Trestní právo 2

**Objektivní stránka trestného činu – dokončení**

Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu – nemusí být ve skutkových podstatách všech trestních činů. Pokud se vyskytuje ve skutkové podstatě některý znak, stává se obligatorním – tedy povinným znakem skutkové podstaty a bez naplnění tohoto znaku by se nejednalo o trestný čin.

Fakultativní znaky zejména jsou:

* hmotný předmět útoku – např. dítě, cizí věc, motorové vozidlo atd.
* doba spáchání činu – např. ve válečném stavu, po porodu, ve strážní službě, při veřejní dražbě aj.
* místo trestného činu – např. území republiky, obvod, na který se vztahuje zákaz pobytu, v cizině
* prostředek trestného činu-např. vydírání se zbraní, pomluva, spáchaná veřejnými sdělovacími

 prostředky, veřejnou počítačovou sítí aj.

* zvláštní způsob spáchání – např. týrání spáchané zvlášť surovým způsobem, podávání alkoholu
* dítěti aj.

**Pachatel trestného činu (subjekt)**

Obligatorním znakem skutkové podstaty je pachatel trestného činu. Trestně odpovědnou osobou může být osoba fyzická, která bezprostředně spáchala trestný čin, nebo osoba právnická. (Trestní odpovědnosti právnických osob bude pojednána v dalším díle – trestní právo 3). Trestní zákoník definuje pojem pachatele trestného činu v § 22 odst. 1 takto: Pachatelem je ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná

Podle českého trestního zákoníku může být pachatelem fyzická osoba – pouze:

1. Osoba fyzická, která je v době činu
2. Příčetná
3. Dovršila 15 rok věku
4. Je rozumově a mravně vyspělá, jde-li o mladistvého pachatele provinění
5. Podle okolností jde o osobu charakterizovanou zvláštními znaky

Podmínky a) až c) musí být splněny současně. Zbylé dvě podmínky podle konkrétního případu.

Jednou ze základních zásad trestního práva je individuální odpovědnost fyzických osob za spáchaný trestný čin.

Věk a příčetnost jsou znakem trestního činu, ale nepatří ke znakům skutkové podstaty trestného činu. Mladistvý, který v době spáchání trestného činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat, jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. U mladistvého se primárně zjišťuje, zda v době spáchání trestného činu dosáhl rozumové a mravní vyspělosti.

Většinu trestních činů může spáchat jako pachatel kdokoliv. Některé trestné činy mají výjimku a vyžadují zvláštní vlastnosti pachatele. (např. veřejný činitel).

České trestní právo do 31.12.2011. spočívalo na zásadě individuální odpovědnosti. Po zavedení trestní odpovědnosti právnických osob se dosavadní zásada individuální trestné odpovědnosti fyzických osob změnila na zásadu souběžné, nezávislé trestné odpovědnosti fyzických a právnických osob. Za jednání za jiného je stále odpovědna individuální fyzická osoba.

**Příčetnost**

Příčetností rozumíme způsobilost být pachatelem trestného činu, pokud závisí na duševních schopnostech pachatele. Trestní zákoník nedefinuje příčetnost, ale uvádí důvody, které příčetnost vylučují Podle § 26 není odpovědný ten, kdo pro duševní poruchu nemohl rozpoznat v době činu jeho protiprávnost, nebo ovládat své jednání.

**Pachatel jednal v nepříčetnosti jestliže:**

-trpí duševní poruchou

- je zbaven schopnosti rozpoznat

-protiprávnost činu, nebo ovládat své jednání (postačí, pokud chybí alespoň jedna z uvedených schopností)

- ztráta rozpoznávací nebo ovládací schopnosti je důsledkem duševní choroby

- duševní choroba a ztráta rozpoznávací nebo ovládací jsou dány v době činu

Shora uvedené podmínky nepříčetnosti musí být dány současně Kritérii pro nepříčetnost jsou dána biologicky – lékařsky a psychologicky (juristicky). Definici duševní poruchy uvádí trestní zákoník v § 123. samotná duševní choroba nezbavuje pachatele odpovědnosti. O vyloučení příčetnosti hovoříme jen v případě, že duševní choroba zbavuje osobu buď schopnosti rozpoznávací, nebo ovládací, případně obou schopností. Trestní řád také pamatuje na případ, kdy po spáchání trestného činu, pro duševní poruchu není obviněný schopný chápat smysl trestního stíhání. Taková okolnost je důvodem k přerušení trestního stíhání.

