**ТИТУЛЬНА СТОРІНКА**

**ЗМІСТ**

ВСТУП………………………………………………………………………....3

РОЗДІЛ І. ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПІДСТАВИ……………………..5

1.1. Поняття звільнення особи від кримінальної відповідальності………..5

1.2. Поняття звільнення особи від кримінальної відповідальності як окремої форми закінчення досудового розслідування……………..…………….10

РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………..…17

2.1. Особливості процесуального порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності…………………………………………………….17

2.2. Клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності: вимоги та структура……………………………………………………………..…22

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...26

**ВСТУП**

**Актуальність теми дослідження**. На сьогодні виникають розбіжності між доктриною, чинним законодавством і практикою при звільненні особи від кримінальної відповідальності. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності, безумовно, відіграє важливу роль у розвитку кримінально-правової та кримінальної процесуальної політики, оскільки саме цей інститут визначає максимальне коло осіб, які можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. …

**Мета та завдання роботи.** Метою дослідження є …

Для досягнення даної мети поставлені наступні завдання:

…

**Об'єктом дослідження** є …

**Предметом дослідження** виступають концептуальні …

**Методи дослідження.** При проведенні дослідження використовувалися різні загальнонаукові методи, перш за все діалектичний як основний спосіб об’єктивного і всебічного пізнання дійсності. …

**Структура роботи** зумовлена метою і завданнями дослідження, складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (24 найменування). Загальний обсяг роботи – 28 сторінок.

**РОЗДІЛ І**

**ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПІДСТАВИ**

**1.1. Поняття та підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності**

У вітчизняній кримінально-правовій літературі висловлюються різні думки з приводу розуміння правової природи звільнення особи від кримінальної відповідальності.

…

Водночас звільнення особи від кримінальної відповідальності не свідчить про її виправдання, оскільки кримінальне провадження припиняється з нереабілітуючих для особи підстав, тобто не за відсутності події злочину і не відсутності в діянні особи складу злочину. З цього приводу ще С. І. Зельдов звертав увагу на те, що звільнення від кримінальної відповідальності «погашає» кримінально-правове значення факту вчинення злочину, зберігаючи його кримінологічне значення і цивільно-правові наслідки делікту. Дійсно, звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинений злочин не виключає можливості притягнення її, наприклад, до цивільноправової відповідальності за заподіяну майнову шкоду або до дисциплінарної відповідальності згідно із законом.

Отже, звільнення від кримінальної відповідальності є відмовою держави від офіційного осуду особи, яка вчинила злочин, у вигляді обвинувального вироку суду та застосування обтяжень кримінально-правового характер у зв’язку з юридичними фактами, передбаченими у КК України, що має наслідком припинення усього комплексу кримінальноправових відносин.

**1.2. Поняття звільнення особи від кримінальної відповідальності як окремої форми закінчення досудового розслідування**

Поняття «звільнення від кримінальної відповідальності» дається в п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності» від 23 грудня 2005 р. № 12: «Звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо особи, яка вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, та у порядку, установленому Кримінально-процесуальним кодексом України. Закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, та за наявності визначених у законі правових підстав, вичерпний перелік яких наведено у ч. 1 ст. 44 КК, а саме: у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі Закону України про амністію чи акта помилування» [1].

…

Звільнення від кримінальної відповідальності є міжгалузевим інститутом, адже він регламентований одночасно нормами двох галузей права, бо звільнення від кримінальної відповідальності суд здійснює у випадках, передбачених КК України, а його порядок встановлено у КПК України.

Передумовою звільнення є вчинення особою злочину, а підставою є певна її посткримінальна поведінка, яка заохочується державою (дійове каяття, примирення винного з потерпілим тощо), або настання певної події (зміна обстановки, закінчення строків давності).

Основними учасниками цього етапу є прокурор, підозрюваний (його захисник), потерпілий (його представник), а у судовому провадженні обвинувачений та суд.

**РОЗДІЛ ІІ**

**ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

**2.1. Особливості процесуального порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності**

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно дотримуватися вимог цього Кодексу [15, ч. 1 ст. 9]. Іншими словами, суд та інші органи державної влади, які беруть участь у кримінальному провадженні, зобов’язані дотримуватися кримінально-процесуальної форми.

…

Так, у ч. 1 ст. 285 КПК України вказується, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

До випадків звільнення від кримінальної відповідальності належать: 1) дійове, каяття; 2) примирення винного з потерпілим; 3) передача особи на поруки; 4) зміна обстановки; 5) закінчення строків давності та 6) спеціальні випадки, передбачені Особливою частиною КК України.

Статтею 286 КПК України визначається порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

**2.2.** **Клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності: вимоги та структура**

Відповідно до ч. 2 ст. 286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду [15, ч. 2 ст. 286].

…

До клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності [15, ч. 1 ст. 287].

Таким чином, основні вимоги до структури клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності встановлені у ст. 287 КПК України.

**ВИСНОВКИ**

Отже, проаналізувавши все вище зазначене, можна зробити наступні висновки.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності є особливим різновидом кримінальної процесуальної діяльності, в основі якого лежить відмова держави в особі прокурора з передбачених у КК України підстав від висунення проти підозрюваного публічного обвинувачення, який втілюється у окремий процесуальний порядок діяльності на завершальному етапі досудового розслідування, де вказаний порядок передбачає процесуальну діяльність прокурора з підготовки матеріалів кримінального провадження для розгляду його у суді з метою ухвалення остаточного рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

…

Статтею 286 КПК України визначається порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

Основні вимоги до структури клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності встановлені у ст. 287 КПК України.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 12. Інформаційний сервер Верховного Суду України. URL : <http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/>
2. Митрофанов І.І. Загальна частина кримінального права України : [навч. посіб.] / І.І. Митрофанов ; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Одеса : Фенікс, 2015. 576 с.
3. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1 (1). С. 185-207.
4. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навчальний посібник. К. : Ваіте, 2014. 944 с.
5. Кобернюк В. М. Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2014. 20 с.
6. Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. О., 2015. 19 с.
7. Марчук В. Т. Забезпечення права на захист при звільненні особи від кримінальної відповідальності. Актуальні проблеми держави і права. 2006. Вип. 27. С. 64-69.
8. Хряпінський П. В. Звільнення від відповідальності у кримінальному праві України. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2013. Вип. 2. С. 141-148.
9. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; 5-те вид., переробл. і доп. X. : Право, 2015. 528 с.
10. Головко Л. В., Гуценко К. Ф., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств : учеб. по-собие для юрид. вузов. 2-е изд., доп. и испр. М. : Зерцало. М.: 2002. 528 c
11. Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс : учебник. М. : Изд-во Эксмо, 2005. 832 с.
12. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008. 704 с.
13. Глобенко Г. І. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2007. 19 с.
14. Головко Б. Ю. Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 91-98.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI.. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення 12.06.2020 р.)
16. Кримінальний процес : підруч. С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. 264 с.
17. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина [підруч.] / Матишевський П.С. К.: А.С.К. 2001. С. 219-220.Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса М. С. Строгович. М., 1968. 470 с.
18. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (Серія: «Кодекси і закони України»). К.: Видавничий дім «Скіф», 2006. 472 с.
19. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія / Ю. В. Баулін. К.: Атіка, 2004. 296 с.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. К.: Юстиніан, 2012. 1224 с.
21. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/28967942 (12.06.2020.).
22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/29200395 (12.06.2020.).
23. Леоненко І.В. Процесуальна форма звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Особливої частини КК України. Наукові записки. № 25 (65). 2013. С. 408-413.