**Psixol.ü.f.d.dos. Müşviq Hüseyn MUSTAFAYEV**

Qərbi Kaspi Universiteti,

Psixologiya və Sosial iş kafedrasının dosenti

E-mail: mustafayev@mail.ru

**Nihad Salman AXUNDOV**

Qərbi Kaspi Universiteti,

Psixologiya və Sosial iş kafedrasının magistrantı

E-mail: nihadakhundov13@gmail.com

**CİNAYİ DAVRANIŞIN FORMALAŞMASI MOTİVLƏRİ**

**Xülasə**

Məqalə müasir dövrdə cinayi davranışın psixoloji xüsusiyyətlərinin və qarşısının alınması üsullarının tədqiqi məsələlərinə həsr edilmişdir. Cinayət davranışı insanın çox zaman şüurlu formada həyata keçirdiyi davranışıdır. Bu baxımdan öz hərəkətlərindən xəbərdardır və onlara nəzarət edə bilir. Bu zaman o bir neçə mümkün davranış mopdelindən cinayi davranışa üstünlük verir. Cinayət davranışının mexanizmi, bir neçə mümkün variantdan cinayət davranışı variantının seçilməsini və həyata keçirilməsini müəyyən edən insanın psixi prosesləri və onların xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu prosedə isə ön plana davranışın motivləri çıxır. Məqalədə bu məsələlər geniş və hərtərəfli şəkildə şərh olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı mövcud ədəbiyyat sistemləşdirilərək təhlil edilmişdir.

**Açar sözlər:** Hüqquqazidd, motiv, psixoloji, cəmiyyət, cinayi davranış, münasibətlər.

**UOT:**

**DOİ**:

**Giriş**

Davranış mürəkkəb struktur və məzmuna malik olduğu üçün bir çox cəhətdən (ictimai, məntiqi, mənəvi, hüquqi psixoloji, etik, estetik və s. baxımdan) öyrənilir.Həmin məsələnin hüquqi baxımdan öyrənilməsi və nəzərdən keçirilməsi özünün spesifik xüsusiyyətlərinə malikdir. Burada, ilk növbədə, davranışın hüquq pozuntusu ilə nə dərəcədə əlaqədar olması faktı ön plana çəkilir. Hüquq pozuntusu isə müxtəlif formada özünü biruzə verir.Lakin hüquqi cəhətdən xüsusi məna kəsb edən bir cəhət də odur ki, hüquq pozuntusu cinayi davranış formasında təzahür edir, yoxsa həmin həddə çatmır və yalnız hüquq pozuntusu səviyyəsində qalır. Cinayi davranışı tədqiq etmək, onu araşdırmaq, baş vermə səbəblərini təhlil etmək onu aradan qaldırmağı yollarını tapmaqda kömək ola bilər. Cinayi davranış problemi kriminoloji elmlərdə mərkəzi mövqeni tutur.Uzun illər ərzində bu problem kriminologiya elmləri tərəfindən kifayət qədər dərin və
hərtərəfli öyrənilmiş və onun hazırki dövrdə bir çox məsələlər üzrə fundamental
nəzəri əsasları yaranmışdır. Ancaq bu o demək deyildir ki, adı çəkilən bu problem
indiki dövrdə artıq aktuallığını itirmişdir. Cinayi davranış haqqında elmi biliklər
olmadan cinayətkarlığın qarşısını daha effektiv yollarla almaq mümkün deyil. Məhz bu amili nəzərə alaraq cinayi davranışın öyrənilməsi və tədqiqi üsullarının araşdırılması hüquq psixologiyası üçün aktual məsələdir.

