**Убийство матерью новорожденного ребенка**

Состав преступления, предусмотренный ст.100 УК РК, относится к преступлениям средней тяжести против личности.

Состав этого преступления относится к привилегированному. Актуальность борьбы с преступлением, посягающим на жизнь ребенка, состоит в том, что государство призвано охранять жизнь и здоровье ребенка как будущего гражданина страны.

Ранее действовавшее уголовное законодательство относило убийство матерью новорожденного ребенка к убийству (детоубийству), и квалифицировались эти действия по ст.88 УК КазССР. Самостоятельным составом преступления «убийство матерью новорожденного ребенка» законодатель впервые указал в Уголовном Кодексе Республики Казахстан от 16.07.1997 года (введен в действие с 01.01.1998 года). На сегодняшний день действует Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 года (введен в действие с 01.01.2015 года), в котором также имеется состав преступления «убийство матерью новорожденного ребенка», предусмотренный статьей 100 Кодекса.

Выделение преступления в отдельный состав связано с личностью субъекта и обстоятельствами его совершения. Если детоубийство может быть совершено любым субъектом преступления и по любым мотивам, то по ст.100 УК РК виновной является исключительно мать новорожденного ребенка. Ею может быть только женщина, выносившая и родившая ребенка, достигшая 16 лет и вменяемая. К примеру, если виновная не достигла шестнадцатилетнего возраста, то нет и состава такого преступления.

Объектом преступления, предусмотренного ст.100 УК РК, является жизнь новорожденного ребенка.

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме действий (нанесение смертельных повреждений, удушение, утопление) или бездействия (отказ от кормления, оставление холоде и т. д.), последствием в виде наступления смерти новорожденного ребенка и причинно-следственной связью между ними.

Роды —продолжительный процесс, начинающийся в момент сокращения мышц матки (когда ребенок еще находится в родовых путях) и заканчивающийся в момент выхода плаценты из тела матери. Продолжительность родов у рожающих впервые может достигать девять часов.

Искусственные роды начинаются с момента вскрытия околоплодных оболочек и оканчиваются извлечением ребенка через разрез тканей.

В медицине ребенок признается новорожденным только после изгнания из тела матери и проявления признаков жизни (самостоятельное дыхание, сердцебиение, сокращение мышц и т. п.), до этого момента он признается плодом.

Разграничение умерщвления плода (которое само по себе не влечет уголовную ответственность) и причинения смерти новорожденному является сложной задачей, так как в УК РК не содержится легального определения момента, с которого начинается уголовно правовая охрана жизни человека.

В науке уголовного права нет единства мнений по данному вопросу. Существует не менее шести подходов ученых-криминалистов к определению момента начала уголовно-правовой охраны жизни:

1) Началом человеческой жизни следует признать самостоятельную жизнь человеческого существа вне организма матери после полного изгнания младенца из утробы матери, причем о начале жизни можно судить по моменту проявления различных признаков, не сводящихся к какому-то одному, например, началу сердцебиения, дыхания, движения и т.п.;

2) Началом человеческой жизни следует признать момент полного изгнания младенца из утробы матери при начале дыхания;

3) Началом человеческой жизни следует признать момент появления из утробы матери какой-либо части тела ребенка, например, прорезание головки, появление ручки или ножки ребенка— господствующая в научной среде точка зрения на сегодняшний день;

4) Началом человеческой жизни следует признать момент появления рождающегося ребенка из утробы матери, даже если он не обнаруживает признаков самостоятельной внеутробной жизни;

5) Началом человеческой жизни следует признать момент начала процесса родов;

6) Началом человеческой жизни следует признать момент, когда ребенок (плод) готов к продолжению жизни вне утробы матери — после 22 недель беременности.

Временной промежуток, указанный в статье «во время родов», начинается в зависимости от избранной точки зрения по вопросу о начале уголовно-правовой охраны жизни и заканчивается в момент выхода плаценты.

