ПРОЕКТ

Вноситься народним депутатом України Устіновою О.Ю.

**Закон України**

**Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку встановлення поліцейського контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 52, ст.455):

1) У назві закону та назвах розділів слова «адміністративний нагляд» замінити словами «поліцейський контроль» у відповідних відмінках.

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Поняття поліцейського контролю

Поліцейський контроль - це система тимчасових примусових заходів спостереження за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюються органами Національної поліції».

3) статтю 2 викласти у такій редакції:

«Стаття 2. Мета поліцейського контролю

Поліцейський контроль встановлюється з метою запобігання вчиненню кримінальних правопорушень окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі».

4) статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Особи, щодо яких встановлюється поліцейський контроль

Поліцейський контроль встановлюється щодо повнолітніх осіб:

б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, які мають високий ризик вчинення повторного кримінального правопорушення за визначенням адміністрації. Порядок визначення ступеня ризику вчинення повторного кримінального правопорушення затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;

в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, незважаючи на попередження органів Національної поліції, систематично порушують громадський порядок і права інших громадян, вчиняють інші правопорушення;

г) засуджених до позбавлення волі за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, якщо в період відбування покарання вони відмовилися від проходження доступних програм корекційної, реабілітаційної чи іншої спеціальної програми лікування залежності або не завершили її проходження за власною ініціативою.».

5) у статті 4 слова «адміністративного нагляду» замінити словами «поліцейського контролю»;

6) статтю 5 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Порядок встановлення поліцейського контролю

Поліцейський контроль встановлюється:

щодо осіб, зазначених у пунктах "б", "г" і "ґ" статті 3 цього Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцезнаходженням установи виконання покарань за поданням начальника установи виконання покарань;

щодо осіб, зазначених у пункті "в" статті 3 цього Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті, міського та міськрайонного суду за місцем проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, за поданням начальника органу Національної поліції.

У поданні мають бути визначені обмеження, які пропонує встановити на підставі статті 10 цього Закону відповідно начальник установи виконання покарань чи начальник органу Національної поліції щодо поведінки піднаглядного, та обґрунтування доцільності таких заходів.

Разом з поданням до суду надсилаються копія вироку та матеріали, які містять інформацію щодо ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та свідчать про необхідність встановлення поліцейського контролю за відповідною особою.

У судове засідання викликається особа, щодо якої внесено подання про встановлення поліцейського контролю, а за її клопотанням - і захисник, а також представник органу, начальник якого вніс подання.

Розгляд питання починається доповіддю про зміст подання та матеріалів, що надійшли разом з ним, після чого заслуховуються пояснення осіб, які з’явилися у судове засідання.

Після розгляду справи суддя виходить до нарадчої кімнати для прийняття рішення, після чого повертається в зал засідань і оголошує постанову про встановлення поліцейського контролю та обмежень, які встановлюються щодо поведінки особи, до якої встановлено поліцейський контроль.

Постанова судді може бути оскаржена в установленому законом порядку.

Постанова судді надсилається для виконання начальнику органу Національної поліції України за місцем проживання особи, щодо якої встановлено поліцейський контроль, а у випадках, передбачених пунктами "б", "г" і "ґ" статті 3 цього Закону, - начальнику установи виконання покарань.

Адміністрація установи виконання покарань постанову судді надсилає для виконання органу Національної поліції за місцем проживання, яке обрано особою, щодо якої встановлено поліцейський контроль в день його звільнення.»

7) у статті 6 слова «адміністративний нагляд» замінити словами «поліцейський контроль» у відповідних відмінках;

8) статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Порядок здійснення поліцейського контролю

Поліцейський контроль здійснюється органами Національної поліції. Осіб, щодо яких встановлено поліцейський нагляд, беруть на облік, фотографують, а у разі необхідності у них беруть відбитки пальців. Працівники поліції зобов’язані систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають поліцейського контролю.»

9) статтю 8 викласти в такій редакції:

«Стаття 8. Порядок припинення поліцейського контролю

Поліцейський контроль припиняється постановою судді за поданням начальника органу Національної поліції:

а) у разі погашення або зняття судимості з особи, щодо якої встановлено поліцейський контроль;

б) достроково, якщо особа, щодо якої встановлено поліцейський контроль перестала бути небезпечна для суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання.

Особа, щодо якої встановлено поліцейський контроль може сам подати клопотання про зняття нагляду з підстав, зазначених у пункті "а" частини першої цієї статті.

В інших випадках поліцейський контроль автоматично припиняється:

а) після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом Національної поліції не подано клопотання про продовження поліцейського контролю або суддя відмовив у продовженні поліцейського контролю;

б) у разі засудження особи, щодо якої встановлено поліцейський контроль до позбавлення волі і направлення його до місця відбування покарання;

в) у разі смерті особи, щодо якої встановлено поліцейський контроль.

Порядок розгляду в суді питання про припинення поліцейського контролю здійснюється відповідно до вимог частини четвертої статті 5 цього Закону.»

10) статтю 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Обов’язки осіб, щодо яких встановлено поліцейський контроль

Особи, щодо яких встановлено поліцейський контроль, зобов’язані вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:

а) прибути у визначений установою виконання покарань термін в обране ними місце проживання і зареєструватися в органі Національної поліції;

б) з’являтися за викликом органу Національної поліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням правил поліцейського контролю;

в) повідомляти поліцейських, які здійснюють поліцейський контроль, про зміну місця роботи, місця проживання чи перебування, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;

г) в разі від’їзду в особистих справах з дозволу поліцейського в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися у відповідному органі Національної поліції.