**Əsas hissə**

Son dövrlərdə müxtəlif formalarda baş verən cinayət hallarının sayı artmaqdadır. Bu cinayət halları cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələrə və sosial münasibətlərə mənfi təsir göstərməklə yanaşı,cəmiyyətdə neqativ halların artmasına səbəb olur. Media Təhlil Mərkəzinin (MTM) Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, 2024-cü ildə 33 379 cinayət hadisəsi qeydə alınıb. 2023-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 2024-cü ildə “xüsusilə ağır” dərəcəli cinayət hadisələrinin sayında artım müşahidə olunub. Daha dəqiq desək, 2024-cü ildə 626 “xüsusilə ağır” dərəcəli cinayət hadisəsi baş verib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 51,9% və ya 214 cinayət çox deməkdir. Belə bir artım tendensiyası cəmiyyətdə baş verən dərin sosial, iqtisadi və psixoloji problemlərin göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər. Cinayət hadisələrinin sayının çoxalması hüquq-mühafizə orqanları ilə yanaşı, psixoloqlar tərəfindən də ciddi şəkildə təhlil edilməlidir. Bu sahədə yalnız cinayətlərin hüquqi tərəfini araşdırmaq kifayət deyil – onların yaranmasının psixoloji səbəbləri, törədilmə mexanizmləri və arxasında duran motivlər də ətraflı şəkildə öyrənilməlidir. Məhz bu istiqamətdə kriminal psixologiyanın rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Bu baxımdan şəxsiyyətin kriminal və cinayi davranışının öyrənilməsi və ona təsir göstərən hüquqi,psixoloji amillərinin təhlili mühüm əhəmmiyyət kəsb edir. Kriminal psixologiya əsas istiqamətlərindən biridə cinayi davranışı və onun səbəblərini öyrənməkdir. Bu sahə, insan psixikasında cinayətə aparan mexanizmləri, təfəkkür proseslərini və emosional vəziyyətləri analiz etməklə, cinayətlərin qarşısının alınması və profilaktik tədbirlərin hazırlanması baxımından mühüm rol oynayır. Cinayi davranışı öyrənərkən “cinayi davranışın motivi” anlayışına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. **Motiv**, cinayətkar davranışın əsas hərəkətverici qüvvəsi, yəni stimulu kimi çıxış edir. Qeyd edim ki,“cinayətin motivi” anlayışı qəsdlə törədilən cinayətlər üçün xasdır. Belə ki, bu hallarda şəxs müəyyən məqsəd güdür, niyyətli şəkildə hərəkət edir və cinayəti planlayaraq həyata keçirir. **Ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətlərdə cinayət motivindən danışmaq düzgün olmaz,** çünki bu cür cinayətlər adətən ani laqeydlik, diqqətsizlik və ya məsuliyyətsizlik nəticəsində baş verir. Belə hallarda şəxs cinayət törətmək niyyətində olmasa da, hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində hüquqa zidd nəticələrə səbəb olur. Hər bir cinayət araşdırılarkən onun baş vermə motivi araşdırılmalıdır. Çünki motivin düzgün müəyyənləşdirilməsi, cinayətkarın məsuliyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi və ona uyğun hüquqi tədbirin seçilməsi baxımından vacibdir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində motivlərə dair müddəalar yer alır. Bu müddəalar cinayətə görə verilən cəzanın ya ağırlaşdırılması, ya da yüngülləşdirilməsi hallarında hüquqi əsas rolunu oynayır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 61.1.6 maddəsinə əsasən cinayətin milli,irqi və ya dini düşmənçilik,dini fanatizm zəminində törədilməsi cəzanı ağırlaşdıran halı kimi nəzərdə tutulmuşdur,həmçinin həmin məcəllənin 120.1 maddəsində nəzərdə tutulmuş qəsdən adam öldürmə cinayətinin ağırlaşdırılmış halı kimi Cinayət Məcəlləsinin 120.2.12 maddəsində milli,irqi,dini ədavət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürmə cinayəti nəzərdə tutulmuşdur.

Dünya ədəbiyyatlarında motiv problemini aşağıdakı kimi izah edilir:

