**Бабенко О. А.**, студентка

Юридичний факультет,

Київський міжнародний університет, м. Київ

Науковий керівник: Бісюк О. С., к. ю. н.

Діяльність прокурора на стадії порушення кримінальної справи

Порушення кримінальної справи є початковою стадією кримінального процесу, де компетентні органи повинні встановити наявність чи відсутність передбачених законом підстав для прийняття рішення про порушення або відмову у порушенні кримінальної справи. Ця стадія є надзвичайно важливою, адже якщо її не буде, то не буде і кримінальної справи, а помилки, що допущені на цьому етапі можуть негативно вплинути як на подальший рух справи, так і на долі людей. Сама ж назва «порушити кримінальну справу» означає не почати її, а активізувати процес розслідування факту наявності злочинних дій чи бездіяльності [4].

Суб’єктами, які відповідно до законодавства уповноважені вирішувати питання про порушення кримінальної справи, є органи дізнання, слідчий, прокурор. Стадія порушення кримінальної справи – це стадія кримінального процесу, в межах якої органи дізнання, слідчий, прокурор приймають, реєструють, вирішують питання щодо заяв та повідомлень про злочини. Приводи для порушення кримінальної справи – це правові джерела інформації про вчинений або підготовлюваний злочин. Такими приводами до порушення кримінальної справи є:

- заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян, які надходять до органу поліції, особи, уповноваженої здійснювати досудове розслідування або службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

- явка з щирим каяттям;

- самостійно виявлені слідчим або іншою посадовою особою органу поліції з будь-якого джерела обставини кримінального правопорушення;

- повідомлення осіб, які затримали підозрювану особу при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні;

- повідомлення про вчинений злочин, опубліковані в пресі.

В свою чергу, прокурор має право порушити кримінальну справу про будь-який злочин за наявності достатньої підстави, окрім справ приватного обвинувачення. При цьому фактичною стороною підстави для порушення кримінальної справи є наявність існуючих фактичних даних, які вказують на ознаки суспільно-небезпечного діяння, а юридичною стороною є наявність ознак злочину [5, с. 6].

Рішення прo пoчаток дoсудового рoзслідування приймає прoкурор чи слiдчий шляхoм рeєстрації мaтеріалу дo реєстру. Адже досудовe рoзслідування є пoчатковою cтадією кримiнального прoвадження, якe рoзпочинається з мoменту внесeння вiдомостей дo Єдинoго рeєстру досудових розслiдувань. Відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення [2].

Безумовне реагування на виявлені порушення закону з часу надходження заяви, швидке, всебічне, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень, обов'язкова участь прокурорів – головне завдання, визначене в нaказі Гeнерального прoкурора Укрaїни вiд 19 грyдня 2012 рoку № 4гн «Прo oрганізацію дiяльності прoкурорів y кримiнальному прoвадженні» [3].

Аналіз повноважень прокурора дає підстави вважати, що прокурор може з власної ініціативи виходити за межі функції нагляду в кримінальному провадженні та підміняти собою слідчого. На це вказує ст. 36 КПК України, відповідно до якої прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав [1]. Таким чином, прокурор є одночасно представником як «наглядової», так і «слідчої» влади. Однак прокурор не повинен виконувати безпосередньо функції слідчого, а лише здійснювати нагляд за розслідуванням кримінального провадження у формі процесуального керівництва. Прокурор або визнає процесуальні дії слідчого законними і погоджується з ними, або не визнає і відхиляє клопотання слідчого, визначає обсяг доказів достатнім для повідомлення особі про підозру і встановлює подальший хід розслідування.

Отже, прокурор є однією з центральних постатей кримінального процесу і та процесуальна діяльність, яку він здійснюватиме завжди матиме суттєвий вплив на процес і на результат провадження у кримінальній справі. Порушення кримінальної справи є початковою стадією кримінального процесу, де компетентні органи повинні встановити наявність чи відсутність передбачених законом підстав для прийняття рішення про порушення або відмову у порушенні кримінальної справи. За наявності приводів і підстав прокурор (слідчий, орган дізнання) зобов'язаний винести постанову про порушення кримінальної справи або про відмову в порушенні кримінальної справи. Прокурору потрібно перевірити, чи повністю були зареєстровані сигнали про вчинені злочини з тим, щоб жоден злочин не залишився нерозкритим і щоб жодна особа, яка вчинила злочин, не залишилася непокараною.

Література

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88;

2. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: наказ Генерального прокурора України від 06.04.2016 року № 139. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16;

3. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4 гн. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v\_004900-12;

4. Блудиліна М.Є. Суб’єкти порушення справи у кримінальному процесі України. Часопис Академії адвокатури України. 2008. С. 1-5;

5. Смирнов М.І., Гловюк І.В. Нагляд прокурора у досудових стадіях кримінального процесу України: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2009. 128 с.