**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проєкту Закону України**

**«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чинна редакція** | **Запропонована редакція** | **Пояснення змін** |
| **Кодекс України про адміністративні правопорушення** | | |
| **Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України**  Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, -  тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -  тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.  Злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд -  тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. | **Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України**  Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, -  тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -  тягнуть за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.  Злісне ухилення **особи, включеної до списку присяжних, присяжного**, експерта, перекладача від явки в суд -  тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  … | Запропонованим доповненням пропонується запровадити відповідальність особи, включеної до списку присяжних,присяжного за неявку без поважних причин на виклик суду. |
| **Кримінальний кодекс України** | | |
| **Стаття 384. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу**  1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо неправдивий висновок експерта, спеціаліста, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомонеправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -  караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, -  караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. | **Стаття 384. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу**  1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, **надання особою, включеною до списку присяжних, присяжним завідомо недостовірних відомостей**, завідомо неправдивий висновок експерта, спеціаліста, складені для надання або надані органу, що здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомонеправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -  караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, -  караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. | Запропонованим доповненням пропонується запровадити відповідальністьособи, включеної до списку присяжних,присяжного за надання завідомо недостовірних відомостей. |
| **Кримінальний процесуальний кодекс України** | | |
| **Стаття 31. Склад суду**  1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється суддею одноособово, крім випадків, передбачених частинами другою, третьою та дванадцятою цієї статті.  2. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого.  Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один із них заявив клопотання про такий розгляд.  3. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох суддів та трьох присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд.  … | **Стаття 31. Склад суду**  1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово, крім випадків, передбачених частинами третьою та дванадцятою цієї статті.  **Частину другу виключити**  3. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено **покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять** **років або довічного позбавлення волі, здійснюється судом присяжних у складі одного судді та семи присяжних, а за клопотанням обвинуваченого - колегіально судом у складі трьох суддів, крім випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті.** Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про такий розгляд. | Визначається кількісний склад суду присяжних та категорії справ, які будуть розглядатися за участю суду присяжних. |
| **Стаття 36. Прокурор**  1. Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.  2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений:  1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;  2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування;  …  19) доручати органам досудового розслідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави;  20) оскаржувати судові рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;  **Відсутній**  21) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. | **Стаття 36. Прокурор**  1. Прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.  2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений:  1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;  2) мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування;  …  19) доручати органам досудового розслідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави;  20) оскаржувати судові рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;  **201) забезпечувати явку потерпілого, свідків обвинувачення на судові засідання;**  21) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. | Зміни вносяться з метою забезпечення дотримання вимог КПК щодо розумних строків судового розгляду. |
