**Тема 3. Тактичні особливості та техніка затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення**

***План:***

1.Процесуальні підстави затримання.

2.Класифікація підстав та етапи затримання.

3.Алгоритм дій при затриманні.

4.Ситуації затримання за наявності різних підстав.

5. Доставлення до поліції.

**1.**Тактика затримання визначається залежно від виду та ситуації затримання. Необхідно враховувати, що особа може бути затримана як за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, так і за скоєння адміністративного правопорушення.

Для працівників, які здійснюють фізичне захоплення, велике значення має дотримання умов правомірності затримання.

Особа може бути затримана лише за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі та лише за наявності підстав передбачених кримінально-процесуальним законодавством, зокрема:

• коли особа застигнута при вчиненні кримінального правопорушення або безпосередньо після його вчинення;

• коли потерпілі або очевидці вкажуть на цю особу як на злочинця;

• коли на цій особі або його одязі, при ньому або в його оселі будуть виявлені явні сліди кримінального правопорушення.

• якщо особа намагалася втекти;

• у затриманої особи немає постійного місця проживання;

• не встановлено особистість затриманого;

• якщо слідчим за згодою керівника слідчого органу або дізнавачем за згодою прокурора до суду направлено клопотання про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Затримання особи під час вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення проводиться найчастіше під час патрулювання чи виїзду на виклик. Для затримання підозрюваного, який намагається втекти з місця кримінального правопорушення, можлива організація переслідування, прочісування місцевості, проведення загороджувальних заходів.

Потерпілий або очевидці можуть вказати на підозрюваного або коли знають його особисто, або дають у ході опитування досить докладну інформацію, що дозволяє з великою ймовірністю ідентифікувати затримувану особу як злочинця, або участь потерпілих або очевидців у пошукових групах і випадковому виявленні підозрюваного.

Щодо явних слідів кримінального правопорушення, то вони можуть бути виявлені на підозрілій особі як при його випадковій зупинці, так і під час оперативно-розшукових заходів або слідчих дій у порушеній кримінальній справі.

Затримання правомірне лише за наявності додаткових умов: спроби втекти, відсутності документів, відсутності постійного місця проживання тощо.

Спробою втекти можна вважати непокору законним вимогам співробітників ОВС зупинитися або зупинити автомобіль, спроби уникнути контакту зі співробітниками правоохоронних органів, піти в протилежний бік, ігноруючи вигуки, втекти і т.п.

Невстановлення особи може бути пов’язане з відсутністю у особи документів або обґрунтованими сумнівами в справжності цих документів, а також відсутністю інших свідоцтв про особистість (наприклад, встановлення особи «зі слів»).

**2.** Затримання можна *класифікувати* з різних підстав:

• залежно від правової природи затримання – на адміністративне та кримінально-процесуальне;

• за функціями, що виконуються – на фактичне та процесуальне;

• на підставі затримання – на затримання підозрюваного та затримання розшукуваного підозрюваного, обвинуваченого;

• за віком затримуваного – затримання неповнолітньої або повнолітньої особи;

• за наявності процесуального імунітету або особливого порядку затримання – затримання посадових осіб, які мають дипломатичний чи інший імунітет та затримання інших осіб;

• за наявності судимості у затримуваного (дозволяє, частково, прогнозувати характер і ступінь опору) – затримання раніше засуджених чи не засуджених осіб;

• за психічною характеристикою затримуваного – затримання особи, яка адекватно сприймає дійсність, затримання особи, яка має відхилення в психіці, затримання неосудної;

• за ступенем озброєності затримуваного – затримання озброєного чи неозброєного злочинця;

• за наявності обмежень на застосування зброї та спец-засобів – затримання особи, щодо якої діє обмеження на застосування зброї та спецзасобів (інваліда з явними ознаками інвалідності, вагітної жінки з помітними ознаками вагітності, неповнолітньої, коли її вік очевидний чи відомий) та затримання особи, щодо якої обмеження відсутні.

Основними цілями будь-якого виду затримання є припинення вчиненого правопорушення або можливих спроб протидіяти розслідуванню або сховатися, забезпечення можливості подальшого судового розгляду.

