Толкач Анжеліка Миколаївна,

старший викладач кафедри кримінального права та правосуддя

юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»;

Волковська Ангеліна Анатоліївна, здобувачка вищої освіти юридичного факультету Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ СІМЕЙНО-ПОБУТОВИХ ВІДНОСИН

У будь-якій країні світу, незалежно від її соціально-економічного та культурного розвитку, існує проблема вчинення сімейно-побутових кримінальних правопорушень. На превеликий жаль, ця проблема не обійшла і Україну, бо в ній усе-таки спостерігається певна тенденція щодо збільшення кількості випадків здійснення кримінальних правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин. Метою роботи є з’ясування основних детермінантів злочинності у сфері сімейно-побутових відносин задля подальшого знаходження шляхів щодо їх вирішення та усунення. Як слушно зазначила А. Б. Блага, важливість детермінації злочинності у сфері сімейно-побутових відносин обумовлюється тим, що встановлення головних причин злочинності надає певну можливість щодо розробки та здійснення ефективних заходів боротьби з нею. Однак ця масштабна проблема все ще не знайшла однозначного вирішення у зв’язку зі специфікою вияву детермінації у соціальному середовищі [1, с. 158]. Учені й практики у галузі кримінології нині не мають єдиного підходу щодо встановлення детермінантів злочинних діянь у сімейних відносинах. Проте думки розділилися, і ми можемо констатувати таке. Л. В. Левицька виділяє загальні та спеціальні групи чинників детермінації [2, с. 14]. Л. В. Крижна пропонує детермінанти кримінальних правопорушень у сфері сімейнопобутових відносин ділити на об’єктивні та суб’єктивні [3, с. 3031]. Деякі вчені (Т. В. Гончарова, Л. В. Войтова, В. М. ЩербинаПрилука), досліджуючи детермінанти насильства в сім’ї, виокремлюють соціальні та психологічні [4, с. 48; 5, с. 80; 6, с. 553]. Задля визначення детермінантів злочинності у сфері сімейно-побутових відносин пропонуємо виділити сім’ї за певною класифікацією. До першої категорії віднесемо сім’ї, що постраждали внаслідок початку воєнних дій на території України з 2014 р. На жаль, починаючи з 2014 р., багатьом сім’ям нашої країни довелося на власні очі побачити всі страхи війни. Звісно, зміни у психологічному стані кожної особистості вплинули насамперед на її оточення – сім’ю. Особливо проблема стосується військовослужбовців, які, повернувшись з передової додому, не можуть поводися так, як це було звично раніше.