Şəxsiyyətin motivləri onun fəaliyyətinin istiqamətini müəyyən edir [2,s.146]. İnsan davranışının motivasiyası ehtiyacı ödəməyə və ya problemi həll etməyə yönəlmiş fəaliyyət üçün stimuldur. Bu istiqamətdə silsilə tədqiqatlar aparan S.L.Rubinşteyn qeyd edirdi ki, motivləri və motivasiyanı fəaliyyətin, fəaliyyətin “baharı” və şəxsiyyətin “nüvəsi” kimi müəyyən etmişdir. O, iddia edirdi ki, “motivasiya insanın şəxsiyyətinin psixikası vasitəsilə həyata keçirilən qətiyyətdir” [6,s.112]. K. E. İqoşev qeyd edirdi ki, cinayət əməlinin motivi cinayətin törədilməsi üçün daxili, bilavasitə səbəb kimi çıxış edən, fərdin bu cinayət əməlinin nəyə yönəldiyinə münasibətini ifadə edən stimuldur [7].Cinayət hüququnda, motiv və məqsəd təqsiri formalaşdıran əsas anlayışlardandır [8].Cinayət hüququnda və kriminal psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar göstərmişdirki, müxtəlif cinayətkarlar müxtəlif cinayi motivlərə sahib olur. Məsələn,Ted Bundy Amerika tarixinin ən məşhur cinsi təcavüzkarlarından və qatillərindən biri idi. Bundy ölüm hökmündə olarkən 1974-1978-ci illər arasında ən azı 30 qadın və gənc qızı öldürdüyünü etiraf etdi[12].Araşdırmalar göstərmişdir ki,Ted Bundy-nin yalnız gənc qadınları hədəf alması təsadüfi deyil.Bundy-nin keçmiş sevgilisi Stephanie Brooks onu rədd etdikdən sonra onun qadınlara qarşı kin bəslədiyi iddia olunur. Qurbanlarının çoxu Stephanie-yə bənzəyirdi – uzun saçlı, ortabab boylu, cazibədar gənc qadınlar[11].Yuxarıdakı məlumatlara əsasən Bundy-nin cinayətlərinin intiqam motivi daşıdığını söyləmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, cinayi davranışın motivi cinayət aktından öncə yaranır. T.V.Kruqlovanın fıkrincə, “cinayətkar davranışın motivi - ictimai təhlükəli əməl törətmək yolu ilə arzu edilən nəticəyə (məqsədə) can atmaqda ifadə olunan daxili meyldir”[9].

F.Y. Səməndərov qeyd etmişdir ki, “cinayətin motivi - ictimai təhlükəli əməli törətməyə qətiyyət yaradan, konkret əməldə maddiləşən dərk olunmuş maraqdır”[5].

A.R.Muzikin belə nəticəyə gəlir ki, “motiv şəxsin konkret nəticənin əldə olunmasına istiqamətlənmiş, müəyyən tələbatlarla şərtlənən və onda cinayət törətməyə qətiyyət yaradan daxili meyldir” [10].

Müxtəlif müəlliflərin yanaşmalarını təhlil etdikdən sonra belə qənaətə gəlmək olar ki,cinayətkar davranışın motivi yalnız davranışın səbəbi deyil, həm də şəxsin psixoloji vəziyyətini, emosional gərginliyini, keçdiyi travmatik hadisələri, daxili ziddiyyətlərini, sosial təcrübələrini və ən vacibi, onun əmələ istiqamətlənməsini şərtləndirən məqsədini özündə birləşdirən kompleks bir mexanizmdir. Motiv sadəcə davranışın başlangıc nöqtəsi deyil, eyni zamanda davranışın istiqamətini, davamını və əməlin miqyasını da təyin edir. Hər bir cinayi əməlin arxasında dayanan motivin dərin təhlili, bu davranışın təməlində duran psixoloji amilləri aşkar etmək baxımından zəruridir. Həm hüquqi, həm də psixoloji aspektdən motivi doğru anlamaq və qiymətləndirmək, cinayətə obyektiv yanaşma üsuludur və bu, eyni zamanda ədalətli hökmlərin verilməsinə, profilaktik tədbirlərin təyin olunmasına da şərait yaradır.

Qeyd edim ki,cinayətkarın davranışının bir və ya bir neçə bir-birini tamamlayan motivi ola bilər. Bunun səbəb insan psixikasının mürəkkəbliyi və motivasiyanın çoxşaxəli təbiətə malik olmasıdır Məsələn, oğurluq edən bir şəxsin motivi yalnız maddi ehtiyaclarını qarşılamaqla məhdudlaşmaya bilər. Həmin şəxs eyni zamanda bu davranış vasitəsilə özünü təsdiq etmək, daxili dəyərsizlik hissini kompensasiya etmək və ya ətrafındakıların ona qarşı münasibətini dəyişmək istəyində ola bilər. Bu halda oğurluq yalnız maddi mənfəət məqsədilə yox, həm də emosional və psixoloji ehtiyacların ödənilməsi üçün vasitəyə çevrilir.

