**Крадіжка vs знахідка.**

ВС/ККС у справі №761/31918/14-к зробив висновок щодо розмежування понять «крадіжка» та «знахідка».

Cуть справи полягала в тому, що особа під час перебування в приміщенні піцерії із стійки, призначеної для зарядки телефонів, заволоділа мобільним телефоном. Під час розгляду справи в суді першої та апеляційної інстанції постало питання чи особа таємно викрала телефон чи знайшла його?

Відповідаючи на нього ККС зазначив, ***якщо привласнення майна*** (вживання поняття «майно» не коректо, оскільки згідно зі ст. 190 ЦК України ним охоплюється не тільки окрема річ, сукупність речей, а й майнові права та обов’язки, які не можуть бути загублені) ***відбувається в громадських місцях з обмеженим простором, в таких випадках слід констатувати презумпцію «забутості» речі її власником.*** Отже таке діяння можна кваліфікувати за ст. 185 КК України.

Судом також названі ознаки поняття «знахідка». Зважаючи на це, необхідно їх проаналізувати, враховуючи зміст ст. 337 ЦК України.

По-перше, з аналізу цієї статті, можна зробити висновок, що знахідка – це загублена річ. Отже, вона вибуває з володіння власника поза його волею.

По-друге, місцезнаходження втраченої речі може бути як не відомо, так і відомо власникові. Особа може пам’ятати, де забула свою річ.

По-третє, між втратою речі та її знахідкою має сплинути певний час. Не обов’язково тривалий, який давав власнику підстави вважати майно остаточно втраченим. Наприклад, особа на вулиці або у приміщенні загубила певну річ, інша особа, яка йшла за нею побачила це і негайно повідомила особу про втрату речі. Тобто сплинув невеликий проміжок часу між втратою і знахідкою речі. Особа, яка її втратила могла ще навіть не усвідомити цього. Законодавець у абз. 1 ч. 1 ст. 337 ЦК України врегулював таку ситуацію, покладаючи на особу, яка знайшла загублену річ обов’язок негайно повідомити про це особу, яка її загубила. Можлива і інша ситуація, коли між втратою речі та її знахідкою спливає тривалий час. В цьому разі ані особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, ані місце її перебування невідомі. Тоді, особа, яка знайшла загублену річ, зобов’язана заявити про знахідку Національній поліції або органові місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 337 ЦК України).

По-четверте, особа, яка знайшла річ, може бути або не бути очевидцем події втрати. В першому випадку, особа яка знайшла загублену річ має негайно повернути її особі, яка її загубила. В другому – вчинити дії, що передбачені ч. 2 ст. 337 ЦК України.

По-п’яте, відсутність можливості ідентифікації законного власника речі є однією з підстав для набуття права власності на неї, особою яка знайшла загублену річ, за умови додержання процедури, передбаченою ч. 1 ст. 338 ЦК України.