Wykład V

*Nieletni i młodociani sprawcy przestępstw*

„Zbiorowości nieletnich przestępców”

Zbiorowość nieletnich określana jest jako **grupa rówieśnicza,** natomiast nieletni zdemoralizowani są uznawani za **grupę nieletnich przestępców.** Negatywny wpływ nieletnich lub młodocianych na członków grupy może przybierać następujące formy:

1. **Wywieranie nacisku na przejęcie zachowań niezgodnych z normami obowiązującymi nieletnich (np. wagary, picie alkoholu), także w płaszczyźnie prawno – karnej (kradzieże, napady),**
2. **Wprowadzanie nieletnich w techniki zachowań przestępczych (np. gdzie i jak kraść, jak produkować narkotyki) oraz argumentowanie usprawiedliwiające takie zachowanie,**
3. **Utrudnianie lub uniemożliwianie pełnienia ról wskazujących na socjalizację (w szkole – wagary, powtarzanie klasy),**
4. **Wpajanie wartości i norm przeciwnych do obowiązujących powszechnie w społeczeństwie.**

Do czynników mających wpływ na powstawanie grup nieletnich przestępców należy zaliczyć:

- podobieństwo położenia społecznego,

- brak kontroli lub jej osłabienie ze strony bliskich.

Istnieją zasadnicze różnice między grupą nieletnich oraz dorosłych przestępców:

1. Dorośli tworzą grupę „zadaniową”, ustrukturalizowaną, zdeterminowaną w dokonywaniu grupy przestępstw, bądź jednego przestępstwa,
2. Nieletni łączą się w grupę ponieważ w ten sposób starają się spełnić swoje potrzeby rozwojowe, spędzić czas, rozładować emocje, przestępstwo zwykle im się „przydarza”.

Zbiorowość nieletnich może przeobrazić się w dobrze zorganizowaną, względnie trwałą grupę, jeśli:

1. zbiorowość zabawowa przekształci się w grupę przestępczą, co wiąże się zwykle z popełnieniem przestępstwa, które przyniosło wymierne korzyści, a pozostało bezkarne i skłania do powtórzenia kryminogennej aktywności,
2. nieletni posiadają doświadczenie o podłożu kryminogennym i świadomie organizują grupę, której celem jest popełnianie przestępstw,
3. nieletni stanowią grupę zorganizowaną przez dorosłego lub młodocianego.

Co do zasady wśród nieletnich zbiorowość zorganizowana (np. „grupa” lub „gang”) występuje rzadko, częściej pojawiają się zbiorowości o luźnej strukturze.

Koncepcja **„jakby – grupy”** (*near group*) wg. L.Yablonsky’ego

Przeciwko traktowaniu zbiorowości nieletnich jako sprawnej, ugruntowanej grupy najwyraźniej opowiedział się L. Yablonsky. Opierając się na obszernych badaniach, przedstawił następujący obraz tej zbiorowości:

1. „jakby – grupa” stanowi zbiorowość, w której role nie zostały wyraźnie zdefiniowane, są zatem płynne i niedookreślone, nie można zatem wyraźnie sprecyzować oczekiwań względem członków grupy,
2. nie ma zgody w zakresie norm, jakie obowiązują w „jakby – grupie”, prestiż zatem zdobywa się poprzez stosowanie przemocy i siły; poprzez ich zastosowanie uzyskuje się uznanie oraz wyróżniającą pozycję,
3. więzi wytworzone w „jakby – grupie” nie są silne; członkostwo jest zmienne poza centrum grupy, składającego się z kilku „stałych” nieletnich, którzy spotykają się regularnie, pozostali natomiast członkowie pojawiają się i znikają (**członkowie satelitarni**),
4. brak jest stałego przywódcy „jakby – grupy”, niekiedy rola ta przypada jednemu ze stałych członków zbiorowości potrafiącemu, zwykle na krótko, podporządkować sobie znaczną część nieletnich członków grupy,
5. „jakby – grupa” funkcjonuje w sposób zaburzony i niesprawny.