Cinyətkarın motivi onun üçün mühüm dəyərlərin qorunmasına yönəlir və ya aqressiya,gərginlik və qisas kimi və.s mənfi hallardan yaranır. Cinayətkarda yaranan motivasiya onun cinayəti necə edəcəyini hələ müəyyən etmir. Cinayi davranışın motivi özünü yalnız daxili fəaliyyət ehtiyacı kimi təzahür etdirir və cinayətkarı ehtiyacı ödəmək üçün bir yol axtarmağa ,seçməyə, qərarını qəbul etməyə sövq edir və nəticədə cinayətkar cinayət törədir. Cinayətkar yaranan tələbatı həmişə cinayi davranışla ödəmir, bu onda yaranan məqsəddən asılıdır.

Müxtəlif növ cinayi davranışların psixoloji təhlili onların motivlərinin məzmununu fərqləndirməyə imkan verir. Cinayətkar davranışın psixoloji əsaslarını anlamaq, həm hüquqi, həm də psixoloji baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. Cinayət yalnız hüquqi pozuntu deyil, həm də fərdin daxili psixoloji vəziyyətinin, sosial mühitin və həyat şəraitinin nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Bu baxımdan, cinayi davranışların səbəblərini araşdırmaq üçün onların motivlərini təhlil etmək vacibdir. Həmin motivləri aşağıdakı şəkildə sistemləşdirmə mümkündür:

**Maddi motivlər**

Maddi motivlərlə törədilən cinayətlər adətən fərdin iqtisadi vəziyyəti ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu kateqoriyaya maddi tələbatların ödənilməsi məqsədilə həyata keçirilən oğurluq, soyğunçuluq, dələduzluq, rüşvət alma, quldurluq kimi cinayətlər daxildir. Maddi çatışmazlıqdan əziyyət çəkən və ya sosial-iqtisadi bərabərsizlik fonunda özünü geridə qalmış hiss edən fərd, bu boşluğu kompensasiya etmək üçün qeyri-qanuni yollara əl ata bilər. Məsələn, bir şəxs işsiz qalaraq ailəsini dolandıra bilmədiyi üçün mağazadan oğurluq edə bilər. Digər bir halda isə varlanmaq arzusu, hədsiz tamah və rifah səviyyəsini süni şəkildə yüksəltmək istəyi də bu növ motivlərin əsasında dayana bilər.

**Sosial etimad motivləri**

çevrəsində qəbul olunmaq, hörmət və rəğbət qazanmaq, həmyaşıdları və ya nüfuz etdiyi qrup tərəfindən qəbul olunmaq üçün müəyyən cinayi davranışlara yol verə bilər. Burada əsas məsələ, fərdin daxili özünüqiymətləndirməsinin aşağı olması və sosial identiklik ehtiyacıdır. Məsələn, yeniyetmə, dostlarının heyranlığını qazanmaq üçün valideynlərinin icazəsi olmadan maşını götürüb sürətlə hərəkət edə bilər və nəticədə xuliqanlıq, yol hərəkəti qaydalarının pozulması kimi hallara yol verər. Bu cür davranışlar, fərdin sosial qəbul olunmaq istəyinin və eyni zamanda davranış normalarını düzgün dərk etməməsinin göstəricisidir.

**Mənfi emosional motivlər**

Bu qrupa daxili emosional gərginlikdən qaynaqlanan və neqativ hisslərin təsiri altında törədilən cinayətlər daxildir. Aqressiya, kin, qisas alma istəyi, paxıllıq, ədalətsizlik duyğusu və düşmənçilik kimi hisslər cinayi davranışın əsas aparıcı qüvvəsi ola bilər. Bu hallar çox zaman spontan və impulsiv xarakter daşıyır. Məsələn, uzun müddət həyat yoldaşının ona sadiq olmadığına inanan bir şəxs qısqanclıq hissinin təsiri altında onu qətlə yetirə bilər. Bəzi hallarda isə iş yerində ədalətsizliklə üzləşən şəxs rəhbərinə və ya həmkarlarına qarşı zorakı davranış sərgiləyə bilər. Bu kimi hallar göstərir ki, emosional idarəetmənin zəifliyi və psixoloji stabilliyin pozulması cinayət törətməyə səbəb ola bilər.