Квалификация деяния виновной как «убийство матерью новорожденного ребенка в последующий период после родов» также требует определения конкретного временного промежутка. Временной промежуток сразу же после родов соответствует раннему послеродовому периоду матери (2-4 часа после окончания родов), по истечении указанного периода родильница при отсутствии осложнений признается здоровой. В литературе существуют также мнения, согласно которым временной промежуток «сразу же после родов» соответствует 24 часам после окончания родов. В случае убийства матерью новорожденного ребенка во время родов или в последующий период, содеянное всегда квалифицируется по статье 100 УК РК вне зависимости от времени возникновения умысла на убийство.

При рассмотрении дел этой категории необходимо руководствоваться разъяснением, данным в п.25 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11.05.2007 года № 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья человека»о том, что при квалификации убийства матерью новорожденного ребенка следует иметь в виду, что ответственность по данной статье наступает в случае совершения убийства матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу же после родов либо в последующий период.

При квалификации деяния по статье 100 УК РК следует учитывать новорожденность ребенка, которая определяется в соответствии с педиатрическими критериями судебно-медицинской экспертизой. Убийство ребенка после истечения периода его новорожденности не может быть квалифицировано по статье 100 УК, ответственность в таких случаях наступает по статье 99 УК.

Как видно из этого разъяснения, судам необходимо учитывать новорожденность ребенка, которая определяется в соответствии с педиатрическими критериями судебно-медицинской экспертизой.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого или косвенного умысла. Убийство матерью новорожденного ребенка — всегда только умышленное преступление.

Психотравмирующая ситуация — это совокупность объективных негативных обстоятельств (например, отсутствие средств к существованию, потеря кормильца и т.п.) и негативных эмоций, вызванных указанными обстоятельствами у матери. Негативные обстоятельства обязательно должны быть связаны с беременностью, родами, судьбой матери и ребенка.

Психотравмирующая ситуация — совокупность признаков, как объективной стороны, так и субъективной стороны состава. Психотравмирующей ситуацией в таких случаях следует признавать существенные обстоятельства, отрицательно воздействующие на состояние психики родившей женщины (например, отказ отца от ребенка, осуждение родственниками рождения ребенка вне брака, отказ отца ребенка или родственников женщины в материальной помощи для существования матери и ребенка и др.).

Психическое расстройство женщины после рождения ребенка характеризуется, как правило, отрицательными процессами в ее психической деятельности (депрессия, чувство страха, маниакальные настроения и др.). Психическое расстройство не обязательно должно быть вызвано именно родами или беременностью, так как это биологическое, а не социальное обстоятельство. Для установления вменяемости или невменяемости женщины в связи с указанными расстройствами необходимо проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Однако для квалификации деяния виновной, как убийство матерью новорожденного ребенка в последующей после родов период необходимо заключение судебно-медицинской экспертизы о признании умершего новорожденным.

Представляется, что по делам этой категории заключения экспертиз о том, являлся ли на момент убийства ребенок новорожденным, обязательны.

Потерпевшим может быть только новорожденный ребенок. В медициненоворожденным считается ребенок (с момента рождения и до одного месяца жизни). Физиологические роды рассматриваются в акушерстве как процесс, поэтому к числу новорожденных можно отнести ребенка, который рождается, но еще связан пуповиной с матерью. Представляется, что о таком ребенке указано в диспозиции ст.100 УК, где речь идет об убийстве во время родов.

При рассмотрении дел этой категории следует иметь ввиду, что понятие новорожденного в медицине определяется по-разному. В судебной медицине, новорожденным считается ребенок в течение одних суток с момента рождения. В акушерстве- в течение одной недели, в педиатрии – до одного месяца с момента рождения. Учет деления возраста ребенка на указанные периоды необходим для более точного установления вида убийства, во время родов или в последующий период.

В правоприменительной практике не вызывает сложности определение понятия «во время родов», что нельзя сказать об определении понятия «в последующий период».

От правильного определения «последующего периода» зависитквалификация деяния: или как убийство (ст.99 УК) или убийство матерью новорожденного ребенка (ст.100 УК).

Представляется, что таким «последующим периодом», позволяющим считать ребенка новорожденным, следует считать с первых суток после родов до одного месяца.