Головними умовами ефективності затримання є: ретельна підготовка; оптимальне використання сил та засобів правоохоронних органів; організованість та взаємодія співробітників, що беруть участь у затриманні; конспіративність зближення із затримуваним та оптимальне використання фактора раптовості.

Процес затримання можна умовно поділити на кілька етапів.

*Перший етап* – отримання максимально докладної інформації та підготовка до затримання. На даному етапі можливе проведення докладного опитування заявника та очевидців, огляд місця події, перевірка за криміналістичними та іншими обліками, направлення запитів, проведення оперативно-розшукових заходів.

*Другий етап* – проведення фізичного захоплення.

*Третій етап* – доставлення до компетентних посадових осіб.

*Четвертий етап* – безпосередньо процесуальне затримання.

**3.**Затримання проводиться в умовах великого тактичного ризику, тому важливе значення має повно та якісно проведена підготовка затримання. Організаційно-підготовчі заходи призначені для відпрацювання та оптимізації дій осіб, які провадять затримання.

Ці заходи включають:

- вивчення особистості;

- вибір та вивчення місця затримання;

- вибір часу та способів затримання;

- проведення необхідних заходів на місці затримання;

- формування групи;

- підбір технічних засобів;

- складання плану;

- інструктаж учасників та, по можливості, репетиційні дії.

Вивчення особи затримуваного має починатися ще під час збору інформації про протиправне діяння. З’ясовується інформація про протиправне діяння та дії порушника до, під час та після події, кількості порушників, наявності зброї, навичок рукопашного бою та інше.

Після ототожнення особи бажано зібрати максимально повну інформацію про затримуваного: чи служив у збройних силах, яких військах, чи має навички поводження з холодною, вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами та вибуховими пристроями, чи володіє рукопашним боєм (дані можна отримати у військовому комісаріаті).

Група захоплення повинна мати чітке уявлення про зовнішність затримуваного, тому добре забезпечити її фотографіями підозрюваного.

Зібрані відомості про особу затримуваного дозволять прогнозувати рівень його агресивності, можливу протидію під час затримання, визначити оптимальний кількісний та якісний склад групи захоплення, розробити найбільш оптимальну тактику затримання.

До вибору місця затримання слід підходити дуже обережно. Бажано уникати громадських місць.

За наявності можливості вибору, оптимальними місцями для затримання є: парки, сквери, порожні вечірні вулиці.

За наявності легендованого прикриття та сприяння з боку роботодавця затримуваного, досить безпечним може бути затримання за місцем роботи підозрюваного.

На місці майбутнього затримання слід провести докладну рекогносцировку, визначити місця прихованої розстановки учасників групи захоплення, спостерігачів, за необхідності, снайперів, можливі шляхи підходу на місце та шляхи, якими підозрюваний може спробувати втекти.

Залежно від місця передбачуваного затримання звертається увага на різні його елементи. Визначаються найближчі транспортні магістралі та зупинки транспорту, наявність прохідних під'їздів та наскрізних дворів, проходів у парканах, пожвавлення місця майбутнього затримання у різний час доби.

Крім вивчення самого місця майбутнього затримання, вживаються заходи до перекриття шляхів відходу підозрюваного. При необхідності блокування доріг можна організувати ремонтні роботи на деяких маршрутах.

На самому місці передбачуваного затримання під виглядом двірників, малярів, сантехніків та інших працівників можна розставити співробітників, які вестимуть спостереження і потім візьмуть участь у затриманні.

Вибираючи час затримання, необхідно враховувати, що воно має бути максимально раптовим для підозрюваного.

Таким чином, час затримання вибирається так, щоб воно дозволяло провести раптове захоплення, давало можливість забезпечити максимальну безпеку для оточуючих та прийнятний рівень тактичного ризику для працівників, які беруть участь у захопленні, мінімальний опір затримуваних.

Визначення кількісного та якісного складу учасників здійснюється виходячи з кількості затримуваних, інформації про особу, рівень підготовки, очікуваний опір, місце затримання.

У ситуації групового затримання чи затримання озброєних злочинців рекомендують розділяти групу затримання на підгрупи: безпосереднього захоплення, спостереження, оточення, переслідування, резерву, забезпечення процесуальних дій (що складається зі слідчого, спеціаліста-криміналіста та відеооператора).

