**Судебный штраф: теория и практика правоприменения**

**Аннотация.** Статья посвящена комплексному анализу института судебного штрафа как меры уголовно-правового характера в российском праве. Автор рассматривает теоретические основы данного института, его нормативное закрепление в УК РФ и УПК РФ, а также практические аспекты применения. В работе подробно анализируются проблемы правоприменительной практики, связанные с условиями назначения судебного штрафа, ролью потерпевшего и исполнением данной меры.

**Abstract.** The article provides a comprehensive analysis of the institution of judicial fine as a criminal law measure in Russian law. The author examines the theoretical foundations of this institution, its normative consolidation in the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, as well as practical aspects of its application. The work provides a detailed analysis of the problems of law enforcement practice related to the conditions for imposing a judicial fine, the role of the victim, and the execution of this measure.

**Ключевые слова:** судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности, мера уголовно-правового характера, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, правоприменительная практика, возмещение вреда, потерпевший, прекращение уголовного дела.

**Keywords:** judicial fine, exemption from criminal liability, measure of a criminal-law nature, Criminal Code of the Russian Federation, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, law enforcement practice, compensation for harm, victim, termination of a criminal case.

Судебный штраф является относительно новым для российского уголовного права институтом. Его появление стало результатом длительной дискуссии о необходимости внедрения в отечественную правовую систему дополнительных механизмов декриминализации, альтернативных традиционному уголовному преследованию. Данный институт представляет собой уникальный правовой гибрид, сочетающий в себе черты уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и исполнительной отраслей права [2]. В силу уголовного и уголовно-процессуального закона при наличии определенных оснований и условий лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде денежного взыскания в доход государства. При этом важнейшим юридическим последствием является то, что в случае исполнения всех предписанных судом условий лицо считается не подвергавшимся уголовной ответственности, что коренным образом отличает эту меру от условного осуждения и других видов освобождения от наказания [3].

Нормы о судебном штрафе были внедрены в правовую систему с целью декриминализации малозначительных преступлений, разгрузки правоохранительной системы и экономии уголовной репрессии. Законодатель предполагал, что данный институт позволит сократить количество лиц, направляемых в места лишения свободы за преступления, не представляющие высокой общественной опасности, а также снизит нагрузку на следственный аппарат и суды. Однако его практическое применение выявило ряд системных проблем и противоречий. По данным обзоров судебной практики, доля прекращенных с назначением судебного штрафа дел остается крайне неоднородной по регионам России и в среднем не превышает 2-5% от общего числа прекращаемых дел по нереабилитирующим основаниям, что свидетельствует о сдержанном и осторожном подходе правоприменителя. Например, в некоторых субъектах Федерации судебный штраф применяется в основном по делам о побоях (ст. 116 УК РФ) и мошенничестве в малозначительных размерах (ч. 1 ст. 159 УК РФ), тогда как в других регионах суды крайне редко прибегают к этой мере даже по очевидным для ее применения составам преступлений [1].

Ключевой проблемой является толкование условия, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ: «наличие основания для прекращения уголовного дела». Суды зачастую трактуют это положение расширительно, требуя от обвиняемого не только признания вины и согласия с предъявленным обвинением, но и полного заглаживания вреда, причем именно в той форме и размере, которую определяет потерпевший или суд, до вынесения судебного акта. Это превращает судебный штраф из меры, альтернативной наказанию, в инструмент принуждения к компенсации, что искажает его правовую природу [5].

На практике сложилась парадоксальная ситуация, когда материально обеспеченные лица, способные немедленно возместить ущерб, получают возможность воспользоваться этим институтом, тогда как социально незащищенные категории граждан такой возможности фактически лишены. Кроме того, в правоприменительной практике отсутствует единообразие в оценке того, что считать достаточным заглаживанием вреда — особенно в случаях с преступлениями против здоровья, где вред имеет не только материальный, но и моральный характер [7].