Убийство матерью своего ребенка спустя продолжительное время после родов не дает основания квалифицировать содеянное по ст.100 УК. Ответственность в этих случаях наступает по ст.99 ч.2 УК.

Лишение жизни ребенка в утробе матери не является убийством, а представляет собой прерывание беременности, и женщина, добровольно прервавшая беременность, уголовной ответственности не подлежит.

Преступление признается оконченным с момента наступления смерти новорожденного.

Суды не достаточно четко указывают о том, какие обстоятельства признаны психотравмирующей ситуацией, произошло ли убийство во время родов или последующий период, произошло ли убийство в условиях психотравмирующей ситуации или психического расстройства .

Пример: Приговором Мактаральского районного суда Южно-Казахстанской области от 10.04.2015 года действия осужденной Т., 1991 года рождения, квалифицированы по ст.100 УК РК, как убийство матерью своего новорожденного ребенка, как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации.

По обстоятельствам дела убийство ею совершено непосредственно после родов, когда она бросила живого младенца мужского пола в выгребную яму туалета, а живорожденный и жизнеспособный младенец умер там же от переохлаждения.

Аналогично приговором Уральского городского суда ЗападноКазахстанской области от 19.03.2015 года действия К., 1995 года рождения, квалифицированы как убийство матерью своего новорожденного ребенка, как во время родов, таки в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации. В этом случае убийство было совершено непосредственно после родов и в условиях психотравмирующей ситуации, когда родив в туалете, выбросила живого жизнеспособного младенца в пакете с мусором.

В обоих указанных случаях действия осужденных квалифицированы как убийство матерью своего новорожденного ребенка, как во время родов, так и в последующий период. Излишне обеим осужденным вменено убийство «во время родов».

Кроме того преступное деяние К. подлежало квалификации по ст.97 УК РК (16.07.1997 года), а не по ст.100 УК РК(03.07.2014 года), поскольку убийство матерью новорожденного ребенка в этом случае имело место 8 декабря 2014 года. Судом нарушены требования ст.5 УК РК по правилам которой, преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения уголовного правонарушения признается время осуществления общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Назначение наказание в приговорах мотивировано, а также соответствует общим началам наказания. Обе осуждены к ограничению свободы, поскольку ранее не судимы, вину признали, раскаялись, положительно характеризуется по месту жительства, имеют постоянное место жительства.

В обоих случаях представителями потерпевшего по делу являлись районный (городской) отделы образования.

Понятие «последующий период после родов» требует определения конкретных временных границ для правильной квалификации деяния виновной: или по ст.99 УК РК (убийство) или по ст.100 УК РК(убийство матерью новорожденного ребенка)..

При рассмотрении дел этой категории необходимо руководствоваться разъяснением, данным в п.25 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11.05.2007 года № 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья человека» о том, что для установления вменяемости или невменяемости женщины в связи с психотравмирующей ситуации либо психического расстройства необходимо проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

При квалификации деяния по статье 100УК РК следует учитывать новорожденность ребенка, которая определяется в соответствии с педиатрическими критериями судебно-медицинской экспертизой.

В связи с существованием суррогатного материнства с целью правильной квалификации деяний виновных требуется нормативное урегулирование определения субъекта преступления, предусмотренного ст.100 УК РК (суррогатная мать и биологическая мать)

**Внимание!**

[Адвокатская контора Закон и Право](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)**, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации.** Наши юристы готовы оказать вам помощь **в** составлении любого правового документа, **подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь с** [Юристом / Адвокатом](https://zakonpravo.kz/blanki/), по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга [Юридическая консультация](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Гражданские Уголовные Административные [дела споры](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Защита Арбитражные [Юридическая компания Казахстан](https://zakonpravo.kz/) Адвокатская контора Судебные дела

**Жаңа туған сәбиді анасының өлтіруімен байланысты қылмыстық істер**

Бұрын қолданыста жүрген қылмыстық заңнама жаңа туған сәбиді анасының өлтіруін адам өлтіруге (бала өлтіруге) жатқызған және бұл әрекетті ҚазССР-нің 88-бабы бойынша саралаған. «Жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі» қылмыстың дербес құрамы ретінде алғашқы рет 1997 жылдың 16 шілдесіндегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінде (1998 жылдың 01 қаңтарында қолданысқа енген) көрсетілді. Бүгінгі таңда 2014 жылдың 03 шілдесіндегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі заңды күшке ие (2015 жылдың 01 қаңтарында қолданысқа енді), бұл Кодексте 100-бабымен көзделген «жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі» түріндегі қылмыс құрамы бар.

