# ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАВОПОРУШНИКА

* 1. Предмет і завдання кримінальної психології

Будь-яка людина потенційно здатна на злочин. Навіть психічно здорова, яка в незручній для себе ситуації також буде намагатися знай- ти вихід. І обраний шлях не завжди може бути законний. Усе залежить від тих обставин, у які потрапляє людина. Інша справа – навмисно чи ненавмисно вона скоїла злочин.

✔ Кримінальна психологія – галузь юридичної психології, яка вивчає: психологічні механізми правопорушень і психологію правопорушників та психологію злочинних груп; закономірності, пов’язані з формуванням злочинної установки, утворенням злочинного умислу, підготовкою і здійсненням злочину, а також зі створенням злочинного стереотипу поведінки; психологічні закономірності поведінки особи в криміногенній ситуації і розробляє рекомендації щодо профілактики злочинності.

Отже, у центрі вивчення кримінальної психології знаходиться особистість правопорушника.

Що ж таке особистість правопорушника?

✔ Особистість правопорушника – сукупність соціально-психологічних властивостей і якостей людини, які є причинами і умовами вчинення злочинів.

Кримінальна психологія вивчає психологічні властивості злочинної особистості, закономірності, пов’язані з формуванням злочинної установки, утворенням злочинного умислу, підготовкою і здійсненням зло- чину, а також створенням злочинного стереотипу поведінки.

Що включає психологічне вивчення особи правопорушника?

Психологічне вивчення особи обвинуваченого включає в себе дослідження:

1. його внутрішнього світу;
2. потреб, прагнень, які лежать в основі вчинків(мотивів поведінки);
3. окремих рис характеру, емоційно-вольової сфери;
4. здібностей, індивідуальних особливостей інтелектуальної діяль- ності (виховання, мислення, пам’яті та інших пізнавальних процесів).

У вітчизняній кримінальній психології відкидається підхід про «при- родженого злочинця», реалізується діалектичний погляд, у якому повинні враховуватися і біологічне, і соціальне в даній конкретній особистості. При цьому провідне місце у формуванні психологічних особливостей злочинців відводиться соціальним факторам. Навіть суто вроджені і спадкові властивості індивіда не звільнені від впливу макро- і мікросередовища. Але існують і біологічні передумови до протиправної поведінки.

До них, зокрема, відносять такі:

* патологія біологічних потреб (причина багатьох сексуальних викривлень і статевих злочинів);
* неврастенія, психопатія та інші нервово-психічні захворювання;
* спадкові захворювання (особливо захворювання дітей, викликані алкоголізмом батьків);
* психофізичні навантаження, конфліктні ситуації, використання нових видів енергії, які призводять до різних захворювань і виступають кримінальним фактором.

Вивчення психологічних особливостей обвинуваченого повинно бути складовою частиною розслідування злочину, і в кожному конкретному випадку діапазон цих відомостей повинен конкретизуватися в залежності від категорії і характеру кримінальної справи і від особливостей особи обвинуваченого.

Особа правопорушник відрізняється від особи не правопорушника негативним змістом ціннісно-нормативної системи і стійкими психологічними особливостями.

Злочинці більш фаталістичні і меланхолічні, вони негативно оцінюють прожите життя, щоденні справи і життєві перспективи, у них знижена потреба в саморегуляції і в подальших планах вони надають перевагу безтурботному існуванню. Але різні риси особи неоднаково виражені у різних категорій злочинців.

Які люди вчиняють сплановані, умисні насильницькі дії?

Для таких людей характерні певні психологічні травми, отримані в дитинстві. У перші чотири роки свого життя дитина сприймає 25 % інформації від тієї, яка буде нею сприйнята впродовж усього життя. Саме це формує її поведінку і подальше світосприйняття. Якщо дитина зростає і бачить лише скандали між батьками, обдерті стіни, насильство, пережила приниження від батьків, а потім від однолітків, то є велика вірогідність того, що в подальшому вона буде прагнути пригнічувати слабших за себе, щоб компенсувати власну невпевненість і страх.

