**ТИТУЛЬНА СТОРІНКА**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП**………………………………………………………………….…..………..3

**РОЗДІЛ 1. РЕЦИДИВНА ТА ГРУПОВА ЗЛОЧИННІСТЬ: ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ**………………………………………………...5

1.1. Поняття та основні ознаки групової злочинності…………………………….5

1.2. Історичний нарис зародження запобігання розвитку рецидивної та групової злочинності в Україні………………………………………………………………12

1.3. Рецидивна злочинність: правова природа та кримінологічна характеристика……………………………………………………………………...15

**РОЗДІЛ 2.** **ЗАПОБІГАННЯ І ПРИПИНЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ І ГРУПОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ** ………………………….22

2.1. Поняття та види протидії груповій та рецидивній злочинності …………...22

2.2. Основні заходи протидії рецидивній та груповій злочинності……………..26

**ВИСНОВКИ**………………………………………….…………………………….30

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**………………………..……………...32

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Злочинність, як будь-яке соціально небезпечне явище, ставить перед суспільством завдання мінімізації злочинності, зниження до реально досяжного рівня. Саме такий підхід до проблеми протидії злочинності в цілому та її запобігання зокрема заснований на концепції комплексного використання всіх можливостей суспільства, держави, громадян у реалізації заходів, …..

Дослідженням проблемних питань у сфері організації та тактики боротьби зі злочинністю, враховуючи рецидивну та групову злочинність, займалися різні вчені, як теоретики, так і практики, серед яких слід відзначити: Ю.П. Аленін, П.Я. Мінка, К.О. Чаплинський, В.П. Бахін, В.І. ….

**Метою даної роботи** є дослідження …. надзвичайно важливе значення як в теоретичному, так і практичному аспектах.

Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних **завдань:**

…..

**Об’єктом дослідження** курсової роботи …

**Предметом дослідження** курсової роботи є ..

**Методи дослідження** визначаються специфікою …

За **структурою робота** складається зі вступу, двох основних розділів, що взаємопов’язані між собою, які розподілені на п’ять підрозділів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складається з 34 сторінок.

**РОЗДІЛ 1**

**РЕЦИДИВНА ТА ГРУПОВА ЗЛОЧИННІСТЬ: ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ**

**1.1. Поняття та основні ознаки групової злочинності**

Злочинність у будь-якій країні не є простою сумою чи сукупністю злочинів. Вона має певні закономірності, кількісні та якісні характеристики. Те саме стосується і окремих видів злочинності. Відповідно і групова злочинність має специфічні властивості, кількісні і якісні характеристики, а її дослідження має свої особливості.

Вивчення групової …. використовується як кількісний критерій, так і критерій змови, що створює певні труднощі в розподілі спільної участі у вчиненні злочину, а про необхідність реформування інституту співучасті згідно з його класифікацією науковці вказують уже давно [24, с. 56].

Мінімальний кількісний склад для співучасті через злочин, вчинений групою осіб, законодавець встановив як два або більше виконавців без попередньої змови між собою.

Оскільки законодавець вказує …..

Отже, …

**1.2. Історичний нарис зародження запобігання розвитку рецидивної та групової злочинності в Україні**

У вітчизняному законодавстві перша згадка про співучасть у вчиненні злочину групою датована XI ст., коли було укладено «Руську правду». В статті 31 цього документа йдеться про покарання за вчинення злочину кількох осіб, а ст. 41 передбачає відповідальність за співучасть у розкраданні.

Але «Руська правда» не поділяла співучасників на головних і другорядних, не визначала ознаки власне співучасті.

Початком розвитку інституту співучасті у вітчизняному праві слугували норми, передбачені «Соборным Уложением» 1649 р. Зазначений правовий акт розробив основні положення розглядуваного інституту: ознаки співучасті, види співумисників, індивідуалізацію їхньої відповідальності. Особа організатора вже за тих часів розглядалася як найнебезпечніша, і для організатора злочину передбачалася більша відповідальність, ніж для інших співучасників.

У XIX ст. поділ співучасників на види, вивчення їхніх характерних ознак, умов відповідальності були одними з найважливіших розділів учення про співучасть. Найвичерпнішу характеристику організатора злочину вперше в історії російського права наведено в «Уложении» 1845 р., у якому співучасників поділено на види за формами співучасті [13, с. 212-216].

Слід відзначити циклічність структури і динаміки групової професійної злочинності в ….

