**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**

**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»**

*На правах рукопису*

**ТАРАНЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ**

**УДК 343.34**

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА**

**МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ**

12.00.08 – кримінальне право

та кримінологія; кримінально-виконавче право

**Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата**

**юридичних наук**

Науковий керівник:

**Осадчий Володимир Іванович,**

доктор юридичних наук, професор

Київ – 2014**ЗМІСТ**

[**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ** 3](#_Toc396088664)

[**ВСТУП** 4](#_Toc396088665)

[**РОЗДІЛ 1**](#_Toc396088666) [**МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ, ІСТОРИЧНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   
ЗА МАСОВІ ЗАВОРУШЕННЯ** 13](#_Toc396088667)

[**1.1.** **Методологічні засади дослідження кримінально-правової характеристики масових заворушень.** 13](#_Toc396088668)

[**1.2 Історія розвитку норм про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні.** 23](#_Toc396088669)

[**1.3 Норми про кримінальну відповідальність за масові заворушення в законодавстві зарубіжних країн.** 48](#_Toc396088670)

[**Висновки до розділу 1.** 67](#_Toc396088671)

[**РОЗДІЛ 2**](#_Toc396088672) [**ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ** 71](#_Toc396088673)

[**2.1. Об’єкт масових заворушень.** 71](#_Toc396088674)

[**2.2. Об’єктивна сторона масових заворушень.** 92](#_Toc396088675)

[**Висновки до розділу 2** 152](#_Toc396088676)

[**РОЗДІЛ 3**](#_Toc396088677) [**СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ** 157](#_Toc396088678)

[**3.1. Суб’єктивна сторона масових заворушень.** 157](#_Toc396088679)

[**3.2. Суб’єкт масових заворушень.** 178](#_Toc396088680)

[**Висновки до розділу 3** 193](#_Toc396088681)

[**ВИСНОВКИ** 196](#_Toc396088682)

[**СПИСОК ВИКОРИНАСТИХ ДЖЕРЕЛ** 202](#_Toc396088683)

[**ДОДАТКИ** 240](#_Toc396088684)

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**

**Арт.** артикул

**АРК** Автономна республіка Крим

**КК** Кримінальний кодекс

**КНР** Китайська Народна Республіка

**КУпАП** Кодекс України про адміністративні правопорушення

**м.** місто

**МВС** Міністерство внутрішніх справ

**ОВС** органи внутрішніх справ

**п.** пункт

**ПВСУ** Пленум Верховного суду України

**р.** рік

**рр.** роки

**РНК** Рада народних комісарів

**РРФСР** Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка

**РФ** Російська Федерація

**СБУ** Служба безпеки України

**СНД** Співдружність Незалежних Держав

**СРСР** Союз Радянських Соціалістичних Республік

**ст.ст.** статті

**ст.** стаття (століття)

**США** Сполучені Штати Америки

**УНР** Українська Народна Республіка

**УРСР** Українська Радянська Соціалістична Республіка

**УСРР** Українська Соціалістична Радянська Республіка

**ФРН** Федеративна Республіка Німеччина

**ч.** частина

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Конституція України гарантує людині право на життя, свободу, особисту недоторканність, власність, недоторканність житла. На забезпечення цих прав спрямована діяльність держави. Важливим напрямом зазначеної діяльності є кримінально-правова охорона громадського порядку, зокрема, від такого небезпечного посягання, як масові заворушення, відповідальність за які передбачено ст. 294 Кримінального кодексу (КК) України.

В ході масових заворушень порушується громадський порядок, чиняться погроми, підпали, відбуваються захоплення будівель або споруд, знищення майна, насильницьке виселення громадян, опір представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовуються як зброя. Саме тому небезпека масових заворушень вимагає ефективних кримінально-правових засобів протидії. Чинна редакція ст. 294 КК України повною мірою не задовольняє ці вимоги. Зокрема, через низку недосконалостей диспозицій статті; неоднозначність тлумачень їх окремих положень; конкурентність зі ст. 295 КК України.

Водночас судово-слідча практика вимагає розкриття сутності форм масових заворушень, уточнення позицій про момент закінчення окремих із проявів масових заворушень, конкретизації поняття «громадське місце».

Крім цього, зважаючи на широкий спектр проявів масових заворушень, актуальним є вироблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо їх кваліфікації в разі: насильства над особою; знищення майна; заволодіння в будь-який спосіб чужим майном; захоплення будівель або споруд; насильницького виселення громадян; опору представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя; вчинення умисних вбивств чи посягань на життя; вчинення масових заворушень членами злочинної організації, терористичної групи чи терористичної організації. Необхідним є також розкриття генезису відповідальності за масові заворушення в Україні та за рубежем, аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак досліджуваного злочину.

Комплексної кримінально-правової характеристики масових заворушень у період незалежності України не здійснювалося. Окремі положення кримінальної відповідальності за масові заворушення висвітлювали: В. В. Кузнецов – у монографії «Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі» (2012 р.), Р. П. Олійничук –   
у дисертації «Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку» (2011 р.), І. М. Копотун – у дисертації «Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони» (2008 р.).

Загалом фрагментарність вивчення питань кримінально-правової характеристики масових заворушень доводить потребу в комплексному дослідженні зазначеної проблематики. Авторське бачення окремих положень кримінально-правової характеристики масових заворушень нове. Зроблені дисертантом висновки та пропозиції є певним внеском у розвиток теорії кримінального права, важливим для правотворчої практики та практики застосування ст. 294 КК України, що й визначає актуальність роботи.

Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, І. Г. Богатирьова, В. І. Борисова, П. А. Вороб’я, В. О. Глушкова, С. Ф. Денисова, Т. А. Денисової, О. М. Джужі, О. О. Дудорова, В. П. Ємельянова, О. М. Костенка, М. Й. Коржанського, В. М. Куца, О. Г. Колба, С. Я. Лихової, М. І. Мельника, В. О. Меркулової, В. А. Мисливого, А. А. Музики, В. І. Осадчого, М. І. Панова, А. В. Савченка, В. В. Сташиса, Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, В. П. Тихого, Є. В. Фесенка, П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, В. І. Шакуна, Н. М. Ярмиш, С. С. Яценка та ін.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.**Дисертаційне дослідження виконано в межах Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1911, та Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2208; відповідає Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 рр., затвердженому наказом МВС України від 29 липня 2010 р. № 347, та Основним напрямам наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ на 2014–2015 рр.

Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 7 лютого 2011 р. (протокол № 2).

**Мета і задачі дослідження.** *Метою* роботи є комплексне кримінально-правове дослідження об’єктивних і суб’єктивних ознак масових заворушень, вироблення на цій основі науково-обґрунтованих пропозицій щодо подальшого вдосконалення ст. 294 КК України та рекомендацій відносно кваліфікації різних проявів масових заворушень.

Реалізація поставленої мети є можливою за умови системного підходу до розв’язання низки взаємопов’язаних *задач*, а саме:

– дослідити генезис норм вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення;

– здійснити порівняльно-правовий аналіз норм про кримінальну відповідальність за масові заворушення за ст. 294 КК України та норм кримінального законодавства низки зарубіжних країн;

– визначити сутність і зміст родового та безпосереднього об’єктів масових заворушень;

– охарактеризувати об’єктивну та суб’єктивну сторони масових заворушень;

– встановити характерні ознаки суб’єкта масових заворушень;

– виробити підходи до кваліфікації різних проявів масових заворушень;

– сформулювати рекомендації щодо вдосконалення чинної редакції диспозицій ст. 294 КК України та практики її застосування.

*Об’єкт дослідження* – суспільні відносини у сфері кримінально-правової охорони громадського порядку.

*Предмет дослідження* – кримінально-правова характеристика масових заворушень.

**Методи дослідження.**Методологічними засадами проведеного дослідження є система наукового пізнання, що містить три загальновизнані рівні: філософський, загальнонауковий і конкретно-науковий. Зокрема, за допомогою *історичного* методу було проведено дослідження розвитку кримінальної відповідальності за масові заворушення та подібні до них злочини у вітчизняному законодавстві (підрозділ 1.2); *порівняльний* метод дав змогу вийти за межі вітчизняної правової системи, проаналізувати склади злочинів за масові заворушення в КК інших держав, визначити та врахувати їх позитивний досвід у цьому питанні (підрозділ 1.3); *системний* метод дав змогу розкрити внутрішню побудову системи кримінально-правової норми, що встановлює відповідальність за масові заворушення (ст. 294 КК України), взаємодію її елементів та їх зв’язок з іншими правовими поняттями й категоріями (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2); *формально-логічний* метод було застосовано під час визначення змісту таких понять, як масові заворушення, громадський порядок, та тлумачення окремих положень, що стосуються кримінально-правової характеристики масових заворушень (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2); метод *моделювання* використано при розробленні моделі нової редакції ст. 294 КК України (підрозділ 2.2); за допомогою *соціологічного* методу було отримано необхідний емпіричний матеріал, що характеризує суб’єктивну сторону і суб’єкт масових заворушень та з’ясування громадської думки щодо необхідності криміналізації чи декриміналізації окремих діянь (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2); метод *спостереження* дав змогу визначити основні форми організації масових заворушень і деталізувати окремі їх прояви (підрозділ 2.2).