У багатьох сім’ях трапляються сварки на рівному місці, через неконтрольовану агресію навіть із застосуванням сили стосовно будь-якого члена сім’ї. Тому причиною злочинності в таких сім’ях є відсутність здатності керувати своїми діями та вчинками через певні психічні розлади. Це стосується побоїв і мордувань (ст. 126 КК України), домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) та ін. [7]. Сюди також можна зарахувати сім’ї, у складі яких є особи з психічними розладами з дитинства або ж набутими вже у зрілому віці. Звісно, розлади психіки та поведінки не є причиною вчинення кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я людей у сфері сімейно-побутових відносин, проте саме вони сприяють неадекватній поведінці, виникненню таких рис характеру, як агресивність, дратівливість. До наступної категорії належать сім’ї з хворобливими залежностями (алкоголізм, наркоманія, ігрова залежність). Проблеми алкоголізму, наркоманії та ігрової залежності доволі поширені в такому соціальному інституті, як сім’я. Наслідком цих залежностей є загальна деградація особистості і як результат – знищення розумової активності, агресія, жорстокість. Говорячи про ці залежності в аспекті детермінанту злочинності у сфері сімейно-побутових відносин, слід зазначити, що батьки не завжди приділяють достатньо часу розв’язанню цієї проблеми. Звідси випливають фактори, які призводять до вчинення кримінальних правопорушень. Зокрема, умисні тілесні пошкодження різного ступеня (ст. 121, ст. 122, ст. 123, ст. 124, ст. 125 КК України), погроза батькам убивством через емоційну нестабільність дитини (ст. 129 КК України) [7]. До третьої категорії можна зарахувати сім’ї, у яких батьки або особи, що їх замінюють, відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі. Ці сім’ї становлять групу ризику насильства в сім’ї проти життя та здоров’я її членів у зв’язку з тим, що особи, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі, відрізняються своєю антигромадською спрямованістю. Той негативний досвід, який вони здобули в місцях обмеження або позбавлення волі, переносять у свої сім’ї, часто керуються принципом «хто сильніший – той і має рацію», тому практикують силовий варіант вирішення будь-яких питань [8, с. 140–141]. Важливі негативні властивості таких осіб – явно виражені дезадаптивність та конфліктність. Основою для цих властивостей є низький інтелект і освітній рівень, труднощі у встановленні та постійному здійсненні позитивних соціальних зв’язків тощо, які поглиблюються певними віковими характеристиками злочинців. При цьому судимість за раніше вчинене кримінальне правопорушення свідчить про стійке небажання вести правомірний спосіб життя [9, с. 183]. Ще одна категорія – сім’ї, у яких діти є небажаними або такими, що мають особливі потреби. На превеликий жаль, дитина у сім’ї не завжди бажана, або народжується з певними відхиленнями від норми у фізичному чи психологічному аспекті, і батьки, залишаючи її собі, розуміють, що не хочуть займатися її вихованням. Тому в сім’ях з подібними проблемами батьки або один з батьків вчиняє таке кримінальне правопорушення, як заподіяння смерті або залишення дитини в небезпеці, відповідальність за які передбачена ст. 117, 135 КК України [7]. Остання категорія – сім’ї, які мають вікові особливості батьків (батьки похилого віку). У сім’ях дуже літніх батьків (більше ніж 50 років) може простежуватись так звана вседозволеність та гіперопіка, оскільки дітей вони сприймають як останній шанс на молодість та можливість відчути свою потрібність. У таких сім’ях через велику різницю у віці (належність до різних поколінь) і різні підходи до вирішення певних питань можуть виникнути серйозні непорозуміння з дітьми (переважно неповнолітніми) [10, с. 140]. Це призводить до конфліктів між батьками й дітьми і, як наслідок, до вчинення кримінальних правопорушень, здебільшого з боку дітей щодо своїх батьків. Отже, злочинність у сім’ї є складною проблемою, яка має багато причин. Так звана «криміногенна детермінація» зазвичай виражена у двох основних її видах – спричинена (генетичний зв’язок – причина– наслідок) та обумовлена (зв’язок сприяння, створення належних, тобто сприятливих, умов для формування і реалізації вагомих причин злочинності). Класифікували сім’ї та визначили їхні проблеми задля того, щоб у майбутньому була можливість запобігання вчиненню подібних кримінальних правопорушень.

Список використаних джерел

1. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми : монографія. Харків, 2003. 352 с.

2. Литвинов О. М. Про галузеві характеристики кримінальних правопорушень та взагалі кримінологічну характеристику зокрема. Форум права. 2010. № 4. C. 581–586.

3. Крижна Л. В. Злочини у сфері сімейно-побутових відносин (кримінологічний аспект) : монографія. Київ : КІВС, 2003. 105 с.

4. Гончарова Т. В. Насильство дітей у сім’ї: умови, причини й фактори виникнення.Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2010. № 4. C. 47–53.

5. Войтова Л. В. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім’ї. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2013. № 1. C. 79–86. 6. Щербина-Прилука В. М. Насильство над дитиною як соціальнопсихологічна проблема. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ: Проблеми загальної та педагогічної психології. 2009. Т. 11. Ч. 7. С. 550–556.

7. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 08.03.2023).

8. Кримінологія : підручник / за заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна. Київ : Національна академія управління, 2010. 496 с.

9. Насильство вдома і що з цим робити. URL: https://ukraine.unfpa.org/ uk/GBV (дата звернення: 08.03.2023).

10. Беспаль О. Л. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти життя та здоров’я дітей, що вчиняються в сім’ї : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. 294 с.