Trestní zákoník zná také pojem zmenšené příčetnosti. Je to stav, v kterém byla v důsledku duševní poruchy výrazněji zeslabena schopnost pachatele rozpoznat, že spáchaný čin je protiprávní, nebo schopnost ovládat své jednání. Byl- li trestný čin spáchán ve stavu zmenšené příčetnosti, nevylučuje se trestní odpovědnost pachatele, avšak odůvodňuje se zvláštní postup vůči pachateli.

České trestní právo neznalo odpovědnost za cizí vinu, ani odpovědnost právnických osob do **Odpovědnost spáchaná pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky**

je významnou příčinou trestné činnosti. Byl-li trestný čin spáchán pod vlivem návykové látky rozlišujeme:

 -jaký byl duševní stav pachatele před použitím návykové látky

- jaký vliv měla aplikace návykové látky na příčetnost pachatele.

Řešení otázek odpovědnosti pachatele trestního zákoníku za činy spáchané v nepříčetnosti vyvolané návykovými látkami, je praxi považováno za jeden z nejobtížnějších úkolů.

**Věk pachatele**

Počátek trestní odpovědnosti z hlediska věku pachatele je v České republice dovršení 15 let věku. Pachatel, který v době spáchání trestného činu nedovršil 15 let věku, není trestněprávně odpovědný. Trestní odpovědnost začíná teprve dnem, který následuje po dni patnáctých narozenin. Osoby, které dovršily patnáct let a nepřekročily osmnáct let označuje zákon ve věcech soudnictví za mladistvé.

Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující pachatele

* Většinu trestných činů může spáchat kdokoli – hovoříme o obecných trestných činech
* Některé trestné činy vyžadují zvláštní vlastnosti pachatele, nebo zvláštní postavení či způsobilost. Hovoříme o speciálním subjektu., tzv. konkrétním subjektu). Je to např. matka při vraždě novorozeněte apod.
* Do druhé skupiny (speciální subjekt) patří např. vojenské trestné činy, trestné činy úředních osob.
* Subjektem trestného činu může být kromě pachatele občana České republiky i cizí státní příslušník, nebo bez státní příslušnosti.

**Subjektivní stránka trestného činu**

Je významným znakem trestného činu a obsahuje soubor znaků, které charakterizují psychiku pachatele vzhledem k trestnému činu.

Jediným obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu je zavinění. Má formu úmyslu nebo nedbalosti. Zavinění je nezbytné pro naplnění kterékoli skutkové podstaty trestného činu není trestného činu bez zavinění.

**Zavinění**

je vnitřní psychický vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin, ať již vytvořený pachatelem nebo objektivně existujícím bez jeho přičinění již v době činu. (Např. cizí věc při krádeži, střelná zbraň při nedovoleném ozbrojování, osoba mladší 15 let při pohlavním zneužívání apod.)

Složky, které tvoří pojem zavinění podle § 15 a § 16 jsou:

* Složka vědění (intelektuální nebo též představová složka zavinění
* Složka volní (vyjadřující různý stupeň zaměření pachatele k porušení nebo ohrožení chráněného statku)

Vědomí zahrnuje vnímání, tj. odraz předmětů a jevů pomocí našich smyslových orgánů a představu předmětů a jevů, které sice pachatel v daný okamžik vnímat, které však vnímal dříve nebo k nim došel úsudkem na základě znalostí a zkušeností. Podmínkou je, že si vše toto pachatel uvědomoval v době spáchání trestného činu a pokud tomu tak nebylo, že si to uvědomit měl a mohl.

**Rozlišujeme dvě formy zavinění**:

* Úmysl
* Nedbalost
* Při každém trestném činu musí být dána jedna z uvedených forem zavinění.
* Složka volní i vědění nemusí odpovídat přesně objektivní realitě. Představa pachatele se nemusí krýt s výsledky jeho jednání.