Қылмысты дербес құрамға бөлу субъектінің жеке басына және қылмысты жасау мән-жайларына байланысты. Егер жаңа туған сәбиді өлтіру кез келген қылмыс субъектісімен және кез келген қылмыстық ниетпен жасалса, онда ҚР ҚК-нің осы бабы бойынша кінәлі болып тек қана жаңа туған сәбидің анасы табылады.

Бұл тек баланы көтеріп, оны туған және 16 жасқа толған есі дұрыс әйел адам болуы мүмкін. Мысалы, егер кінәлі адам он алты жасқа толмаған жаста болса, онда аталған қылмыс құрамы жоқ болып есептеледі.

ҚР ҚК-нің 100-бабының құрамы жеке адамға қарсы онша ауыр емес санатты қылмыстар қатарына, ал бұл қылмыс құрамы артықшылық қатарына жатады.

Бала өміріне қол сұғушылықпен байланысты қылмыстармен күрес өзектілігі мемлекеттің бала денсаулығы мен өмірін ел болашағы ретінде қорғау міндеттілігінде құралады.

ҚР ҚК-нің 100-бабымен көзделген қылмыстың объектісі болып жаңа туған сәбидің өмірі саналады.

Қылмыстың объективті жағы іс-әрекет (өмірге қауіпті жарақаттар келтіру, тұншықтыру, суға батыру) немесе әрекетсіздік (тамақтандырудан бас тарту, суықта қалдыру және т.б.) түріндегі әрекетпен, жаңа туған сәбидің өліміне әкеліп соқтыратын зардаптардың және олардың арасындағы себепсалдар байланысы түріндегі әрекетпен сипатталады.

Босану- жатыр бұлшық еттерінің сіресіп жиырылуы кезінде басталып (балабосану жолдарында болғанда) плацентаның анасының денесінен шығу кезінде аяқталатын созылмалы үрдіс.

Бірінші рет босанып отырған әйелдерде босану уақыты тоғыз сағатқа дейін жетуі мүмкін.

Жасанды босану қағанақ айналысының қабықшаларының ашылуынан басталып, тін тілімі арқылы баланы алып шығумен аяқталады.

Медицинада бала анасының денесінен шығарылғанан кейін және өмір сүру белгілерінің (өздігінен дем алуы, жүрек қағысы, бұлшық еттерінің сіресіп жиырылуы)пайда болуынан кейін ғана жаңа туылған сәби болып танылады, оған дейін ол ұрық болып саналады.

Ұрықты өлтіру (қылмыстық жауаптылыққа әкеліп соқтырмайтын) және жаңа туған сәбиді өлтіруді айыру қиын міндет болып табылады, өйткені ҚР ҚК-де қай кезден адам өмірін қылмыстық құқықтық қорғау басталатыны көрсетілмеген.

Қылмыстық құқық ғылымында бұл мәселе бойынша ортақ түсінік жоқ.

Адам өмірін қылмыстық құқықтық қорғалуының басталу кезінанықтауда криминалист ғалымдардың алты көзқарастан астам пікірлері бар:

1) бала анасының ағзасынан толық шығуынан кейін өздігінен өмір сүруін адам өмірінің басы деп таныған дұрыс, тірі жан екенін өмір сүру белгілерінің жүрек қағысы, дем алу, қозғалу және т.б. пайда болу сәтінен бақылауға болады; анасының жатырынан дем алып шыққан сәтті адам өмірінің басы деп санаған жөн; анасының жатырынан баланың қандай да бір мүшесінің мысалы, басының көрінуі, баланың қол немесе аяғының шығу сәті адам баласы өмірінің басы деп санаған жөн-бұл бүгінгі күні ғылым саласында басым көзқарас;

