовими актами соціальні, професійні та інші блага для відповідних категорій осіб); д) послуги (надання виконавцем іншій особі визначеного договором матері- ального чи нематеріального блага); ж) нематеріальні активи (право власнос- ті на результати інтелектуальної діяльності); з) будь-які інші вигоди немате- ріального чи негрошового характеру (похвальна характеристика, реклама товарів та послуг, протегування тощо), які пропонують, обіцяють, надають  чи одержують без законних на те підстав. |
| **Об’єктивна сторона** | **ч. 1 ст. 354 КК України**  **Формальний склад** кримінального правопорушення:   1. пропозиція (висловлення наміру про надання) працівникові підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; 2. обіцянка надати неправомірну вигоду будь-якій із згаданих в п. 1) осіб за вказану поведінку – висловлення такого наміру з повідомленням про час, міс- це, спосіб надання неправомірної вигоди; 3. надання неправомірної вигоди будь-якій згаданій в п. 1) особі за вказану поведінку означає давати можливість щось мати, користуватися чимось. Пропозиція чи обіцянка надати неправомірну вигоду є закінченим криміналь- ним правопорушенням, коли такі пропозиція чи обіцянка доведені до відома згаданого працівника чи особи, яка працює на користь підприємства, установи чи організації. Надання неправомірної вигоди є закінченим кримінальним пра- вопорушенням, коли хоча б її частина згаданим особам була надана. При цьо- му, надання неправомірної вигоди із зазначеною в диспозиції статті метою третій особі вважатиметься закінченим кримінальним правопорушенням за умови погодження такого надання з працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або з особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації.   **ч. 3 ст. 354 КК України**  **Формальний** склад кримінального правопорушення:   1. прийняття пропозиції працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємст- ва, установи чи організації, неправомірної вигоди, за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємс- тві, в установі чи організації, або у зв’язку з діяльністю особи на користь підп- риємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; 2. прийняття обіцянки вказаними працівником чи особою неправомірної виго- ди за певну поведінку і у визначених інтересах; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. одержання будь-якою зі згаданих осіб неправомірної вигоди за певну пове- дінку і у визначених інтересах; 2. прохання будь-якої зі згаданих осіб надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи за певну поведінку і у визначених інтересах.   кримінальне правопорушення закінчене фактом вчинення будь-якої зі згаданих дій. |
| **Суб’єктивна сторона** | **ч. 1, 2 ст. 354 КК України**: прямим умисел + мета вчинення чи невчинення працівником, який не є службовою особою, будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи  **ч. 3, 4 ст. 354 КК України**: прямим умисел + мета бажання працівника підп-  риємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особи, яка працює на їх користь, отримати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи |
| **Суб’єкт** | **ч. 1, 2 ст. 354 КК України**: фізична осудна особа, якій на момент вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років  **ч. 3, 4 ст. 354 КК України:** фізична осудна особа, яка досягла 16 років і пра- цює на підприємстві, в установі, організації або на їх користь |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 354 КК України**   1. повторно; 2. за попередньою змовою групою осіб.   **ч. 4 ст. 354 КК України**   1. повторно; 2. за попередньою змовою групою осіб; 3. поєднане з вимаганням неправомірної вигоди тобто із вимогою щодо надан- ня неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з викорис- танням свого становища, наданих повноважень, влади, службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкід- ливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.   Повторним визнається кримінальне правопорушення, вчинений особою, яка  раніше вчинила будь-яке із кримінальним правопорушень, передбачених у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 і 369 КК України. |
| **Підстави та умови звільнення від**  **кримінальної відпові- дальності (ч. 5 ст. 354 КК України)** | особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, звільня- ється від кримінальної відповідальності, якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона – до отримання з інших джерел інформації про це кримінальне правопорушення органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або  прийняла її пропозицію чи обіцянку. |

*Стаття 355. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань*

|  |  |
| --- | --- |
| **Основний**  **безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *безпосередній об’єкт Предмет*  *Потерпіла особа* | авторитет органів державної влади в частині дотримання встановленого зако- нодавством порядку захисту свого порушеного права та суб'єктивні права осо- би виконувати зобов'язання належним чином  залежно від змісту погрози (адже вона є психічним насильством), якою супро- воджується примушування, є здоров'я та воля особи.  предмет цивільно-правового зобов'язання – речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати ін- телектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нема- теріальні блага (ст. 177 ЦК).   1. фізична особа, яка вступила з винним у реально об'єктивно існуюче цивіль- но-правове зобов'язальне правовідношення; 2. її близький родич. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний склад** кримінального правопорушення полягає в:   1. примушуванні до виконання цивільно-правових зобов'язань або примушуван- ні до їх невиконання 2. спосіб його вчинення – певний вид погрози: а) насильства щодо потерпілого або його близьких родичів; б) пошкодження чи знищення їх майна. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту пред'явлення вимоги про виконання чи невиконання зобов'язання, яка пов'язана із відповід- ною погрозою, незалежно від того, чи добився винний бажаної від потерпілого  дії, чи ні. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16–річного віку. |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 355 КК України**   1. повторно; 2. за попередньою змовою групою осіб; 3. із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень; 4. поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров’я; 5. поєднане з пошкодженням чи знищенням майна;   **ч. 3 ст. 355 КК України**   1. організованою групою; 2. поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я; 3. завдання великої шкоди; 4. спричинення інших тяжких наслідків. |