*Емпіричну основу дослідження* становлять: статистична звітність Державної судової адміністрації України та МВС України (2001–2013 рр.) щодо кількісних показників масових заворушень; узагальнення результатів анкетування 165 слідчих та оперативних працівників ОВС та 300 учасників масових протестних акцій, що відбулися в м. Києві з листопада 2013 р. по лютий 2014 р., щодо реалізації відповідальності за масові заворушення; зведені дані вивчення дев’яти архівних кримінальних справ, порушених за ст. 294 КК України (ст. 71 КК України 1960 р.), що були розглянуті судами протягом 1995–2012 рр.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що дисертація є першим в Україні комплексним монографічним науковим дослідженням кримінально-правової характеристики масових заворушень. На його підставі автором сформульовано низку нових концептуальних і важливих для вітчизняної кримінально-правової теорії та юридичної практики положень, висновків і пропозицій, зокрема:

*вперше:*

*–*виділено основні історичні етапи становлення й розвитку норм про кримінальну відповідальність за масові заворушення: а) виникнення й еволюція кримінальної відповідальності за масові заворушення за часів княжої, польсько-литовської доби та формування Української козацької держави (перша половина ХІІІ ст. – друга половина ХVII ст.); б) наступний розвиток норм про кримінальну відповідальність за масові заворушення та її поглиблена диференціація в російському дореволюційному законодавстві (друга половина ХVII ст. – початок ХХ ст.); в) уточнення основних ознак зазначеного складу злочину в КК УСРР 1922 р., КК УСРР 1927 р., КК УРСР 1960 р.; г) остаточне законодавче закріплення та розроблення потенційних моделей удосконалення відповідальності за масові заворушення в чинному КК України (з 2001 р. дотепер);

*–*встановлено, що в різні історичні періоди об’єктом масових заворушень визнавались: а) князівська влада та основи правопорядку (XІІІ ст. – 1715 р.); б) державна влада (1715–1845 рр.); в) порядок управління (1845–1917 рр.; 1922–2001 рр.); г) революційний порядок (1917–1922 рр.); д) громадський порядок (з 2001 р.);

*–*визначено форми прояву організації масових заворушень, серед яких: а) первинна підготовча діяльність (розроблення плану розгортання масових заворушень та їх агітаційно-організаційного забезпечення); б) практичні дії щодо збирання, об’єднання учасників масових заворушень і трансформації їх стану з пасивного на активний; в) керівництво діями учасників масових заворушень;

*–*доведено, що момент закінчення активної участі в масових заворушеннях, які супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя, – це вчинення будь-якої із зазначених дій;

* розроблено положення про те, що масові заворушення можуть проявлятися у будь-якій формі співучасті;

*–*обґрунтовано положення про: а) доцільність виключення з диспозиції ч. 1 ст. 294 КК України терміна «активна» як синонімічного терміну «участь» та з огляду на запропоновану нову редакцію ст. 294 КК України; б) необхідність вживання в однині перелічених у ст. 294 КК України діянь, що вчиняються під час масових заворушень; в) потребу заміни в ч. 2 ст. 294 КК України фрази «призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків» на «призвели до смерті потерпілого або до іншого тяжкого наслідку»;

*–*з огляду на суспільну небезпеку масових заворушень, запропоновано вважати суб’єктами цих дій осіб, які на момент їх учинення досягли 14-річного віку;

*–*аргументовано низку пропозицій щодо кваліфікації: а) масових заворушень, які супроводжуються умисними вбивствами, насильством над особою, заволодінням майном, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї (викраденої, незаконно придбаної чи виготовленої, переробленої чи відремонтованої); б) масових заворушень, що вчиняються членами злочинної організації, терористичної групи чи терористичної організації; в) масових заворушень, під час вчинення яких особа керується мотивом невдоволення діяльністю: державного чи громадського діяча; працівника правоохоронного органу; судді, народного засідателя чи присяжного; захисника чи представника особи; військового начальника, іншої особи, яка виконує покладені на неї обов’язки з військової служби; представника іноземної держави, чинить щодо нього (в окремих випадках –   
і щодо його близьких родичів) вбивство (посягання на життя), насильство, знищує чи пошкоджує майно;

– доведено, що дії, відповідальність за які передбачено ст. 295 КК України «Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку», повністю охоплюються поняттям «організація масових заворушень», а тому зроблено висновок про необхідність виключення цієї статті з КК України;

*удосконалено:*

*–*наукову позицію стосовно того, що склад злочину, відповідальність за який передбачено ч. 1 ст. 294 КК України, слід уважати формальним за конструкцією об’єктивної сторони;

*–*положення про внесення змін до ст. 294 КК України, здатних посилити її дієвість та ефективність;

*–*поняття «громадське місце»;

*дістало подальший розвиток:*

*–*теоретичні підходи, згідно з якими злочини, що посягають на громадський порядок (ст. 293–296 КК України) і моральність (ст. 297–304 КК України), мають різну правову природу й істотно різняться між собою. Такі правові категорії, як «громадський порядок» та «моральність», становлять не єдиний родовий об’єкт, а дві різні відносно відокремлені групи суспільних відносин, кожна з яких має становити самостійний об’єкт кримінально-правової охорони;

*–*наукові позиції про те, що громадський порядок (як основний безпосередній об’єкт масових заворушень) є врегульовані правовими нормами суспільні відносини, що забезпечують стан спокою в громадських місцях;

*–*пропозиції про виключення з диспозиції ст. 294 КК України такої форми прояву масових заворушень, як погроми, з огляду на те, що притаманні їм ознаки зазначені законодавцем як самостійний прояв масових заворушень – знищення майна;

*–*теоретичні обґрунтування наукової позиції, згідно з якою масові заворушення вчиняються тільки через дію;

*–*наукові положення про те, що суб’єктивна сторона злочину у вигляді активної участі в масових заворушеннях характеризується прямим умислом;

*–*позиція про недоцільність визначення кількісного складу учасників масових заворушень.

**Практичне значення результатів дослідження** полягає в тому, що викладені в дисертації висновки та рекомендації можуть бути використані в:

*правотворчості* – з метою вдосконалення правових норм про відповідальність за злочини проти громадського порядку (акт Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя від 13 травня 2014 р. № 04-15/13-1419 (91363));

*навчальному процесі* – під час викладання курсу «Кримінальне право. Особлива частина» (за темою «Злочини проти громадського порядку та моральності»), окремі положення дисертації можуть також використовуватись під час викладання таких навчальних дисциплін, як «Історія держави і права України» та «Кримінальне право зарубіжних країн», підготовці підручників і навчальних посібників із кримінального права (акт впровадження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 12 грудня 2012 р.);

*науково-дослідній сфері* – для подальшого наукового розроблення питань кримінальної відповідальності за посягання на громадський порядок.

**Апробація результатів дисертації.** Основні ідеї, положення та висновки, сформульовані в дисертаційному дослідженні, оприлюднено на: VII Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій – 2010» (м. Київ, 15–16 квітня 2010 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Плебсологічне осмислення перспектив розвитку Української держави» (м. Київ, 20 травня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми юридичної науки – 2010» (м. Київ, 26 листопада 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Київ, 23–24 березня 2011 р.); XIV науково-практичній міжвузівській конференції студентів та аспірантів «Молодь в освіті та науці як умова відродження українського суспільства» (м. Київ, 20–21 квітня 2011 р.); VIII Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій – 2011» (м. Київ, 27–28 квітня 2011 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 28–29 квітня 2011 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (м. Київ, 14–15 березня 2012 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 8–9 квітня 2012 р.); ІХ Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій – 2012» (м. Київ, 17–18 травня 2012 р.); Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Молодіжна ініціатива у рішенні сучасних проблем юриспруденції» (м. Мінськ, 25–26 жовтня 2013 р.).

**Публікації.** Основні результати дисертації висвітлено в 14 публікаціях, з яких: п’ять статей опубліковано у наукових фахових виданнях України, одну – у науковому фаховому виданні Республіки Молдова, вісім тез доповідей і виступів – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

**ВИСНОВКИ**

1. На території України в різні часи, у різних нормативно-правових актах (ІІ та ІІІ Статутах Великого князівства Литовського 1566 р., 1588 р.; Соборному уложенні 1649 р.; Артикулі військовому 1715 р.; Правах, за якими судиться малоросійський народ, 1743 р. Статуті Благочинія 1782 р.; Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 р., 1866 р., 1885 р.; Статуті про покарання, що накладаються мировими суддями 1864 р.; Кримінальному уложенні 1903 р.; Декреті Про революційні трибунали 1918 р.) було передбачено кримінальну відповідальність за виступи, ґвалт, зраду, скопище, смуту, бунт проти існуючої влади. Такі діяння розцінювались і як масові заворушення.

Із прийняттям КК УСРР 1922 р., КК УСРР 1927 р., КК УРСР 1960 р., КК України 2001 р. кримінальну відповідальність за масові заворушення було передбачено окремими нормами.

2. У кримінальному законодавстві пострадянських країн (Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Вірменія, Республіки Казахстан, Киргизької республіки, Латвійської республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Республіки Узбекистан) норми про відповідальність за масові заворушення фактично тотожні нормам ст. 294 КК України «Масові заворушення».

Кримінальне законодавство інших зарубіжних країн (Австралії, Австрії, Великобританії, Данії, Естонії, Іспанії, Китайської Народної Республіки, Республіки Корея, Республіки Куба, Нідерландів, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарії, Швеції, Японії) дещо інакше передбачає відповідальність за масові заворушення.

Зокрема, відповідальність за різні прояви масових заворушень передбачено кількома статтями; відповідальність організатора масових заворушень та учасників – не диференційовано; в окремих законах зазначених країн чітко визначено кількісний склад учасників масових заворушень: Модельний кодекс США та КК Канади мінімальну кількість учасників масових заворушень визначає не менше як три особи, а Закон Великобританії «Про громадський порядок» 1986 р. – 12 осіб.

3. Основним безпосереднім об’єктом масових заворушень є громадський порядок, що являє собою урегульовані правовими нормами суспільні відносини, що забезпечують стан спокою в громадських місцях.

У якості додаткових об’єктів масових заворушень можуть бути здоров’я особи, конституційні права людини та громадянина, честь і гідність громадян та представників влади, нормативно визначений порядок діяльності державних органів, власність, інші особисті права й свободи людини та громадянина, громадська безпека.

4. Об’єктивні прояви масових заворушень існують у двох формах:

1) в організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовуються як зброя;

2) в активній участі в масових заворушеннях.

Перша форма прояву масових заворушень – організація масових заворушень передбачає: а) первинну підготовчу діяльність (розроблення плану розгортання масових заворушень та їх агітаційно-організаційного забезпечення); б) практичні дії щодо збирання, об’єднання учасників масових заворушень і трансформації їх стану з пасивного на активний; в) керівництво діями активних учасників масових заворушень. Організація масових заворушень, будучи закінченим злочином, пов’язана з початком такої діяльності.

Друга форма прояву масових заворушень – активна участь у масових заворушеннях супроводжується насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовуються як зброя. Момент закінчення активної участі в масових заворушеннях – учинення будь-якої із зазначених дій.