До складу матеріально-технічного оснащення групи включаються спеціальні засоби (це можуть бути і засоби активної оборони та засоби забезпечення спеціальних операцій), зброя, засоби зв’язку, транспорт загального та спеціального призначення, засоби забезпечення безпеки (бронежилети, шоломи, за потребою – інше екіпірування), засоби спостереження (біноклі, прилади нічного бачення та ін.)

Спосіб затримання визначається при його плануванні та залежить від ситуації затримання. У загальному вигляді можна виділити ситуації фактичного затримання (захоплення) та ситуації процесуальної дії. Ситуації фактичного затримання підозрюваного визначають тактику захоплення як силового впливу на підозрюваного.

**4.** Ситуації затримання диференціюються з різних підстав:

• за кількістю затримуваних;

• наявності часу на підготовку;

• ступеня несподіванки для порушника;

• ступеня поінформованості правоохоронних органів;

• часу доби;

• ступеня відкритості;

• ступеня конфліктності;

• відповідності різним типовим заздалегідь розробленим планам;

• місцю захоплення.

*За кількістю затримуваних* затримання поділяється на одиночне та групове. Групове затримання може проводитися одночасним загальним (затримання всіх членів групи в одному місці), одночасним роздільним (одночасне затримання всіх членів групи у різних місцях або з поділом злочинної групи на дрібніші бойові одиниці), послідовним затриманням у різних місцях.

*За наявності часу на підготовку* затримання підрозділяється на захоплення без підготовки (найчастіше відбувається при безпосередньому виявленні протиправних діянь або осіб, що розшукуються при патрулюванні), затримання при вкрай обмеженому часі на підготовку (може бути проведено при виїзді за сигналом «тривожної кнопки», охоронної сигналізації або переслідування за «гарячими слідами» та ін.) та затримання, яке проводиться після підготовчих дій (затримання за дорученням слідчого).

*За ступенем несподіванки для порушника* затримання може бути очікуваним (характеризується високим рівнем тактичного ризику) та несподіваним (максимально використовується фактор раптовості). Для зниження тактичного ризику можливе використання різноманітних прийомів і технічних засобів, що відволікають увагу.

*За ступенем поінформованості правоохоронних органів* затримання підрозділяється: на затримання особи, щодо якої є повний обсяг інформації (у ході планування можна розробити тактичні прийоми затримання, що максимально враховують рівень підготовки затримуваного та особливості його особи); затримання особи щодо якої відомі лише паспортні дані; затримання невідомого (дана ситуація характеризується максимальним рівнем тактичного ризику).

*За часом доби* затримання може проводитися у світлий час доби (переваги – найкраща видимість, можливість зблизитися під виглядом випадкових перехожих, замаскувати транспорт під комунальні служби) або у темний час доби (переваги – підвищена ефективність світлозвукових спеціальних засобів, можливість потайного зближення під покровом темряви, полегшення маскування).

*За ступенем відкритості* затримання підрозділяється на відкрите затримання та замасковане затримання (може бути необхідне збереження в таємниці затримання одного члена групи від інших учасників).

*За рівнем конфліктності* можна назвати: затримання в умовах безконфліктної чи низько конфліктної ситуації; затримання неозброєних; затримання злочинців, які чинять активний збройний опір; затримання осіб, які захопили заручників.

Затримання підрозділяється *за відповідністю різним типовим заздалегідь розробленим планам,* які вступають у дію за різних спеціальних сигналів оповіщення.

*За місцем захоплення* затримання можна диференціювати на проведене: у громадському місці; в приміщенні; на вулиці; на різних видах місцевості (лісосмуги, пересічена місцевість тощо); на транспорті (автомобільному, залізничному, водному тощо).

При плануванні затримання беруться до уваги: ​​передбачувана ситуація затримання; відомості про особу затримуваного та особливості його підготовки; наявність та склад необхідних сил та засобів; умови затримання.

Після завершення планування проводиться інструктаж учасників. У ході інструктажу до кожного учасника повинна бути доведена інформація про різні аспекти плану, порядок прибуття до місця затримання, особливості місця затримання, спосіб зв'язку та розподіл позивних, особи затримуваного, очікуваний опір, і розподілені конкретні дії при різних варіантах розвитку ситуації.