Таким чином, період …

**1.3. Рецидивна злочинність: правова природа та кримінологічна характеристика**

Рецидивна злочинність є однією з найбільш небезпечних форм прояву злочинної поведінки. Стійкий рівень і самовідтворення рецидивної злочинності значно підвищують її суспільну небезпечність. Збереженню зазначених властивостей рецидивної злочинності та їх негативного впливу на суспільство сприяє ряд несприятливих тенденцій.

Рецидивна злочинність являє собою один з найбільш небезпечних видів злочинності. Її підвищена суспільна небезпека обумовлена перш за все тим, що вчинення особою більше одного злочину свідчить про наполегливе прагнення продовжувати злочинну поведінку, про зміцнення в свідомості злочинних навичок, стійких антигромадських поглядів і переконань.

Крім того, рецидивна злочинність є свідченням невміння держави і суспільства … виділити повторні злочини, вчинені особами: до яких за різних обставин заходи кримінально-правового впливу взагалі не вживалися; які мають непогашену або незняту судимість; судимість яких погашена чи знята; щодо яких застосовані за попередні злочини інші, некримінальні покарання або заходи правового впливу [10, с. 226-227].

На думку професора В. Г. Лихолоба, рецидивна злочинність є підструктурою злочинності в країні або окремих її регіонах і розуміється як порівняно масове, історично мінливе, минуще, соціально-фавове явище, що охоплює сукупність злочинів, учинених у певний фоміжок часу на певній території особами, що раніше вчинили злочини. Рецидив злочинів – це сукупність передбачених карним законом суспільно небезпечних діянь, послідовно вчинених тією ж особою після судимості за попередній злочин [23, с. 156].

В. С. Батиргареєва у межах власного дослідження рецидивної злочинності акцентує увагу на необхідності оперування кримінально-правовим визначен-ням рецидиву. Як слушно зазначає автор, інваріантність інтерпретації рецидивної злочинності частково зумовлюється спробами теоретиків вирізнити види рецидиву (легальний, кримінологічний, пенітенціарний, реабілітаційний), що одночасно має за мету показати неоднорідність цього явища. У будь- якому разі виявлення параметрів останнього треба гармонізувати з легальною дефініцією рецидиву злочинів, яку наводить кримінальний закон [25, с. 907].

Рецидивісти … загальної злочинності. Підвищена суспільна небезпечність, значна поширеність, відносна стабільність, кореляційна залежність з іншими проявами кримінальної …

**РОЗДІЛ 2**

**ЗАПОБІГАННЯ І ПРИПИНЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ І ГРУПОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ**

**2.1. Поняття та види протидії груповій та рецидивній злочинності**

Попередження злочинів не буде ефективним, якщо його здійснюватимуть лише правоохоронні органи. Злочинність та її попередження – проблема державна, і відповідно, повинна розв’язуватись у масштабах держави в комплексі політичних, економічних, соціальних, правових, морально-психологічних перетворень.

Протидія груповій та рецидивнійзлочинності як окремим видам злочинності здійснюється на основі комплексу заходів загальносоціального, кримінально-правового й спеціально-кримінологічного попередження, що є взаємопов’язаними й взаємозумовленими.

Вплив загальносоціальних і кримінально-правових заходів попередження злочинності є ефективним, якщо він поєднаний із спеціальними заходами. Учені слушно зазначають, що загальносоціальні заходи створюють відповідні базові передумови для реалізації заходів спеціальної профілактики [10, с. 57].

Загальносоціальний рівень попередження групової та рецидивної злочинності характеризується системою заходів економічного, політичного, ідеологічного, …..

Отже, протидія груповій …

**2.2. Основні заходи протидії рецедивній та груповій злочинності**

До загальних заходів щодо протидії груповій та рецидивній злочинності слід віднести підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів і громадських організацій у боротьбі зі злочинністю. Адже злочинність як масове явище і явище соціальної патології втручається практично у всі сфери життя суспільства, порушує суспільні й особисті інтереси. Тому протидія злочинності повинна здійснюватися всіма членами суспільства, а не лише спеціальними державними органами.

На жаль, слід констатувати, що потенціал, закладений у природі соціальних, державних, суспільних і правових інститутів, використовується не повною мірою й не завжди ефективно.

В Україні свого часу була зруйнована система профілактики злочинності. Сьогодні нова ефективна система профілактики злочинів з достатньо регламентованою схемою диференційованого соціального контролю за груповою та рецидивною … злочинами, удосконалення правозастосовної практики.

Заходи спеціально-кримінологічного характеру щодо групової злочинності повинні включати вивчення форм її вияву, детермінантів, що її зумовлюють, і розроблення спеціальних заходів, здатних нейтралізувати цей вплив, зокрема, щодо того чи іншого виду злочинної групи [19, с. 226].