4) туылып жатқан баланы оның өздігінен өмір сүру белгілерін білдіртпеген болса да, анасының жатырынан шыққан сәтті адам баласы өмірінің басы деп санаған жөн;

5) босану үрдісі басталған уақытты бала өмірінің басы деп санаған жөн;

6) бала өмірінің басы деп жүктіліктің 22 аптасынан кейін, бала анасының жатырынан тыс өмір сүруге дайын болған сәттен бастап есептеген жөн.

Кінәлі адамның іс-әрекетін «анасының жаңа туған сәбиді босанғаннан кейінгі кезеңде өлтіруі», сондай-ақ нақты уақытты белгілеуді қажет етеді.Ананың босанғаннан кейінгі ерте кезеңде босанудан кейінгі уақыт аралығына(босанғаннан 2-4 сағат өткеннен кейін) сәйкес келеді. Көрсетілген уақыт өткеннен соң зардаптардың болмауына байланысты босанған әйел дені сау болып саналады.

Босанғанынан 24 сағат өткеннен кейінгі уақыт аралығы әдебиеттерде «бірден босанғаннан кейінгі кезеңге» сәйкес келеді деп танылатын көзқарас бар.

Егер анасы жаңа туған сәбиін туып жатқан кезінде немесе одан кейінгі кезеңде өлтірсе, оның іс-әрекеттері өлтіру пиғылының қай уақытта пайда болуына қарамастан, үнемі ҚР ҚК-нің 100-бабымен сараланады.

Осы санаттағы қылмыстарды қарау кезінде «Адам өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды саралау туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 жылдың 11 мамырдағы №25 Нормативтік қаулысымен берілген түсініктемелерді басшылыққа алу қажет.

Әрекетті ҚК-нің 100-бабы бойынша саралаған кезде, сотмедициналық сараптамасының педиатриялық өлшемдеріне сәйкес айқындалатын сәбидің жаңа туылғандығын ескеру қажет. Жаңа туылған кезеңі өтіп кеткеннен кейін сәбиді өлтіру ҚК-нің 100-бабы бойынша сараланбайды, мұндай жағдайларда жауаптылық ҚК-нің 99-бабы бойынша туындайды.

Түсіндіруде көрсетілгендей, соттар сот медициналық сараптаманың педиатриялық көрсеткештеріне сәйкес белгіленетін баланының жаңа туылғанын ескеру қажет. Қылмыстың субъективтік жағы тура және жанама пиғыл түріндегі кінәмен сипатталады. Анасының жаңа туған сәбиді өлтіруі - үнемі тек қасақана қылмыс болып табылады. Негативті мән-жайлардың жинытығы (мысалы, өмір сүру үшін қаражаттың болмауы, асыраушыдан айырылуы), көрсетілген мән-жайлардың салдарынан туындаған негатитвті эмоциялардың жиынтығы психиканың бұзылу жағдайы болып саналады. Негативті мән-жайлар міндетті түрде жүктілікпен, босанумен, анасының және баласының тағдырымен байланысты болуы тиіс.

Психиканың бұзылу жағдайы-бұл құрамның объективті жағының да, сондай-ақ субъективті жағының да белгілерінің жиынтығы болып табылады. Осындай жағдайларда бала туған әйелдің психикалық жағдайына теріс әсер келтіретін (мысалы, әкесінің баладан бас тартуы немесе әйелдің туыстарының баламен анасының өмір сүруі үшін материалдық көмек көрсетуден бас тартуы) маңызды мәнжайлар деп тану қажет. Сәби туылғаннан кейін әйелдің психикасының бұзылуы, әдетте, оның жүйке жұмысының теріс процестерімен (депрессия, қорқыныш сезімі, желікпе көңіл-күйі және т.б.) сипатталады. Психиканың бұзылыуы жүктіліктің немесе босанудың зардаптарынан туындауы міндетті емес, себебі бұл әлеуметтік емес биологиялық мәселе болып табылады.Жоғарыда көрсетілген психикалық жағдайының бұзылуы байқалған әйел адамның есінің дұрыс болуын немесе дұрыс болмауын анықтау үшін сот психологиялық- психиатриялық сараптама өткізу қажет.