Місце вчинення злочину – це громадське місце. У контексті проблеми, що досліджується, під громадськими місцями слід розуміти місця загального користування громадян (вулиці, площі, парки, пляжі, стадіони, ринки).

5. Обґрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення диспозиції ст. 294 КК України та усунення колізії норм, зокрема, стосовно:

а) виключення з диспозиції ч. 1 ст. 294 КК України терміна «погроми» як синонімічного терміну «знищення майна» (вказану пропозицію підтримали 94,5 % з опитаних слідчих та оперативних працівників ОВС);

б) вживання в однині зазначених у переліку ст. 294 КК України діянь, що вчиняються під час масових заворушень (підтримали 61,8 % респондентів);

в) виключення з диспозиції ст. 294 КК України терміна «активна» як синонімічного терміну «участь» (підтримали 58,8 % респондентів);

г) заміни в ч. 2 ст. 294 фрази «що призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків» на «що спричинили з необережності смерть потерпілого чи інший тяжкий наслідок» (підтримали 62,4 % респондентів);

д) виключення з КК України ст. 295 «Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку», оскільки ці дії передбачено організацією масових заворушень (підтримали 84,8 % респондентів).

Крім цього, недоцільним є визначення кількісного складу учасників масових заворушень (підтримали 52,2 % респондентів).

6. Учинення масових заворушень супроводжується широким спектром дій: насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовуються як зброя.

Вищезазначене дає змогу стверджувати:

а) додатково кваліфікувати масові заворушення за насильство над особою (наприклад, за ст. 121–122, 125 КК України), знищення майна (ст. 194 КК України), захоплення будівель або споруд (ст. 341 КК України), насильницьке виселення громадян (наприклад, за ст. 356 КК України), опір представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя (наприклад, за ст. 342 чи ч. 4 ст. 296 КК України), не потрібно, оскільки відповідальність за вчинення таких дій передбачено ст. 294 КК України;

б) у разі вчинення під час масових заворушень умисних вбивств (ст. 115 КК України), умисного вбивства начальника або іншої особи, яка виконує обов’язки з військової служби (ст. 404 КК України), або посягань на життя: державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України), працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК України), судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України), захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (ст. 400 КК України), представника іноземної держави (ст. 443 КК України) – учинене потребує сукупної кваліфікації за ст. 294 КК України та відповідною зазначеною статтею КК України;

в) якщо під час масових заворушень особа, керуючись мотивом невдоволення діяльністю потерпілого (державного чи громадського діяча; працівника правоохоронного органу; судді, народного засідателя чи присяжного; захисника чи представника особи; військового начальника, іншої особи, яка виконує покладені на неї обов’язки з військової служби), чинить щодо нього (у відповідних випадках – і щодо його близьких родичів) насильство, знищує чи пошкоджує його майно – потрібно застосовувати сукупну кваліфікацію: за ст. 294 КК України та відповідно за ст. 345–347,   
377–378, 398–399 КК України. За цих умов особа в межах учинення масових заворушень учиняє інший злочин, якому властиві ознаки, що не притаманні масовим заворушенням;

г) опір представникам влади із застосуванням зброї під час учинення масових заворушень, якщо вогнепальну зброю було викрадено, незаконно придбано чи виготовлено, або холодну зброю було незаконно виготовлено, перероблено чи відремонтовано, потребує кваліфікації за відповідними частинами ст. 294 та ст. 262, або ст. 263 чи ст. 263–1 КК України;

д) у разі вчинення організації масових заворушень чи активної участі в них членів злочинної організації, терористичної групи чи терористичної організації повинна наступати сукупна кваліфікація: за відповідною частиною ст. 294 КК України та відповідними частинами ст. 255 чи 258–3 КК України;

е) заволодіння в будь-який спосіб чужим майном під час масових заворушень має розглядатися за сукупністю масових заворушень і відповідного злочину проти власності;

є) факт перебування особи серед учасників масових заворушень і невчинення при цьому дій, визначених ст. 294 КК України, складу масових заворушень не становить.

7. Організація масових заворушень чи активна участь у них характеризується прямим умислом. Мотиви й мета для кваліфікації цього злочину значення не мають.

8. Ураховуючи суспільну небезпеку масових заворушень, учинення яких супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, і, зважаючи не те, що за вчинення більшості з цих діянь, як окремих злочинів, передбачено відповідальність 14-річних осіб, запропоновано вважати суб’єктами масових заворушень осіб, які на момент учинення цього злочину досягли 14 років.

9. Запропоновано таку редакцію ст. 294 КК України:

*«Стаття 294. Масові заворушення*

* 1. *Організація масових заворушень або участь у них,– караються …*
  2. *Ті самі дії, що спричинили з необережності смерть потерпілого чи інший тяжкий наслідок, – караються …*

*Примітка: 1. Організація масових заворушень – це дії щодо об’єднання групи осіб для вчинення насильства над особою, підпалу, знищення або пошкодження майна, захоплення будівлі або споруди, насильницького виселення особи, опору представникові влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя.*

*2. Участь у масових заворушеннях – це умисне вчинення особою під час масових заворушень насильства над особою, підпалу, знищення та пошкодження майна, захоплення будівлі або споруди, насильницького виселення особи, опору представникові влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя».*

**СПИСОК ВИКОРИНАСТИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Абдульманов А. А. Преступления против общественной безопасности : Учеб. пособие / А. А. Абдульманов. – М-во внутрен. дел Рос. Федерации. Моск. акад. – М., 2001. – 92 с.
2. Абдульманов А.А. Уголовно-правовые меры борьбы с массовыми беспорядками : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08. / А. А. Абдульманов. – Москва : 1994. – 251 с.
3. Абдульманов. А. А. Ответственность за массовые безпорядки / А. А. Абдульманов // Российская юстиция. – 1996. – № 1. – С. 43-44.
4. Аврутин Ю. Е. Правопорядок: организационно-правовое обеспечение в Российской Федерации. Теоретическое административно-правовое исследование : Монография / Аврутин Ю. Е., Кикоть В. Я., Сыдорук И. И. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 456 с.
5. Агапов П. В. Ответственность за массовые беспорядки по Уголовному кодексу РФ / П. В. Агапов // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. Серия «Юриспруденция». Вып. 32. – Тольятти, 2003. – С. 115.
6. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак.] / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. ; За ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005.– 544 с.
7. Алексеевский Р. Kiev skinhead часть 1: история становления / Р. Алексеевский // Украина криминальная. – 25.09.2004 г. : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http//www.cripo.com.ua.

1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М. : Юрид. лит., 1997. – 175 с.
2. Андрушко П. П. Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України (2-е вид., перероб. та доп.) / Андрушко П. П., Гончаренко В. Г., Фесенко Є. В. – К. : Дакор, 2008. – 1428 с.
3. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права / М. Ансель // Очерки сравнительного права. – М. : Прогресс, 1981. – С. 36-87.
4. Антологія української юридичної думки. В 10 т. Редколегія Шемшученко та ін. –. –

Том 7: Кримінальне право. Кримінальний процесс. – К. ; Видавничий дім «Юридична книга», 2004 – 616 с.

1. Арипов Э. А. Уголовная ответственность за массовые беспорядки (по материалам Кыргызской Республики и Российской федерации) диссертация на соискание чченой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Арипов Эдиль Асанович ; [Акад. упр. МВД РФ]. – М., 2008. – 249 с.
2. Арипов Э. А. Уголовная ответственность за массовые беспорядки : по материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Арипов Эдиль Асанович ; [Акад. упр. МВД РФ]. – Москва, 2009. – 21 с.
3. Афанасьев В. Г. Системность в обществе / Афанасьев В. Г. – М. : Политиздат, 1980 – 368 с.
4. Бабенко А. М. Кримінальне право України (Особлива частина): Підручник за заг. ред. О. М. Литвинова, наук. ред. серії О. М. Бандурка. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2011. – 572 с.
5. Багмет А. Ответственность индивидуума за преступления, совершенные в толпе / А. Багмет, В. Бычков // Законность. – 2006. – № 11. – С. 24.
6. Баланник Б. Г. Общественный порядок как объект охраны советской милиции / Б. Г. Баланник // Права и свободы граждан и роль милиции в их обеспечении : Сборник науч. трудов МВШМ МВД СССР. – М. : МВД СССР, 1981.
7. Беленький В. А. О сущности нарушений общественного порядка / В. А. Беленький // Вестник МГУ. – Сер. ХІІ. Право. – 1970. – № 6. – С. 64-69.
8. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексологія / В. М. Бехтерев. – Петроград, 1921., изд-ое тов. «Колос». – 432 с.
9. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2х кн. Книга 2. / І. Г. Білас. – К. : «Либідь»-«Військо України», 1994. – 688 с.
10. Біленчук П. Д. Філософія права : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. Д. Гвоздецький, С. С. Сливка. – К. : Атіка, 1999. – 336 с.
11. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень [Текст] : підручник для студ. економ. спец. вузів / М. Т. Білуха ; ред. Л. П. Нікітіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : Вища школа, 1997. – 271 с.
12. Богатирьов І. Г Науково-теоретичне обґрунтування підпалу як кваліфікуючої ознаки ч. 2 ст. 194 КК України / І. Г. Богатирьов // Вісник запорізького національного університету, № 3, 2010. – С. 126–130 : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Ur-3-2010/126-130.pdf.

1. Бойко І. Й. Держава і право гетьманщини : навч. посіб. / І. Й. Бойко. – Львів, Видавництво «Світ», 2000. – 118 с.
2. Бойко І. Й. Органи влади і права в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.). Монографія. / І. Й. Бойко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2009. – 628 с.
3. Бондаренко Н. А. Квалификация преступлений против общественного порядка и общественной безопасности: (учебное пособие) / Н. А. Бондаренко, В. Т. Дзюба. – К. 6 НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990. – 72 с.
4. Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. / Я. М. Брайнин. – М. : Изд-во Юридическая литература, 1963. – 273 с.
5. Булатов Г. Г. Некоторые аспекты оценки базовых статистических данных о преступлении и результатах борьбы с ней при крминологическом прогнозировании / Г. Г. Булатов // Методология и методика прогнозирования в сфере борьбы с преступностью : тр. Академии. – М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1989. – С. 100–103.
6. Борисов В. В. Соотношение общественного и правового порядка. Вопросы теории государства и права. Межвуз. научн. сборник, вып. 4. / В. В. Борисов. – Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – 52 с.
7. Векленко С. В. Особенности субъективной стороны массовых беспорядков / С. В. Векленко, А. И. Якунин // Вестник Воронежского института МВД России №3 / 2011. – С. 6–13.
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Улад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001 р. – 1440 с.
9. Веремеенко И. И. Сущность и понятие общественного порядка / И. И. Веремеенко // Советское государство и право. – 1982. – №3. – С. 22–29 .
10. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. Посіб. 2-ге вид. перероб та доп.станом на вересень 2011 р. / Р. В. Вереша. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
11. Винник Б. Поняття «житло» в законодавстві України та його правове значення / Б. Винник // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 24–29.
12. Відомості Верховної Ради СРСР. – 1966. – № 30. – С. 595.
13. Вісник Верховного Суду України. – № 2. – 2004. : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://zakon.nau.ua.