| **Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду**  1. Якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених [пунктами 1-4 частини третьої статті 314](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2773) цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду.  2. З метою підготовки до судового розгляду суд:  1) визначає дату та місце проведення судового розгляду;  2) з’ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд;  3) з’ясовує питання про складосіб, які братимуть участь у судовому розгляді;  4) розглядає клопотання учасників судового провадження про:  здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту;  витребування певних речей чи документів;  здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні.  5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.  …  4. Під час підготовчого судового засідання суд роз’яснює обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього колегіально судом у складі трьох суддів. | **Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних**  **з підготовкою до судового розгляду**  1. Якщо під час підготовчого судового засідання не будуть встановлені підстави для прийняття рішень, передбачених [пунктами 1-4 частини третьої статті 314](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2773) цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду.  2. З метою підготовки до судового розгляду суд:  1) визначає дату та місце проведення судового розгляду;  2) з’ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд;  3) з’ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді;  4) розглядає клопотання учасників судового провадження про:  здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту;  витребування певних речей чи документів;  здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні.  5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.  …  4. Під час підготовчого судового засідання суд роз’яснює обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років **або довічного позбавлення волі,** право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього колегіально судом у складі трьох суддів. | Передбачається обов’язок суду роз’яснити право обвинуваченого про право на відмову від суду присяжних. |
| **Стаття 383. Порядок провадження в суді присяжних**  1. Кримінальне провадження судом присяжних здійснюється відповідно до загальних правил цього Кодексу з особливостями, встановленими цим параграфом.  2. Суд присяжних утворюється при місцевому загальному суді першої інстанції.  **3. Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, крім питання, передбаченого частиною третьою статті 331 цього Кодексу, судді і присяжні вирішують спільно.** | **Стаття 383. Порядок провадження в суді присяжних**  1. Кримінальне провадження судом присяжних здійснюється відповідно до загальних правил цього Кодексу з особливостями, встановленими цим параграфом.  **У разі необхідності вирішення судом питання про належність та/або допустимість наданих сторонами доказів присяжні видаляються із зали судового засідання.**  **У разі визнання наданих сторонами доказів неналежними або недопустимими суд зобов’язаний вказати присяжним, що вони не можуть приймати їх до уваги.**  2. Суд присяжних утворюється при місцевому загальному суді першої інстанції.  **3. Усі питання, пов’язані з судовим розглядом, вирішуються головуючим.** | Встановлюється обов’язок суду, вказати присяжним, що вони не можуть приймати до уваги докази, визнані судом неналежними або недопустимими.  Визначається, що усі питання, пов’язані з судовим розглядом вирішуються головуючим. |
| **Стаття 384. Роз’яснення права на суд присяжних**  1**. Прокурор, суд зобов’язані** роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді **довічного позбавлення волі,** можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього судом присяжних.  Письмове роз'яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних додається до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду.  2. Обвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді **довічного позбавлення волі,** під час підготовчого судового засідання має право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних. | **Стаття 384. Роз’яснення права на відмову від суду присяжних**  1**. Суд зобов’язаний** роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді **позбавлення волі на строк понад десять років або** довічного позбавлення волі, можливість та особливості розгляду кримінального провадження стосовно нього **колегіально судом або** судом присяжних.  Письмове роз’яснення прокурора обвинуваченомупро особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних додається до обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, які передаються до суду.  2. Обвинувачений у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді **позбавлення волі на строк понад десять** **років або довічного позбавлення волі,** під час підготовчого судового засідання має право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього **колегіально судом**. | Передбачається право обвинуваченого відмовитися від суду присяжних. |