Після припинення поліцейського контролю особи, зазначені у пункті "ґ" статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомляти органи Національної поліції України про зміну свого місця проживання чи перебування. За заявою прокурора на підставі рішення суду такий обов’язок також може бути встановлений щодо осіб, які відбули покарання за тяжкі або особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи та до яких не було застосовано поліцейського контролю. Обов’язок, передбачений цією частиною, встановлюється строком на три роки та може бути подовжений на такий самий строк на підставі судового рішення за заявою прокурора, поданою за місцем проживання особи, на яку покладається такий обов’язок.»

11) статтю 10 викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Обмеження дій особи, щодо якої встановлено поліцейський контроль

До осіб, щодо яких встановлено поліцейський контроль, за постановою суду можуть бути застосовані частково або у повному обсязі такі обмеження:

а) заборона виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;

б) заборона перебування у визначених місцях району (міста);

в) заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста);

г) реєстрація в поліції від одного до чотирьох разів на місяць.

При призначенні обмеження у виді заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час, має бути чітко визначено конкретні дні тижня, а також час доби, протягом яких особа не має права залишати будинок (квартиру). Вказане обмеження повинно застосовуватися з урахуванням часу (змінності) роботи особи протягом місця, виконання ним суспільних і родинних обов’язків (за умови наявності такої інформації на момент встановлення контролю), а також з урахуванням інших прав і законних інтересів громадянина. Заборона виходу з будинку (квартири) застосовується лише відносно вечірніх годин (після 22 годин) і у нічний час, якщо з цим не пов’язана робота особи (за умови наявності такої інформації на момент встановлення контролю). Це обмеження може поширюватися не на всі дні тижня, а лише на передсвяткові, святкові чи вихідні дні.

Обмеження у виді заборони перебування у визначених місцях району (міста) застосовується з метою перешкодити особі поновити зв’язки з особами, що ведуть антигромадських спосіб життя, а також попередити негативний вплив на неї з боку інших осіб. При призначенні цього обмеження у рішенні суду мають бути зазначені конкретні назви та адреси розташування місць, перебування в яких особі заборонено, та перелік яких надано органами Національної поліції на запит адміністрації установи виконання покарань. При застосуванні цього обмеження враховуються умови життя особи, щодо якої встановлюється поліцейський нагляд, а також поточний стан життєдіяльності району або міста.

Обмеження у виді заборони виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста) призначається з метою перешкоди ухиленню від поліцейського контролю. Заборона виїзду в інший населений пункт застосовується у тому випадку, якщо є підстави вважати, що особа буде вести за межами постійного проживання антигромадський спосіб життя, порушувати громадський порядок або встановить негативні зв’язки.

Реєстрація в поліції призначається від одного до чотирьох разів на місяць застосовується з урахуванням способу життя, поведінки особи, графіку її роботи та інших обставин, та має на меті сприяння в забезпеченні контролю за її поведінкою.

Під час здійснення поліцейського контролю суд за поданням начальника органу Національної поліції з урахуванням особи, способу життя і поведінки особи, щодо якої встановлюється поліцейський контроль може змінювати (зменшувати або збільшувати) обсяг обмежень, передбачених цією статтею.»

12) у статті 11 слова «адміністративний нагляд» замінити словами «поліцейський контроль» у відповідних відмінках;

13) у статті 12 слова «адміністративний нагляд» замінити словами «поліцейський контроль»;

14) у статті 13 слова «адміністративного нагляду» замінити словами «поліцейського контролю»;

2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 35, ст.360):

частину четверту статті 61 викласти у такій редакції:

«4. До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, кримінального правопорушення, за який його було засуджено, виду кримінального покарання, який до нього був застосований, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил поліцейського контролю.»

статтю 158 викласти у такій редакції:

«Стаття 158. Встановлення поліцейського контролю за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Поліцейський контроль встановлюється щодо осіб, зазначених у статті 3 Закону України "Про поліцейський контроль за особами, звільненими з місць позбавлення волі", за постановою судді в порядку, передбаченому статтею 5 вищезазначеного Закону.»

статтю 159 викласти у такій редакції:

«Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення поліцейського контролю

1. Постанова судді про встановлення або припинення поліцейського контролю у випадках, передбачених пунктами "б" і "г" статті 3 Закону України "Про поліцейський контроль за особами, звільненими з місць позбавлення волі", надсилається судом начальнику колонії.

2. Адміністрація колонії надсилає для виконання постанову судді органу Національної поліції за обраним особою, щодо якої встановлено поліцейський контроль місцем проживання в день її звільнення.

3. Постанова судді оголошується особі, щодо якої встановлено поліцейський контроль під розписку. При цьому особі, щодо якої встановлено поліцейський контроль, роз'яснюються її обов'язки, сповіщається про відповідальність за порушення правил поліцейського контролю та про встановлені щодо неї обмеження, передбачені статтями 9, 10 і 11 Закону України "Про поліцейський контроль за особами, звільненими з місць позбавлення волі".»

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити розробку та впровадження програм реабілітації чи лікування залежностей в період відбування покарання;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

5) забезпечити збір та аналіз органами Національної поліції України статистичних даних щодо кількості осіб, щодо яких встановлюється поліцейський контроль (за категоріями).

Голова   
Верховної Ради України