Еще одной значимой коллизией является роль потерпевшего. Требование о получении его согласия (ч. 4 ст. 25.1 УПК РФ) нередко парализует весь институт. Потерпевшие, осознавая свою ключевую роль, используют свое право вето как инструмент для завышения финансовых требований или оказания давления на обвиняемого, что блокирует применение процедуры даже при наличии всех формальных оснований. Анализ судебной практики показывает, что в приблизительно 30% случаев отказ в применении судебного штрафа связан именно с отсутствием согласия потерпевшего, причем нередко по причинам, не имеющим прямого отношения к существу дела. В некоторых случаях потерпевшие открыто заявляют о своем нежелании «отпускать виновного слишком легко», требуя полноценного уголовного наказания, даже если обвиняемый полностью компенсировал причиненный ущерб. Такая позиция ставит под сомнение восстановительный потенциал института судебного штрафа и требует пересмотра баланса интересов между частным и публичным началом в уголовном судопроизводстве [6].

Отдельного внимания заслуживает проблема исполнения. Если обвиняемый уклоняется от уплаты назначенного штрафа, суд по ходатайству судебного пристава-исполнителя отменяет свое постановление и возобновляет производство по уголовному делу. Данная процедура носит затяжной характер и противоречит принципу правовой определенности, ставя под сомнение финальный характер судебного акта. На практике возникает множество процессуальных сложностей, связанных с доказыванием факта уклонения, особенно когда лицо ссылается на объективную невозможность уплаты штрафа из-за тяжелого материального положения, потери работы или других уважительных причин. Кроме того, механизм взаимодействия между судами и службой судебных приставов по вопросам исполнения судебных штрафов остается недостаточно отрегулированным, что приводит к длительным задержкам и процессуальным ошибкам. Это создает правовую неопределенность как для осужденного, так и для потерпевшего, который ожидает разрешения уголовно-правового конфликта [5].

Таким образом, несмотря на заявленные цели гуманизации и оптимизации, институт судебного штрафа сталкивается с серьезными препятствиями на практике. Для его эффективной реализации требуется дальнейшая детализация законодательных условий, формализация критериев «позитивного посткриминального поведения» и, возможно, пересмотр роли потерпевшего в данной процедуре для обеспечения сбалансированного подхода к защите прав всех участников уголовного судопроизводства. В частности, целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении суду права применять судебный штраф без согласия потерпевшего в исключительных случаях, когда его несогласие является явно необоснованным или злоупотреблением правом. Только комплексный подход к решению указанных проблем позволит реализовать потенциал судебного штрафа как действенного инструмента гуманизации уголовной политики и разгрузки правоохранительной системы.

**Список использованных источников:**

1. Бойко А.И. Судебный штраф в системе мер уголовно-правового характера: монография. — М.: Проспект, 2021. — 192 с.
2. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве: сравнительно-правовое исследование. — М.: Статут, 2020. — 430 с.
3. Давыдов В.А. Дискреционные полномочия следователя и прокурора при ходатайстве о назначении судебного штрафа: проблемы и пути их решения // Уголовное судопроизводство. — 2023. — № 1. — С. 41–46.
4. Камалов Р.Н. Критерии «позитивного посткриминального поведения» при назначении судебного штрафа // Актуальные проблемы российского права. — 2023. — № 2. — С. 154–161.
5. Лапина О.В. Проблемы защиты прав потерпевшего при прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа // Адвокатская практика. — 2022. — № 6. — С. 28–33.
6. Мартынов А.С. Исполнение судебного штрафа и последствия уклонения от его уплаты // Исполнительное право. — 2021. — № 4. — С. 22–26.
7. Рогожин Н.А. Соотношение судебного штрафа с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ): выбор оптимальной процедуры // Закон и право. — 2021. — № 5. — С. 88–92.
8. Скобликов П.А. Судебный штраф: проблемы теории и практики // Законность. — 2022. — № 5. — С. 34–38.