| **Стаття 385. Виклик присяжних**  1. Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик присяжних у кількості **семи** осіб, які визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа осіб, які внесені до списку присяжних.    2. Громадяни, які внесені до списку присяжних і можуть бути викликані до суду як присяжні, визначаються згідно із [Законом України "Про судоустрій і статус суддів"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17).  3. Письмовий виклик має бути вручений присяжному під розписку не пізніше ніж за **п’ять** днів до судового засідання. У виклику зазначаються день, час і місце проведення судового засідання, права та обов’язки присяжного, перелік вимог до присяжних, а також підстави для **увільнення** їх від виконання обов’язків, **припис про явку**, а також обов’язок присяжного (чи іншої особи, яка одержала виклик для передачі його присяжному) **невідкладно повідомити суд про причини неможливості явки.**  4. На підставі письмового виклику роботодавець зобов’язаний звільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. | **Стаття 385. Виклик присяжних**  1. Після призначення судового розгляду судом присяжних головуючий дає секретарю судового засідання розпорядження про виклик осіб, включених до списку присяжних, у кількості **не менше тридцяти,** які визначаються автоматизованою системою документообігу суду.  **Сторони кримінального провадження мають право протягом п’яти днів з моменту призначення дати судового розгляду на підготовку запитань до осіб, включених до списку присяжних.**  **Сторони кримінального провадження здійснюють підготовку запитань до осіб, включених до списку присяжних у формі анкети для визначення їх об’єктивності та неупередженості при розгляді відповідного кримінального провадження.**  **Сторони кримінального провадження мають право на включення до анкети однакової кількості запитань.**  **Остаточний варіант анкети затверджується головуючим.**  2. Особи, які включені до списку присяжних і можуть бути викликані до суду як присяжні, визначаються згідно із [Законом України "Про судоустрій і статус суддів"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17)  3. Письмовий виклик **разом із анкетою** має бути вручений особі, включеній до списку присяжних під розписку не пізніше ніж за **десять** днів до початку судового засідання. У виклику зазначаються день, час і місце проведення судового засідання, права та обов’язки особи, включеної до списку присяжних, присяжного, перелік вимог до присяжних, а також підстави для **звільнення** їх від виконання обов’язків, **відповідальність за неявку до суду,** а також обов’язок особи, включеної до списку присяжних (чи іншої особи, яка одержала виклик для передачі його присяжному) **протягом трьох днів** **з дати отримання письмового виклику повернути суду заповнену анкету**.  **На наступний день після отримання анкет від осіб, включених до списку присяжних суд надсилає їх копії стороні захисту та стороні обвинувачення.**  4. На підставі письмового виклику роботодавець зобов’язаний звільнити присяжного від роботи на час виконання ним обов’язків зі здійснення правосуддя. | Пропонується врегулювати процедуру виклику до суду осіб, внесених до списку присяжних для відбору присяжних. |
| **Стаття 386. Права і обов'язки присяжного**  1. Присяжний має право:  1) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні;  2) робити нотатки під час судового засідання;  **3) з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються;**  4) просити головуючого роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа.  2. Присяжний зобов’язаний:  1) правдиво відповісти на запитання головуючого і учасників судового провадження щодо можливих перешкод, передбачених цим Кодексом або законом, для його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та поінформованості про його обставини, а також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію про себе;  2) додержуватися порядку в судовому засіданні і виконувати розпорядження головуючого;    3) не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду;  **Відсутній**  4) не спілкуватися **без дозволу головуючого** з особами, що не входять до складу суду, стосовно суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього;  5) не збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням;  6) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з виконанням його обов’язків. | **Стаття 386. Права і обов'язки присяжного**  1. Присяжний має право:  1) брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні;  2) робити нотатки під час судового засідання;  **Виключити**  4) просити головуючого роз’яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни і поняття, зміст оголошених у судовому засіданні документів, ознаки злочину, у вчиненні якого обвинувачується особа.  2. Присяжний зобов'язаний:  **1) вчасно з’явитися для участі у судовому розгляді. У випадку неможливості явки письмово повідомити суд про обставини, які перешкоджають взяти участь у судовому розгляді, із наведенням відповідних відомостей. У разі відсутності можливості подати відповідні відомості та неможливості взяти участь у судовому розгляді, присяжний зобов’язаний з’явитися до суду особисто для надання пояснень головуючому;**  **2)** правдиво відповідати на запитання головуючого, **сторін кримінального провадження** щодо можливих перешкод, передбачених цим Кодексом або законом, для його участі в судовому розгляді, його стосунків з особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, що підлягає розгляду, та поінформованості про його обставини, а також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію про себе.  