Обов'язково необхідно довести до учасників затримання інформацію про маршрут руху із затриманими особами.

У разі складних умов затримання, по можливості, варто провести репетиційне відпрацювання дій групи в умовах, максимально подібних до місця майбутнього затримання або на макеті. Таке тренування дозволяє підвищити злагодженість дій групи та полегшить орієнтування учасників на місці.

У ході самого затримання дії співробітників ОВС повинні характеризуватись раптовістю, наступальністю, але при цьому достатньою обачністю. Тактика захоплення залежатиме від місця та ситуації затримання.

При затриманні на вулиці, максимально близько приховано наблизившись до затримуваного, необхідно провести захоплення. Приховане зближення можна робити у вигляді випадкових перехожих, вуличних торговців, рекламних агентів, працівників комунальних служб тощо.

При затриманні підозрюваного за місцем його роботи, бажано, під будь яким приводом за допомогою адміністрації роботодавця, викликати затримуваного в окреме приміщення і там затримувати його.

При необхідності затримання в кафе, ресторанах, театрах та інших громадських місцях для захоплення бажано дочекатися моменту, коли затримуваний вийде в менш людне місце — туалет, гардероб тощо. Можна також штучно створити умови, що вимагають такого виходу: наприклад, спрацьовування сигналізації затримуваного автомобіля.

При затриманні підозрюваного в житловому приміщенні (приватному або багатоквартирному житловому будинку) основну складність є проникнення в приміщення та небезпеку збройного опору або захоплення заручників.

Таким чином, видається, що якщо є підстави очікувати активного опору, захоплення має здійснюватися без попередження. У ході захоплення реалізуються навички рукопашного бою та використання спеціальних засобів. Щоб уникнути агресивних дій затриманих, на них мають бути надіті наручники.

**5.** Доставлення до поліції можна розглядати у трьох значеннях:

1) як міру примусу;

2) як забезпечувальний захід;

3) як елемент системи дій із затримання підозрюваного.

Як *забезпечувальний захід* доставлення можна визначити як примусове проведення фізичної особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення за неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим.

Як *міра примусу доставляння* - примусове проведення, у службове приміщення територіального органу або підрозділи поліції, приміщення державного органу, інше службове приміщення з метою вирішення питання про затримання громадянина (у разі неможливості вирішення цього питання на місці); встановлення особи громадянина, якщо є підстави вважати, що він знаходиться в розшуку як сховався від органів дізнання, слідства або суду, або як той, хто ухиляється від виконання кримінального покарання, або як зниклий безвісти; захисту громадянина від безпосередньої загрози його життю та здоров'ю у разі, якщо він не здатний подбати про себе або якщо небезпеки неможливо уникнути іншим способом, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Як *елемент системи дій* із затримання підозрюваного доставлення являє собою примусове проведення особи, яка зазнала фактичного затримання (захоплення) до компетентних осіб для оформлення процесуального затримання.

Доставлення має бути здійснено у максимально короткий термін. Доставлення може здійснюватися на спеціальному поліцейському транспорті (за допомогою патрульних автомобілів та мотоциклів), автомобілях, що належать організаціям та громадянам або пішим порядком.

Доставлення пішим порядком здійснюється, як правило, двома співробітниками, один з яких йде позаду та контролює дії затриманого та оточуючих, а другий веде затриманого, рухаючись поруч із ним. У разі доставки затриманого одним співробітником він повинен розташовуватися ззаду або праворуч від затриманого, вживаючи підвищених заходів безпеки.

Особлива увага при доставленні звертається на припинення спроб затриманого позбутися доказів, спробувати втекти або вчинити збройний опір. Крім того, необхідно передбачити можливі спроби співучасників затриманого звільнити його або передати зброю.

 ***Контрольні питання:***

1. Які основні процесуальні підстави затримання?

2. Які нормативно-правові акти регламентують порядок затримання поліцейськими під час охорони публічного порядку?

3. Надайте класифікацію підстав затримання, стисло охарактеризуйте кожну із них

4. Який алгоритм дій при затриманні?

5. Що є метою застосування фізичної впливу і вогнепальної зброї поліцейськими під час затримання?