Кримінальна психологія вивчає:

* психічні закономірності, пов’язані з формуванням антисоціальних настанов, мотивів вчинення злочину і протиправних дій, поведінкою осіб, які характеризуються делінквентністю (схильністю до правопорушень);
* психологію формування груп правопорушників, роль конкретних обставин і факторів, що сприяють їхній появі;
* форми і способи діяльності, спрямованої на попередження антисоціальних тенденцій, виявлення причин і умов, що в психологічному аспекті сприяють формуванню антисоціальних настанов та їх проявам, розробляє конкретні заходи профілактичного характеру.

1.2. Поняття особистості правопорушника. Структура особистості правопорушника

Особистість правопорушника справедливо визначається як один із найбільш важливих і складних об’єктів вивчення в юридичній психології. Метою дослідження такої особистості є вивчення типових особливостей, притаманних досліджуваному об’єкту, причин та закономірностей їх виникнення та розвитку, шляхів виправлення.

✔ Особистість правопорушника – свідомий суб’єкт, наділений сукупністю біологічно обумовлених і соціально детермінованих властивостей, поведінка якого визначається антисуспільною спрямованістю, що виникає під впливом певних суспільно- політичних, економічних та соціокультурних умов.

Центральним питанням проблеми особистості злочинця є спiввiдношення наслідуваних (бiологiчних) та набутих (соціальних) властивостей у детермінації злочинної поведінки, i у зв’язку з цим – визначення можливостей та меж її корекції.

Психологи вказують, що психологія правопорушника характеризується антисуспільною спрямованістю, і виділяють такі її типи:

* асоціальна – поведінка не збігається з інтересами суспільства, але не має вираженого негативного ставлення до нього і не зав- дає суттєвої шкоди;
* антисоціальна – поведінка суперечить інтересам суспільства і шкідлива для нього, але не є небезпечною для засад суспіль- ного буття;
* суспільно небезпечна – свідомо спрямована проти основних засад суспільства, коли поведінка становить значну, серйозну небезпеку.

Суспільно небезпечна спрямованість поділяється на три підтипи:

* некримінальний – антисуспільна, але не злочинна поведінка і відсутність імовірності криміналізації в майбутньому;
* передкримінальний – при такій же поведінці і високій імовірності того, що в майбутньому особа криміналізується і стане злочинцем;
* кримінальний – після вчинення злочину і ймовірності його повторення в майбутньому.

За ступенем соціальної шкідливості визначають такі типи правопорушників:

* корисливий – злочинці (правопорушники), які зазіхають на розподіл матеріальних благ у суспільстві (наприклад, крадіжка, фінансові махінації;
* насильницький – злочинці (правопорушники) з агресивною, антигуманною спрямованістю, із вкрай зневажливим ставленням до життя, здоров’я та особистої гідності інших людей (вбивство, зґвалтування);
* корисливо-насильницький – злочинці (правопорушники), які поєднують у собі риси двох попередніх (грабіж та нанесення тяжких тілесних);
* «випадковий» тип – такий, що характеризується дефектами психічної саморегуляції. Сюди належать особи, які вчинили злочин вперше внаслідок збігу обставин, не змогли протистояти криміногенній ситуації тощо.

Основою поведінки людини є, насамперед, її потреби, що визначають механізм формування відповідних мотивів. Важливо відзначити, що власне антисуспільних, злочинних потреб не існує. Це ті ж загальнолюдські потре- би, але деформовані за своєю спрямованістю та інтенсивністю. Наприклад:

* потреба у спілкуванні – деформується в потребу насильства над оточуючими;
* потреба в самоствердженні – у прагненні до влади, застосовувати силу, принижувати іншу особу;
* потреба у визнанні –в егоцентризм, тобто нездатність чи не- вміння індивіда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної існуючої;
* потреба в повазі – у демонстрацію своєї переваги будь-яким чином.