Надання присяжним завідомо недостовірних відомостей на запитання головуючого, сторін кримінального провадження, щодо обставини, передбачених цим Кодексом або законом, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності, має наслідком притягнення до відповідальності, встановленої законом;  3) не відлучатися із залу судового засідання під час судового розгляду;  **4) не користуватися мобільними терміналами системи зв’язку під час судового розгляду;**  5) не спілкуватися з особами, що не входять до складу суду **присяжних**, стосовно суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього;  6) не збирати відомості, що стосуються кримінального провадження, поза судовим засіданням;  7) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і стали відомі присяжному у зв’язку з виконанням його обов’язків. | Встановлюється право присяжного в установленому порядку ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються. |
| **Стаття 387. Відбір присяжних у суді**  1. Відбір присяжних здійснюється після відкриття судового засідання.  2. Головуючий повідомляє присяжним, яке провадження підлягає розгляду, роз’яснює їм права та обов’язки, а також умови їх участі в судовому розгляді. Кожен із присяжних має право заявити про неможливість його участі в судовому розгляді, вказавши на причину цього, та заявити собі самовідвід.  3. Головуючий з’ясовує, чи немає передбачених цим Кодексом або законом підстав, які перешкоджають залученню громадянина в якості присяжного або є підставою для звільнення окремих присяжних від виконання їх обов’язків, а так само для звільнення присяжних від виконання їх обов’язків за їх усними чи письмовими заявами.  Для з’ясування обставин, що можуть перешкоджати участі присяжного в судовому розгляді, прокурор, потерпілий, обвинувачений з дозволу головуючого можуть ставити присяжним відповідні запитання.  4. Кожному з присяжних, який з'явився, учасники судового провадження можуть заявити відвід з підстав, передбачених статтями 75 і 76 цього Кодексу.  5. Усі питання, пов'язані зі звільненням присяжних від участі в розгляді кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом присяжних, вирішуються ухвалою суду **у складі двох суддів, що постановляється після проведення наради** на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним. **У разі якщо судді не прийшли до одноголосного рішення щодо вирішення питання, пов'язаного зі звільненням присяжного від участі в розгляді кримінального провадження або самовідводом чи відводом присяжного, присяжний вважається звільненим від участі в розгляді кримінального провадження або відведеним.**  6. Якщо після виконання вимог, передбачених [частинами першою - п’ятою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3219) цієї статті, присяжних залишилося більше необхідної для участі в судовому розгляді кількості, присяжні визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в розгляді кримінального провадження.  7. Якщо в результаті виконання дій, зазначених у [частині п’ятій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3224) цієї статті, присяжних залишилося менше необхідної для участі в судовому розгляді кількості, секретар судового засідання за вказівкою головуючого викликає присяжних додатково.  8. Після відбору основних присяжних відбирається двоє запасних присяжних з додержанням зазначених у цій статті правил.  9. Прізвища відібраних основних і запасних присяжних заносяться до журналу судового засідання в тому порядку, в якому їх було відібрано.  10. Запасні присяжні під час судового засідання постійно перебувають на відведених їм місцях і до ухвалення вироку можуть бути включені до складу основних присяжних у разі неможливості кого-небудь з основних присяжних продовжувати участь у судовому розгляді. Про заміну вибулих основних присяжних запасними **суд присяжних** постановляє ухвалу. | **Стаття 387. Відбір присяжних у суді**  1. Відбір присяжних здійснюється після відкриття судового засідання.  2. Головуючий повідомляє особам, включеним до списку присяжних які **з’явилися для участі у судовому розгляді**, яке провадження підлягає розгляду, роз’яснює їм права та обов’язки, а також умови їх участі в судовому розгляді. Кожен із зазначених осіб має право заявити про неможливість її участі в судовому розгляді, вказавши на причину цього, та заявити собі самовідвід.  3. Головуючий з’ясовує, чи немає передбачених цим Кодексом або законом підстав, які перешкоджають залученню особи в якості присяжного або є підставою для звільнення окремих осіб, включених до списку присяжних, які з’явилися для участі у судовому розгляді, від виконання їх обов’язків, а так само для звільнення зазначених осіб від виконання їх обов’язків за їх усними чи письмовими заявами.  Для з’ясування обставин, що можуть перешкоджати участі в судовому розгляді особам, включеним до списку присяжних, які з’явилися для участі у судовому розгляді, прокурор, потерпілий, обвинувачений з дозволу головуючого можуть ставити зазначеним особам відповідні запитання.  