1. Владимиров В. А. Квалификация похищений личного имущества / В. А. Владимиров. – М. : Юридическая литература, 1974. – 206 с.
2. Власов В. П. Мотивы, цели и умысел при совершении хулиганских действий / В. П. Власов // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 23. – М. : Юрид. лит., 1975. – С. 120–137.
3. Вознюк О. О. Поняття надзвичайного стану. Кримінально-правова характеристика групових порушень громадського порядку та масових заворушень / О. О. Вознюк // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2002. – Вип. 1. – С.108–116.
4. Волков Б. С. Мотивы преступлений (Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование) / Б. С. Волков. – Казань, Издательство Казанского университета. – 1982. – 166 с.
5. Воробйова І. Ю. Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально небезпечної поведінки натовпу / Автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.06 / І. Ю. Воробйова ; Нац. акад. внутр. справ МВС України. – К., 1999. – 20 с.
6. Высказывания и афоризмы об истории : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.wisdoms.ru/66.html>.

1. Гавриленко Д. А. Вопросы предупреждения нарушений общественного порядка средствами административного принуждения / Д. А. Гвариленко // Общетеоретические вопросы административно-правового обеспечения общественного порядка: Сборник науч. трудов. – К. : КВШ МВД СССР, 1982. – С. 90–100.
2. Гавриш С. Б*.* Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развитие законодательства / С. Б. Гавриш. – Х. : Основа, 1994. – 640 с.
3. Газета «Донецкий спорт» № 4, 1996 г. – С. 13–14.
4. Гернет М. Н. Избранные произведения / М. Н. Гермет. – М. : Юридическая лит-ра, 1974. – 639 с.
5. Герцензон А. А. Государственные преступления [Текст] / А. А. Герцензон, В. Д. Меньшагин, Б. С. Ошерович, А. А. Пионтковский. – Москва : Юрид. изд-во, 1938. – 160 с.
6. Голосніченко І. П. Охорона громадського порядку на дільниці : навч. посіб. / І. П. Голосніченко, В. О. Шамрай, В. О. Антюхов, Ю. В. Іщенко,   
   С. І. Федорлян – К. : Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 76 с.
7. Горбач Д. Криворожский народный бунт. / Д. Горбач : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://livasprava.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1575&Itemid=1>.

1. Горбунова О. Н. К вопросу об определении понятия общественного порядка в советской науке административного права / О. Н. Горбунова // Вопросы государственного и административного права. – Т.ХІХ ; Ч. 2. – Иркутск, 1967. – С. 118.
2. Горбунова О. Н. К вопросу об определении понятия «общественный порядок» в советской науке административного права / Горбунова О. Н. – М. : Изд.-во Моск. ун-та, 1967. – 178 с.
3. Гражданские беспорядки в США 1985 г. – Civil Disturbances.
4. Гребеньков Г. В. Аксиологический подход к проблеме человека / Г. В. Гребеньков,  В. Н. Нечитайло. – Донецк : Донец. политехн. ин-т, 1992. – 185 с.
5. Гришаев П. И. Преступления против общественной безопасности и порядка. / П. И. Грищаев. – М., ВЮЗИ, 1959. – 40 с.
6. Гуторова Н. О. Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.08 / Гуторова Наталія Олександрівна. – Х., 2002 – 429 с.
7. Гуцула В. Атаман против погромов / В. Гуцула // Фокус, 5 июня 2009. – С. 62.
8. Дагель П. С. Установление субъективной стороны преступления (учеб пособие) / П. С. Дагель, Р. И. Михеев. – Владивосток : Дальневосточный гос. ун-т, 1972. – 36 с.
9. Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и ее установление / П. С. Дагель, Д. П. Котов. – Воронеж, изд-во Воронежского ун-та, 1974. – 243 с.
10. Даньшин И. Н. Основные вопросы уголовно-правовой охраны общественного порядка: автореферат диссертации на соискание научной степени доктра юридических наук : спец. 12.00.08 / И. Н. Даньшин – К., 1975. – 37 с.
11. Даньшин И. Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка / Даньшин И. Н*.* – М. : Юрид. лит., 1973. – 200 с.
12. Движение в защиту прав человека в Советском Союзе продолжается. Хроника текущих событий. Выпуск 27 от 15 октября 1972 года. : [Електронне джерело]. – Режим доступу : <http://www.memo.ru/history/diss/chr/chr27.htm>.
13. Демидов Ю. Н. Массовые беспорядки: уголовно-правововой и криминологический аспекты. Учебное пособие / Ю. Н. Демидов. – М. :Типография Академии МВД России, 1994. – 84 с.
14. Дербенев А. П. Разрешение сотрудниками органов внутренних дел конфликтных ситуаций : монография / А. П. Дербенев. – СПб. :УВД МВД РФ, 1991. – 362 с.
15. Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д. Голосніченко, А. Кирилюк // Право України. – 2003. – № 12. – С. 65-70.
16. Дзюба В. Т. Уголовно-правовая защита личности и деятельности работников милиции и народных дружинников: Учебное пособие / В. Т. Дзюба – К. : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1989. – 92 с.
17. Дмитрук В. М. Понятие и сущность советского общественного порядка и его отграничение от общественной безопасности / В. М. Дмитрук // Проблемы правоведения: Республиканский межведомственный научный сборник. Вып. 40. – К. «Вища школа», 1979. – С. 78-87.
18. Добровольский В. И. Предметно-алфавитный Свод решений Уголовно-кассационного департамента Правительствующего Сената с 1893 по 1907 г.г. / В. И. Добровольский. – СПБ., 1909.
19. Дудоров О .О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. О. Дудоров. – К., 2007. – 34 с.
20. Дурманов Н. Д. Уголовная ответственность за преступления против общественности, общественного порядка и здоровья населения / Дурманов Н. Д. – М. : Госполитиздат, 1962. – 62 с.
21. Дьяков С. В. Ответственность за государственные преступления / Дьяков С. В., Игнатьев А. А., Карпушин М. П. – М. : Юрид. лит., 1988. – 222 с.
22. Дьяков С. В. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / Дьяков С. В. – М. : Норма, 1999. – 320 с.
23. Егоров В. И. Уголовная ответственность за побег из места заключения или из-под стражи / В. И. Егоров.– Рязань : Рязанская высшая школа МВД СССР, 1984. – 96 с.
24. Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка / Еропкин М. И. – М. : Юрид. лит., 1965. – 216 с.
25. Ефимова М.Р. Общая теория статистики : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: финансовый, банковский, производственный менеджмент, бухгалтерский учет и аудит, международные экономические отношения / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 412 с.
26. Жижиленко А. А. Преступления против личности. / А. А. Жижиленко. – М.-Л., 1927. – 140 с.
27. Загородников Н. И. Значение объекта преступления при определении меры наказания по советскому уголовному праву // Труды Военно-юридической академии Красной Армии. – М. : РИО ВЮА, 1949, № 10. – С. 3–47.
28. Зайцев Л. Ответственность при массовых преступлениях/ Предисл. П. И. Люблинский / Л. Зайцев. – Киев : Тип. «Петр Барский», 1909. – 54 с.
29. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1629-15>

1. Законы уголовные. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями по Продолжению 1906 года с позднейшими узакониями, и Уголовное Уложение 22 марта 1903 года с алфавитным предметным указателем. Составил Н.А.Громов, товарищ прокурора С.-Петербургского Окружнаго суда / Н. А. Громов. – СПб Издание Юридического Книжного Магазина Н. К. Мартынова. – 1909. – 775 с.
2. Захаров В. Ф. XXVI съезд КПСС и актуальные вопросы дальнейшего совершенствования системы административно-правового обеспечения социалистического общественного порядка / В. Ф. Захаров // Общетеоретические проблемы административно-правового обеспечения общественного порядка : сборник науч. трудов. – К. : КВШ МВД СССР, 1982. – С. 3–11.
3. Захарченко П. П. Історія держави і права України : підруч. / П. П. Захарченко – К. : «Атіка», 2004. – 368 с.
4. Ильясов А. З. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых беспорядков : дисертацмя на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / А. З. Ильясов. – Махачкала, 1999. – 222 c.
5. Инструкция по проведению противопожарного инструктажа ИПБ-004 : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://01.onlydoc.ru/ipb004.htm>