Отже, вибір того чи іншого варіанта злочинної поведінки залежить переважно від специфіки взаємовідносин з оточуючими та самого соціального середовища.

1.3. Злочинна поведінка та механізми її формування

Оскільки злочинний результат є формою взаємодії особистості з середовищем, то й етапи формування злочинної поведінки слід розглядати на тлі соціальної дійсності.

Етапи злочинної поведінки:

* формування особистості з антисуспільною спрямованістю;
* мотивація антисуспiльного вчинку (мотиваційний етап);
* прийняття конкретного рішення про його здійснення (етап цілепокладання);
* реалізація цього рішення, включаючи сам вчинок та настання його наслідків (операційний етап).

Основною категорією виступає поведінка, як ланка, що опосередковує взаємовідносини між свідомістю людини і зовнішнім світом.

✔ Елементарною ланкою поведінки є вчинок – одинична ціле- спрямована дія, взята у нерозривній єдності суб’єктивних спонукань і соціально значимих наслідків.

✔ Злочин – вольовий акт людської поведінки, що знаходиться під контролем свідомості: вибірковість поведінки стає основою кримінальної відповідальності за його вчинення.

Кримінально-правове поняття злочину визначається двома основ- ними категоріями – суспільної небезпеки і протиправності.

✔ Злочинна поведінка – це процес, що розгортається у просто- рі та часі і включає не лише самі дії, але й попередній вплив на особистість, психологічні явища та процеси, які визначають генезис протиправного вчинку.

Психологічна структура злочинної поведінки за формою має такі ж компоненти, як законослухняна, але їх зміст інший.

**І етап формування злочинної поведінки.**

Власне поведінкою є лише заключний етап, коли злочин реалі- зується зовні і набуває юридичної значимості. Людина – не пасивний об’єкт, що лише сприймає вплив оточення, вона активно взаємодіє з середовищем, формуючи в певних межах умови свого життя, свою особистість.

Ця активність виявляється передусім у соціальних ролях.

✔ Соціальна роль – це реальна суспільна функція особи, зумовлена її становищем у системі суспільних відносин, приналежністю до певної соцiальної групи, взаєминами з iншими людьми та соціальними інститутами в рiзних сферах суспільного життя.

Основою поведiнки людини є, насамперед, її потреби, що в подальшому визначають механізм формування мотивів.

Загалом потреби злочинця відрізняються такими ознаками:

* + - нерозвиненість соціально-необхідних потреб. Соціальні потре- би: у повазі; у самовираженні (саморозвиток і самореалізації; самоповага, визнання, статус; потреба соціального контакту, любов, відчуття духовної близькості; надійність доходів, забезпечення старості, робочого місця, чисте повітря, чисті продукти, захист у разі непрацездатності; голод, спрага, одяг, житло);
		- матеріально-утилітарний характер (утилітарний – розрахований виключно на практичне використання або вигоду, практичний);
		- перебільшення потреб, тобто перевищення середнього стандарту і правомірних можливостей їх задоволення.

Важливо наголосити, що ніяких власне антисуспільних, злочинних потреб не існує. На основі потреб виникає відповідна система інтересів.

✔ Інтерес – це крок від потреби до поведінки, це усвідомлення потреби і співвіднесення її з наявними умовами і засобами реалізації. При усвідомленні потреби свідомість прямо чи опосередковано спрямовується на відповідні об’єкти, спричиняючи виникнення безпосереднього чи побічного інтересу і перетворюючись у прагнення до вчинення конкретного злочину.

Прагнення до вчинення конкретного злочину можна поділити на чотири групи:

* до результату дії – при співпаданні мети і наслідків, що наступили;
* до самих дій (коли мета і результати не співпадають);
* до злочинної поведінки безвідносно до її результату;
* до самоствердження через демонстрацію сили, хоробрості, домінування та інших проявів злочинного змісту.

**ІІ етап формування злочинної поведінки.**

Потреби особи та необхідність їх задоволення опосередковують виникнення мотиву – обґрунтування свідомого рішення діяти задля її задоволення.