**Cinsi motivlər**

Cinsi tələbatların təmin olunmaması və ya bu sahədə qeyri-normal meyillərin olması cinayi davranışın digər bir motividir. Bu motivə əsaslanan cinayətlərə təcavüz, cinsi zorakılıq, seksual istismar, pedofiliya və digər cinsi xarakterli hüquq pozuntuları daxildir. Cinsi motivlə törədilən cinayətlər çox zaman həm fiziki, həm də psixoloji zorakılıqla müşayiət olunur. Belə hallarda cinayətkarın psixoseksual inkişafında problemlər, özünə nəzarətin olmaması və ya psixopatik meyillər mühüm rol oynaya bilər. Bu cür cinayətlərin törədilməsi zamanı həm fərdi cinsi ehtiyaclar, həm də hakimiyyət nümayiş etdirmək arzusu ön plana çıxır.Məslən, gənc bir şəxs qarşı cinsin diqqətini çəkməkdə çətinlik çəkir və özünü sosial mühitdə təcrid olunmuş hiss edir. Cinsi ehtiyaclarını sağlam yollarla ifadə edə bilmədiyi üçün bir qadına qarşı cinsi zorakılıq törədir. Bu halda cinsi ehtiyac, özünü təsdiq ehtiyacı və psixoseksual inkişafdakı pozuntu cinayətin əsas motivi olur.

**İdeoloji və ya dini motivlər**

Bəzi hallarda fərdlər müəyyən ideoloji inanclar, siyasi baxışlar və ya dini fanatizm əsasında cinayət törədə bilərlər. Bu motivlər dərin inanc və təbliğatla formalaşır və fərdin düşüncə tərzinə tam hakim kəsilə bilər. İdeoloji və dini motivlərlə törədilən cinayətlərə terror aktları, ekstremist fəaliyyətlər, din və etiqad zəminində zorakılıq halları və ya "müqəddəs məqsəd" adı altında törədilən qətllər daxil ola bilər. Bu kimi cinayətlərdə fərd öz əməllərini haqlı və məqsədəuyğun sayaraq onları ideya uğrunda "fədakarlıq" kimi təqdim edə bilər. Əsas təhlükə isə bu motivlərin kütləvi xarakter alaraq daha geniş miqyaslı zorakılıqlara səbəb olmasıdır. Bu hallarda fərdin psixoloji vəziyyəti ilə yanaşı, onun daxil olduğu sosial və ideoloji qrupların təsiri də ciddi şəkildə araşdırılmalıdır.

**Nəticə**

Qeyd edək ki, cinayi davranışın qarşısının alınması məqsədilə görülə biləcək tədbirlərin içində başlıca əhəmiyyətə malik olan belə davranışı doğura biləcək faktorların qarşısını almaqdır. Qanunlara riayət etmənin vacibliyi və qaçınılmazlığı istənilən ölkədə gündəlik olaraq təbliğ olunmasına baxmayaraq, hər gün onları pozan yüzlərlə insan tapmaq olar. Qanun pozutusunun determinasiyasını tədqiq edərkən adətən bu cür davranışı ortaya çıxaran xarici şərtlərlə daxili səbəblərin birləşməsidir. Təbii ki istənilən situasiyada müxtəlif faktorların təsiri incələnir, lakin buna baxmayaraq cinayi davranışın formalaşmasının ümumi tendensiyalarını qeyd etmək mümkündür. Cinayi davranışa yol verməmək və hüquq normalarına uyğun davranmaq üçün hər bir fərdin hüquqi şüurunun formalaşmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bunun üçün hüquq normalarına bütün cəmiyyətdə, xüsusən yuxarıdan aşağıya və eləcə də aşağıdan yuxarıya doğru bütün idarəetmə sistemlərində ciddi surətdə əməl edilməlidir. Belə olduqda cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyətində hüquqi şüur və hüquqi davranış lazımınca inkişaf etmiş olar, cəmiyyət üzvlərində qəsdən və ya bilərəkdən, xüsusi niyyət və məqsədlə cinayi davranışa yol verilmədən, yəni bütün cəmiyyət üzvlərində, xüsusən də yetişməkdə olan gənc nəsildə mövcud əxlaq və hüquq normalarına uyğun davranış və əməl inkişaf edər və formalaşar.