1. История государства и права России ученик / Под. ред. Ю. П. Титова. – М. : «Проспект», 1999 – 544 с.
2. Іванов В. М. Історія держави і права України. Навчальний посібник. / В. М. Іванов. – К. : Атіка, 2003. – 416 с.
3. Історія держави і права України. Частина 1 : підруч. Для юрид. вищих навч. закладів і фак. : у 2 ч. / За ред. А. Й. Рогожина. – К. ; Ін Юре. – 1996. – 368 с.
4. Історія держави і права України. Частина 2. Підручник для юрид. вищих навч. закладів і фак. У 2 ч. / за ред. акад. Академії правових наук України А. Й. Рогожина. – К. ; Ін Юре, 1996. – 257 с.
5. Казміренко Л. І. Психологічне забезпечення діяльності працівників міліції під час проведення масових спортивних заходів. Навч. посібник / Л. І. Казміренко, В. Г. Андросюк, В. Ц. Абрамян. – Чернівці : 2010. – 64 с.
6. Каиржанов Е. И. Объект преступления – интересы социальных субъектов : Монография. / Е. И. Каиржанов. – Алма-Ата : Экономика, 2008. – 160 с.
7. Каиржанов Е. Рецидивная преступность: состояние и профилактика. / Е. Каиржанов, Б. Накипов. – Алматы. 1996. – 232 с.
8. Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации // Уголовное право: новые идеи / под ред. С. Г. Келиной и А. В. Наумова. – М., 1994. – С. 50-60.
9. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / Д.А. Керимов. – М. : Аванта+, 2001. – 560 с.
10. Китов А. И. Психология управления. Учебник / Китов А. И. – М. : Изд-во Акад. МВД СССР, 1979. – 521 c.
11. Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Часть первая. Понятие соучастия // Ученые труды Свердловского Юридического института им. А. Я. Вышинского. Серия уголовное право. – Т. 3 / М. И. Ковалев. – Свердловск, 1960. – 288 с.
12. Ковалёв М. И. Соучастие в преступлении / М. И. Ковалёв // Учёные записки/ Свердловский юридический институт. – 1961. – С. 72.
13. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в України: культурно-антропологічна концепція: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»/ О. В. Козаченко. – Одеса, 2012. – 38 с.
14. Колонтаевский Ф. Е. Организационные основы охраны общественного порядка в современных условиях : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.02 - конституционное право; государственное управление; административное право; муниципальное право /Академия МВД РФ / Ф. Е. Колонтаевский. – М., 1996. – 58 с.
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейній) /под ред. А. И. Чучаева. 2-е изд., испр., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, Контракт, 2010. – 1032 с.
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Я. Е. Иванова и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. – М. : Проспект, 2010. – 1392 с.
17. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. докт. юрид. наук Ю. И. Скуратова и докт. юрид. наук В. М. Лебедева. – 3-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА-ИНФА-М, 2001. – 896 с.
18. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. А. И. Бойко. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 625 с.
19. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой / Авт. кол. : Ю. И. Блохин, С. А. Воронцов, В. Т. Гайков и др. ; Отв. ред. С. И. Улезько, М. Б. Смоленский ; Науч. ред. С. И. Улезько. – Ростов н/Д : Март, 2002. – 864 с.
20. Комментарий к уголовному кодексу РФ / под ред. А. Г. Королькова. М. : Эксмо, 2004. – 1120 с.
21. Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. М. Копотун. – К., 2008. – 20 с.
22. Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с.
23. Коржанский М.Й. Объект и предмет преступления по Советскому уголовому праву. Автореферат / М. Й. Коржанский. – М. – 1979. – 35 с.
24. Коржанський М. Й. Нариси уголовного права / Коржанський М. Й. – К. : Генеза, 1999 – 208 с.
25. Коржанський М. Й. Об’єкт і предмет злочину : Монографія / Коржанський М. Й. ; Юридична академія МВС України. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.
26. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навч. посібник. Вид. 3-тє переробл. та доповн. / М. Й. Коржанскький. – К., Атіка, 2007 – 592 с.
27. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів: навч. посібник.Вид. 2-ге / М. Й. Коржанскький. – К. : Атіка, 2002 – 640 с.
28. Коржанський М. Й. Уголовне право України. Загальна частина : курс лекцій / М. Й. Коржанскький. – К. : Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. – 336 с.
29. Коряковцев В. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 2-е изд. / В. В. Коряковцев, К. В. Питулько. – СПб. : Питер, 2006. – 848 с.
30. Костенко О. М. Культура і закон – у протидії злу : моногр. / О. М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.
31. Котляр М. Шляхами віків : Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : Україна, 1993. – 384 с.
32. Криминология : учебник / Н. Н. Кондрашков [и др.] ; отв. ред. Б. В. Коробейников, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский. – М. : Юридическая литература, 1988. – 384 с.
33. Кримінальна справа № 1-13/09 // Архів Печерського районного суду м. Києва за 2009 рік.
34. Кримінальна справа № 2320604 // Архів Свалявського районного суду Закарпатської області за 2006 рік.
35. Кримінальна справа № 11-552 // Архів Апеляційного суду Чернігівської області за 2006 рік.
36. Кримінальна справа № 1п-132/11/0121 // Архів Феодосійского районного суду АР Крим за 2011 рік.
37. Кримінальна справа № 211 // Архів СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим за 1995 рік.
38. Кримінальна справа № 4-518/08 Архів Печерського районного суду за 2008 рік.
39. Кримінальна справа № 48-621 // Архів Верховного Суду Автономної Республіки Крим за 1997 рік.
40. Кримінальна справа № 1-309/01В // Архів Голосіївського районного суду міста Києва за 2003 рік.
41. Кримінальна справа № 2-2/1996 // Архів Апеляційного суду міста Києва за 1996 рік.
42. Кримінальна справа №4-138/07 // Архів Червонозаводського районного суду м.Харківа за 2007 рік.
43. Кримінальна справа №48-550 // СВ ГУ СБ України в Автономній Республіки Крим за 1995 рік.
44. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / за ред. М. Й. Коржанського. – К. «Атіка» – 2001. – 432 с.
45. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини : навчальний посібник / За заг. ред. В. М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – 400 с.
46. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 5-те вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.
47. Кримінальне право України. Особлива частина : [підручник] / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко, М. І. Мельник та ін. ; За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [вид. 3-тє, переробл. та допов.]. – К. : Юридична думка, 2009. – 744 с.
48. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін. : за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с.
49. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 608 с.
50. Кримінальний кодекс України: проект (підготовлений робочою групою Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби зі злочинністю). – К., 1993. – 181 с.
51. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. Видання дев’яте, перероблене та доповнене / Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – Х. : Одіссей, 2013. – 912 с.
52. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.
53. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник / Крушельницька О. В. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
54. Крылов Б. С. К вопросу о понятии общественного порядка в советском государстве / Б. С. Крілов // Труды Высшей школы. – Вып. 35. – М. : НИ и РИО МВД СССР, 1973.
55. Крым криминальный: долгое эхо судакских событий : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://cripo.com.ua/?sect\_id=5&aid=34127.

1. Крымская война 1995-го: мифы и перспективы: [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://cripo.com.ua/index.php?sect\_id=8&aid=1050.

1. Куделич А. В. Уголовно-правовая охрана общественного порядка в современной России: диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.08 / А. В. Куделич. – М., 2000. – 378 с.
2. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации пре ступлений / В. Н. Кудрявцев. – М., «Юридическая литература», 1972. – 352 с.
3. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления / В. Н. Кудрявцев. – М. : Госюриздат, 1960. – 244 с.
4. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений / В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1976. – 284 с.
5. Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений / Кудрявцев В. Н. – М. : Госюриздат, 1963. – 324 с.
6. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : Монографія / Кузнецов В. В. – К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.
7. Кузнецов В. В. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак масових заворушень: порівняльно-правове дослідження / В. В. Кузнецов // Право і суспільство. – № 3. – 2009. – С. 87–91.
8. Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності (практ. посіб.) за заг ред. В. І. Шакунова / В. В. Кузнецов. – К. : Паливода А.В., 2007. – 160 с.
9. Кузнецов, В. В. Визначення масових заворушень: порівняльно-правові аспекти./ В.В.Кузнецов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. / Луган. держ. ун-т внутр. справ. – 2011. – Спец. вип. № 6 : Розвиток держави і права в сучасних умовах: досвід, реалії, перспективи. – С. 17–24.
10. Кузнецов В. В. Кримінально-правова характеристика закликів до масових заворушень: порівняльно-правове дослідження. / В.В. Кузнецов : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc\_gum/Nvknuvs/2010\_5/kuznetsv.htm

1. Кузнецова Н. Ф. Преступления и преступность / Н. Ф. Кузнецова. – М., Госюриздат, 1969. – 232 с.
2. Кузнецова Н. Ф. Уголовная ответственность за нарушение общественного порядка. / Н. Ф. Кузнецова. – М., Госюриздат, 1963. – 332 с.
3. Курс кримінології: Особлива частина : підручник у 2 кн. / М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, М. І. Мельник та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Юрінком-Інтер, 2001. – 480 с.
4. Курс уголовного права / Под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова : в 5-ти т. – М., 2002. – Т. 4. Особеная часть. – 662 с.
5. Куц В. М. Неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці (кримінально-правова характеристика та заходи протидії) / В. М. Куц, О. В. Кириченко. – К., Х. : Харків. юрид. ун-т, 2006. – 212 с.
6. Лазарев В. В. Правововые основы обеспечения общественного порядка: учебное пособие. / В. В. Лазарев, Л. Л. Попов, Л. М. Розин. – М. ; Акад. МВД СССР., 1987. – 73 с.
7. Ландіна А. В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні / Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / А. В. Ландіна. – К., 2005 – 23 с.
8. Лебедь Н. До 10 річчя «України без Кучми» / Н. Лебедь : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.obozrevatel.com/politics/do-10-richchya-ukraini-bez-kuchmi.htm>

1. Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – Спб, Изд-во «Макет», 1995 – 314 с. : [Електронне джерело]. – Режим доступу : <http://lib.ru/POLITOLOG/LEBON/psihologia.txt>
2. Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. / А. В. Лохвицкий. – Спб., 1871.
3. Лошицький М. В. Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку. Автореф. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.07 / М. В. Лошицький. – К., 2002. – 16 с.
4. Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения / В. В. Лунеев. – М. : Наука, 1991. – 393 с.
5. Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права : учебное пособие / Ю. И. Ляпунов. – М.: ВЮЗШ МВД СССР. – 1989. – 119 с.
6. Мамойленко Ю. «Динамо» - «Спартак»: история противостояния / Ю. Мамойленко. // Комсомольская правда в Украине : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://m.kp.ua/kiev/pda/articles/140808/51431/

1. Масові заворушення в Молдові (2009) : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://uk.wikipedia.org/wiki/Заворушення\_в\_Молдові\_(2009)

1. Массовые беспорядки в Москве (2002) Материал из Википедии - свободной энциклопедии : [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые\_беспорядки\_в\_Москве\_(2002)
2. Массовые беспорядки в Москве 2002 года : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Массовые_беспорядки_в_Москве_(2002)>