Надання особою, включеною до списку присяжних, завідомо недостовірних відомостей про себе на запитання головуючого, сторін кримінального провадження, щодо обставини, передбачених цим Кодексом або законом, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності, має наслідком притягнення до відповідальності, встановленої законом;  4. Кожному з осіб, внесених до списку присяжних, які з'явилися для участі у судовому розгляді, учасники судового провадження можуть заявити відвід з підстав, передбачених статтями 75 і 76 цього Кодексу.  5. Усі питання, пов'язані зі звільненням осіб, внесених до списку присяжних, які з'явилися для участі у судовому розгляді, від участі в розгляді кримінального провадження, а також із самовідводом і відводом, вирішуються ухвалою суду, що постановляється на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним.  6. Якщо після виконання вимог, передбачених [частинами першою - п’ятою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3219) цієї статті, присяжних залишилося більше необхідної для участі в судовому розгляді кількості, присяжні визначаються автоматизованою системою документообігу суду з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в розгляді кримінального провадження.  7. Якщо в результаті виконання дій, зазначених у [частині п’ятій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3224) цієї статті, присяжних залишилося менше необхідної для участі в судовому розгляді кількості, секретар судового засідання за вказівкою головуючого викликає осіб, включених до списків присяжних додатково.  8. Після відбору основних присяжних відбирається двоє запасних присяжних з додержанням зазначених у цій статті правил.  9. Прізвища відібраних основних і запасних присяжних заносяться до журналу судового засідання в тому порядку, в якому їх було відібрано.  10. Запасні присяжні під час судового засідання постійно перебувають на відведених їм місцях і до ухвалення вироку можуть бути включені до складу основних присяжних у разі неможливості кого-небудь з основних присяжних продовжувати участь у судовому розгляді. Про заміну вибулих основних присяжних запасними **головуючий** постановляє ухвалу. | Встановлюється право відводу присяжного та процесуальне рішення про заміну вибулих присяжних. |
| **Відсутня** | **Стаття 388-1. Голова присяжних**  **1. Після приведення до присяги присяжні виходять до нарадчої кімнати, де більшістю голосів обирають зі свого складу голову.**  **2. Голова присяжних користується рівними з іншими присяжними правами у вирішенні всіх питань, що виникають під час судового розгляду й ухвалення вердикту.**  **3. Голова присяжних веде наради присяжних, за дорученням присяжних звертається до головуючого з питаннями, з урахуванням результатів голосування проголошує вердикт в судовому засіданні.** | Визначаються права та обов’язки голови присяжних. |
| **Стаття 390. Усунення присяжного**  2. Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження **за ініціативою головуючого рішенням більшості від складу суду присяжних, яке приймається в нарадчій кімнаті та оформлюється вмотивованою ухвалою.**  … | **Стаття 390. Усунення присяжного**  2. Присяжний може бути усунутий **за вмотивованою заявою сторін** **кримінального провадження** від подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження **рішенням головуючого,** **що постановляється на місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом необхідним.**  … | Визначається порядок усунення присяжного. |
| **Стаття 391. Порядок наради і голосування в суді присяжних**  1. Нарадою суду присяжних керує **головуючий, який послідовно ставить на обговорення питання, передбачені статтею 368 цього Кодексу, проводить відкрите голосування і веде підрахунок голосів.**  2. Усі питання вирішуються простою більшістю голосів. **Головуючий голосує останнім.**  3. Ніхто зі складу суду присяжних не має права утримуватися від голосування, крім випадку, коли вирішується питання про міру покарання**, а суддя чи присяжний** голосував за виправдання обвинуваченого.У цьому разі голос того, хто утримався, додається до голосів, поданих за рішення, яке є найсприятливішим для обвинуваченого.При виникненні розбіжностей про те, яке рішення для обвинуваченого є більш сприятливим, питання вирішується шляхом голосування.  **4. Кожен із складу суду присяжних має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для ознайомлення.**  **5. У випадку, коли серед більшості складу суду, яка ухвалила рішення, відсутні судді, головуючий зобов'язаний надати допомогу присяжним у складенні судового рішення.**  **Відсутня** | **Стаття 391. Порядок наради і голосування в суді присяжних**  **1. Нарадою суду присяжних керує голова присяжних, який ставить на обговорення питання та проводить відкрите голосування і веде підрахунок голосів.**  **2.** **Вердикт про винуватість обвинуваченого вважається ухваленим, якщо за нього проголосували п’ять із семи присяжних.**  **Голова присяжних голосує останнім.**  **3. Ніхто зі складу суду присяжних не має права утримуватися від голосування.**  **Виключити.**  **4.  Присяжні повинні вирішити питання щодо винуватості чи невинуватості обвинуваченого у вчиненні кожного злочину.**  **5. На вимогу присяжних до нарадчої кімнати надаються будь-які речі, досліджені в судовому засіданні під час судового розгляду.