*Стаття 356. Самоправство*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт** | встановлений законодавством порядок реалізації громадянами своїх законних прав та виконання обов'язків |
| **Об’єктивна сторона** | **Матеріальний** склад кримінального правопорушення:   1. суспільно небезпечне діяння, що виражається у самовільному, всупереч установленому законом порядку, вчиненні будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи органі- зацією; 2. суспільно небезпечний наслідок у вигляді значної шкоди інтересам громадя- нина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника (оціночна категорія); 3. причинний зв'язок між діями суб'єкта та завданою шкодою.   Самовільне вчинення будь-яких дій – це здійснення особою свого дійсного або удаваного права чи вчинення інших дій всупереч встановленому порядку і без законних повноважень.  Оспорюваність таких дій означає, що інша приватна або юридична особа вва- жає їх неправомірними, відкрито не погоджується з ними, оскаржує їх. Якщо ж особа, щодо якої мали місце самовільні дії, не має претензій до особи, яка їх вчинила, склад самоправства відсутній. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел щодо дії. Ставлення до наслідків може бути виражене як в умислі (прямому або непрямому), так і в необережності (самовпевненості або  недбалості). |
| **Суб’єкт** | фізична, осудна особа, яка досягла 16–річного віку. |

*Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Предмет* | встановлений законодавством порядок обігу і використання офіційних та де- яких приватних документів, який забезпечує нормальну діяльність підпри- ємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також права і законні інтереси громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення.   1. офіційні документи, у т, ч. електронні, штампи, печатки (ч. 1 і 2 ст. 357 КК України); 2. приватні документи, що знаходяться на підприємствах, в установах чи орга- нізаціях незалежно від форми власності (ч. 1 і 2 ст. 357 КК України); 3. паспорт або інший важливий особистий документ (військовий квиток, тру- дову книжку, диплом про закінчення вищого закладу освіти, свідоцтво про народження, проїзний документ дитини, картка фізичної особи - платника податків, інші офіційні або приватні документи, які засвідчують важливі факти і події в житті людини і втрата яких істотно ускладнює реалізацію її прав, сво-   бод і законних інтересів (ч. 3 ст. 357 КК України). |
| **Об’єктивна сторона** | **ч. 1 ст. 357 КК України**  1) викрадення (крадіжка, грабіж, розбій); |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. привласнення; 2. вимагання; 3. заволодіння шляхом шахрайства; 4. заволодіння шляхом зловживання особи своїм службовим становищем; 5. знищення – це дії, внаслідок яких предмети кримінального правопорушення приводяться у стан, який повністю і назавжди виключає їх використання за цільовим призначенням); 6. пошкодження – це таке заподіяння шкоди предмети кримінального право- порушення, коли їх використання за цільовим призначенням без відновлюва- льних заходів істотно ускладнюється або стає повністю неможливим; 7. приховування – це утаювання предметів кримінального правопорушення з їх місць належного зберігання, внаслідок чого підприємство, установа, органі- зація або громадянин позбавляються можливості використовувати зазначені предмети за їх цільовим призначенням.   **ч. 3 ст. 357 КК України** – незаконне заволодіння будь-яким способом паспор- том або іншим важливим особистим документом.  Кримінальне правопорушення визнається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з дій, зазначених у диспозиції ч. 1 ст. 357 КК України, або з моменту заво-  лодіння паспортом чи іншим важливим особистим документом (ч. 3 ст. 357 КК України). |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел  + ч. 1 ст. 357 КК України, мотив – корисливий або інші особисті інтереси |
| **Суб’єкт** | фізична, осудна особа, яка досягла 16–річного віку. Проте суб’єктом заволодіння документами, штампами, печатками шляхом зловживання службовим станови-  щем може бути лише службова особа, а суб'єктом привласнення може бути осо- ба, якій зазначені предмети ввірені чи знаходяться в її віданні. |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 357 КК України**   1. спричинення ним порушення роботи підприємства, установи чи організації; 2. вчинення його щодо особливо важливих документів, штампів, печаток. |

*Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених доку- ментів, печаток, штампів*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Предмет* | встановлений законодавством порядок обігу і використання документів, печа- ток, штампів та бланків, який забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій  **ч. 1 ст. 358 КК України**: 1) посвідчення та інші документи, які видаються чи посвідчуються підприємствами, установами, організаціями, громадянином- підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи (ним, наприклад, може бути праців- ник паспортної служби). Ці документи повинні надавати права або звільняти від обов'язків; 2) штампи, печатки та бланки підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також інші офіційні штампи, печатки та бла- нки (штампи, печатки та бланки громадянина-підприємця, приватних нотаріу- сів, лікарів тощо).  **ч. 2 ст. 358 КК України:** 1) завідомо підроблені офіційні документи, які пос- відчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків; 2) посвідчення, інші офіційні документи, що  складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізи- ти; 3) підроблені офіційні печатки, штампи чи бланки. |
| **Об’єктивна сторона** | **ч. 1 ст. 358 КК України:**   1. підроблення посвідчення або іншого документа, який надає права або звіль- няє від обов'язків тобто виготовлення фальшивого документа, схожого на справжній, а також зміна характеру чи змісту справжнього документа за допо- могою технічних маніпуляцій (підтирання, підчистки, витравлення). Підробле- ним визнається і бездоганний з точки зору форми документ, зміст якого є не- правдивим; 2. виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків означає, що вони з самого спочатку створюються будь-яким способом, або у справжні предмети вносяться необхідні зміни.; 3. збут зазначених документів, штампів, печаток чи бланків означає їх відшко- дувальне або безоплатне відчуження (продаж, обмін, дарування); |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Закінченим це кримінальне правопорушення вважається з моменту вчинення хоча б однієї із зазначений дій (формальний склад).  **ч. 2 ст. 358 КК України:**   1. складання підробленого офіційного документа – це створення (виготовлен- ня) документа, який, будучи правильно оформленим зовні, містить відомості, що повністю або частково не відповідають дійсності; 2. видача завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків – передача документа заінтересованій особі, вчинену як тим, хто цей документ склав чи підробив, так і тим працівником юридичної особи, ін- шим спеціальним суб’єктом, вказаним у ч. 2 ст. 358, який не вчиняв складання або підроблення; 3. підроблення посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визна- ченій законом формі та містять передбачені законом реквізити; 4. виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків; 5. збут підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків чи завідомо під- роблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи.   **ч. 4 ст. 358 КК України** передбачає самостійний склад кримінального правопо- рушення – використання завідомо підробленого документа може бути вчинене одним із двох способів: 1) пред'явлення документа (суб'єкт, видаючи підробку за справжній документ, знайомить з його змістом інших осіб. При цьому підробле- ний документ залишається у володінні винного; 2) подання документа (також передбачає, що певне коло осіб ознайомлюється із змістом підробленого доку- мента. Але підробка не залишається у винного, а передається уповноваженим особам для посвідчення тих чи інших фактів з метою отримання прав або звіль- нення від обов'язків.  Використання завідомо підробленого документа є закінченим кримінальним правопорушенням з моменту, коли документ пред'явлено або подано винним незалежно від того, чи вдалося йому досягти поставленої мети. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16–річного віку. |
| **Кваліфікуючі ознаки** | 1. повторно; 2. за попередньою змовою групою осіб |

*Стаття 359.Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Додатковий*  *факультативний об’єкт*  *Предмет* | встановлений порядок обігу та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, який забезпечує авторитет органів держав- ної влади.  охоронювані законом права, свободи чи інтереси держави, фізичних або юри- дичних осіб.  спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації – це технічні, програмні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші вироби, спеціально створені, розроблені, модернізовані, запрограмовані  або пристосовані для виконання завдань з негласного отримання інформації. |
| **Об’єктивна сторона** | **Формальний** склад кримінального правопорушення:   1. придбання – це їх купівля, обмін на інші товари або речі, отримання як плати за виконану роботу чи надані послуги, позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого; 2. збут – будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації (зокрема, продаж, дарування, обмін, сплата боргу, позика тощо); 3. використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інфор- мації – це їх застосування за прямим призначенням залежно від конкретного виду.   Склад кримінального правопорушення вважається закінченим з моменту вчи- нення дій, вказаних у диспозиції ч. 1 ст. 359 КК України. Кримінальне право- порушення у формі використання вважається закінченим з моменту початку  фактичного застосування технічних засобів негласного отримання інформації незалежно від того, чи вдалося винному отримати бажані відомості. |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Суб’єкт** | фізична осудна особа, яка досягла 16–річного віку. |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 359 КК України**   1. повторно; 2. за попередньою змовою групою осіб;   **ч. 3 ст. 359 КК України**   1. організованою групою; 2. таке, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам чи інтере- сам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам   окремих юридичних осіб. |

*Стаття 360. Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі*

|  |  |
| --- | --- |
| **Безпосередній об’єкт**  *Предмет* | встановлений порядок забезпечення інформаційного обміну за допомогою телекомунікаційної мережі   1. телекомунікаційна мережа; 2. технічні засоби телекомунікації; 3. споруди електрозв'язку, що входять до складу телекомунікаційної мережі |
| **Об’єктивна сторона** | **Матеріальний склад** кримінального правопорушення   1. суспільно небезпечне діяння – пошкодження або руйнування предмету кри- мінального правопорушення; 2. суспільно небезпечний наслідок виді припинення надання телекомунікаційних послуг, 3. причинний зв’язок між діянням та наслідками |
| **Суб’єктивна сторона** | прямий умисел |
| **Кваліфікуючі ознаки** | **ч. 2 ст. 360 КК України**   1. повторно; 2. за попередньою змовою групою осіб; 3. загальнонебезпечним способом.   **ч. 3 ст. 360 КК України**   1. таке, що заподіяло майнову шкоду у великому розмірі (у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян); 2. тяжкі наслідки (дії, що спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг на критично важливі об'єкти інфраструктури). |