1. Мелентьев М. П. Методика статистического анализа деятельности ИТУ : учеб.-практ. пособие / М. П. Мелентьев, В. С. Генералов. – Рязань : РВШ МВД СССР, 1975. – 121 с.
2. Михайлов О. О. Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / О. О. Михайлов. – К. – 2008. – 16 с.
3. Модельный Уголовный кодекс : Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых Государств : Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств : Постановление № 7-5 от 17 февраля 1996 года // Федеральный правовой портал Юридическая Россия : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241285>

1. Морозова В. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спец. : 12.00.07 / Академія державної податкової служби України / В. О. Морозова. – Ірпінь, 2002. – 16 с.
2. Московичи С. Век толп: исторический трактат по психологии масс / С. Московичи. – М. Изд-во «Центр психологи и психотерапии», 1998. – 480 с.
3. Музиченко П. П. Історія держави і права України : навч. посіб. –   
   4-те вид., стер. / П. П. Музиченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2003. – 429 с.
4. Мультимедійний навчальний посібник: «Кримінальне право. Загальна частина» : [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp\_krum\_pravo\_zag/Files/Lekc/T6/T6\_P5.html
5. Навроцький В. О. «Загибель людей» як вид злочинних наслідків: проблеми встановлення змісту та кваліфікації / В. О. Навроцький // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : Матеріали наук.-практ. конф. – Х., 22–23 квіт. 2004 р. – К. – Х. ; 2004. – С. 44–47.
6. Прозаходи щодо вдосконалення охорони громадського порядку на вулицях та в інших громадських місцях: Наказ МВС України від 1 серп. 1995 р. № 513 – К., 1995.
7. О массовых беспорядках в СИЗО № 1 УВД Днепропетровской области, мерах по их недопущении и наказании виновных: Наказ МВС УРСР № 202 від 28.06.1990 р. – 12 с.
8. Наклович М. Л. Кримінально-правова боротьба з хуліганством / Наклович М. Л. – Львів : Вища шк., 1974. – 112 с.
9. Налуцишин В. Проблеми відмежування хуліганства від суміжних злочинів / В. Налуцишин // Вісник прокуратури. – № 5(59). – травень 2006. – С. 46–54.
10. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08 / Налуцишин Віктор Володимирович. – К., 2008. – 212 с.
11. Нападение одной части населения на другую : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://www.vehi.net/brokgauz/all/070/70409.shtml

1. Народные волнения в СССР (1953-1985). часть 1 : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://afanarizm.livejournal.com/153804.html>

1. Народные волнения в СССР (1953-1985). Часть 2. : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://afanarizm.livejournal.com/153968.html>

1. Настольная книга судьи по уголовным делам / Г. А. Есаков, А. И. Рарог, А. И. Чучаев ; отв. ред. А. И. Рарог. – М., 2007. – 576 с.
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відпов. ред. С. С. Яценко, (4-те вид., переробл. та доповн.). – К. : АСК., 2005. – 934 с.
3. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 5-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Атіка, 2012. – 1316 с.
4. Наумов А. В. Предприятие на скамье подсудимых? / А. В. Наумов // Советская юстиция. – 1992. – № 17-18. – С. 3–11.
5. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Наумов. – М. : Изд-во БЕК, 1999. – 573 с.
6. Наумов А. В. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике / А. В. Наумов // Советское государство и право. – 1991. – № 2. – С. 28–35.
7. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / А. Л. Агафонов, Б. Х. Балкаров, Ю. А. Гладышев и др. ; рук. авт. кол. и ред. П. Н. Панченко. – в 2-х томах. – Нижний Новгород : НОМОС, 1996. – Т. 2. – 1996. – 606 с.
8. Неклюдов В. Г. Агрессивная толпа как элемент социального субъекта массовых беспорядков на почве межнациональных конфликтов / В. Г. Неклюдов. – М., Волтерс КЛувер. 2005. – 198 с.
9. Неклюдов В. Г. Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях решительного усиления борьбы с преступностью / В. Г. Неклюдов. – М., 1990. – С. 144–148.
10. Неклюдов В. Г. Совершенствование деятельности ОВД и ВВ по предупреждению и пресечению массовых беспорядков / В. Г. Неклюдов. – М., Академия МВД, 1991. – 276 с.
11. Никифоров А. С. Об уголовной ответственности юридических лиц / А. С. Никифоров // Уголовное право: новые идеи под ред. С. Г. Келиной и А. В. Наумова. – М., 1994. – С. 44–61.
12. Новиков А. В. Преступления против общественного порядка, сопряженные с посягательствами на собственность: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.08 / Новиков Алексей Викторович ; [Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина]. – Саратов, 2009. – 267 с.
13. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты / Г. П. Новоселов. – М. : НОРМА, 2001. – 208 с.
14. Новый Уголовный кодекс УССР. Под ред. С. А. Прагова. Харьков, Юридическое издательство Наркомюста УССР, 1927.
15. Ной И. С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве / Ной И. С. – Саратов : Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1959. – 125 с.
16. Олійничук Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович. – К., 2011. – 251 с.
17. Олійничук Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Часопис Академії адвокатури України. – К., 2009. №3. : [Електронне джерело]. – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/Jur/2011_4_2/183-187.pdf>
18. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підруч. [для вищ. навч. закл.] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2003. – 295 с.
19. Орлов В. С. Субъект преступления по советскому уголовному праву / В. С. Орлов. – М. Госюриздат, 1958. – 260 с.
20. Осадчий В. І. Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.08 / В. І. Осадчий. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 469 с.
21. Осадчий В. І. Суб’єкт злочину: історичний аспект / В. І. Осадчий // Науковий вісник НАВСУ. – К., 2000. Вип. 2. – С. 207–215.
22. Осадчий В. І. Кримінально-правовой захист правоохоронної діяльності. Монографія. / В. І. Осадчий. – К. : Атіка, 2004. – 334 с.
23. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Цехмістрова Г. С. – К. : Видавничий дім «Слово», 2003. – 240 с.
24. Основы научных исследований / под. ред проф. В. И. Крутова, доц. В. В. Попова. – М. : Высшая школа, 1989 г. – 400 с.
25. Павлов В. Г. Субъект преступления / В. Г. Павлов. – СПб : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 318 с.
26. Памятники русского права, I - Памятники русского права, вып. 1, под ред. С. В. Юшкова. – Памятники права Киевского государства X- XII вв., сост. А. А. Зимин, М., 1952.
27. Памятники русского права, II - Памятники русского права, вып. 2, под ред. С. В. Юшкова. – Памятники права феодально-раздробленной Руси XII-XV вв., сост. А. А. Зимин, М., 1953.
28. Панкратов В. В. Методология и методика криминологических исследований / Панкратов В. В. – М. : Юрид.лит., 1972. – 136 с.
29. Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н. И. Панов – Х. : Вища шк., 1982. – 160 с.
30. Панов, М. І. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права [Текст] / М. І. Панов, Н. О. Гуторова // Проблеми законності. Вип. 100. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. – С. 291-304.
31. Перфилов К.А. Субъект массовых беспорядков / К.А. Перфилов. //Российский следователь. – № 5, 2008 г. – С. 22–25.
32. Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права. Т. 4 : Государственные преступления и преступления против социалистической собственности : Часть особенная / А. А. Пионтковский, В. Д. Меньшагин. – М. : [б.и.], 1970. – 432 с.
33. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по своетскому уголовному праву / А. А. Пионтковский. – М. : Госюриздат, 1961. – 666 с.
34. Планирование работы полиции во время проведения массовых мероприятий // Проблемы преступности в капиталистических странах. – 1982. № 7. – С. 7–15.
35. Познышев С. В. Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового уложений. – Изд. 3-е., исправленное и дополненное. / С. В. Познышев. – М., 1912. – [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum3668/