** | Визначається порядок здійснення наради суду присяжних, коло питань, які необхідно вирішити щодо кожного злочину. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-1. Напутнє слово головуючого**  **1. Перед виходом присяжних до нарадчої кімнати для ухвалення вердикту головуючий звертається до присяжних із напутнім словом, у якому нагадує суть обвинувачення, повідомляє зміст закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за вчинення злочину, у якому обвинувачується особа, роз’яснює основні правила оцінки доказів, зміст презумпції невинуватості, положення про тлумачення сумнівів на користь обвинуваченого, роз’яснює зміст стандарту переконання «поза розумним сумнівом».**  **Головуючий звертає увагу присяжних на те, що відмова обвинуваченого давати показання або його мовчання не може тлумачитися проти нього.**  **2. Головуючий роз’яснює присяжним, що їхні висновки мають ґрунтуватися лише на тих доказах, які були безпосередньо досліджені під час судового розгляду, а також нагадує свої настанови щодо недопустимості певних доказів і відомостей.**  **Головуючий також роз’яснює присяжним порядок їхньої наради, підготовки відповідей на поставлені питання, голосування й ухвалення вердикту.**  **3. Головуючий завершує своє напутнє слово нагадуванням присяжним змісту наданої ними присяги.**  **4. При проголошенні напутнього слова головуючому забороняється в будь-якій формі висловлювати свою позицію з питань, поставлених перед присяжними.**  **5. Присяжні, вислухавши напутнє слово головуючого мають право поставити запитання до головуючого щодо надання додаткових роз’яснень.** | Передбачається звернення головуючого до присяжних з напутнім словом. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-2. Таємниця наради присяжних**  **1. Після напутнього слова головуючого присяжні видаляються в нарадчу кімнату для ухвалення вердикту.**  **2. Секретар судового засідання забезпечує, щоб жодна стороння особа не була присутня під час наради присяжних.**  **3. Присяжні мають право робити перерви для відпочинку після закінчення робочого часу.**  **4. Присяжні не мають право розголошувати думки, які були висловлені під час наради, і результати їх голосувань.** | Визначається процедура наради присяжних. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-3. Вердикт присяжних**  **1. Вердиктом є проголошення головою присяжних рішення присяжних, сформованого на підставі опитувального листа, в якому присяжні мають надати відповідь щодо винуватості чи невинуватості обвинуваченого.**  **2. Відповіді на питання про винуватість чи невинуватість обвинуваченого вносяться головою присяжних в опитувальний лист, який підписується усіма присяжними.** | Визначається поняття вердикту присяжних, обов’язок присяжного надавати відповідь на запитання. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-4. Проголошення вердикту присяжних**  **1. Після складення і підписання опитувального листа присяжні повертаються до зали судового засідання і голова присяжних передає головуючому судді опитувальний лист із внесеними в нього відповідями.**  **2. Голова присяжних зачитує вердикт присяжних. Присутні в залі судового засідання вислуховують вердикт присяжних стоячи.**  **3. Проголошений вердикт присяжних передається секретареві судового засідання.** | Визначається порядок складення та проголошення вердикту присяжних. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-5. Дії суду присяжних після проголошення вердикту**  **1. Якщо присяжні ухвалили вердикт про невинуватість обвинуваченого, який тримається під вартою, за ухвалою головуючого його негайно звільняють з-під варти.**  **2. Після проголошення вердикту про невинуватість обвинуваченого присяжних головуючий повідомляє присяжних про закінчення їхньої участі в судовому розгляді.** | Визначаються дії суду присяжних після проголошення вердикту. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-6. Обговорення наслідків вердикту присяжних**  **1. Наслідки вердикту обговорюються без участі присяжних.**  **2. Головуючий надає сторонам кримінального провадження можливість виступити з питань щодо юридичних наслідків вердикту, включаючи питання про відшкодування шкоди завданої злочином. Захисник або обвинувачений виступають останніми.**  **3. Головуючий зупиняє сторону кримінального провадження, якщо вона торкається питань, не пов’язаних з юридичними наслідками вердикту.** | Визначається порядок обговорення вердикту присяжних. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-7. Рішення головуючого у суді присяжних**  **1. Вердикт присяжних обов’язковий для головуючого і має наслідком ухвалення ним відповідного вироку.**  **2. Після проголошення вердикту присяжних головуючий:**  **1) ухвалює виправдувальний вирок – якщо присяжні визнали обвинуваченого невинуватим у вчиненні злочину;**  **2) ухвалює обвинувальний вирок із визначенням виду та міри покарання – якщо присяжні визнали обвинуваченого винуватим у вчиненні хоча б одного із злочину.** | Визначаються наслідки вердикту присяжних. |