Так, Ф. Г. Бурчак виділяє такі заходи: своєчасне виявлення просоціальних груп неповнолітніх, у яких визрівають асоціальні настрої, а також асоціальних і антисоціальних груп; розшарування цих груп, привнесення в їх діяльність певних соціально значущих інтересів, які відповідають нахилам і потягам цих груп [14, с. 292–293].

Спеціально-кримінологічні заходи – це дії, спрямовані на виявлення і переорієнтування чи ліквідацію злочинних груп. Важливість визначення типології злочинних груп детермінована, зокрема, тим, що з’ясувати причини групового злочину не можливо шляхом аналізу лише особистості безпосередніх учасників групової злочинної діяльності.

О. М. Джужа до спеціальних …..

Таким чином, ..

**ВИСНОВКИ**

Отже, в результаті виконання даної роботи, метою написання якої було комплексне дослідження розвитку та становлення, визначення поняття та правової природи рецидивної й групової злочинності, а також висвітлення особливостей протидії ….

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.
3. Березовський А.А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз / А.А. Березовський //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. 2014. Вип. 46. С.341-346.
4. Богатирьов І. Г. Кримінологія : підручник / заг. ред. І. Г. Богатирьова, В. В. Топчія. Київ : ВД Дакор, 2018. 352 с.
5. Бурдега Р.В. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності у Причорноморському регіоні України / Р.В. Бурдега // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Науковий журнал. 2018. № 1(90). С. 116-123.
6. Бурдега Р.В. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Херсон: Вид. дім «Гельветика», 2013. С. 106-111.
7. Бурдега Р.В. Щодо поняття рецидиву злочинів. Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: матеріали IX Всеукр. наук. конф. молод. учених. Одеса: ОДУВС. 2016. С. 21-22.
8. Іванов Ю. Ф. Кримінологія : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2016. 264 с.
9. Кваша О.О. Значення причинного зв’язку для визначення групового злочину / О.О. Кваша // Часопис Київського університету права. 2015.№ 3.С. 241–244.
10. Кримінологія: підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова. 2‑ге вид., перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 416 с.
11. Кримінологія. Особлива частина: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман; За ред. І.М. Даньшина. Харків: Право, 2014. 653с.
12. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій: У 2 кн. Особлива частина / Ю.В. Александров, А.П. Гаврилишин, О.М. Джужа та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2012. 413 с.
13. Кримінологічний довідник / за наук. ред. О. М. Бандурки; за заг. ред. О. М. Джужі, О. М. Литвинова; Кримінолог. асоціація України. Київ-Харків, 2013. 412 с.
14. Кримінологія: підручник / за заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна.К.:  
    Національна академія управління. 2013 . 496 с.
15. Кримінологія. Загальна та особлива частина: підручник / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.; за заг. ред. В.В. Голіни.  
    2 вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2012. 288 с.
16. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. К.: Юрінком-Інтер, 2012. 480 с.
17. Міняйло Н. Співвідношення понять організованої та групової злочинності / Н. Міняйло // Науковий часопис Національної академії прокуратури України.2016. № 2. Ч. 2. С. 66–73.
18. Орловський Р.С. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб / Р.С. Орловський // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 2014. № 1. С. 187–193.
19. Профілактика злочинів : підручник / МОН України, НАВС. О. М. Джужа, ред. В. В. Василевич, О. Ф. Гіда, В. В. Коваленко та ін. К. : Атіка, 2014. 719 с.
20. Сербін Р.А. Групова злочинність в Україні: поняття та особливості / Р.А. Сербін // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 1. Т. 3. С. 88–92.
21. Сербін Р.А. Основні напрями попередження групової злочинності в Україні / Р.А. Сербін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 253– 259.
22. Телефанко Б. Щодо норми про рецидив злочинів / Б. Телефанко // Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 203-206.
23. Чернишов Г.М. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності в Україні: аналіз сучасного стану / Г.М. Чернишов // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 6. С.156-160.
24. Ус О.В. Кваліфікація злочинів з урахуванням форм співучасті: аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України / О.В. Ус // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 2. С. 56–61.
25. Юхно О.О. Генезис запобігання і припинення рецидивної злочинності у законодавстві України та окремі аспекти їх удосконалення // Науковий вісник / 2014. № 3.С.904-908.
26. Ярмиш Н.М. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою / Н.М. Ярмиш // Вісник Національної академії прокуратури України. 2016.№ 4.С. 53–58.