Зерттелген үкімдердің талдауы қылмыстыңбосанғаннан кейін бірден жасалуына байланыстыбарлық жағдайдарда соттардыңқайтыс болған баланы жаңа туған сәби ретінде тануын дұрыс екендігін көрсетеді.

Алайда, кінәлі адамның іс-әрекетін анасының жаңа туған сәбиді туғаннан кейін өлтіргенін саралау үшін баланы жаңа туған сәби деп тану туралы сот-медициналық сараптаманың қорытындысы қажет.

Осы санаттағы істер бойынша қылмыс кезінде баланың жаңа туылғанын растайтынсараптамалардың қорытындысын ұсыну міндетті болып табылатыны көрсетіледі.

Физиологиялық босану акушерлікте үрдіс ретінде қаралады, сол себепті жаңа туған сәбилердің қатарына жаңа туылған, бірақ анасына кіндікпен байланған баланы жатқызуға болады.

Бұндай бала туралы ҚР ҚК-нің 100-бабының диспозициясында, босану кезінде өлтіру туралы сөз болатын бөлімде көрсетілген деп ұсынылған.

Осы санаттағы қылмыстарды қарау барысында жаңа туған сәбиді медицинада әр түрлі түсіндірілетінін айта кеткен жөн. Сот медицинасында жаңа туған сәби болып туғанынан бір тәулікке толған бала саналады. Акушерлікте бір апта болған, ал педиатрияда туғанына бір ай толған бала жаңа туған сәби болып есептеледі. Баланың жасынкезеңге бөлуді есептеу адам өлтірудің нақты түрін, яғни туып жатқан кезінде немесе одан кейінгі кезеңде жасалғанын анықтау үшін қажет.

«Одан кейінгі кезеңде» белгісін дұрыс анықтаудан қылмыстың адам өлтіру (ҚК 99-бабы) немесе анасының жаңа туған сәбиін өлтіруі (ҚК 100- бабы) ретінде саралануына байланысты.

Баланы жаңа туған сәби ретінде санауға болатын «одан кейінгі кезең» деп туу сәтінен бір тәуліктен бастап бір айға дейінгі уақыт аралығын есептеу ұсынылған.

Анасының жаңа туған сәбиін туып жатқан кезінен кейін бір шама уақыт өткеннен соң өлтіруі, ҚК-нің 100-бабы бойынша саралауға негіз болып табылмайды.

Бұл жағдайда ҚР ҚК-нің 99 бабының 2 бөлігі бойынша жауаптылыққа тартылады.

Баланы анасының жатырында өлтіру адам өлтіру болып табылмайды, бұл жасанды түсік болып саналады, өз еркімен жасанды түсік жасатқан әйел қылмыстық жауаптылыққатартылмайды.

Қылмыс жаңа туған сәбидің өлімінен кейін аяқталған болып саналады.

Соттардың қандай мән-жайлар психикалық жағдайының бұзылуына байланысты болғанын, баланы өлтіру туып жатқан кезде немесе одан кейінгі кезеңдеболғанын, баланы өлтіру психикалық жағдайының бұзылу зардаптарынан немесе психикалық күйзеліс салдарынан жасалғаны туралы толық мәліметті көрсетпейді.

Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаралы аудандық сотының 2015 жылдың 10 сәуірдегі үкімімен 1991 жылы туған сотталған Т.-ның ісәрекеті ҚР ҚК-нің 100-бабы бойынша, яғни анасының өзінің жаңа туған сәбиін туып жатқан кезінде, сол сияқты одан кейінгі кезеңде психикасын бұзатын жағдайда өлтіруі бойынша сараланған. Іс мән- жайлары бойынша ол баланы туғаннан кейін ұл баланы дәретхана шұңқырына лақтырып тастаған, ал тірі болып туған сәби сол шұңқырда қатты суық тиіп қайтыс болды.

Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық сотының 2015 жылдың 19 наурызындағы ұқсас үкіммен, 1995 жылы туған К.-нің іс- әрекеті ҚР ҚКнің 100-бабы бойынша, яғни анасының өзінің жаңа туған сәбиін туып жатқан кезінде, сол сияқты одан кейінгі кезеңде психикасын бұзатын жағдайда өлтіруі бойынша сараланған. Бұл жағдайда, баланы дәретханада туғаннан кейін тіршілікке икемді баланы қоқыспен бірге пакетке салып лақтырып тастаған.

Көрсетілген екі жағдайда да анасы өзінің жаңа туған сәбиін туып жатқан кезінде, сол сияқты одан кейінгі кезеңде психикасын бұзатын жағдайда өлтіруі бойынша сараланған. Сотталғандардың екеуіне де «туып жатқан кезінде» өлтіру қылмыс белгісі артық тағылған.

Сонымен бірге, К.-нің іс-әрекеті (2014 жылдың 03 шілдесіндегі) ҚР ҚКнің 100-бабы бойынша емес, (1997 жылдың 16 шілдесіндегі) ҚР ҚК-нің 97- бабы бойынша саралануы тиіс, өйткені анасының өзінің сәбиін өлтіруі 2014 жылдың 8 желтоқсанында орын алған. Сотпен ҚР ҚК-нің 5-бабының талаптары бұзылған, оларға сәйкес, әрекеттің қылмыстылығы мен жазаланушылығы сол әрекет жасалған уақытта қолданылып жүрген заңмен белгіленеді. Қоғамдық қауіпті іс-әрекет (әрекетсіздік) жүзеге асырылған уақыт, зардаптардың басталған уақытына қарамастан, қылмыс жасалған уақыт деп танылады.

Үкімдерде жаза тағайындау жазаның жалпы бастамасына сәйкес дәлелденген. Бұрын сотталмағандарына, кінәсін мойындағандарына, өкінулеріне, тұрғылықты мекен жайларының болуына байланысты және тұрғылықты мекен жайлары бойынша жақсы жағынан мінезделетіндеріне байланысты екеуі дебас бостандықтарының шектелуіне сотталды. Екі жағдайда да іс бойынша жәбірленушінің өкілі болып аудандық (қалалық) білім беру бөлімі танылды.

«Туғаннан кейінгі кезеңде» ұғымы кінәлі адамның іс-әрекетін ҚР ҚКнің 99-бабы бойынша (адам өлтіру) немес ҚР ҚК-нің 100-бабы бойынша (жаңа туған сәбиді анасының өлтіруі) бойынша дұрыс саралау үшін нақты уақытын анықтауды қажет етеді.

Осы санаттағы қылмыстарды қарау барысында «Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды саралау туралы» 2007 жылдың 11 мамырдағы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативті қаулысының 25-тармағына сәйкес, психикалық бұзылушылықтарға байланысты әйелдің есінің дұрыстығын немесе есінің дұрыс еместігін анықтау үшін сот психологиялық-психиатриялық сараптама жүргізу қажет.

Әрекетті ҚК-нің 100-бабы бойынша саралаған кезде кінәлінің физиологиялық жан күйзелісінің бар-жоғы, оның кенеттен пайда болуы және жәбірленушінің әрекетімен байланысты болғаны қажетті шарт болып табылады.

Көтерген ана ұғымының болуына байланысты кінәлі адамдардың ісәрекеттерін дұрыс саралау мақсатында ҚР ҚК-нің 100-бабында көзделген қылмыс субъектісі (көтерген ана, биологиялық ана) ұғымын нормативті түрде біріңғайлау қажет.

**Назар аударыңыз!**

**«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты** [сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) **мүмкендігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды.**

**Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген** [құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын](https://zakonpravo.kz/)**.**

**Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады:** +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы [Заңгер Қорғаушы Заң қызметі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Құқық қорғау [Құқықтық қөмек](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы  Заң компаниясы