За джерелами утворення, специфікою відносин мотиви можна поділити на декілька груп:

* + - особистого характеру (помста, ревнощі, особиста зацікавленість);
		- такі, що не мають прямого (безпосереднього) особистісного значення (хуліганство, прагнення протидіяти законним вимогам представників закону, порушення громадського порядку);
		- зумовлені протиправною поведінкою потерпілого чи ситуацією (ексцес оборони), коли утруднена правильна оцінка подій та прийняття адекватного рішення.

Безпосередньою причиною виникнення мотиву звичайно виступає привід – об’єктивний чинник (випадок, обставина), що використовується при вчиненні злочину; це може бути образа, сварка, насильство тощо. Приводи можуть бути типовими чи нетиповими, суттєвими чи незначними.

Більш загальним щодо приводу є поняття «стимул», тобто зовнішня необхідність, що є безпосередньою активізуючою ланкою вчинку (раптово виникла небезпечна ситуація, примус, насильство, прохання тощо) і посилює спонукання до дії чи безпосередньо формує її мотивацію.

Термін «мотивація», похідний від «мотиву», вживається в декількох значеннях.

У вузькому сенсі це:

* + - процес виникнення мотиву в результаті взаємодії особи з ото- чуючим середовищем;
		- сукупність спонукань і мотивів, які визначають поведінку, їх система;
		- динаміка розвитку вольового акту, обумовленого певними мотивами (від прийняття рішення діяти до результату).

У широкому смислі мотивація включає свідомість індивіда, його соціальні і природні якості (властивості), що визначають ставлення до інших людей, соціальних цінностей, самого себе і знаходять відображення в мотивах поведінки і діяльності.

Мотив необхідно відрізняти від наміру.

✔ Намір – мислений образ дії, яку особа прагне чи вирішила здійснити; при одному й тому ж намірі вчинок реалізується через різні мотиви, а сам мотив не визначає змісту намірів та дій, спрямованих на його задоволення.

**ІІІ етап формування злочинної поведінки.**

На цьому етапі розвитку злочинної поведінки – цілепокладанні – різноманітні спонуки і почуття особистості оформляються у свідомості суб’єкта у вигляді ідеальних прагнень до певної мети.

✔ Мета – форма реалізації мотиву, яка втілюється в діях і результатах; взаємозв’язок мотивів і цілей дій – основа змісту зазначеного етапу злочину, що завершується прийняттям рішення діяти.

✔ Прийняття рішення – психологічний процес вибору най- більш бажаного варіанту злочинної поведінки, безпосередньо пов’язаний із її вибірковістю. У рішенні знаходять відображення всі об’єктивні і суб’єктивні чинники, що обумовили вчинення злочину, модель майбутнього злочину, його можливі наслідки не лише як результат, але і як можливість покарання за його вчинення.

Структура процесу прийняття рішення представлена наступними етапами:

* + - підготовчий – переробка інформації і осмислення варіантів наступних дій (бездіяльності), можливих наслідків;
		- основний – вибір одного, найбільш прийнятного варіанту дій;
		- контрольний – оцінка рішення з позицій необхідності й доцільності, його можлива корекція, зміна спрямованості наступних дій і прийняття нового рішення, зокрема – сполученого з відстроченням задуманого та добровільною відмовою від здійснення злочинного умислу.

**IV етап формування злочинної поведінки.**

Заключним (операціональним) етапом психологічної структури злочинної поведінки є реалізація прийнятого рішення – безпосереднє вчинення злочину. Власне поведінкою є лише цей заключний етап, коли злочин реалізується зовні і набуває юридичної значимості.

Виходячи зі сказаного, антигромадську установку чи орієнтацію особистості можна визначити як готовність у відповідності зі своїми поглядами, потребами та інтересами діяти всупереч інтересам суспільства. Ця змістовна сторона антигромадських дій відбиває соціальну сутність злочинця.