**Предмет преступления в виде незаконной рубки деревьев и иных лесных насаждений (ст. 260 УК РФ)**

**Аннотация:** В материалах публикации затронуты вопросы законодательного и теоретического определения предмета преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, в рамках рассмотрения объективных признаков незаконной рубки лесных насаждений. Ставится вопрос о широком толковании предмета преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, а также рассмотрены возникающие в связи с этим проблемные аспекты.

**Ключевые слова:** лесные насаждения, лес, предмет преступления, лесные массивы, иные насаждения.

**Abstract:** The materials of the publication touch upon the issues of legislative and theoretical definition of the subject of the crime under Article 260 of the Criminal Code of the Russian Federation, in the framework of the consideration of objective signs of illegal logging of forest plantations. The question is raised about the broad interpretation of the subject of the crime under Article 260 of the Criminal Code of the Russian Federation, and the problematic aspects arising in this regard are also considered.

**Keywords:** forest plantations, forest, the subject of the crime, woodlands, other plantings.

Предмет преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, относится к важнейшим и основным объективным признакам, так как включен в официальную диспозицию указанной статьи особенной части уголовного закона.

Как указывает обоснованно А. В. Михеев, в природоохранных отношениях при совершении преступного деяния предмет противоправного посягательства, предусмотренного ст. 260 УК РФ, всегда надлежит исследовать в связи с его непосредственным объектом. Отдельное изучение и анализ предмета преступления в виде незаконной рубки лесных насаждений не позволяет определить и конкретизировать правоотношение, которому причинен вред, что вызывает в практической деятельности правоприменителя недочеты квалификации [6, с. 246].

При проведении исследования предмета уголовно наказуемого деяния, закрепленного нормой ст. 260 УК РФ, следует обратить внимание на следующую позицию В.Н. Винокурова, который считает предметом незаконной рубки лесных насаждений и иной лесной растительности общие, закрепленные с нормах статей ЛК РФ, и специальные правила охраны лесных массивов (указанные в иных законодательных или подзаконных актах) и объекты окружающей среды обитания человека, которым непосредственно причинен имущественный и экологический ущерб [4, с. 78].

Можно согласиться с мнением М.С. Лущик, что «непосредственным предметом посягательства могут быть различные растения, нарушение экологической безопасности которых может иметь различные отрицательные последствия, как для самих экологических объектов, так и для окружающей природной среды, жизни и здоровья людей» [5, с. 173].

Вопросы, касающиеся определения предмета преступного лесоправонарушения в виде незаконной вырубки, спиливания, и т.д. древесных и иных насаждений лесной полосы, возникают из-за того, что он сформулирован законодателем достаточно широко (лесные или нелесные насаждения). То есть в предмет посягательства, предусмотренного ст. 260 УК РФ, входят как лесные насаждения, так и деревья, кустарники, лианы, не отнесенные к указанному виду лесной растительности.

К сожалению понятия лесные или не входящие в лесные растительные насаждения не содержаться в основном акте лесного законодательства, – ЛК РФ, где сформулировано также довольно поверхностно и абстрактно в ст. 5 понятие «лес», – рассматриваемый законодателем как экологическая система или природный ресурс.

Важной нормой для определения предмета преступления в виде незаконной рубки лесных и иных насаждений является установление законодателем в ст.ст. 10, 12 ЛК РФ целевого назначения отдельных лесных массивов, которые могут являться:

* резервными, их понятие и назначение раскрыто в специальных нормах ЛК РФ (ст. 118), где указано, что ими являются те¸ где не планируется в течение длительного времени заготовка древесины (кроме личных нужд и необходимой вырубки для проведения геологических исследований недр лесной полосы);
* защитными, т.е. могут использоваться при обязательном соблюдении целевой функциональности и решении задач сохранения и преумножения водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных полезных функций растительных массивов;
* эксплуатационными, т.е. подлежащими освоению в целях экономического использования для получения высококачественной древесины для выполнения рыночных задач лесного, промышленного и перерабатывающего хозяйства.

Согласно нормативным положениям ч. 1 ст. 260 УК РФ охрана уголовно-правовыми средствами осуществляется в отношении всех типов древесной растительности (лесных или нелесных насаждений в виде деревьев, лиан, кустарников), на различных категориях земельных участков, где они находятся [1].

Однако п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 закрепил возможные исключения при определении предмета рассматриваемого преступного лесонарушения. Например, судебной практикой не признаются предметом преступления, предусмотренного положениями ст. 260 УК РФ, различные древесные и иные насаждения, если они произрастают на личном подсобном, приусадебном или дачном участке, на земельных участках, используемых для сельского хозяйства (кроме деревьев, выращиваемых с целью защиты земельных участков сельскохозяйственного назначения от отрицательного влияния природной и иной среды), на землях сферы животноводства и огородничества, в лесопитомниках и т.д. [3]

Вырубка, а равно уничтожение указанных выше видов растительности, не признаваемых Верховным Судом РФ в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, могут квалифицироваться как определенный вид хищения частного имущества, либо как его повреждение, уничтожение по соответствующим статья УК РФ.

Таким образом, судебная практика ограничила предмет преступления, указанный довольно широко в ст. 260 УК РФ.

Что касается официального отраслевого понятия «лесное насаждение», то оно содержится в специальном стандарте, утвержденном подзаконным актом Рослесхоза от 03.12.1998 № 203.

В соответствии с п. 3.2.43 указанного подзаконного акта технического назначения от 03.12.1998 № 203 лесное насаждение - это система и комплекс элементов растительного происхождения, объединенных однородными лесорастительными условиями части участка леса и общей внутренней структурой в виде древостоя, подлеска, подроста и живого напочвенного покрова [2].

Подводя итог, можно заметить, что анализ предмета преступного посягательства можно также провести по признаку пород древесной растительности, которые выбираются преступниками для незаконной рубки наиболее часто, согласно правоприменительной практике (ель, сосна, лиственница, береза, осина и т.д.).

Список использованных источников и литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
2. Об утверждении отраслевого стандарта ОСТ 56-108-98 "Лесоводство. Термины и определения": приказ Рослесхоза от 03.12.1998 № 203 – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW\_20361/, доступ СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.09.2022). – Загл. с экрана.
3. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 (ред. от 30.11.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. –№ 12.
4. Винокуров, В. Н. Посягательства на объекты экологии: квалификация и конструирование норм Особенной части УК РФ / В. Н. Винокуров // Журнал российского права. – 2020. – № 4. – С. 77-87.
5. Лущик, М. С. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст. 260 уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений) / М. С. Лущик // Синергия Наук. – 2021. – № 62. – С. 172-183.
6. Михеев, А. В. К вопросу об объекте и предмете незаконной рубки лесных насаждений / А. В. Михеев // Проблемы развития современного общества : сборник научных статей 6-й Всероссийской национальной научно-практической конференции, Курск, 22 января 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 245-247.