|  |  |
| --- | --- |
| Agencija za objavljivanje zakona  Veselina Masleše, 74, Novi Sad  [lawify@gmail.com](mailto:lawify@gmail.com)  0607593111 | Uprava za kriminalistiku  Nivo uprave: Pokrainska  Brace Krkljuša, 23, Novi Sad  [upravans@gmail.com](mailto:upravans@gmail.com)  0690716123 |

Ugovor o krvnim deliktima

Uprava za kriminalistiku ,nivo uprave: Pokrainska, Brace Krkljuša, 23, Novi Sad, u daljem tekstu klijent.

Agencija za objavljivanje zakona, Veselina Masleše, 74, Novi Sad, u daljem tekstu agencija.

|  |
| --- |
| Pod krvnim deliktima podrazumevaju se svi oblici napada na život i telesni integritet čoveka. Pojavni oblici krvnih delikata su: ubistva, telesne povrede, nedozvoljen prekid trudnoće, navođenje na samoubistvo i pomaganje pri samoubistvu, učestvovanje u tuči u kojoj je neko lice lišeno života ili mu je naneta teška telesna povreda, ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči ili svađi, izlaganje opasnosti napuštanje nemoćnog lica, nepružanje pomoći, trgovina ljudima radi oduzimanja organa ili dela tela, znači oni delikti kojima se oduzima život, povređuje ili ugrožava život, telo i zdravlje.  Kriminološka istraživanja pokazuju da među izvršiocima krvnih delikata, kao i delikte nasilja uopšte, preovlađuju mlađi muškarci, nižeg obrazovnog i kvalifikacionog nivoa, sa nešto nižim ekonomskim statusom od proseka (ali nisu ekonomski i egzistencijalno ugroženi), da oni potiču iz deficijentnih porodica usled razvoda braka i da u porodici ima socijalno patoloških pojava, posebno alkoholizma, besposličenja i kocke.  Motivi izvršenja krvnih delikata najčešće su: koristoljublje, osveta i ljubomora. Istraživanja krvnih delikata sa psihijatrijskog aspekta ukazuju na značajan uticaj afekta, koji izaziva razdražljivost i žestoku agresiju, tako da postoje krvni delikti izvršeni u afektivnim i posebnim psihopatološkim stanjima.  *Ubistvo*  Ubistvo predstavlja osnovno krivično delo protiv prava na život, izvršenjem ubistva se uništava ljudski život i zbog toga se u krivičnim zakonicima ubistvo svrstava u krivična dela protiv života i tela. Krivičnopravno definisanje ubistva svodi se na određivanje objekta napada, radnje izvršenja, posledice, oblika vinosti i kazne kod krivičnog dela ubistva. Osim određivanja pojma ubistva, propisima krivičnih zakona utvrđuju se vrste ubistava. Između krivičnih zakona pojedinih zemalja postoje razlike u vrstama ubistava, pa, samim tim i u krivičnopravnim tipologijama.  U anglosaksonskom pravu homicid obuhvata: ubistvo sa predumišljajem (Murder), ubistvo bez predumišljaja (Manslaughter) i opravdano, izvinjavajuće ubistvo (lawful, excusable homicide). U francuskom pravu postoji razlika između umorstva ili ubistva sa predumišljajem (meurtre) i običnog ubistva (assasiant). Sa umorstvom se izjednačava ubistvo srodnika po uzlaznoj liniji, ubistvo trovanjem i svirepo ubistvo izvršeno mučenjem i varvarskim sredstvima.76 Švajcarsko i ranije važeće nemačko zakonodavstvo razlikovali su namerno ubistvo (vorsätzliche Tötung), umorstvo (Mord) i ubistvo (Totschlag). Umorstvo se definisalo kao namerno ubistvo izvršeno sa predumišljajem, dok je obično ubistvo bilo ubistvo bez predumišljaja. Novelirani Krivični zakonik Nemačke predviđa tri oblika ubistva: obično ubistvo (Totschlag), umorstvo (Mord) koje obuhvata pokušano i završeno ubistvo sa predumišljajem (vorsätzliche Tötung) i ubistvo deteta (Kindestötung).  Odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije78 inkriminisano je protivpravno lišenje života drugog lica bez posebnih kvalifikatornih okolnosti (čl. 113 KZ RS), više vrsta teškog ubistava sa kvalifikatornim okolnostima koje ga čine težim i društveno opasnijim (čl. 114) i ubistva sa manjim stepenom društvene opasnosti (čl. 115-118 KZ RS).  Obično ubistvo se sastoji u umišljajnom protivpravnom lišavanju života drugog lica bez kvalifikatornih okolnosti koje ubistvo čine težim ili bez posebnih okolnosti koje ubistvo čine lakšim, odnosno privilegovanim.  Kvalifikovana (teška) ubistva postoje kada je umišljajno ubistvo izvršeno na takav način i pod takvim okolnostima koji mu daju veći stepen društvene opasnosti što dovodi do težeg kažnjavanja. Ova ubistva se dalje dele na nekoliko vrsta prema različitim kriterijumima: načinu izvršenja (ubistvo na svirep način, ubistvo na podmukao način), pobudama izvršioca (ubistvo iz koristoljublja, ubistvo radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog dela, iz bezobzirne osvete ili drugih niskih pobuda), okolnosti izvršenja i posledici (ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, ubistvo pri izvršenju razbojništva i razbojničke krađe, ubistvo kojim se sa umišljajem dovodi u opasnost život još nekog lica, i ubistvo više lica, ukoliko se ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu deteta pri porođaju ili lišenju života iz samilosti), osobenosti žrtve (ubistvo službenog ili vojnog lica pri vršenju službene dužnosti, ubistvo sudije, javnog tužioca, zamenika javnog tužioca, policijskog službenika, lica koje obavlja poslove od javnog značaja u vezi sa poslovima koje to lice obavlja, deteta ili bremenite žene, člana porodice kojeg je prethodno zlostavljao).  *Ubistvo na svirep način* postoji kada učinilac nanosi žrtvi prekomerne fizičke i psihičke bolove. U krivičnopravnoj literaturi se ističe da ova vrsta ubistava ima objektivna i subjektivna obeležja. Svako ubistvo je na izvestan način surovo i svirepo, ali se ova vrsta kvalifikovanog ubistva karakteriše posebno izraženom surovošću jer se žrtvi nanose takve muke, patnje i bolovi koji po svom intenzitetu prelaze bolove koji obično nastaju prilikom lišenja života. Subjektivna obeležja se odnose na stav učinioca prema žrtvi - učinilac je svestan da žrtva trpi bolove velikog intenziteta, ali je neosetljiv i hladnokrvan prema njenim mukama. |

|  |
| --- |
| Potpis ugovora za agenciju  Marko Vuković |

|  |
| --- |
| Potpis ugovora za klijenta  Milovan Glogić |