**ƏDƏBIYYAT SIYAHISI**

1.Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

2.Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə Psixologiya

3.Əliyev B.H., Səməndərova A.F. Hüquq psixologiyasının tədqiqat metodları. Bakı:Təhsil, 2008, 156 s

4.Qurbanova, A.(2012). Krimonologiya. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı

5.Səməndərov F.Y. Cinayət hüququ. Ümumi hissə., s.226

6.Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 713 с

7.Игошев К. Е. Личность преступника и мотивация преступного поведения: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск, 1975. 18 с.

8. Elisabeta Botian. “Motive or Reason in Criminal Law”, s.151

9. Круглова T.B. Ревность как мотив совершения преступления и ее уголовно-правовое и криминологическое значение. Дисс.... канд. юр. наук. М., 2003s.21

10. Музыкин А.П. Мотив преступления и его уголовно-правовое значение. Дисс. ... канд. юр. наук. Рязань, 2010.,s.28-29

11. Ens.az Məşhur qatilin qandonduran hekayəsi - Amansız cinayətlər, dəhşətli edam

12. People.com Revisiting Ted Bundy’s Horrifying Murder Spree: How Many Lives Did the Serial Killer Claim — and Why Do Experts Estimate the Real Count to Be Even Higher?

**Mushvig MUSTAFAYEV**

Western Caspian University,

Associate Professor at the Department of Psychology and Social Work

E-mail: mustafayev@mail.ru

**Nihad AKHUNDOV**

Western Caspian University,

Master's student at the Department of Psychology and Social Work

E-mail: nihadakhundov13@gmail.com

**MOTIVES BEHIND THE FORMATION OF CRIMINAL BEHAVIOR**

**Summery**

This article is dedicated to the study of the psychological characteristics of criminal behavior in the modern era and the methods of its prevention. Criminal behavior is often a consciously executed act by an individual. From this perspective, the person is aware of their actions and is capable of controlling them. At such times, the individual chooses criminal behavior over other possible behavioral models. The mechanism of criminal behavior is defined by the psychological processes of the individual and their interaction with the external environment, which lead to the selection and implementation of a criminal course of action from among several options. In this process, the motives of behavior come to the forefront. The article discusses these issues in a comprehensive and detailed manner. Additionally, the existing literature has been systematized and analyzed.

**Keywords:** Crime, motive, psychological, society, criminal behavior, relationships.

**Мюшвиг МУСТАФАЕВ**

Западно-Каспийский университет,

доцент кафедры психологии и социальной работы

Эл. почта: mustafayev@mail.ru

**Нихад АХУНДОВ**

Западно-Каспийский университет,

 магистрант кафедры психологии и социальной работы

Эл. почта: nihadakhundov13@gmail.com

**МОТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**Резюме:**

Статья посвящена исследованию психологических особенностей преступного поведения в современную эпоху, а также методам его предотвращения. Преступное поведение чаще всего является сознательно осуществляемым действием человека. С этой точки зрения, человек осознаёт свои поступки и способен их контролировать. В таких случаях он отдаёт предпочтение преступному поведению среди нескольких возможных моделей поведения. Механизм преступного поведения представляет собой психические процессы человека и их взаимодействие с внешней средой, определяющие выбор и реализацию преступного варианта из нескольких возможных. В этом процессе на первый план выходят мотивы поведения. В статье эти вопросы рассматриваются подробно и всесторонне. Наряду с этим, проведён анализ и систематизация существующей литературы.

**Ключевые слова:** Противозаконный, мотив, психологический, общество, преступное поведение, взаимоотношения.