1. Поленов Г. Ф. Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок / Г. Ф. Поленов. // Юридические науки. – Алма-Ата, 1971. Вып. 1. – С. 49–59.
2. Полное собрание законов Российской империи. Собранье третье. – СПБ, 1891. – Т. 9. – № 6196.
3. Полное собрание законов Российской Империи. Т.П, 1891, спб., 1894, ст. 8144.
4. Полное Собрание Законов Т. XVI, № 11843; т. ХХІ, № 15379 // Развитие русского права второй пол. ХІІІ-ХУІІІ в. – М. Наук, 1992.
5. Полное Собрание Законов Т. ІІІ, № 1359; № IV, № 1957; 2267; № IX, № 6890. (С. 170).
6. Полный курс уголовного права: в 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки РФ А. И. Коробеева. – Спб: Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008-2008. – (Учебники и учебные пособия) Т.IV: Преступления против общественной безопасности. – 2008. – 674 с.
7. Помазков П. В. Борьба с преступдлениями против общественного порядка: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология ; уголовно-исполнительное право / П. В. Помазков. – Ростов-на-Дону, 2004. – 222 с.
8. Помазков П. В. (Петр Васильевич). Борьба с преступлениями против общественного порядка : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология ; уголовно-исполнительное право / П. В. Помазков. – Ростов-на-Дону, 2004. – 26 с.
9. Пономарев В. П. Предупреждение массовых беспорядков. –Диссертапция на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / В. П. Пономарев. – Киев., 1992. – 229 с.
10. Попов Г. Х. Проблемы теории управления / Попов Г. Х. – М. : Экономика, 1974. – 244 с.
11. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Кримінальний кодекс України (Особлива частина)» / Підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів України // Верховна Рада України. Сектор реєстрації законопроектів. – 1029. – К., 2000. – 180 с.
12. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история / Б. Ф. Прошнев. – М., 1966, Изд-во «Наука». – 181 с.
13. Постанова від 17 травня 2007 р. // Червонозаводський суд м. Харкова: Постанова по кримінальній справі № 4-228/07.
14. Постанова від 28 березня 2007 р. // Червонозаводський суд м. Харкова: Постанова по кримінальній справі № 4-138/07.
15. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах : Станом на 19 вересня 2012 р. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 450 с.
16. Придворов Н. А*.* Социалистическое право и достоинство личности / Н. А. Придворов // Советское государство и право. – 1996. – № 12. – С. 40-44.
17. Психологічне забезпечення діяльності працівників міліції під час проведення масових спортивних заходів. Навч. посібник / Л. І. Казміренко, В. Г. Андросюк, В. Ц. Абрамян. Чернівці: 2010. – 64 с.
18. Радищев А. Н. О законоположении / А. Н. Радищев // Российский криминологический вигляд. – 2005. – № 1. – С. 8-17.
19. Развитие уголовного законодательства в Германии (сводный реферат) // Общественные науки за рубежом. Серия «Государство и право». ИНИОН 1990. – № 4. – С. 90.
20. Раковский К. Список Горбачева / К. Раковский // Газета ВВС «Криминал». – 2003. – № 08 (038). – С. 2.
21. Рашковская Ш. С. Преступления против правосудия. Учебное пособие. / Ш. С. Рашковская. – М., ВЮЗИ, 1978. – 104 с.
22. Резолюция 4-го отделения от 08.11.1902 г. № 3897 по делу Леонова и др. отделенская практика Уголовно-кассационного департамента Правительствующего Сената. – СПБ. 1903.
23. Розенберг Д. И. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (объект и предмет посягательства) / Д. И. Розенберг. // Учен. зап. Харьковского юридического института, 1948. – Вып. 3. – С. 174.
24. Роль социальных сетей в организации массовых беспорядков XXI века : [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://www.memoid.ru/node/Rol\_socialnyh\_setej\_v\_organizacii\_massovyh\_besporyadkov\_XXI\_veka
25. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. / под общей ред. О. И. Чистякова. – М., Юрид. Лит., 1984-1994. – Т.4, Законодательство периода становления абсолютизма – 1986.
26. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. / под общей ред. О. И. Чистякова. – М., Юрид. Лит., 1984-1994. – Т. 5, Законодательство периода расцвета абсолютизма. – 1987.
27. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. / под общей ред. О. И. Чистякова. – М., Юрид. Лит., 1984-1994. – Т.6, Законодательство первой половины века. – 1988.
28. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т ./ под общей ред. О. И. Чистякова. – М., Юрид. Лит., 1984-1994. – Т.9, Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. – 1994.
29. Российское уголовное право. Общая часть : Учебник / Под ред. Кудрявцева В. Я., Наумова А. В. Авторы: Бородин С. В., Кудрявцев В. Н., Кузнецова Н. Ф. и др. – ИГП РАН. М. : Спарк, 1997. – 454 с.
30. Российское уголовное право. Особенная часть / под. ред. М. П. Журавлева, С. И. Никулина. – М. : Щит; 2001. – 486 с.
31. Российское уголовное право: Общая часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М. : СПАРК. – 2001. – 767 с.
32. Рощин С. К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы сегодняшнего дня / С. К. Рощин // Психологический журнал. – Том 11, № 5, 1990 г.
33. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. – М., Изд-во Акад. наук СССР 1957. – 328 с.
34. Рузавин Г. И. Методы научного исследования / Рузавин Г. И. – М. : Мысль, 1974. – 237 с.
35. Рябчинська О. П. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості: Автореферат дисертацыъ на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. / О. П. Рябчинська. – К., 2002. – 20 с.
36. Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження [Текст] : [монографія] / А. В. Савченко ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : КНТ, 2007. – 596 с.
37. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України: курс лекцій / Савченко А. В., Кузнецов В. В., Штанько О. Ф. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 640 с.
38. Савченко А. В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.08 / А. В. Савченко. – К. : 2008. – 616 с.
39. Самощенко И. В. Ответственность за угрозу по уголовному праву (понятие, виды, спорные проблемы) : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук : 12.00.08 / Самощенко Игорь Викторович. – Харьков, 1997. – 222 с.
40. Свод законов Российской империи. – СПБ, 1833. – Т.14.
41. Свод законов уголовных. Спб. 1832.
42. Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина: Навчальний посібник / С. І. Селецький. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 504 с.
43. Семикін М. В. Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. / М. В. Семикін. – Х. : 2004. – 19 с.
44. Серегин А. В. Советский общественный порядок и административно-правовые средства его укрепления / А. В. Серегин. – М. : Юридическая литература, 1975. – 194 с.
45. Серьезные беспорядки в Днепропетровске после матча «Днепр» - «Металлист» // Агенство телевидения новости : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://atn.ua/newsread.php?id=77075

1. Сигеле С. Преступная толпа (Опыт коллективной психологии) в кн.: Преступная толпа. / С. Сигеле. – М. : Институт психологии РАН, Издательство «КСП+», 1998. : [Електронне джерело]. – Режим доступу : <http://www.magister.msk.ru/library/philos/sigele1.htm>
2. Симбирцев А, Касьянова И. «По ту сторону баррикад» // Вести, № 159, 25 декабря, 2013. – С. 8-9.
3. Сирота С. И. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними / С. И. Сирота. – Воронеж, 1968. – 117 с.
4. Ситковская О. Д. Некоторые особенности субъективной стороны отдельных видов общественно опасных действий / О. Д. Ситковская // Актуальные проблемы применения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних дел : Труды Академии МВД РФ. 1987. – С. 79-83.
5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
6. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник. / М. І. Скригонюк. – К. : Атіка, 2005. – 496 с.
7. Славяно-татарская война в Крыму: прошлое без будущего? : [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://cripo.com.ua/index.php?sect\_id=8&aid=1047
8. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.
9. Слоневский А. «Днепродзержинская революция» 1972 года / А. Слоневский. // Еженедельник 2000, №25 (323), 23-29 июня 2006 г. : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/10573-dneprodzerzhinskaja-revoljutsija-1972-goda>

1. Собрание документов и распоряжений СССР, 1927, № 12.
2. Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Г. А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 376 с.
3. Советское уголовное право. Часть особенная. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1957. – 362 с.
4. Современные зарубежные конституции. Московский юридический інститут. – М., 1992. – 872 с.
5. Солнцева А.Как пойти на митинг и не одчиниться толпе / А. Солнцева // Вести № 145 от 5 декабря 2013 года. – С. 10-11.
6. Соловьев А. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к неподчинению / А. Соловьев // Российская юстиция. – 2000. – № 7. –   
   С. 47-48.
7. Социальная психология. / Под ред. Г. П. Предвечного и Ю. А. Шерковина. – М. : Политиздат, 1975. – 320 с.
8. Сравнительное криминологическое исследование преступности в Москве в 1923 и 1968-1969 гг. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. – М. : Изд-во МГУ, 1971. – 195 с.
9. СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. – М., «Международные отношения», 1989. –   
   С. 303-309.
10. Стрельцов Е. Л. Уголовное право Украины : учебник / Стрельцов Е. Л. – Х. : ООО «Одиссей», 2006. – 720 с.
11. Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: научно-практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. – М., 2006. – 559 с.
12. Судебные уставы: Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (20 ноября 1864) / Изд-е 2-е, доп., часть 4. – СПб : Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.Величества Канцелярия, 1867.
13. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции: Часть общая: В 2-х т., Т.1 / Таганцев Н. С. ; Сост. и отв. ред. Загородников Н. И. – М. : Наука, 1994. – 380 c.
14. Таланов А. В. Общественный порядок развитого социализма: Лекция. / А. В. Таланов. – М. : НИ и РИО Академиии МВД СССР, 1983. – 37 с.
15. Тараненко М. М. До питання організації масових заворушень / М. М. Тараненко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія : Політологія. Соціологія. Право. – 2013. – № 3 (19). – С. 161–167.
16. Тараненко М. М. Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні / М. М. Тараненко // Віче №10, 2012 : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://www.viche.info/journal/3130/

1. Тараненко М. М. Роль соціальних мереж в організації масових заворушень / М. М. Тараненко // Науково-технічна конференція «Світ інформації та телекомунікацій – 2012» : Збірник тез. – К. : ДУІКТ, 2012. – С. 130.
2. Тараненко Н. Н. Субъект массовых беспорядков / Н. Н. Тараненко // Закон и жизнь. – № 11 (Ноябрь, 2013). – Кишинёв. – С. 44–47.
3. Тард Г. Преступления толпы / Г. Тард ; Пер. д-ра И. Ф. Иорданского, под ред. проф. А. И. Смирнова. – Казань : Н. Я. Башмаков, 1893. - 44 с.
4. Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : [навч. посіб.] / В. Я. Тацій. – Х., 1994. – 76 с.
5. Тевлін Р. Ще раз про поняття «громадський порядок» / Р. Тевлін // Рад. Право. – 1990. – № 6. – С. 70.
6. Теория и практика совершенствования охраны общественного порядка: труды Академии МВД СССР. – М. : Академия МВД СССР, 1985. – 360 с.
7. Тилле А. А. Сравнительный метод в юридических дисциплинах [Текст] / А. А. Тилле, Г. В. Швеков. – М. : Высшая школа, 1973. – 192 с.
8. Тимейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления / Г.В. Тимейко. – Ростов : Изд-во Ростов. ун-та,1977. – 216 с.
9. Тищик Б. Й. Суспільно-політичний лад та право України у складі Литовської держави та Речі посполитої: учб. посібник. / Б. Й. Тищик, О. А. Вівчаренко. – Івано-Франківськ. Прикарпатський університет, 1996. – 35 с.
10. Ткаченко В. И. Государственные преступления. / В. И. Ткаченко. – М., Юридическая литература, 1986. – 312 с.
11. Ткаченко В. И. Насилие, не опасное для жизни и здоровья, как уголовно-правовая категорія / В. И. Ткаченко // Государство и право. – 1992. – № 12. – С. 79–82.
12. Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К. : Видавничий дім Альтернативи, 1998. – 352 с.
13. Трайнин А. Н. Учение о составе преступления / А. Н. Трайнин. – М., Юрид. изд-во МЮ СССР, 1946. – 185с.
14. Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления по советскому уголовному праву/ Трайнин А. Н. – М. : Госюриздат, 1957. – 363 с.
15. Труфанов В. В. Рецезия на книгу Орымбаева В. Специальный субъект преступления / В. В. Труфанов, С. Ф. Милюков // Правоведение. 1980. – № 3. – С. 109–111.
16. Туманов Г. А. Психологические вопросы управления в условиях групповых нарушений / Г. А. Туманов. – Ленинград. 1969.
17. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов/ под ред. И. Д. Козочкина. – М. : Издательство «Зерцало», 1999. – 352 с.
18. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид наук, профессора В. К. Дуюнова. – 2е изд. – М. : РИОР, 2009. – 664 с.
19. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунева, А. В. Наумова. – М. : Юрист, 2005. – 543 с.
20. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. – М. : Юристъ, 2001. – 638 с.
21. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : Учебник под. ред. проф. Б. В. Здравомыслова. – Изд. 2е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2000. – 552 с.
22. Уголовное право Российской Федерации : (Особенная часть): Учебник / Под ред. д-ра юрид.наук, проф. А. И. Марцева. – Омск : Омская академия МВД России, 2000. – 688 с.
23. Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. 3-е изд., изм. и доп. – М., 2001. – 516 с.
24. Уголовное право. Практический курс: учеб. пособие / под ред.А. Г. Сапрунова, А. В. Наумова. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – 460 с.
25. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. Статьи, введенные в действие. Издание Н С. Таганцева. – СПб, 1911. – 625 с.
26. Уголовное уложение. Объяснение к проекту редакционной комиссии. – Т. 2, СПб., 1895.
27. Уголовный кодекс Австралии 1995 г. – СПб : Юридический центр Пресс, 2002. – 388 с.
28. Уголовный кодекс Австрии : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://www.universitybooks.ru/cat.asp?o=37008