| **Відсутня** | **Стаття 391-8. Особливості складання і проголошення вироку суду присяжних**  **1. Головуючий складає і проголошує вирок суду присяжних з додержанням вимог, передбачених цим Кодексом, з такими особливостями:**  **1) у вступній частині вироку не зазначаються прізвища присяжних;**  **2) у мотивувальній частині вироку зазначаються:**  **а) у разі визнання особи невинуватою – формулювання обвинувачення, яке пред’явлене особі і визнане присяжними недоведеним****;**  **б) у разі визнання особи винуватою -** **формулювання обвинувачення, визнаного присяжними доведеним.** | Визначається порядок складення і проголошення вироку суду присяжних |
| **Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги**  **…**  **Відсутня** | **Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги**  **…**  **4. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду присяжних суд апеляційної інстанції має право:**  **1) залишити вирок суду без змін;**  **2) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;**  **3) скасувати вирок суду і призначити новий розгляд у суді присяжних.** | Наслідки перегляду вироків суду присяжних |
| **Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції**  1. Підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є:  1) неповнота судового розгляду;  2) невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження;  3) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;  4) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.    2. Підставою для скасування або зміни вироку суду першої інстанції може бути також невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.  … | **Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції**  1. Підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є:  1) неповнота судового розгляду;  2) невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження;  3) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;  4) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.  **Підставою для скасування або зміни вироку суду присяжних при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є:**  **1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону;**  **2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність.**  2. Підставою для скасування або зміни вироку суду першої інстанції може бути також невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.  … | Визначаються підстави для скасування або зміни вироку суду присяжних при розгляді справи в суді апеляційної інстанції |
| **Відсутня** | Розділ XI «Перехідні положення»  206. Обвинувальні акти в кримінальних провадженнях щодо особливо тяжкого злочину, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в яких ухвала про призначення судового розгляду постановлена до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя», розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності зазначеним Законом України.  Обвинувальні акти в кримінальних провадженнях щодо особливо тяжкого злочину, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, в яких ухвала про призначення судового розгляду постановлена після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя», розглядаються в порядку, передбаченому зазначеним Законом України.  Обвинувальні акти в кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, в яких ухвала про призначення судового розгляду постановлена до 1 січня 2024 року, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя».  Обвинувальні акти в кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять, в яких ухвала про призначення судового розгляду постановлена після 1 січня 2024 року, розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя».  Вироки суду у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, які ухвалені і не набрали законної сили на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя», можуть бути оскаржені в апеляційному порядку та строки, що діяли до набрання чинності зазначеним Законом України.  Неоскаржені вироки суду у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, які не набрали законної сили на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя», набирають законної сили в порядку, що діяв до набрання чинності зазначеним Законом України.  Апеляційні скарги, подані до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя», розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності зазначеним Законом України.  Вироки суду присяжних у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, які ухвалені і не набрали законної сили до 1 січня 2024 року, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку та строки, що діяли до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя».  Неоскаржені вироки суду присяжних у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, які ухвалені і не набрали законної сили до 1 січня 2024 року, набирають законної сили в порядку, що діяв до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя».  Апеляційні скарги, подані на вироки суду присяжних у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, подані до 1 січня 2024 року, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя». | Встановлюється поетапне запровадження запропонованих проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя» змін. |

**Директор**

**Директорату правосуддя та**

**кримінальної юстиції О.М.Олійник**