1. Уголовный кодекс Азербайджанской РеспубликиСПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 325 с.
2. Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. Н. И. Мацнева. Пер. с фран. Г. И. Мачковского. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 561 с.
3. Уголовный кодекс Голландии. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 510 с.
4. Уголовный кодекс Грузии. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 409 с.
5. Уголовный кодекс Дании. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.
6. Уголовный кодекс Испании. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998. – 218 с.
7. Уголовный кодекс Киргизской Республики : [Електронне джерело]. – Режим доступу :  
    <http://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14305/preview>
8. Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247252

1. Уголовный кодекс Республики Армения «Юридический центр Пресс», 2002. – 450 с.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь : с изм. и доп. По состоянию на 24 окт. 2013 г. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2013. – 304 с.
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=1365&oidn=_0SL11SH3W#_0SL11SH3W>

1. Уголовный кодекс Республики Корея : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241816>

1. Уголовный кодекс Республики Куба. М. 1983.
2. Уголовный кодекс Республики Молдова : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=331268&lang=2

1. Уголовный кодекс Республики Польша. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.
2. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 410 с.
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 338 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации – Москва : Проспект, 2010. – 325 с.
5. Уголовный кодекс Туркменистана : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<https://www.unodc.org/tldb/pdf/TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf>

1. Уголовный кодекс Украинской ССР. Государственное издательство политической литературы УССР. – К. – 1961.
2. Уголовный кодекс УССР. В редакции 1927 года. Составили И. И. Курицкий, Л. А. Гиммельфарб и Н. И. Шихмантер. Харьков, Юридическое издательство НКЮ УССР. – 1927.
3. Уголовный кодекс УССР и РСФСР. Сравнительный текст и комментарий. Выпуск III, Харьков, Юридическое издательство Наркомюста УССР, 1928.
4. Уголовный кодекс УССР. С изменениями и дополнениями по 1-е ноября 1924 г. Харьков. Юридическое издание Наркомюста УССР, 1925.
5. Уголовный кодекс Франции : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1671/file/f05864013134135c992550ab7c98.htm>

1. Уголовный кодекс ФРГ. – М. : Зерцало, 2000. – 208 с.
2. Уголовный Кодекс Швейцарии : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241950

1. Уголовный кодекс Швеции. – СПб. : Издательсто «Юридический центр Пресс», 2002 – 320 с.
2. Уголовный кодекс Японии – СПб. : Издательсто «Юридический центр Пресс», 2002. – 226 с.
3. Узаконения и Распоряжения Правительства 1903 г. № 38.
4. Украинский и польский спецназ напомнили сербам о трагических событиях трехлетней давности : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.regnum.ru/news/972877.html>

1. Україна без Кучми : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://uk.wikipedia.org/wiki/Україна\_без\_Кучми

1. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1885 года. Издано Н.С.Таганцевым. Издание семнадцатое. Пересмотренное и дополненное – СПб, 1913. – 1226 с.
2. Устименко В. В. Специальный субъект преступления / В. В. Устименко. – Х. : Изд-во ХГУ, 1989. – 104 с.
3. Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве / Б. С. Утевский. – М. Госюриздат, 1950. – 576 с.
4. Фейербах П. И. Уголовное право в 3х книгах. Книга 2 / Фенйербах П. И. – Спб. : 1810.
5. Фесенко Е. В. Смежные составы преступлений и их разграничение / Е. В. Фесенко // Проблемы правоведения. – К. : Вища шк., 1988. – Вып.49. – С. 38–86.
6. Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони : монографія / Є. В. Фесенко. – К. Атіка, 2004. – 280 с.
7. Филановский И. Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению / Филановский И. Г. – Л. : изд-во Ленинград ун-та, 1970. – 174 с.
8. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.
9. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1987. – 590 с.
10. Філософія права : Навч. посіб / За заг. ред. М. В. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.
11. Фортуна Г. Ф. Уголовноправовая борьба с массовыми беспорядками / Г.Ф. Фортуна // Вестник МГУ. – 1992 р. – № 2. – С. 38.
12. Футбольные фанаты. Заболевшие : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://focus.ua/history/20797>

1. Футбольный матч закончился погромами : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.gazeta.ru/2002/06/09/futboljnyjma.shtml>

1. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.
2. Харитошкин В. В. Уголовно-правовая борьба с уничтожением или повреждением имущества огнем в результате поджога либо преступного нарушения правил пожарной безопасности: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / В. В. Харитошкин. – М., 1983. – 17 с.
3. Хилюк С. В. Методологія дисертаційних досліджень з питань Особливої частини кримінального права України / С. В. Хилюк // Кримінальне право України. – 2006. – № 5. – С. 43–53.
4. Хилюк С. В. Розвиток науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання особливої частини): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 / Хилюк Світлана Володимирівна. – Львів, 2007. – 202 с.
5. Хохрин С. О. Массовые беспорядки, совершаемые осужденными в исправительных учреждениях: уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология ; уголовно-исполнительное право / С. А. Хохрин ; Науч. рук. К. А. Сыч. –Рязань, 2011. – 24 с.
6. Хрестоматия по истории государства и права СССР (дооктябрьский период) / Под ред. Ю. П. Титова, О. И. Чистякова. – М. : Юридическая литература, 1990. – 480 с.
7. Хрестоматія з історії держави і права України, у 2х томах., том 1. : З найдавніших часів до початку ХХ ст. – К. : Видавничий дім Ін Юре, 2000 р.
8. Хрестоматія з історії держави і права України у 2х томах, том 2. : лютий 1917-1996 р. – К. : Видавничий дім Ін Юре, 2000 р.
9. Чебриков В. О массовых беспорядках с 1957 года. Записка В. Чебрикова от 04.03.1988 г. // Источник. – 1995. – № 6. – С. 146–153.
10. Шалдирван П. В. Масові заворушення. Деякі питання сучасної кримінально-правової характеристики / П. В. Шалдирван // Вісник прокуратури. – № 6, 2003. – С. 57–60.
11. Шалдирван П. В. Методика розслідування масових заворушень : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.09 / П. В. Шалдирван. – Академія адвокатури України. – К., 2005. – 266 с.
12. Швец Леонид. Блоги / Л. Швец // Вести Репортёр. – № 17, 20-26 декабря 2013 г. – С. 14.
13. Шевчук В. П. Історія Української Державності / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : «Либідь»; 1999. – 480 с.
14. Шемшученко Ю. С. Гармонізація законодавства України з міжнародним Європейським правом / Ю. С. Шемшученко // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: матер. Міжнародної конференції, 17-20 жовтня 2000 р. / НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецього – К. : ІДіП НАНУ, 2000. – С. 8–20.
15. Шнайдер Г. Массовые беспорядки глазами кримінолога / Г. Шнайдер // Общественные науки и современность. – 1991. – № 4. – С. 32-41.
16. Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования / Щедровицкий Г. П. – М., 1964. – 48 с.
17. Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления. – СПб : Издание профессора Малинина, 2005. – 798 с.
18. Эстрин А. Я. Уголовное право СССР и РСФСР / А. Я. Эстрин. – М. : Сов. законодательство, 1931. – 136 с.
19. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Я. Сухарев. Редкол. : М. М. Богуславский и др. – 2-е изд., доп. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 528 с.
20. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 1998. – Т. 1 : А – Г. – 672 с.
21. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2001. – Т. 3 : К - М. – 792 с.
22. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2002. – Т. 4 : Н - П. – 720 с.
23. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2003. – Т. 5 : П - С. – 736 с.
24. Явич Л. С. Государство, право, общественный порядок в период строительства коммунизма : Лекция. / Л. С. Явич. – М. : НИ и РИО ВШ МООП СССР, 1967. – 42 с.
25. Якунин А. И. Объект посягательства при массовых безпорядках/ А. И. Якунин / А. И. Якунин // Вестник ВИ МВД России. – 2011. – №2. –   
    С. 170–174.
26. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ) : монография / Н. Н. Ярмыш – Х. : Право, 2003. – 512 с.
27. Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана общественного порядка (Сравнительно-правовое исследование): автореф. дис. на соискание учен. степени докт. юрид. наук; спец. 12.00.08 / С. С. Яценко. – К., 1988. – 20 с.
28. Яценко С. С. Уголовно-правовая охрана общественного порядка: Сравнительно-правовой аспект / С. С. Яценко. – К. : Вища шк., 1986. – 126 с.
29. Criminal Code of Canada : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-22.html#h-17

1. Criminal Code of the Republic of Estonia : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes>

1. Federal criminal code and rules 2003 edition. Title 18. Crimes and criminal procedure. : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sup_01_18.html>

1. Latvijas Republikas Krimināllikums: [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1683/file/4b5d86c3826746957aa400893abc.htm>

1. Police. – 1987. – #8. – p. 26.
2. Public Order Act 1986 : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/64/contents>

1. Republic Of Lithuania Law On The Approval And Entry Into Force Of The Criminal Code : [Електронне джерело]. – Режим доступу :

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc\_e?p\_id=353941&p\_query=&p\_tr2